Matiu 1 na-enye nkọwasị gbasara usoro ọmụmụ na ọmụmụ nke Jisus Kraịst. Isiakwụkwọ a malitere site n’usoro ọmụmụ sitere na Abraham ruo Devid, site na Devid ruo n’ala ọzọ nke Babilọn, na site n’ịbụ ndị e mere ka ha jee biri n’ala ọzọ nye Jisọs. Ọ kọwakwara otú Meri, n’agbanyeghị na ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, si tụụrụ ime site na Mmụọ Nsọ, ma mụọ Jizọs.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’usoro ọmụmụ nke kọrọ ọgbọ iri anọ na abụọ malite n’ Ebreham site n’aka Eze Devid ruo Jizọs Kraịst. Ekère òkè ọ bula n'ọb͕ọ iri na anọ: site na Abraham rue Devid; site na Devid rue mb͕e emere ka ha je biri n'ala ọzọ na Babilon; ma site n’oge ahụ ruo n’ọmụmụ Kraịst (Matiu 1:1–17). Usoro ọmụmụ a na-eme ka Jizọs bụrụ onye nketa kwesịrị ekwesị n'usoro ọmụmụ Abraham na nke Devid.

Paragraf nke abụọ: Akụkụ na-esonụ (Matiu 1:18-25) na-akọ banyere ịtụrụ ime Meri n’ụzọ ọrụ ebube. N’agbanyeghị na Josef kwere Josef nkwa, ọ tụrụ ime site na Mmụọ Nsọ. Josef chere na mbụ ịgbara ya nke ọma, mana otu mmụọ ozi pụtara na nrọ ya na-akọwa na ọ bụ mmụọ nsọ tụrụ ime nwa Meri na ọ ga-azọpụtakwa ndị mmadụ na mmehie ha.

Paragraf nke atọ: N’akụkụ ikpeazụ a, Josef rubere isi n’iwu Chineke nyere site n’ọhụụ mmụọ ozi ahụ site n’ịkpọrọ Meri dị ka nwunye n’emeghị ka alụmdi na nwunye ha ruo mgbe ọ mụrụ ya. Dị ka mmụọ ozi ahụ gwara ha, ha kpọrọ nwa ha nwoke ‘Jizọs’. Aha ya na-egosi “ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha,” na-emezu amụma agba ochie gbasara onye nzọpụta na-abịa.

Matiu 1:1 Akwụkwọ nke ọgbọ Jizọs Kraịst, nwa Devid, nwa Ebreham.

Amaokwu a na-ewebata usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst, nwa Devid na Ebreham.

1. Ọgbọ Ọgbọ nke Jizọs Kraịst: Ihe Ọ Pụtara nye Anyị Taa

2. Ịgbaso nzọụkwụ Abraham na Devid: Ihe nketa Ime Mmụọ Anyị

1. Ndị Rom 4:1-12 – Okwukwe Abraham na nkwa nke Chineke

2. Abụ Ọma 89:3-4 – Ọgbụgba ndụ dị n’etiti Chineke na Devid

Matiu 1:2 Abraham mụrụ Aịzik; Aisak we mua Jekob; Jekob we mua Judas na umu-nne-ya;

E si n’agbụrụ Ebreham malite n’Aịzik ruo Jekọb, malitekwa n’agbụrụ Judas na ụmụnne ya.

1: Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’ichekwa nkwa Ya site n’aka Abraham ruo Jekọb na gabiga.

2: Atụmatụ zuru oke na oge nke Chineke n'otu ọ na-ahọrọ ịfefe nkwa Ya.

1: Jenesis 12:1-3; Nkwa Chineke kwere Abraham ime ka ọ bụrụ mba ukwu.

2: Jenesis 28:10-16; Nkwuwapụta nke Chineke maka nkwa Ya nye Jekọb.

Matiu 1:3 Judas wee mụọ Fares na Zara nke Tama; na Fares mua Esrom; Esrom we mua Aram;

Ebe a na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst site n’usoro ọmụmụ nke nna nna ya bụ́ Judas.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Jizọs Kraịst n’imezu nkwa Chineke

2. Ihe gbasara nna nna anyị

1. Ndị Rom 15:8 - Ugbua a sị m na Jizọs Kraịst bụ onye ozi nke obibì-úgwù maka ezi-okwu nke Chineke, iji mesie nkwa nile kwere nna nna ha ike.

2. Aisaia 11:1-3 – Nkpa-n'aka gēsi kwa n'osisi Jesi puta, alaka gēsi na nkpọrọgwu-ya pue: Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta. , Mọ nke ndum-ọdu na idi-ike, Mọ nke ihe-ọmuma na nke egwu Jehova.

Matiu 1:4 Aram we mua Aminadab; Aminadab we mua Neason; na Naasson mua Salmon;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a udịm ubon Jesus ke ediwak emana mbemiso ẹmanade enye.

1: Iso Ụzọ Jizọs—mụta ihe site n’ihe nlereanya nke ndị nna nna anyị.

2: Inwe ekele maka mgbọrọgwụ anyị - ịghọta mkpa nke akụkọ ihe mere eme ezinụlọ anyị.

1: Luk 3:23-38 - usoro ọmụmụ Jizọs.

2: Deuterọnọmi 7:7-8 – Nkwa Chineke kwere ụmụ Abraham.

Matiu 1:5 Salmọn wee mụọ Boaz nke Rekab; na Boaz mua Obed site na Rut; Obed we mua Jesi;

Salmon bu nna Boaz, onye bu nna Obed, bú nna Jesi.

1. Chineke nwere ike iwepụta ihe ọma n'ọnọdụ ọ bụla

2. A na-ahụ ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ihe nketa anyị

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ákwá 3:22-23 – N’ihi oké ịhụnanya nke Onye-nwe anyị adịghị ekpochapụ, n’ihi na obi ebere Ya adịghị ada ada. Ha na-adị ọhụrụ kwa ụtụtụ; ọ dị ukwuu ka ikwesị ntụkwasị obi gị dị.

Matiu 1:6 Jesi we mua Devid, bú eze; Devid, bú eze, we mua Solomon site n'aka nwayi ahu nke bu nwunye Uraia;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a udịm ubon Edidem David, eyen Jesse, emi akamande ọnọ n̄wan Urias.

1. Aka Chineke di n’uju nile nke ndu anyi – ihe di nma na nke ojo – O ji ha nile were nye otuto Ya.

2. Anyị niile bụ akụkụ nke akụkọ ka ukwuu nke Chineke na-akọ, na ndụ anyị jikọtara ya na nke ọgbọ gara aga na ọgbọ na-abịa.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. ABÙ ỌMA 78:67-68 - Ọzọ kwa, Ọ juru ebe-obibi Josef, Ọ bughi kwa ebo Efraim ka Ọ rọputara: Ma ọ rọputara ebo Juda, ugwu Zaion nke Ọ huru n'anya.

Matiu 1:7 Solomon we mua Rehoboam; na Rehoboam we mua Abia; Abia we mua Esa;

Itien̄wed emi eneme aban̄a ubon Edidem Solomon.

1. E hiwere atụmatụ mgbapụta nke Chineke site na Jisus Kraịst n’usoro ọmụmụ nke Eze Solomọn.

2. Anyị nwere ike ilekwasị anya n'usoro ọmụmụ Eze Sọlọmọn ka ọ bụrụ ihe ncheta nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nkwa Ya.

1. Ndị Rom 8: 28-29 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọworo dị ka nzube ya si dị. nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n’etiti ọtụtụ ụmụnna.”

2. Ndị Hibru 11: 7-8 - "N'okwukwe Noa, mgbe ịdọ aka ná ntị banyere ihe ndị a na-ahụbeghị anya, n'egwu dị nsọ wuru ụgbọ iji zọpụta ezinụlọ ya: site n'okwukwe ya, ọ mara ụwa ikpe wee ghọọ onye nketa nke ezi omume nke na-abịa site n'okwukwe. "

Matiu 1:8 Esa wee mụọ Josafat; Josafat we mua Joram; Joram we mua Uzaya;

Ebe ahụ kọwara usoro ọmụmụ Jizọs sitere na Asa ruo Ọzaya.

1. A na-ekpughe ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’ikwesị ntụkwasị obi ya imezu nkwa ya na imezu amụma site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ.

2. Ezinụlọ anyị bụ ngosipụta nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na ndụ anyị.

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Abụ Ọma 103:17-18 - Ma ebere Jehova dị site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi n'ahụ ndị na-atụ egwu Ya, na ezi omume-Ya n'ebe ụmụ ụmụ; Nye ndi nēdebe ọb͕ub͕a-ndu-Ya, di-kwa-ra ndi nēcheta ihe nile O nyere n'iwu ime ha.

Matiu 1:9 Ọzaya wee mụọ Joatham; Joatham we mua Ehaz; Ehaz we mua Hezekaia;

Ihe odide a bụ usoro ọmụmụ Jizọs, na-agbaso usoro ọmụmụ ya site n'Ọzaya ruo Ezekias.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’imezu nkwa Ya site n’ọgbọ

2. Ihe gbasara nna nna Jizọs maka ozi ya

1. Ndị Hibru 11:11-12 - "Site kwa n'okwukwe, Sera n'onwe-ya we nweta ume itu ime nkpuru, we mua nwa mb͕e ọ gasiri agadi, n'ihi na o kpere onye ahu nke kwere nkwa onye kwesiri ntukwasi-obi. ọ dị mma dị ka onye nwụrụ anwụ, dị nnọọ ka kpakpando nke eluigwe n’uba, na dị ka ájá dị n’akụkụ oké osimiri, a na-apụghị ịgụta ọnụ.”

2. Luk 3: 23-38 - "Jizọs n'onwe ya malitere ịdị ihe dị ka afọ iri atọ, ebe ọ bụ (dị ka e chere) nwa Josef, nke bụ nwa Hili, nke bụ nwa Matat, nke bụ nwa nwoke. nwa Livai, bú nwa-nwoke, bú nwa Melki, nke bu nwa-nwoke nke Janna, nke bu nwa Josef, nke bu nwa-nwoke Josef, nwa Matatias, nwa Emọs, nwa-nwoke nwa-nwoke, nke bu nwa Naum, nke bu nwa-nwoke. nke Esli, nwa Nage, nwa Maat, nwa Matatias, nwa Matatia, nwa Simei, nwa Josef, nwa Juda, nke bu nwa-nwoke. Joana, bụ nwa Rhesa, bụ nwa Zorobabel, bụ nwa Salatiyẹlu, bụ nwa Neraị, bụ nwa Melki, bụ nwa-nwayi Melki, bụ nwa Adi, bụ nwa Kosam. , nke bu nwa Elmodam, nke bu nwa Ea, nke bu nwa Jose, nwa Elieza, nwa Jorim, nwa Matthat, nwa Livai; Nke bụ nwa Simiọn, nke bụ nwa Juda, nke bụ nwa Josef, nke bụ nwa Jonan, nke bụ nwa Elaịakim,

Matiu 1:10 Hezekaia we mua Manase; Manase we mua Amon; na Amon we mua Josaias;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a kọwara usoro ọmụmụ Jizọs, malite na Eze Devid wee mechie Josaya.

1. Ngọzi Site n'Ọgbọ: Ime ememe agbụrụ nke Jizọs

2 Ihe                   የተ ịbụ nwa nke Eze Devid

1. Abụ Ọma 89:3 - "Mụ na onye m họọrọ agbawo ndụ, aṅụwo m ohu m Devid."

2. Luk 3:23-38 - usoro ọmụmụ Jizọs dịka Luk dekọrọ.

Matiu 1:11 Josaya wee mụọ Jekonaya na ụmụnne ya, dị ka mgbe e mere ka ha je biri na Babịlọn.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a udịm ubon Jesus, ọtọn̄ọde ye Josiah onyụn̄ ekeberide ye Jechonias, emi ẹketan̄de mmọ mbiba ẹka Babylon.

1. Okwukwe anyị gbanyere mkpọrọgwụ n'agbụrụ dị omimi na nke na-adịgide adịgide nke ndị Chineke họpụtara.

2. N’agbanyeghị ihe isi ike nke ndụ, atumatu Onye-nwe-anyị maka nzọpụta anyị na-adị ebighi-ebi na enweghị mgbanwe.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

MATIU 1:12 Ma mb͕e emesiri ka ha ba na Babilon, Jekonaia we mua Salatiel; na Salatiel we mua Zorobabel;

A na-ebute ụmụ Jekọnịa, na site na Zorobabel, e guzobere ụzọ e guzobere.

1. Atụmatụ Chineke Na-emeri mgbe nile - Otú e si egosipụta ọbụbụeze Chineke n'usoro ọmụmụ Jekonaịas.

2. Ebere Chineke na ikwesị ntụkwasị obi - Ka amara Chineke si na-edi n'agbanyeghị ihe ga-esi na mmehie pụta.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 46:10-11 - N'ikwusa ọgwugwu site na mbu na site na mb͕e ochie ihe akēmeghi, si, Ndum-ọdum gēguzosi ike, M'gēmezu kwa nzubem nile.

Matiu 1:13 Zorobabel wee mụọ Abiud; na Abiud we mua Elaiakim; Elaiakim we mua Azoa;

Nkọwa okwu: Zorobabel bụ nna Abiud, onye bụ nna Elaiakim, onye bụ nna Azọ.

1. Mkpa ọ dị inwe agbụrụ na akụkọ ezinụlọ

2. Ike ngọzi ọgbọ

1. Luk 3:23-38 – Akụkọ ọmụmụ Jizọs

2. Ọpụpụ 20:6 - Iwu nke ịsọpụrụ Nna gị na nne gị

Matiu 1:14 Azoa wee mụọ Sadọk; na Sadok we mua Ahim; Ahim we mua Elaiud;

Ebe a dekọtara usoro ọmụmụ nke Jizọs, malite na nna nna ya Azoa.

1: Nhazi nke Chineke ka a na-ahụ n’usoro ọmụmụ Jizọs.

2: Anyị nwere ike ịchọpụta ọrụ Chineke kemgbe ụwa.

1: Ndị Rom 8: 28-29 - Ma anyị maara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

Matiu 1:15 Eliud wee mụọ Eleeza; Eleeza we mua Matan; Matan we mua Jekob;

Ebe a na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs sitere n’aka nna nna ya bụ́ Elaịud.

1: Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ichekwa usoro ọmụmụ Jizọs

2: Mkpa ọ dị ịbụ akụkụ nke usoro ọmụmụ nke Chineke họpụtara

1: Jenesis 12:1-3, Nkwa Chineke kwere Abraham

2: Luk 3:23-38, usoro ọmụmụ Jizọs na Oziọma Luk

Matiu 1:16 Jekob we mua Josef di Meri, onye amuru Jisus, Onye anākpọ Kraist.

Amaokwu a dị na Matiu 1:16 gosiri na Josef bụ di Meri nakwa na ọ bụ ha mụrụ Jizọs Kraịst.

1. Ezinụlọ Jizọs Dị Ike: Ọmụmụ n'ike nke Chineke na-emezu

2. Ike nke Alụmdi na Nwunye Ezi Omume: Joseph na Mary's Faithful Union

1. Luk 3: 23-38 - usoro ọmụmụ nke Jizọs

2. Ndị Efesọs 5:31-32 – Ihe omimi nke alụmdi na nwunye na Kraịst

MATIU 1:17 Ya mere ọb͕ọ nile site na Abraham rue Devid di ọb͕ọ iri na anọ; site kwa na Devid rue mb͕e emere ka ha je biri na Babilon di ọb͕ọ iri na anọ; ma site na ndọta-n'agha laa Babilon rue Kraist di ọb͕ọ iri na anọ.

Amaokwu a na-ekwu na e nwere ike isite n'usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst malite na Ebreham site n'ọgbọ iri na anọ nke ọ bụla.

1. Anyị nile bụ akụkụ nke ezi-na-ụlọ Chineke, na-ekerịta otu nna site na Jizọs Kraịst.

2. Anyị niile nwere ebe pụrụ iche n'atụmatụ Chineke, ma ejiri ihe nketa anyị kerịta ihe jikọrọ anyị niile.

1. Matiu 22:32 - "Abụ m Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb? Chineke abụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama nke ndị dị ndụ."

2. Ndị Rom 4: 11-12 - "Ọ natara ihe ịrịba ama nke ibi úgwù, akara nke ezi omume nke okwukwe nke o nwere mgbe a na-ebighị úgwù, ka o wee bụrụ nna nke ndị niile kwere ekwe, ọ bụ ezie na ha bụ ndị a na-ebighị úgwù, na a pụkwara ịgụ ha ezi omume.”

Matiu 1:18 Ma ọmumu Jisus Kraịst dị otú a: Mgbe ọ lụọrọ Josef nne ya Meri, tutu ha ezukọta, a hụrụ ya na ọ tụrụ ime nke Mmụọ Nsọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ aban̄a Jesus Christ ke edisana spirit.

1. Atụmatụ Chineke Maka Ọmụmụ Jizọs: Akụkọ dị ebube

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Akụkọ banyere ntinye aka dị nsọ

1. Isaiah 7:14 - "Ya mere, Jehova n'onwe ya ga-enye gị ihe ịrịba ama: le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, na-amụkwa nwa nwoke, ọ ga-akpọkwa aha ya Immanuel."

2. Luk 1:34-35 – Meri wee sị mmụọ ozi ahụ: “Olee otú ihe a ga-esi mee, ebe ọ bụ na amaghị m nwoke?” Mmụọ ozi ahụ wee zaa ya, sị: “Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị, na ike nke mmụọ nsọ. Onye kachasi ihe nile elu gēkpuchi gi: ya mere ihe nsọ ahu nke gāmu site na gi ka agākpọ Ọkpara Chineke.

Matiu 1:19 Josef di-ya, ebe ọ bu onye ezi omume, ma ọ chọghi igosi ya n'iru ọra, o zubere irapu ya na nzuzo.

Otú Josef si ele ikpe ziri ezi anya na ọchịchọ o nwere ichebe Meri pụọ ná nlelị ọha mere ka o mee atụmatụ ịgba ya alụkwaghịm na nzuzo.

1: Chineke na-akwụ ndị na-eme ihe ziri ezi ụgwọ, ọ bụrụgodị na omume ha siri ike.

2: Ịhụnanya na ebere ga-ejikọta ya na ikpe ziri ezi.

1: Ilu 21:15 - Mgbe ikpe ziri ezi, ọ na-ewetara onye ezi omume aṅụrị ma ụjọ na-adakwasị ndị na-eme ihe ọjọọ.

2: Ndị Rom 12:17-21 - Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-agbalịsi ike mgbe niile ime ihe ọma maka ibe gị na maka onye ọ bụla.

MATIU 1:20 Ma mb͕e Ọ nēchè ihe ndia, le, mọ-ozi nke Jehova mere ka ọ hu Ya anya na nrọ, si, Josef, nwa Devid, atula egwu ikuru Meri nwunye-gi: n'ihi na ihe aturu ime. nime ya ka Mọ Nsọ di.

Mụọ-ozi nke Onye-nwe mesiri Josef obi ike na nrọ ka ọ ghara ịtụ egwu ịkpọrọ Meri n’agbanyeghị na ime ya bụ ọrụ ebube sitere na Mụọ Nsọ.

1. Atụla egwu: Mmesi obi ike nke Chineke na ọnọdụ siri ike

2. Ihe Chineke nyere: Ọrụ ebube nke Mmụọ Nsọ

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Luk 1:34-35 - Meri we si mọ-ozi ahu, Òle otú nka gādi, ebe Mu onwem bu nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke? Mọ-ozi ahu we za ya, si, Mọ Nsọ gābiakwasi gi, ike nke Onye kachasi ihe nile elu gēkpuchi kwa gi;

MATIU 1:21 Ọ gāmu kwa nwa-nwoke, i gākpọ kwa aha-Ya Jisus: n'ihi na Ọ gāzọputa ndi-Ya na nmehie nile ha.

A mụrụ Jizọs ka ọ napụta ụmụ mmadụ ná mmehie ha.

1. Atụmatụ Chineke Maka Nzọpụta: Jizọs Kraịst

2. Mkpa nke okwukwe na Jizọs

1. Ndị Rom 10:9-10 - “Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta ma zọpụta.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe - nke a esiteghịkwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi."

Matiu 1:22 Ma ihe a nile e mere, ka okwu Onye-nwe-ayi kwuru site n'ọnu onye-amuma we mezu, si,

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄kpọntịbe emi prọfet Jehovah eketịn̄de ama osu.

1. Ike nke Amụma Mezuworo: Icheta Ikwesị ntụkwasị obi Chineke

2. Ibi Ndụ Site n'Okwukwe: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Chineke

1. Aisaia 46:9-11 - Cheta ihe mbu nile nke mb͕e ochie: n'ihi na Mu onwem bu Chineke, ọ dighi kwa onye ọzọ di; Abụ m Chineke, ọ dịghịkwa onye dị ka m.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 1:23 Le, nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gādi ime, we mua nwa-nwoke, ha gākpọ kwa aha-ya Emmanuel, nke asughari-ya bu, Chineke nọyere ayi.

Emezuwo nkwa Chineke kwere Emmanuel, Chineke nọyere anyị.

1. Emmanuel: Ịhụnanya na Ndokwa Chineke Maka Anyị

2. Ihe ekeresimesi pụtara: Emmanuel, Chukwu nọnyere anyị

1. Aisaia 7:14 – Ya mere, Jehova n’onwe ya ga-enye gi ihe-iriba-ama. Le, nwa-ab͕ọghọ ahu nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa aha-ya Immanuel.

2. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa ebube-Ya, bú ebube nke sitere n'aka Nna-Ya nání Ya, juputara n'amara na ezi-okwu.

Matiu 1:24 Mgbe Josef si nʼụra bilie mee dị ka mmụọ ozi nke Onyenwe anyị gwara ya, were nwunye ya lakwuru ya.

Josef mere ihe Chineke gwara ya ma kpọrọ Meri ka ọ bụrụ nwunye ya.

1. Irube isi n'uche Chineke: Ihe mmụta sitere n'aka Josef

2. Mgbe Chineke na-akpọ, anyị aghaghị ịzaghachi

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu dị ka n'okpuru Onyenwe anyị.

2. Joshua 24:15 - Họrọ taa onye ị ga-efe

Matiu 1:25 Ma ha amaghi ya rue mb͕e ọ muputara nwa-nwoke-ya nwoke: o we kpọ aha-ya Jisus.

Josef na Meri mụrụ nwa nwoke, Josef wee gụọ ya Jizọs.

1. Atụmatụ Chineke Maka Mgbapụta: Otú Ọmụmụ Jizọs si mezuo amụma

2. Mkpa nke nrubeisi: Otú Josef si gbasoo uche Chineke

1. Aisaia 7:14: N'ihi nka Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēnye gi ihe-iriba-ama; Le, nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa aha-ya Immanuel.

2: Luk 2:7: O we muputa nwa-nwoke-ya nwoke, were ihe-ọkiké ke ya, tukwasi ya n'ihe-oriri nri; n'ihi na ọ dighi ohere diri ha n'ulo-nri;

Matiu 2 kọwara ihe ndị mere mgbe a mụsịrị Jizọs, gụnyere nleta ndị dibịa afa, nkata Eze Herọd kpara igbu Jizọs, na mgbapụ ezinaụlọ ahụ gbara n’Ijipt na ịlaghachi azụ mgbe Herọd nwụsịrị.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site na nleta ndị Magi (ndị amamihe sitere n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ) bụ́ ndị soworo kpakpando chọta ma fee Jisọs ofufe, onye ha kpọrọ “eze ndị Juu”. Ajụjụ a tụrụ Eze Herọd na Jerusalem dum ụjọ. O ji aghụghọ rịọ ha ka ha gwa ya ebe Jizọs nọ n’ime ka a ga-asị na ọ chọrọ ife ya ofufe (Matiu 2:1-8).

Paragraf nke abụọ: N’ịbụ ndị kpakpando duziri, ndị Magi chọtara Jizọs na Meri ma nye onyinye ha. Otú ọ dị, ebe a dọrọ ha aka ná ntị ná nrọ ka ha ghara ịlaghachikwuru Herọd, ha si n’ụzọ ọzọ gawa obodo ha. Mgbe Herọd chọpụtara na ha aghọgbuola ya, o nyere iwu ka e gbuo ụmụntakịrị nwoke niile ndị dị afọ abụọ ma ọ bụ ndị na-erughị ala na Betlehem ná mgbalị igbu Jizọs (Matiu 2:9-18).

Paragraf nke atọ: Na Matiu 2:19-23, otu mmụọ ozi dọrọ Josef aka ná ntị ná nrọ banyere nzube Herọd kpara mkpali ya iso Meri na nwa ọhụrụ bụ́ Jizọs gbaga Ijipt. Ha nọgidere n’ebe ahụ ruo mgbe Herọd nwụsịrị, bụ́ mgbe otu mmụọ ozi pụtara ọzọ ná nrọ Josef na-agwa ya na ọ dị mma ịlaghachi ugbu a. Na-atụ egwu Archela

Matiu 2:1 Ma mb͕e amuru Jisus na Betlehem nke Judia n'ubọchi Herod, bú eze, le, ndi-amam-ihe siri n'ọwuwa-anyanwu bia Jerusalem.

Ndị amamihe si n’ebe ọwụwa anyanwụ letara Jizọs mgbe a mụsịrị ya na Betlehem nke Judia n’oge Herọd bụ́ eze.

1: Anyị nwere ike ịmụta n'aka ndị amamihe ịchọ Chineke na iji onyinye anyị na-efe ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere iso Chineke na-aga ebe ọ bụla ọ na-edu anyị.

1: Isaiah 60: 1-2 "Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-gi abiawo, ebube Jehova ebiliwo kwa n'aru gi: le, ọchichiri nēkpuchi uwa, oké ọchichiri di kwa n'aru ndi nile di iche iche, ma Jehova nēbili n'aru gi; ebube ya pụtara n'elu gị."

2: Matiu 16: 24-25 "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulie obe ya, soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya. , ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.”

Matiu 2:2 si, Òle ebe Onye ahu amuru eze ndi-Ju nọ? n'ihi na ayi ahuwo kpakpando-ya n'ọwuwa-anyanwu , we bia ikpọ isi ala nye Ya.

Ndị amamihe jụrụ ebe a mụrụ Eze ndị Juu, ebe ha hụrụ kpakpando ya n’ebe ọwụwa anyanwụ.

1. Ike Okwukwe: Ka ndi amamihe siri soro kpakpando

2. Nkwa nke Olileanya: Ịchọta Kraịst n'ebe a na-atụghị anya ya

1. Aisaia 9:6-7 N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Luk 1:26-38 N'ọnwa nke isii, e si n'ebe Chineke nọ zite mọ-ozi Gebriel ka ọ je n'obodo Galili nke aha-ya bu Nazaret, jekuru nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke nke kwere otù nwoke aha-ya bu Josef, onye ulo Devid. Ma aha nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke bụ Meri.

Matiu 2:3 Mgbe Herọd bụ́ eze nụrụ ihe ndị a, obi erughị ya ala, ya na ndị Jeruselem niile.

Obi gbakwara Herọd na ndị bi na Jeruselem mgbe ha nụrụ ozi banyere ọbịbịa Mesaya ahụ.

1. Ka ọbịbịa Mezaịa ahụ ghara inwe nsogbu—Matiu 2:3

2. Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi n'Oge Nsogbu - Matiu 2:3

1. Aisaia 7:14 – Ya mere Onye-nwe-ayi n'onwe ya gēnye gi ihe-iriba-ama: Nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gāmu kwa nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa ya Immanuel.

2. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwata, enyewo ayi nwa-nwoke, ochichi di kwa n'ubu ya. A ga-akpọkwa ya Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo. Ịba ụba nke ọchịchị ya na udo ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Ọ gābu kwa eze n'oche-eze Devid na n'isi ala-eze-ya, nēme ka o guzosie ike n'ezi omume na ezi omume site na mb͕e ahu we rue mb͕e ebighi-ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēmezu nka.

Matiu 2:4 Ma mgbe ọ kpọkọtara ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ niile nke ndị mmadụ, ọ jụrụ ha ebe a ga-amụ Kraịst.

Herọd kpọkọtara ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ nke ndị mmadụ ka ha jụọ ha ebe a ga-amụ Mesaya ahụ.

1. Atụmatụ Chineke Maka Mesaịa ahụ: Otú Mmezu nke Amụma Si Duru n’Ọmụmụ Kraịst

2. Ụjọ Herọd na-atụ Jizọs: Mgbalị ịnakwere atụmatụ Chineke

1. Aisaia 7:14, “Ya mere Jehova n'onwe ya ga-enye gi ihe iriba ama. Le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, ọ ga-akpọkwa aha ya Immanuel.

2. Maịka 5:2, “Ma gị onwe gị, Betlehem Efrata, onye dị nta nke ukwuu ịnọ n'etiti ezinụlọ dị iche iche nke Juda, site na gị ga-esi pụta nye m onye ga-abụ onye ọchịchị n'Izrel, onye ọbịbịa ya sitere na mgbe ochie. , malite n’oge ochie.”

Matiu 2:5 Ha we si ya, Na Betlehem nke Judia: n'ihi na otú a ka edeworo ya n'akwukwọ nsọ site n'ọnu onye-amuma ahu, si,

Ndị bi n’Ọwụwa Anyanwụ jụrụ Herọd ebe ha ga-achọta Eze a mụrụ ọhụrụ, o wee ziga ha na Betlehem dị ka e dere ya n’akwụkwọ nsọ.

1. Anyị aghaghị ilegara Okwu Chineke anya mgbe nile maka nduzi na nduzi ná ndụ anyị.

2. Anyị kwesịrị ịchọ ijere Chineke ozi karịa ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụrụgodị na ọ ga-eme ka anyị chụọ àjà.

1. Aisaia 7:14 Ya mere Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēnye gi ihe-iriba-ama; Le, nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa aha-ya Immanuel.

2. Matiu 22:37-40 Jizọs sịrị ya: “'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua di ka ya: Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

MATIU 2:6 Ma gi onwe-gi, Betlehem, nke di n'ala Juda, i bughi onye kacha nta n'etiti ndi-isi Juda: n'ihi na n'etiti gi ka otù onye-isi gāputa, bú onye gāchi ndim, bú Israel.

E buru amụma na ọmụmụ Jizọs Kraịst ga-eme na Betlehem, nke kasị nta n'ime ndị isi Juda. E buru amụma na ọ ga-abụ onye ọchịchị ga-edu ụmụ Izrel.

1: Jizọs bụ onye na-achị mmadụ niile, ọ bụrụgodị na ọ dị anyị ka anyị abaghị uru.

2: Anyị nwere ike ịhụ uru anyị bara na Jizọs, ọbụlagodi mgbe ọ dị anyị ka anyị kacha nta.

Jọn 1:1-5 Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. Ya na Chineke nọ na mmalite. Ekère ihe nile site n'aka-Ya; Nime Ya ka ndu diri, ndu ahu buru kwa Ìhè nke madu.

2: Aisaia 9:6-7 N'ihi na amuru ayi otù Nwa, enyewo ayi Ọkpara; + ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya ebube, Onye ndụmọdụ, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo. N’ịba ụba nke ọchịchị ya na udo ya agaghị enwe ọgwụgwụ, n’elu ocheeze Devid na n’elu ala-eze ya, ime ka o guzosie ike na iji ikpe ziri ezi na ezi omume guzosie ike site n’oge ahụ gaa n’ihu, ọbụna ruo mgbe ebighị ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

Matiu 2:7 Mgbe Herọd kpọrọ ndị amamihe ahụ na nzuzo, o wee jụọ ha nke ọma oge kpakpando ahụ pụtara.

Herọd jụrụ ndị amamihe ahụ maka ozi banyere kpakpando ahụ pụtara.

1: Atụla egwu ịrịọ maka enyemaka na ndụmọdụ.

2: Chọọ ndụmọdụ amamihe dị na ya mgbe ị na-eche mkpebi siri ike ihu.

1: Ilu 11:14 “Ebe nduzi na-adịghị, ndị mmadụ na-ada: ma n'uba nke ndị ndụmọdụ, nchebe dị.”

2: Jemes 1:5 "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya."

Matiu 2:8 O we ziga ha na Betlehem, si, Jenu chọsie ike chọ nwata ahu; ma mb͕e unu chọtaworo ya, wetaram okwu ọzọ, ka m'we bia kwa kpọ isi ala nye Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ nte Edidem Herod ọkọnọde mbon ọniọn̄ ete ẹyom Jesus emi akamanade ke Bethlehem man Herod ekeme ndikpono eyen oro.

1. Ma ndị amamihe na Eze Herọd haziziri atụmatụ Chineke maka ọbịbịa nke Mezaịa ahụ.

2. Nrube isi nke ndị amamihe ahụ n'iwu Eze Herọd bụ akụkụ nke atụmatụ Chineke maka nzọpụta nke mmadụ.

1. Aisaia 7:14 – Ya mere Onye-nwe-ayi n’onwe ya gēnye gi ihe-iriba-ama: Nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gāturu ime, mua nwa-nwoke, we kpọ ya Immanuel.

2. Luk 2:1-7 - N'oge ahụ, Siza Ọgọstọs nyere iwu na a ga-agụta ọnụ ọgụgụ ndị Rom dum. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ mbụ e mere mgbe Kwiriniọs bụ gọvanọ Siria. Onye ọ bụla wee gaa obodo nke ya idebanye aha. Josef we si kwa na Nazaret nke Galili rigorue Judia, rue Bet-lehem, bú obodo Devid, n'ihi na o sitere n'ulo na ulo Devid. O we je n'ebe ahu ka ọ deba aha Meri n'akwukwọ, bú onye ekwere na ya gālu, nke nātu kwa nwa. Mgbe ha nọ n’ebe ahụ, oge eruo ka a mụọ nwa ahụ, o wee mụọ ọkpara ya, bụ́ nwa nwoke. O were ákwà kechie ya, dọba ya n’ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri, n’ihi na ọ dịghị ọnụ ụlọ ndị ọbịa.

Matiu 2:9 Mgbe ha nụrụ eze ahụ, ha pụrụ; ma, le, kpakpando ahu, nke ha huru n'ọwuwa-anyanwu, nēje n'iru ha, rue mb͕e ọ biara guzo n'elu ebe nwata ahu nọ.

Ndị anwansi ahụ soro kpakpando chọta Kraịst a mụrụ ọhụrụ.

1: Iso Kraist bu njem okwukwe.

2: Chineke ga-edu anyị ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ya obi.

1: Aisaia 30:21 - Ma i nēche iru n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, nti-unu gānu olu n'azu gi, si, Nka bu uzọ; jee ije na ya.”

2: Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Matiu 2:10 Mgbe ha hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu.

Ndị Magi ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu mgbe ha hụrụ kpakpando nke Betlehem.

1: Anyị kwesịrị iji ọṅụ mee ememe ihe ịrịba ama ọ bụla nke olileanya na mgbapụta nke Chineke zitere anyị.

2: Ọbụlagodi mgbe ụzọ nke dị n'iru edoghị anya, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ma ṅụrịa ọṅụ.

1: Aisaia 35:10 - Ma ndi Jehova ab͕aputaworo gālaghachi, were iti-nkpu-ọṅù bia na Zaion; ọṅù ebighi-ebi gādi n'isi-ha; obi-utọ na ọṅù ka ha gēnweta, iru-újú na isu-u-ume gāb͕alaga kwa.

2: Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

Matiu 2:11 Mgbe ha banyere n’ime ụlọ, ha hụrụ Nwatakịrị ahụ na Meri nne ya, ha wee daa n’ala kpọ isi ala nye ya: mgbe ha meghekwara akụ ha, nye ya onyinye dị iche iche; ọla-edo, na frankincense, na myrrh.

Ndị amamihe ahụ hụrụ nwa okorobịa ahụ bụ́ Jizọs ma fee ya ofufe, nye ya onyinye ọlaedo, frankincense na myrrh.

1. Fee Jizọs ofufe: Igosi Nraranye na Ịghọta Chi Ya

2. Ike nke inye ihe: Imesapụ aka na Ekele

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'aha Jizọs. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Matiu 10:8 - gwọọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị nwere ekpenta, na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ. N'efu ka i natara; na-enye n'efu.

Matiu 2:12 Mgbe Chineke dọrọ ha aka ná ntị na nrọ ka ha ghara ịlaghachikwuru Herọd, ha si nʼụzọ ọzọ gawa obodo ha.

Chineke dọrọ Josef na Meri aka ná ntị ka ha zere Herọd, ha rubekwara isi.

1. Chineke na-ele anya anyị mgbe niile, anyị kwesịrị ịtụkwasị obi na nduzi ya.

2. Irube isi n'uche Chineke na-eme ka anyị bịaruo ya nso ma na-enyere anyị aka imekwu nke ọma na atụmatụ Ya maka ndụ anyị.

1. Deuterọnọmi 6:24 – “Jehova wee nye anyị iwu ka anyị mee ụkpụrụ ndị a niile, ịtụ egwu Jehova bụ́ Chineke anyị maka ọdịmma anyị mgbe nile, ka O wee chebe anyị ndụ, dị ka ọ dị taa.”

2. Abụ Ọma 25:4-5 - “Jehova, gosi m ụzọ Gị nile; zím okporo-uzọ-Gi nile. Durum n'ezi-okwu-Gi, zíkwam: N'ihi na Gi onwe-gi bu Chineke nke nzọputam; M na-echere gị ụbọchị dum.”

Matiu 2:13 Ma mb͕e ha lawara, le, mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi we hu Josef anya na nrọ, si, Bilie, kuru nwata ahu na nne-ya, b͕alaga n'Ijipt, nọ kwa n'ebe ahu rue mb͕e M'mere gi kuta gi. okwu: n'ihi na Herọd gāchọ nwata ahu ka ọ la n'iyì.

E nyere Josef ntụziaka ná nrọ ka o kpọrọ Jizọs na Meri gaa Ijipt ka Herọd chọwa igbu Jizọs.

1. Akụkọ Josef na Jizọs: Akụkọ nke Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Ike nke Nrọ: Ozi Chineke Site n'Echere Anyị

1. Ọpupu 14:13-14 – Moses we si ndi Israel, Unu atula egwu, guzo kwa, hu nzọputa Jehova, nke Ọ gēmere unu ta: n'ihi na ndi Ijipt ndi unu huworo ta; unu agaghi-ahu kwa ha ọzọ rue mb͕e ebighi-ebi. Onye-nwe-ayi gēburu unu agha, unu ewe b͕a nkiti.

2. Matiu 1:20-21 – Ma mgbe ọ na-atụgharị uche n'ihe ndị a, le, mmụọ ozi nke Onye-nwe pụtara ìhè nye ya na nrọ, si, Josef, nwa Devid, atụla egwu ikuru Meri nwunye gị. n’ihi na ihe aturu ime nime ya sitere na Mọ Nsọ.

MATIU 2:14 O we bilie, kuru nwata ahu na nne-ya n'abali, pua ba n'Ijipt:

Josef na Meri gbapụrụ n’Ijipt ka Eze Herọd chebe nwatakịrị ahụ bụ́ Jizọs.

1. Nchebe Jizọs: Otú ikwesị ntụkwasị obi na nduzi Chineke pụrụ isi chebe anyị.

2. Josef: Ihe nlereanya nke nrube isi na ntụkwasị obi n'uche Chineke.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Matiu 1:23 - "Le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime wee mụọ nwa nwoke, ha ga-akpọkwa aha ya Immanuel" (nke pụtara, Chineke na anyị).

Matiu 2:15 Ma ọ nọ nʼebe ahụ ruo mgbe Herọd nwụsịrị, ka e wee mezuo ihe Jehova kwuru site nʼọnụ onye amụma, sị, NʼIjipt ka m kpọpụtara nwa m nwoke.

Oziọma Matiu na-ekwu na mgbe Jizọs bụ nwata, a kpọgara ya Ijipt iji gbanarị ọnụma Eze Herọd. Nke a mezuru amụma Jehova kwuru site n’ọnụ onye amụma, na a ga-akpọpụta nwa Jehova n’Ijipt.

1) “Ike nke Amụma: Otú Okwu Chineke Si Emezu Nkwa Ya”

2) "Oku nke Chineke: Otu anyị si aza òkù Ya na ndụ anyị"

1) Isaiah 11: 1 - "Ome ga-esi na ukwu Jesi pụta, alaka ga-esikwa na mgbọrọgwụ ya pụta."

2) Abụ Ọma 78:1-7 - "Ndị m, Ṅa ntị n'ozizim; tọọ nti unu n'okwu nile nke ọnum: M'gāsaghe ọnum n'ilu; na anyị anụwo, marakwa, na nna anyị hà gwara anyị, anyị agaghị ezonarị ụmụ ha ha, ma anyị ga-egosi ọgbọ na-abịanụ ebube Jehova, na ịdị ike ya, na oké ọrụ ebube nke O meworo.

Matiu 2:16 Mgbe Herọd hụrụ na ndị maara ihe na-akwa ya emo, o were iwe nke ukwuu, zipụkwa, gbuo ụmụntakịrị niile nọ na Betlehem na nʼakụkụ ya niile, malite nʼonye gbara afọ abụọ gbagowe. , dika mb͕e ahu si di nke o siri ike chọsie ike n'aka ndi-amam-ihe.

Herọd nyere iwu ka e gbuo ụmụaka niile nọ na Betlehem na gburugburu ya n'oké iwe.

1. Ọchịchị Chineke: Ọmụmụ nke iwe Herọd na Matiu 2

2. Ihe si n’Ekworo pụta: Ọmụmụ nke mmehie Herọd na Matiu 2

1. Ndị Rom 8:28- Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Job 5:19- Ọ gānaputa gi na nkpab͕u isi: E, n'ime asa ka ihe ọjọ agaghi-emetu gi aka.

Matiu 2:17 Mgbe ahụ, e mezuru ihe ekwuru site nʼọnụ Jeremi onye amụma, sị:

Itien̄wed oro etịn̄ nte prọfet Jeremiah okosude ke ini Herod okowotde nditọwọn̄ ke Bethlehem.

1. Ike nke Amụma E Mezuworo: Otú Okwu Chineke Sizie Eziokwu

2. Ọdachi nke Mmehie Herọd: Ihe si na ya pụta n’ịhapụ Chineke

1. Jeremaia 31:15 - Otú a ka Jehova siri; Anu kwa na Rema, bú abù-ákwá, na ikwa-ákwá di ilu; Rechel na-ebere ụmụ ya ákwá jụrụ ịna-akasi ụmụ ya obi, n’ihi na ọ bụghị ha.

2. Matiu 2:18 - Na Rema ka a nụrụ olu, iti-ákwá, na ikwa-ákwá, na oké iru-újú, Rechel nākwaara umu-ya ákwá, ma o kweghi ka a kasi ya obi, n'ihi na ha adighi.

Matiu 2:18 Na Rema ka a nụrụ olu, ịkwa ákwá arịrị, na iru újú, na nnukwu iru újú, Rechel na-akwa maka ụmụ ya, ma ọ chọghị ka a kasie ya obi, nʼihi na ha adịghị.

Na Matiu 2:18, a na-anụ olu na Rema, na-akwa akwa na akwa maka ụmụ Rechel ndị nwụrụ anwụ na-enweghị ike ịkasi obi.

1. Ịmụta ịkasi ndị ọzọ obi n’oge iru uju

2. Ịchọta Ike na Nkasi Obi n’Okwu Onye-nwe

1. Jọn 14:18 - "Agaghị m ahapụ unu dị ka ụmụ mgbei; M ga-abịakwute unu."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Matiu 2:19 Ma mgbe Herọd nwụrụ, lee, mmụọ ozi nke Onye-nwe pụtara na nrọ nye Josef nʼIjipt.

Mmụọ ozi Jehova gwara Josef na nrọ ka o kuru Meri na Jizọs laghachi Izrel.

1. Chineke bu eze ma na-echebakwara ndi ya echiche, obuna n'ọnọdụ siri ike.

2. Chineke nwere atumatu na ebum n'obi maka ndu ayi, obuna mgbe ihe di ka ihe ejighi n'aka.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwadoro gị."

2. Aịzaya 55:8-11 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Matiu 2:20 si, Bilie, kuru nwata ahu na nne-ya, ba n'ala Israel: n'ihi na ndi nāchọ ndu nwata ahu anwuwo.

A gwara ndị Magi ka ha laghachi Izrel ka ha chebe Jizọs na nne ya ka Eze Herọd nyere ya iwu.

1. Chineke ga na-echekwa ndị kwesịrị ntụkwasị obi nye Ya mgbe niile.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-ekwesị ntụkwasị obi ọbụlagodi n'ihe egwu.

1. Abụ Ọma 91:11-12 - N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị ka ha chebe gị n'ụzọ gị niile; ha gēweli gi elu n'aka-ha, ka i we ghara itu ukwu-gi na nkume.

2. Ndị Hibru 13:6 - Ya mere anyị ji obi ike kwuo sị, "Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; Agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

Matiu 2:21 O we bilie, kuru Nwatakiri ahu na nne-Ya, bata n'ala Israel.

Josef na Meri kpọọrọ nwa okorobịa ahụ bụ́ Jizọs gaa n’ala Izrel.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye uche Chineke.

2. Iso atumatu Chineke obuna mgbe o siri ike.

1. Ndị Efesọs 5: 15-17 - "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge a eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche nke Jehova di."

2. Mak 1:15 - "Oge na-ezuru, na alaeze Chineke dị nso; chegharịa ma kwere n'ozi ọma."

MATIU 2:22 Ma mb͕e ọ nuru na Akeleọs bu eze na Judia n'ọnọdu nna-ya Herod, ọ turu egwu ije ebe ahu: ma ebe Chineke dọyere ya aka na nti na nrọ, o we wezuga onwe-ya ba n'ókè-ala Galili:

A dọrọ Josef aka ná ntị ná nrọ ka o zere Akeleọs, n’ihi ya, ya na ezinụlọ ya kwagara Galili kama.

1. Amamihe nke nrube isi nye nduzi Chineke

2. Ike Nrọ

1. Ọrụ 16: 6-10 - Pọl na Saịlas na-aṅa ntị na nduzi Mmụọ Nsọ nyere Masedonia.

2. Jenesis 20:3-7 – Chineke dọrọ Abimelek aka ná ntị ná nrọ ka ọ ghara ịkpọrọ Sera

MATIU 2:23 O we bia biri n'obodo anākpọ Nazaret: ka okwu ndi-amuma we mezu, si, agākpọ Ya onye Nazaret.

Jizọs kwagara Nazaret iji mezuo amụma ndị amụma buru.

1. Atụmatụ Chineke maka anyị nwere ike ọ gaghị abụ ihe anyị tụrụ anya ya, mana ha na-ezu oke mgbe niile.

2. A na-ewusi okwukwe anyị ike ka anyị na-ahụ ike nke amụma Chineke mezuru.

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; Ọ gaghi-alọghachikutem n'efu, ma ọ bu ihe nātọm utọ ka ọ gēme, ọ gāga-kwa-ra gi nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

Matiu 3 na-ewebata agwa na ozi nke Jọn Baptist, ozi nchegharị ya, na baptism nke Jisus Kraịst. Isiakwụkwọ a na-akọwa Jọn dị ka onye bu ụzọ nye Jizọs, na-akwadebe ndị mmadụ maka ọbịbịa Ya site n’ikwusa nchegharị na ime ha baptizim n’Osimiri Jọdan.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jọn Baptist pụtara n’ọzara Judia na-ekwusa ozi nchegharị n’ihi na “alaeze eluigwe eruwo nso”. A kọwara ya dị ka onye amụma Aịzaịa kwuru banyere ya—“Olu onye na-akpọ n’ala ịkpa, Dozienụ ụzọ Onyenwe anyị.” Ọ na-ebi ndụ dị egwu, na-eyi uwe e ji ajị kamel kpụọ na-erikwa igurube na mmanụ aṅụ ọhịa (Matiu 3:1-6).

Paragraf nke Abụọ: N’akụkụ a (Matiu 3:7-12), Jọn baara ndị Farisii na ndị Sadusii mba na-abịa ime ya baptizim. Ọ na-ama nkwubi ha bụ́ ezi omume aka na-adabere n’usoro ọmụmụ ndị nna ochie ha na Ebreham, kama na-ekwusi ike na ha nwere ezi nchegharị nke na-amị ezi mkpụrụ. Ọ bu kwa amụma na onye ka ya ike ga-abịa, onye ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee baptizim.

Paragraf nke atọ: Nkebi ikpeazụ (Matiu 3:13-17) na-egosi na Jizọs si Galili na-abịa Jọdan ka Jọn mee ya baptizim. N'ịbụ onye na-ala azụ ná mmalite n'ihi na o weere Jizọs ka ya, Jọn kwetara n'ihe Jizọs siri ọnwụ. Ozugbo e mere Jizọs baptizim, eluigwe ga-emepe ka mmụọ nke Chineke na-agbadata dị ka nduru, ebe olu sitere n'eluigwe na-ekwupụta na ọ bụ Ọkpara Chineke hụrụ n'anya.

Matiu 3:1 Nʼoge ahụ, Jọn Onye Na-eme Baptizim bịara na-ekwusa ozi ọma nʼala ịkpa Judia.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara banyere nchegharị n’ime ọzara Judia.

1. Ike nke nchegharị

2. Ịgbanwe ndụ gị site na nchegharị

1. Aisaia 40:3-5 - Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

2. Luk 13:3 - Ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n'iyi.

Matiu 3:2 na-asị, Chegharịanụ: nʼihi na alaeze eluigwe dị nso.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ufọn edikabade esịt man idụk Obio Ubọn̄ Heaven.

1. Ihe dị ngwa nke nchegharị: Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Banye n’Alaeze Eluigwe.

2. Amara nke Nchegharị: Ọmiko Chineke na Ịhụnanya Maka Anyị.

1. Luk 13:3 - "Ana m asị unu, mba! Ma ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n'iyi."

2. Ọrụ 17: 30-31 - "N'oge gara aga, Chineke leghaara amaghị ihe dị otú ahụ anya, ma ugbu a ọ na-enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa: n'ihi na O doro anya na ọ ga-eji ikpe ziri ezi kpe ụwa ikpe site n'aka nwoke ahụ ọ họpụtara. enyewo onye ọ bụla ihe àmà nke a site n’ịkpọlite ya n’ọnwụ.”

Matiu 3:3 Nʼihi na onye a bụ onye e kwuru banyere ya site nʼọnụ Aisaia onye amụma, sị, ‘Olu onye na-eti mkpu nʼọzara, Dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie.

Itien̄wed emi edi John Andinịm Owo Baptism ọkwọrọ edidi Jesus. 1. Na-atụgharị uche na mkpa ọ dị ịkwado obi anyị maka ọbịbịa nke Onye-nwe; 2. Ihe ọ pụtara n’ịkpọsa Jọn Baptist. 1. Aịzaya 40:3-5; 2. Luk 3:4-6 .

Matiu 3:4 Ma Jọn ahụ yi uwe mwụda ya nke e ji ajị camel, na ihe ike akpụkpọ anụ n’úkwù; ihe-oriri-ya bu kwa igurube na manu-aṅu ọhia.

Jọn Onye Na-eme Baptizim biri ndụ dị nnọọ mfe, yiri uwe e ji ajị kamel kpụọ, na-erikwa igurube na mmanụ aṅụ ọhịa.

1. Iji na-eso uche Chineke, anyị ga-adị njikere ibi ndụ dị umeala n'obi na nke enweghị mgbagwoju anya.

2. Anyị kwesịrị inwe afọ ojuju n'ihe ọ bụla Chineke na-enye anyị.

1. Matiu 5:3 "Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha."

2. Ndị Filipaị 4:12-13 “Amaara m ma otú e si eweda onwe m ala, amakwaara m ịba ụba: n’ebe ọ bụla nakwa n’ihe niile a na-ezi m ka iri afọ ojuju na inwe agụụ, ma ịba ụba na inwe mkpa. Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike."

Matiu 3:5 Mgbe ahụ, Jeruselem na Judia dum na ala niile dị gburugburu Jọdan pukuru ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mme owo ke Jerusalem, Judea, ye mme n̄kann̄kụk Akpa Jordan emi ẹkekade ẹbịne John Andinịm Owo Baptism ndikop etop esie ẹnyụn̄ ẹna baptism.

1: Chineke na-akpọ ndị ya ka ha chegharịa ka ha nata onyinye nke nzọpụta ya.

2: Anyị ga-adị njikere iso ọkpụkpọ oku Chineke na idobe onwe ya n'okpuru uche Ya.

1: Aisaia 55:6-7 “Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta Ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe obi-ebere n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi: n'ihi na Ọ gāb͕aghara n'uba.

2: Jeremaia 29:13 “Unu gāchọm, we chọtam, mb͕e unu ji obi-unu nile chọm.

Matiu 3:6 O wee mee ha baptizim na Jọdan, na-ekwupụta mmehie ha.

Jọn Baptist mere ndị mmadụ baptizim na Jọdan wee kwupụta mmehie ha.

1. Ike nke Nkwuputa: Otu Ikwupụta Mmehie Anyị nwere ike isi mee ka Okwukwe dị ọhụrụ.

2. Ihe Baptizim Pụtara: Otú Baptizim Pụrụ Isi Mee Ka Gị na Chineke Na-adị ná Mma.

1. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume, ọ ga-agbagharakwa anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

2. Ọrụ Ndịozi 2:38 - Pita zara sị, “Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim, onye ọ bụla n'ime unu, n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie. Ma unu ga-anata onyinye nke Mmụọ Nsọ.

Matiu 3:7 Ma mb͕e ọ huru ọtutu nime ndi-Farisi na ndi-Sadusi ka ha nābia baptism-ya, Ọ si ha, Unu ọb͕ọ nke aju-ala, ònye dọyere unu aka na nti ka unu b͕anari iwe nābia?

Jọn Onye Na-eme Baptizim dọrọ ndị Farisii na ndị Sadusii aka ná ntị banyere ọnụma Chineke na-abịa.

1. O ọgbọ nke Vipers: Ịkwado maka iwe Chineke

2. Ṅaa ntị n'ịdọ aka ná ntị: Ịgbanarị ọnụma na-abịa

1. Ezikiel 3:17-21

2. Luk 21:34-36

Matiu 3:8 Ya mere, mipụta mkpụrụ kwesịrị nchegharị.

Akụkụ ahụ bụ agbamume sitere n’aka Jọn Baptist ka ọ mịa mkpụrụ kwesịrị nchegharị.

1. Mkpụrụ nke nchegharị: Nnyocha nke ihe ndị chọrọ nke ezi okwukwe

2. Ibi ndụ kwesịrị nchegharị: oku ime ihe

1. Luk 3:8-14 – Oku Jọn Baptist maka nchegharị na baptism

2. Ndị Efesọs 5: 9-10 - Ibi ndụ nke ịhụnanya na ìhè nke kwesịrị nchegharị.

Matiu 3:9 Unu echè-kwa-la ikwu nime onwe-unu, si, Ayi nwere Abraham nna: n'ihi na asim unu, na Chineke puru ime ka umu tolitere Abraham site na nkume ndia.

Ike Chineke enweghị njedebe, ọ dịghịkwa onye nwere ike ịnya isi maka nna ochie ha.

1: Anyị agaghị echezọ ike nke Chineke na ihe niile

2: Nna nna anyị enweghị ike inye anyị ihe ùgwù pụrụ iche

Ndi Rom 4:16 Ya mere o sitere n'okwukwe, ka o we site n'amara; ka nkwa ahu we guzosie ike nye nkpuru ahu nile; ọ bughi nání ndi sitere n'iwu, kama ọ bu kwa ndi sitere n'okwukwe Abraham; onye bu nna ayi nile.

Ndị Rom 9:7 Ma, nʼihi na ha bụ mkpụrụ Ebreham, ha niile bụ ụmụ: kama, NʼAịzik ka a ga-akpọ mkpụrụ gị.

Matiu 3:10 Ma ub͕u a anātukwasi anyu-ike na nkpọrọgwu osisi nile: ya mere anēb͕utu osisi ọ bula nke nāmighi nkpuru ọma, tubà kwa ya n'ọku.

Atukwasiwo anyu-ike ugbu a na mgbọrọgwụ osisi, ma ndi nāmighi nkpuru ọma, agēb͕utu ha tubà ha n'ọku.

1. Mkpa ọ dị ịmị ezi mkpụrụ na ndụ anyị

2. Ihe na-esi na ya pụta na-amịghị mkpụrụ ọma

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jemes 2:17 – Otú a kwa okwukwe n'onwe-ya, ọ buru na o nweghi ọlu, ọ bu ihe nwuru anwu.

Matiu 3:11 Mu onwem nēji miri me unu baptism n'ezie rue ncheghari: ma onye nābia n'azum ka m'di ike, onye m'nērughi iburu akpukpọ-ukwu-Ya: Ọ gēji Mọ Nsọ na ọku me unu baptism .

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-akwadebere Jizọs ụzọ site n’iji mmiri mee baptizim maka nchegharị. Jizọs ga-eji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee baptizim.

1. Baptizim nke Jizọs: Ihe nnọchianya nke ịhụnanya Chineke

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ọkụ maka mkpụrụ obi

1. Olu 2:4 – Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nyere ha n'ikwu okwu.

2. 1 Ndị Kọrint 12:13 – N'ihi na site n'otù Mọ Nsọ ka emere ayi nile baptism iba n'otù aru, ma ayi bu ndi-Ju ma-ọbu ndi mba ọzọ, ma ayi bu ndi-orù ma-ọbu ndi nwere onwe; ewe me ka ha nile ṅua nime otù Mọ Nsọ.

Matiu 3:12 Onye fan-efe ya dị nʼaka ya, ọ ga-ekpochapụkwa ebe-nzọụkwụ ya, na-achịkọta ọka wit ya nʼọkọlọtọ; ma ọ gēji ọku nāpughi imenyu emenyu rechapu igbogbo ọka.

Jọn Onye Na-eme Baptizim dọrọ aka ná ntị banyere ikpe Chineke, na a na-achịkọta ọka wit n'ọgbakọba na a na-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ sure igbogbo ọka.

1. Mkpa nchegharị: Ịdọ aka ná ntị sitere n’aka Jọn Onye Na-eme Baptizim

2. Ike nke ikpe Chineke: Ọkpọku ịkpọ oku ka ị dị nsọ

1. Aisaia 5:24 – Ya mere, dika ọku nēripia ahihia-ọka, na ire-ọku nērichapu igbogbo ọka, otú a ka mgbọrọgwụ-ha gādi ka ire-ure, na okoko-osisi-ha gārigo dika ájá: n'ihi na ha ajuwo iwu Jehova nke Jehova. usu nile nke ndi-agha, we lelìa okwu nke Onye Nsọ nke Israel.

2. Ndị Hibru 10:26-27 - N'ihi na ọ bụrụ na anyị kpachaara anya mehie mgbe anyị natasịrị ọmụma nke eziokwu ahụ, ọ dịghị àjà ọzọ maka mmehie dị, kama nchekwube dị egwu nke ikpe ziri ezi na oké ọnụma nke ga-eripịa ndị mmegide. .

Matiu 3:13 Ya mere Jisus siri na Galili bia na Jọdan biakute Jọn, ka o we me ya baptism.

Jizọs bịakwutere Jọn ka o mee ya baptizim.

1: Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị iweda onwe anyị ala na ikwe ka Chineke rụọ ọrụ na ndụ anyị.

2: N'ịgbaso nzọụkwụ Jizọs, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike irubere uche Chineke isi.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

MATIU 3:14 Ma Jọn b͕ochiri Ya, si, Ọ dim nkpà ka I mem baptism, Ì nābiakutem?

Jọn Onye Na-eme Baptizim jụrụ ime Jizọs baptizim, na-arịọ kama ka o mee ya baptizim.

1. Ịdị umeala n’obi nke Jọn Onye Na-eme Baptizim: Ihe mmụta n’ime ịmata onwe onye

2. Ike Jis]s: Ihe mmuta banyere ikike

1. Ndị Filipaị 2:3-8

2. Luk 9:46-48

Matiu 3:15 Jisus zara, si ya, Biko, ka ọ di ub͕u a: n'ihi na otú a ka o kwesiri ayi imezu ezi omume nile. O we kwere ya.

Jizọs kwere ka Jọn Onye Na-eme Baptizim mee Ya baptizim, mezuo ezi omume nile.

1. Mkpa ọ dị imezu ezi omume nile

2. Ike nke Àjà

1. Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

2. Ndị Hibru 12:2 - Ilekwasị anya anyị na Jizọs, onye ọsụ ụzọ na onye zuru oke nke okwukwe. N'ihi ọṅù ahu nke edobere n'iru Ya, Ọ diri obe-Ya, nēlelì kwa ihere-Ya, we nọdu ala n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Matiu 3:16 Ma Jisus, mb͕e emere ya baptism, o siri na miri rigo ngwa ngwa: ma, le, elu-igwe meghere Ya, O we hu Mọ nke Chineke ka Ọ nēfeda dika nduru, nādakwasi kwa Ya;

E mere Jizọs baptizim, eluigwe meghekwara ya. Ọ hụrụ Mmụọ nke Chineke ka ọ na-agbada dị ka nduru na-adakwasị ya.

1. Ike nke Baptizim: Ihe Nlereanya Jizọs

2. Mmụọ Nsọ: Onye nkasi obi na nduzi

1. Aịzaya 11:2-3 - "Mmụọ nke Jehova ga-adakwasịkwa ya, Mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova."

2. Jọn 1:32-34 - " Jọn gbakwara ama, sị, Ahụrụ m mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe na-efedata dị ka nduru, ọ nọkwa n'isi ya. Onye ahu sirim, Onye i gāhu Mọ Nsọ ka Ọ nēfedakwasi Ya, nānọkwasi kwa Ya, Onye ahu bu Onye nēji Mọ Nsọ nēme baptism.

Matiu 3:17 Ma le, olu sitere n'elu-igwe, si, Onye a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

Chineke si n’eluigwe kwuo ihe na-akwado Jizọs, bụ́ Ọkpara Ya ọ hụrụ n’anya.

1. Ike nke Chineke Nkwanye - ka okwu ihu ọma nke Chineke ga-esi agba anyị ume ma wusie anyị ike.

2. Ọkpara a Hụrụ n'Anya - Ileba anya na mmekọrịta pụrụ iche nke Jizọs na Chineke na ihe ọ pụtara maka ndụ anyị.

1. Aisaia 42:1 - “Lee ohu m, onye m'nkwado; nkem, onye ihe-ọtọ nkpuru-obim utọ; Etinyewom mọm n'aru ya: Ọ gēwetara mba nile ikpé.

2. 2 Ndị Kọrịnt 1:20 - “N'ihi na nkwa niile nke Chineke dị n'ime ya ka e, na Amin n'ime ya, iji wetara Chineke otuto site n'aka anyị.”

Matiu 4 na-akọ banyere ọnwụnwa Jizọs n’ime ọzara, ozi ya na Galili, na ọkpụkpọ òkù nke ndị mbụ na-eso ụzọ ya. Ọ na-akọwa otú Jizọs si merie ọnwụnwa Setan, malite ikwusa ozi ọma banyere Alaeze eluigwe, ma kpọkọta ndị na-eso ụzọ ya.

Paragraf nke mbụ: Isi-isi na-amalite na mmụọ nsọ dugara Jizọs n’ime ọzara ka Setan nwaa ya ọnwụnwa. Mgbe o busịrị ọnụ ụbọchị iri anọ na abalị, Setan nwara ya ugboro atọ - ime ka okwute ghọọ achịcha, ka ọ si n’otu ọnụ ụlọ dị n’elu ụlọ nsọ na-anwale nchebe Chineke, na ife Setan ofufe n’ọnọdụ alaeze niile nke ụwa. N'ọnọdụ nke ọ bụla, Jizọs na-eji akwụkwọ nsọ gbaghaara ọnwụnwa ndị a (Matiu 4:1-11).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe e jidechara Jọn, Jizọs hapụrụ Nazaret gaa Kapaniọm dị na Galili bụ́ ebe ọ malitere ozi ya. N’ịkwughachi ozi Jọn sitere na Matiu 3:2, Ọ na-ekwusa “Chegharịanụ n’ihi na alaeze eluigwe eruwo nso” (Matiu 4:12-17).

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ a (Matiu 4:18-25), anyị na-ahụ Jizọs na-akpọ ndị na-eso ụzọ Ya mbụ - ndị ọkụ azụ Saịmọn Pita na Andru nwanne ya na ụmụnne ya abụọ ọzọ Jems nwa Zebedi na nwanne ya Jọn. Ha hapụrụ ụgbụ ha ozugbo soro Ya. Ka ha na-emekọ ihe ọnụ na Galili, ha na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ, na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke, na-agwọkwa ọrịa dị iche iche n’etiti ndị mmadụ.

Matiu 4:1 Mgbe ahụ Mmụọ Nsọ dugara Jizọs nʼime ọzara ka ekwensu nwaa ya.

Mụọ duru Jizọs bata n’ime ọzara ka ekwensu nwaa ya.

1. Chineke maara mgba anyị na-agba, na-anọkwa mgbe niile inyere anyị aka idi ha.

2. Jizọs chere ọnwụnwa ihu ma mechaa merie ya, na-echetara anyị ike na nkwụsi ike nke onwe anyị.

1. Ndị Hibru 4:15 - "N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụaja nke na-apụghị inwe mmetụta ọmịiko n'adịghị ike anyị, kama anyị nwere onye a nwaleworo n'ụzọ ọ bụla, dị ka a na-anwa anyị - ma omehieghị."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. ụzọ ka i wee nwee ike idi ya."

Matiu 4:2 Ma mgbe o buchara ọnụ ọgu ehihie na abalị, agụụ gụwara ya.

Mgbe o busịrị ọnụ ụbọchị iri anọ na abalị iri anọ, agụụ gụrụ Jizọs.

1: Anyị ga-amụrịrị anya na omume ime mmụọ anyị ọbụlagodi mgbe ọ ga-esi ike.

2: Ike ekpere na ibu ọnụ nwere ike ime ka anyị bịaruo Chineke nso.

1: Jemes 5:16 "Ya mere kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2: 1 Ndị Kọrịnt 9: 24-27 "Ùnu amataghị na n'ọsọ ọsọ, ndị niile na-agba ọsọ na-agba ọsọ, ma naanị otu onye na-enweta ihe nrite? Ya mere, gbaa ọsọ ka unu wee nweta ya. Onye ọ bụla na-eme egwuregwu na-ejide onwe ya n'ihe niile. ya nara okpu-eze nke nāla n'iyì, ma ayi onwe-ayi bu ihe nādighi-emebi emebi: n'ihi nka, adighim agba ọsọ n'efu, ọ bughi onye nēti ikuku: ma anam adọm aru ahu aka nání, nēdebe kwa ya, ka ewe ghara iwesa mu onwem, mb͕e m’zisiri ndi ọzọ ozi ọma, Mu onwem onwe-kwa-kwa-ra ka m’we mebie ya. "

MATIU 4:3 Ma mb͕e ọnwunwa ahu biakutere Ya, Ọ si, Ọ buru na Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke, nye iwu ka nkume ndia ghọ ob͕e achicha.

Ekwensu nwara Jizọs ọnwụnwa site n’ịrịọ ya ka o mee ka nkume ghọọ achịcha ma ọ bụrụ na ọ bụ Ọkpara Chineke.

1. Ihe ize ndụ nke Ọnwụnwa: Otu esi edozi mgba ahụ.

2. Ike Okwukwe: Iji enyemaka Chineke merie ọnwụnwa.

1. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe o kwusiri ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. 1 Ndị Kọrint 10:13 – Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

Matiu 4:4 Ma Ọ zara, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Chineke puta.

Mmadụ enweghị ike ịdị ndụ na achịcha nanị, kama n'okwu nile nke Chineke na-ekwu.

1) Ike nke Okwu Chineke: Ịghọta otú Anyị Si Anata Ndụ site ná Nkwa Chineke

2) Ịnọgide na Kraịst: Otu esi adabere na Kraịst maka mkpa ọ bụla

1) Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

2) Abụ Ọma 119:89 - Ruo mgbe ebighị ebi, Jehova, e guzobewo okwu gị n'eluigwe.

Matiu 4:5 Mb͕e ahu ekwensu kuru Ya ba n'obodo nsọ, dọba ya n'ofè ulo uku Chineke.

Ekwensu nwara Jizọs n’obodo nsọ wee dọba ya n’elu ọnụ ụlọ nsọ.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ọ dị ka naanị anyị nọ.

2. Mgbe a nwara anyị ime ihe na-ezighị ezi, Chineke ga-enye ike anyị ga-eji guzogide.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Jemes 1: 12-15 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa n'ihi na, mgbe ọ gbasịrị ule, onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa. sị, "Chineke na-anwa m." N’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ọ dịghịkwa onye ọ bụla ọ na-anwa: kama a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụpụ ha site n’ọchịchọ ọjọọ nke aka ha, ma ọ bụrụ na a rafuo ha: mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ha tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie, na mmehie, mgbe ọ ga-abụ. o too, mua onwu.

Matiu 4:6 O we si ya, Ọ buru na Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke, tuda onwe-gi n'ala: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ gēnye ndi-mọ-ozi-Ya iwu bayere Gi: ha gēbuli kwa Gi n'aka-ha, ka i we ghara mb͕e ọ bula i. tie ukwu-gi na nkume.

Setan nwara Jizọs ka o gosi na ya bụ Ọkpara Chineke site n’ịchụda onwe ya, ma Jizọs zara ya site n’ihota akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Chineke ga-echebe ya.

1. Ike nke Okwukwe: Iguzosi ike n'ihu Ọnwụnwa

2. Ike Akwụkwọ Nsọ: Okwu Chineke Na-edu Anyị

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2. Abụ Ọma 119:105 - "Okwu gị bụ oriọna ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

Matiu 4:7 Jisus si ya, Ọzọ kwa edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Anwala Onye-nwe-ayi Chineke-gi.

Itien̄wed emi owụt item Jesus ete ẹkûdomo Abasi.

1. "Ike nke Okwu Chineke: Ịtụkwasị Chineke Obi na Irube Isi n'Iwu Ya"

2. "Elela Onye-nwe-anyị: Ibi ndụ nke Okwukwe na nrubeisi"

1. Jemes 1: 13-14 - "Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, 'A na-anwa m site na Chineke,' n'ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla. ọchichọ nke onwe ya na-adọta ya, a rafuokwa ya.”

2. Deuterọnọmi 6:16 - "Elela Jehova bụ́ Chineke gị, dị ka i mere na Masa."

Matiu 4:8 Ọzọ kwa, ekwensu kuru Ya rigo n'ugwu di elu nke-uku, we gosi Ya ala-eze nile nke uwa, na ebube-ha;

Ekwensu kpọọrọ Jizọs gaa n’ugwu dị elu wee gosi ya alaeze niile nke ụwa na ebube ha.

1. Ọnwụnwa Jizọs Kraịst n’elu ugwu

2. Ike Onye iro ekpughere

1. Luk 4:5-13

2. Ndị Efesọs 6:10-12

Matiu 4:9 O wee sị ya: “Ihe ndị a niile ka m ga-enye gị, ma ọ bụrụ na ị daa n'ala kpọọ isi ala nye m.

Setan nwara Jizọs ọnwụnwa site n’inye ya akụ̀ niile nke ụwa ma ọ bụrụ na ọ ga-efe ya ofufe.

1. Ike Ọnwụnwa: Otu esi eguzogide na imeri

2. Ọnụ Ikwesị ntụkwasị obi: Otu esi anọgide na-erubere Chineke isi

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 – “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu, nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ                     mmakwa       ́́ ́́' ka a n'ọnwụnwa,            nyerekwa                   `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ንዴ » Ã ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ˙N ONWU-UWA KWESỊRỊ, Ọ ga-enyekwara unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.”

2. Jemes 1:13-15 – “Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, ‘Ọ bụ Chineke na-anwa m,’ n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

Matiu 4:10 Ya mere Jisus si ya, Si n'ebe a pua, Setan: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye-nwe-ayi Chineke-gi ka i gākpọ isi ala, ọ bu kwa nání Ya ka i gēfè.

Jizọs baara Setan mba, na-enye ya iwu ka ọ pụọ ma na-ehota akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ndị kwere ekwe kwesịrị ife ma jeere Chineke ozi.

1. “Ụgwọ Ijere Chineke Ozi: Iguzosi Ike n’Ọnwụnwa”

2. "Ike nke Okwu: Ike nke Akwụkwọ Nsọ Igbochi Ihe Ọjọọ"

1. Ndị Efesọs 6:11-13 - "Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu. ndị na-achị ọchịchịrị nke ụwa a, imegide ajọ omume nke mmụọ n’ebe dị elu: ya mere werenụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide n’ụbọchị ọjọọ, na mgbe unu meworo ihe nile, guzo.”

2. Jemes 4:7-8 - "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. obi, unu nwere uche abua.

Matiu 4:11 Mgbe ahụ ekwensu hapụrụ ya, ma, le, ndị mmụọ ozi bịara nējere ya ozi.

Mgbe Jizọs buchara ọnụ n’ọzara ruo ụbọchị iri anọ, ekwensu nwara ya ugboro atọ. Otú ọ dị, Jizọs guzogidere ma ekwensu hapụrụ ya. Mgbe ahụ, ndị mmụọ ozi pụtara ka ha na-ejere ya ozi.

1. Ike nke amara Chineke n’iguzogide ọnwụnwa

2. Otu esi agbasi ike n'okwukwe n'oge ule

1. Ndị Hibru 4: 14-16 - Ya mere, ebe anyị nwere nnukwu onye nchụàjà nke gafeworo n'eluigwe , Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie okwukwe anyị na-ekwupụta ike. N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke nāpughi imere ayi ebere n'adighi-ike-ayi: kama ayi nwere onye anwaworo n'uzọ nile, dika ayi onwe-ayi-n'agbanyeghị na omehieghi.

2. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n’ọnwụnwa n’ihi na onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Onye-nwe kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa. Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ha, sị, “Chineke na-anwa m,” n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ọ dịghịkwa onye ọ bụla na-anwa; ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a dọkpụrụ ha site n’ọchịchọ ọjọọ nke ha ma rafuo ha. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

Matiu 4:12 Ma mgbe Jisọs nụrụ na a tụbara Jọn nʼụlọ mkpọrọ, ọ gawara Galili;

Jizọs gawara Galili mgbe ọ nụchara na a tụbara Jọn n’ụlọ mkpọrọ.

1. Ọmịiko Jizọs - Otú Jizọs si nwee ọmịiko n'ebe Jọn nọ ma mee ihe iji gosi ịhụnanya ya.

2. Oge siri ike - Otu esi anọgide na-enwe olileanya na ikwesị ntụkwasị obi n'oge nsogbu.

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Matiu 11:28 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike."

Matiu 4:13 O wee si na Nazaret pụọ, bịa biri na Kapaniọm, nke dị nʼụsọ oké osimiri, nʼókè nke ala Zabulọn na Naftali.

Jizọs kwagara Kapaniọm ikwusa ozi ọma na izi ihe.

1. Ka anyị gbasoo ihe nlereanya Jizọs wee pụọ na mpaghara nkasi obi anyị ịgbasa ozi ọma.

2. Jizọs kwagara Kapaniọm ikwusa ozi ọma na izi ihe, ka anyị jiri oge ndị a na-achọ Okwu Chineke.

1. Matiu 28:19-20 Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; , lee, a nọ m gị mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2. Mk 16:15 O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile e kere eke.

Matiu 4:14 Ka e we mezu ihe e kwuru site nʼọnụ Aisaia onye amụma, sị,

Itien̄wed oro aban̄a nte Jesus okosude prọfesi Isaiah.

1. Atụmatụ Zuru okè nke Chineke: Olee otú e buru amụma banyere Jizọs n’Akwụkwọ Nsọ

2. Ịgbaso Uche Chineke: Otú Jizọs Si Mezuo Amụma

1. Aisaia 7:14, "N'ihi nka Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēnye gi ihe-iriba-ama: le, nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa aha-ya Immanuel."

2. Matiu 3:15 Ma Jisus zara ya, si, Ka ọ di ub͕u a, n'ihi na otú a ka o kwesiri ka ayi mezu ezi omume nile. Mgbe ahụ, o kwetara.”

Matiu 4:15 Ala Zabulun, na ala Naftali, n'uzọ oké osimiri, n'ofè Jọdan, Galili nke mba nile;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa Galili dị ka ala nke Zabulọn na Neftalim, nke dị n'akụkụ oké osimiri na n'ofe Osimiri Jọdan, ma bụrụ ebe obibi nke ndị Jentaịl.

1. Ihe Chineke Na-enye: Ịchọta Olileanya n'Oge Ihe Isi Ike

2. Ike nke Mgbaghara: Otu esi emeri nsogbu

1. Ndị Rom 15:4 - "N'ihi na ihe ọ bụla e dere n'oge mbụ, e dere ya ka ọ bụrụ ntụziaka anyị, ka anyị wee site na ntachi obi na site n'ịgba ume nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya."

2. Aisaia 43:1-2 - "Atụla egwu, n'ihi na agbapụtawo m gị; akpọwo m gị n'aha, ị bụ nke m: Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị, na site na osimiri, ha ga-anọnyere gị; emekpula gi: mb͕e i nējeghari n'ọku, i gaghi-esure gi, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

Matiu 4:16 Ndị ahụ nọ ọdụ nʼọchịchịrị hụrụ nnukwu ìhè; na ndị nọdụrụ ala na ndò nke ọnwụ ìhè amụpụtara.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe nkwa Chineke kwere iweta ìhè n'ọchịchịrị.

1. Chineke na-enye anyị Ìhè nke olileanya n’ọchịchịrị

2. Ịnabata Ìhè nke Kraịst n'oge obi nkoropụ

ìhè abịakwasịwokwa ndị bi n’ala oké ọchịchịrị.”

2. Jọn 8:12: "Mgbe Jizọs gwara ndị mmadụ okwu ọzọ, ọ sịrị, 'Abụ m ìhè nke ụwa: onye ọ bụla nke na-eso m agaghị ejegharị n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

Matiu 4:17 Site nʼoge ahụ Jisus malitere ikwusa, na-asị, Chegharịanụ: nʼihi na alaeze eluigwe dị nso.

Jizọs malitere ikwusa ozi ọma na Alaeze eluigwe dị nso.

1: Chegharịa ma kwere n’Alaeze Eluigwe

2: Chọọ ala-eze nke eluigwe wee chọta ndụ ọhụrụ

1: Luk 13:3, "Ọ bụrụ na unu echegharịghị, unu niile ga-alakwa n'iyi."

2: Jọn 3: 16-17, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Matiu 4:18 Mgbe Jizọs na-eje ije n’akụkụ oké osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Saịmọn onye a na-akpọ Pita na Andru nwanne ya ka ha na-atụ ụgbụ n’oké osimiri, n’ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ̀.

Jizọs zutere Pita na Andru, bụ́ ụmụnne abụọ na-akụ azụ̀.

1. Ijekwuru ndị na-akụ azụ̀ mmadụ: Oku na-aga izisa ozi ọma

2. Ike Ịbụ Enyi: Jizọs na Ndị Na-eso Ụzọ Ya

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Eklisiastis 4:9-12 - “Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgburu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya! Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ, ha na-ekpo ọkụ, ma olee otú mmadụ pụrụ isi kpo ọkụ nání ya? Ma ọ bụrụkwa na mmadụ pụrụ imeri onye nanị ya nọ, mmadụ abụọ ga-eguzogide ya—ụdọ atọ a tụkọtara ọnụ adịghị agbaji ngwa ngwa.”

Matiu 4:19 O we si ha, Sorom, M'gēme unu ndi-ọkù.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha soro ya bụrụ ndị na-akụta mmadụ.

1. Iso Jisos: Oku nke ikwusa ozioma

2. Iji Nkà Anyị Na-amụba Alaeze Chineke

1. Ndị Efesọs 4: 11-12 - O we nye ndi-ozi, ndi-amuma, ndi nēzisa ozi ọma, ndi-ọzùzù-aturu na ndi-ozizí, ka ha dozie ndi-nsọ maka ọlu ije-ozi, n'iwuli aru Kraist elu.

2. Ilu 11:30 - Mkpụrụ nke onye ezi omume bụ osisi ndụ, ma onye ọ bụla na-ejide mkpụrụ obi maara ihe.

Matiu 4:20 Ngwa ngwa ha we rapu ub͕u nile ha, so Ya.

Ndị ọkụ azụ̀ abụọ, mgbe ha nụrụ òkù Jizọs, ha hapụrụ ụgbụ ha ozugbo soro ya.

1. Ịgbaso Jizọs chọrọ nkwa ozugbo.

2. Jizọs kwesịrị ka anyị jiri obi anyị niile na-efe ya.

1. Mak 8:34-38 - “Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya ma buru obe ya soro m.

2. Jemes 1:22 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.”

Matiu 4:21 O wee si nʼebe ahụ gawa, ọ hụrụ ụmụnne abụọ ọzọ, Jems nwa Zebedi na Jọn nwanne ya, ka ha na Zebedi nna ha nọ nʼụgbọ mmiri na-edozi ụgbụ ha; o we kpọ ha.

Jizọs hụrụ ụmụnne abụọ Jems na Jọn ka nna ha na-edozi ụgbụ ha ma kpọọ ha ka ha soro ya.

1. Oku na-aga n’eso ụzọ – ịghọta mkpa ọ dị nrube isi nye ọkpụkpọ-oku Chineke.

2. Iso Jizọs - ịchọpụta mmetụta na-agbanwe ndụ nke iso Jizọs.

1. Luk 9:23-24 - "O wee sị mmadụ niile: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya ma na-ebuli obe ya kwa ụbọchị na-eso m: n'ihi na onye ọ bụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ya. tụfuo ndụ ya n’ihi m ga-azọpụta ya.”

2. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya ma bulite obe ya soro m."

Matiu 4:22 Ngwa ngwa ha wee hapụ ụgbọ mmiri ahụ na nna ha, soro ya.

Itien̄wed emi aban̄a Jesus okot nditọeka iba, Simon ye Andrew, ete ẹtiene enye.

1. Iso Jizọs: Oku Hapụ Ihe niile n'azụ

2. Ịbịaru Kraịst nso: Nrube isi nye Okwu Ya

1. Jọn 12:26 - "Onye ọ bụla na-ejere m ozi aghaghị iso m; ebe m nọkwa, ohu m ga-anọkwa: Nna m ga-asọpụrụ onye na-ejere m ozi."

2. Luk 9:23 - O wee sị ha niile: "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnahụ onwe ya ma buru obe ya kwa ụbọchị soro m."

Matiu 4:23 Jisus wee gagharịa na Galili dum, na-ezi ihe nʼụlọ nzukọ ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze, na-agwọkwa ọrịa niile dị iche iche na ọrịa dị iche iche nʼetiti ndị mmadụ.

Jizọs gara n’akụkụ niile nke Galili na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ, na-ekwusa ozi ọma, na-agwọkwa ndị ọrịa na ndị ọrịa.

1. Jesus: Akwa Andibọk

2. Ibi ndụ n'Oziọma nke Alaeze ahụ

1. Abụ Ọma 103:3 - Ọ na-agbaghara gị mmehie gị niile na-agwọkwa ọrịa gị niile

2. Ọrụ Ndịozi 10:38 – Otu Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, onye jere ije na-eme ihe ọma na-agwọkwa ndị niile ekwensu na-akpagbu.

Matiu 4:24 Ma aha-ya gazuo na Siria dum: ha we kutara Ya ndi-nriaria nile ndi nāria ọria di iche iche na nmekpa-aru di iche iche di iche iche, na ndi mọ ọjọ ji, na ndi ara, na ndi akuku-aru-ha nwuru anwu; O we me ka aru di ha ike.

Aha Jizọs gbasara na Siria dum, a kpọtakwara ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa na mmekpa ahụ́ ka ọ gwọọ ha.

1. Ebere Chineke Na Ọgwụgwọ: Inyocha Ozi Ngwọta Jizọs

2. Iji Ọmiko Na-eme Ihe: Ozi Jizọs Na-ejere Ndị Nrịanrịa

1. Aisaia 53:4 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala.

2. Matiu 9:35 - Jisus we jegharia obodo nile na obodo ntà nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēzisa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile ọ bula na ọria nile ọ bula n'etiti ndi-Ju.

Matiu 4:25 Ọtụtụ ndị si Galili na Dikapọlis na ndị si Jeruselem na Judia na nʼofe Jọdan soro ya.

Oké ìgwè mmadụ si n’ógbè dị iche iche soro Jizọs.

1: Iso Jizọs na-eweta ezi ọṅụ.

2: Iso Jizọs chọrọ ka anyị si n’akụkụ niile nke ndụ anyị bịa.

1: Mak 8:34-35 "Mgbe ọ kpọkwara ndị mmadụ ka ha na ndị na-eso ụzọ ya bịakwute ya, ọ sịrị ha: Onye ọ bụla nke na-achọ iso m, ya jụ onwe ya, buru obe ya, sokwa m. onye ọ bụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya n'ihi m na n'ihi ozi ọma, onye ahụ ga-azọpụta ya."

2: Ọrụ 2: 41-42 "Mgbe ahụ e mere ndị ji obi ụtọ nara okwu ya baptizim: n'ụbọchị ahụ, a tụkwasịkwara ha ihe dị ka puku mkpụrụ obi atọ n'ime ha. , na n'ekpere."

Matiu 5 bụ mmalite nke Ozizi Elu Ugwu, nke bụ otu n’ime ozizi Jizọs kacha mkpa. Isiakwụkwọ a na-ewebata Ngosi-ọma, na-ekwu maka imezu Iwu ahụ, ma nye nkọwa ọhụrụ maka nkuzi ọdịnala gbasara igbu ọchụ, ịkwa iko, ịgba alụkwaghịm, ịn̄ụ iyi, imegwara, na ịhụ ndị iro n’anya.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere site na Jizọs na-anapụta Ngosi-ọma - usoro ngọzi nye ndị na-achịkọta ụfọdụ àgwà ọma dịka ịdị nwayọọ na ebere. Okwu ndị a na-emesi ụkpụrụ ime mmụọ ike karịa ụkpụrụ ụwa. Na nkebi a (Matiu 5:1-12), Jizọs gbakwara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ṅụrịa ọṅụ ná mkpagbu n’ihi na ụgwọ ọrụ ha ga-adị ukwuu n’eluigwe.

Paragraf nke Abụọ: N’ịga n’ihu (Matiu 5:13-32), Jizọs kụziri banyere ịbụ “nnu nke ụwa” na “ìhè nke ụwa,” na-ekwusi ike na ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị inwe mmetụta dị mma n’ebe ndị ọzọ nọ nakwa na ha ekwesịghị izochi okwukwe ha kama ikwe ka ha mee ihe. ọ na-enwu ka mmadụ niile hụ. O kwuziri otú o si bịa ghara ikpochapụ kama imezu Iwu na Ndị Amụma. Ọ na-akọwaghachi iwu ndị metụtara igbu ọchụ (iwe), ịkwa iko (ebumnobi na-agụ agụụ mmekọahụ), ịgba alụkwaghịm (iwu na-akwadoghị ma e wezụga n’ihi ịkwa iko) na-enye nghọta miri emi gabiga ókè n’ụzọ nkịtị.

Paragraf nke atọ: Na Matiu 5:33-48, Jizọs gara n'ihu site n'ịdụ ọdụ ka ha ghara ịṅụ iyi ụgha; kama na-agba ume ime ihe n'eziokwu n'ejighị ihe ọ bụla aṅụ iyi. Ọ na-enye ntụziaka ka ị tụgharịa ntì ọzọ mgbe a na-eti gị ma hụ ndị iro gị n'anya n'adịghị ka ịchọ anya maka anya ọbọ. Nke a na-akwalite mgbaghara n'elu mmegwara ebe ịhụ ndị iro gị n'anya na-abụ ihe ịma aka ịgbasa ịhụnanya karịa gburugburu nkeonwe na-egosipụta ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke.

Matiu 5:1 Mb͕e Ọ huru ìgwè madu ahu, Ọ rigoro n'elu ugwu: mb͕e O guzosiri ike, ndi nēso uzọ-Ya biakutere Ya:

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ihe Ngọzi n’elu ugwu.

1. "Ike nke Echiche: Ịchọta Ọṅụ n'Ahụhụ"

2. “Iji Echiche Alaeze Na-ebi: Ngọzi nke Chineke”

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Abụ Ọma 34:8 - "O, detụ ọnụ, hụ na Jehova dị mma! Ngọzi na-adịrị onye na-agbaba na Ya!"

Matiu 5:2 O we saghe ọnu-Ya, zí ha ihe, si,

Jizọs kwusaara ìgwè mmadụ ozi ọma nke ya n’elu ugwu.

1: Ike nke okwu Jizọs na otú o nwere ike isi weta mgbanwe ná ndụ anyị.

2: Mkpa ọ dị ibi ndụ nke okwukwe na ịtụkwasị Jehova obi.

1: Jemes 1:22 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2: Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

Matiu 5:3 Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye nʼime mmụọ: nʼihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.

Amaokwu a na-ekwusa na ndị dị umeala n’obi ma kweta na ha dabeere na Chineke ga-enweta ndụ ebighị ebi n’eluigwe.

1. "Ngọzi nke Ịdị umeala n'obi"

2. "Ụgwọ ọrụ nke ịda ogbenye na mmụọ"

1. Ilu 22:4 - "Ụgwọ ọrụ maka ịdị umeala n'obi na egwu Jehova bụ akụnụba na nsọpụrụ na ndụ."

2. Jemes 4:6 - "Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, sị: "Chineke na-eguzogide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Matiu 5:4 Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju: n’ihi na a ga-akasi ha obi.

Jizọs kwuru na Chineke ga-akasi ndị na-eru uju obi.

1. “Nkasi Obi Chineke Maka Ndị Na-eru Uju,” na-elekwasị anya n’otú Chineke si akasi ndị na-eru uju obi.

2. “Uru iru újú,” na-ekwusi ike ihe mere iru újú pụrụ iji baa uru.

1. Abụ Ọma 34:18, "Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha."

2. Aisaia 61:2, "Ikwusa afọ amara Jehova na ụbọchị ịbọ̀-ọ́bọ̀ nke Chineke anyị, iji kasie ndị nile na-eru uju obi."

Matiu 5:5 Ngọzi na-adịrị ndị dị umeala n’obi: n’ihi na ha ga-eketa ụwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ngọzi nke ịdị nwayọọ, na otú a ga-esi akwụghachi ndị dị nwayọọ n’obi iketa ụwa.

1. "Ike nke ịdị nwayọọ" - Inyocha ike ime mmụọ nke ịdị nwayọọ na ihe mere o ji dị Chineke mkpa.

2. "Keta Ụwa" - Inyocha echiche nke iketa ụwa na otu a ga-esi nweta ya.

1. Jemes 3:13-18 – Inyocha ike nke ịdị nwayọọ na amamihe karịa iwe na nganga.

2. Abụ Ọma 37:11 - Ịtụle nkwa Jehova kwere ndị tụkwasịrị ya obi ma dabere na nduzi Ya.

Matiu 5:6 Ngọzi na-adịrị ndị agụụ na-agụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume: n’ihi na afọ ga-eju ha.

Jizọs na-akụzi na a ga-akwụ ndị na-achọ ezi omume ụgwọ ọrụ maka mbọ ha gbara.

1. "Mkpụrụ nke ezi omume"

2. "Ngọzi nke Ịchọ Ezi Omume"

1. Ndị Galeshia 5:22-23: "Ma mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ."

2. Ndị Rom 8:28: "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Matiu 5:7 Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ebere: n’ihi na a ga-emere ha ebere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume imere ndị ọzọ ebere, n'ihi na anyị ga-enweta ebere na nloghachi.

1. Ike Ebere: Otú Igosi Ndị Ọzọ Obiọma si eweta ngọzi

2. Ụgwọ Ọrụ Ebere: Otú Inwe Ọmịiko si eme Ka Anyị Na-abịaru Chineke nso

1. Luk 6:36 - “Na-eme ebere, dị ka Nna unu nwere obi ebere.”

2. Ilu 11:17 - “Onye obiọma na-abara onwe ya uru, ma onye obi tara mmiri na-akpagbu onwe ya.”

Matiu 5:8 Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha nʼobi: nʼihi na ha ga-ahụ Chineke.

Amaokwu a na-egosi mkpa ọ dị inwe obi dị ọcha ka anyị na Chineke na-enwe mmekọrịta chiri anya.

1. Ike nke Obi Dị Ọcha: Otu esi ebi ndụ nke ịdị nsọ ma na-ahụ ọnụnọ nke Chineke.

2. Mma nke ịdị ọcha: Ibi n'obi enweghị nkewa nke na-achọ Chineke

1. 1 Jọn 3:2-3 - "Ndị m hụrụ n'anya, anyị bụ ụmụ Chineke ugbu a, ihe anyị ga-abụ akpụtabeghịkwa; ma anyị maara na mgbe ọ pụtara ìhè anyị ga-adị ka ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya otú ọ dị. .Onye ọ bụla nke na-atụkwa anya ya otú a na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha dị ka ọ dị ọcha.

2. Abụ Ọma 24:3-4 - "Ònye ga-arịgoro n'ugwu nke Jehova? Ònye ga-eguzokwa n'ebe nsọ Ya? adịghị aṅụ iyi n'aghụghọ."

Matiu 5:9 Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo: n’ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke.

Jizọs na-akụzi na a gọziri ndị na-eme udo, a ga-akpọkwa ha ụmụ Chineke.

1. "Ngọzi nke Ime Udo: Ịghọ Ụmụ Chineke"

2. “Ụzọ nke Ime Udo: Iso Ụzọ Jizọs”

1. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

2. Aisaia 11:6-9 - "Anụ ọhịa wolf ga-eso nwa atụrụ ndụ, agụ owuru ga-amakpukọkwa n'ewu, nwa ehi na ọdụm na nwa gbara afọ, obere nwa ga-edukwa ha... mebie ihe ma-ọbu ibibi n'ugwu nsọm nile: n'ihi na ihe-ọmuma Jehova gējuputa uwa, dika miri nēkpuchi oké osimiri."

Matiu 5:10 Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n’ihi ezi omume: n’ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.

Amaokwu a na-agba ndị a na-akpagbu n’ihi ime ihe ziri ezi ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, n’ihi na Chineke ga-emesịa kwụọ ha ụgwọ ịbata n’alaeze eluigwe.

1. Guzosie Ike - Agbam ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị mkpagbu

2. Nweta ihe Ị na-agha - ụgwọ ọrụ ime mmụọ nke ime ihe ziri ezi

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

2. 1 Pita 4:12-13 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu echela na ọ bụ ihe ijuanya banyere ọnwụnwa nke ọkụ nke bụ ịnwa unu, dị ka a ga-asị na ihe dị ịtụnanya mere unu: ma ṅụrịa ọṅụ, ebe unu bụ ndị na-eketa ahụhụ Kraịst; mb͕e agēkpughe ebube-Ya, unu gēji kwa ọṅù ṅuria ọṅu nke-uku.

Matiu 5:11 Ngọzi na-adịrị unu, mgbe ndị mmadụ ga-akọcha unu, na-akpagbukwa unu, na-ekwukwa ihe ọjọọ niile megide unu nʼụgha, nʼihi m.

A na-agọzi Ndị Kraịst mgbe a na-akpagbu ma na-agha ụgha maka okwukwe ha na Jizọs Kraịst.

1. Ngọzi na Mkpagbu: Ịnabata ahụhụ n'ihi Kraịst

2. Na-eguzosi Ike: Ịnagide Ọjụjụ Maka Ozi Ọma

1. Jọn 15:18-21 - "Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, cheta na ọ buru ụzọ kpọ m asị: ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ unu n'anya dị ka nke ya. ma arọputawom unu n'uwa: n'ihi nka uwa nākpọ unu asì: chetanu okwu M'siri unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ayi. Ọ bụrụ na ha akpagbuwo m, ha ga-akpagbukwa unu: ọ bụrụkwa na ha erube isi n’ozizi m, ha ga-eruberekwa isi nke unu, meekwa unu ihe ndị a niile n’ihi m, n’ihi na ha amaghị Onye zitere m.”

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. anyị lekwasịrị anya na Jizọs, bụ́ onye ọsụ ụzọ na onye zuru okè nke okwukwe: n’ihi ọṅụ e debere n’ihu ya, Ọ tachiri obi n’obe, na-eleda ihere ya anya, wee nọdụ ala n’aka nri nke ocheeze Chineke.

Matiu 5:12 Ṅụrịanụ ọṅụ, nweekwa ọṅụ nke ukwuu: n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe: n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

Akụkụ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee ọṅụ na inwe ekele maka nkwa ụgwọ ọrụ nke Chineke n'eluigwe, dịka a kpagburu ha n'otu ụzọ ahụ e mere ndị amụma bu ha ụzọ.

1. Ṅụrịa ọṅụ ná Nkwa nke eluigwe - Ntụgharị uche na Matiu 5:12

2. Ụgwọ Ọrụ Chineke n'Eluigwe Maka Ndị A Na-akpagbu—Mkpughe nke Matiu 5:12

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. 2 Ndị Kọrint 4:17-18 - N'ihi na ìhè anyị na nsogbu nwa oge na-enwetara anyị ebube ebighi ebi nke karịrị ha niile. Ya mere, anyị na-elekwasị anya ọ bụghị n'ihe a na-ahụ anya, kama n'ihe a na-adịghị ahụ anya, ebe ọ bụ na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.

Matiu 5:13 Unu onwe-unu bu nnú nke uwa: ma ọ buru na nnú efughi isi-isi-ya, gini ka agēji me ya nnú? ọ bughi ihe ọ bula ka ọ gādi site n'ub͕u a, ma-ọbughi ka achupu ya, na izọkwasi ya n'ukwu madu.

Nnu nke Ụwa: Mkpa ọ dị ịbụ ezigbo ihe atụ n'ụwa.

1: Ịbụ Nnu nke Ụwa - Iji onyinye na nkà anyị mee mmetụta dị mma n'ụwa.

2: Ihe ụtọ efu - Ịghọta otú omume anyị nwere ike isi metụta ikike anyị nwere mmetụta dị mma.

1 Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu unu jupụta n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara azịza onye ọ bụla.

2:1 Pita 3:15 Ma n'obi unu tuanu egwu Kraist dika Onye-nwe-ayi. Na-adịkwa njikere mgbe niile ịza onye ọ bụla nke na-arịọ gị ka o kwuo ihe kpatara olileanya ahụ i nwere. Ma jiri nwayọọ na nkwanye ùgwù mee nke a.

Matiu 5:14 unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo nke edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe.

Jizọs kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha bụrụ ìhè nye ụwa, dịka obodo dị n'elu ugwu.

1. Ìhè anyị: Na-enwu maka Kraịst n'ime ụwa

2. Bụrụ Ìhè: Oku a na-akpọ ndị na-eso ụzọ Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:15 - "Ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ụta na ndị na-adịghị arụ ọrụ, ụmụ Chineke, ndị na-enweghị ịba mba, n'etiti mba gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa."

2. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, na inye Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

MATIU 5:15 Ọ dighi kwa madu nāmuye oriọna, dọba ya n'okpuru mb͕é, kama n'elu ihe-idọba-oriọna; Ọ nēnye kwa ndi nile nọ n'ulo ìhè.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịkọrọ ndị ọzọ ihe ndị o kweere.

1. Ìhè nke Okwukwe: Ihe Mere O Ji Dị Mkpa Ịkọrọ Ndị Ọzọ Okwukwe Gị

2. Ịfefe Ọwa: Otu esi ekerịta okwukwe gị na ndị ọzọ

1. Ndị Rom 10:14-15 - “Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, sị: “Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma si maa mma!”

2. Ndị Filipaị 2:14-16 - “Na-emenụ ihe niile n'enweghị ntamu ma ọ bụ nrụrịta ụka, ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke ndị na-enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa. , jidesie okwu nke ndụ ike, ka m wee nwee mpako n’ụbọchị Kraịst na agbaghị m ọsọ n’efu ma ọ bụ dọgbuo onwe m n’ọrụ n’efu.”

Matiu 5:16 Ka ìhè unu nwuo otu a nʼihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi nʼeluigwe otuto.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ nke a na-ahụ anya ma na-enye Chineke otuto.

1. Oku nke Kwe Ka Ìhè Anyị Na-enwu: Ihe ịma aka ibi ndụ nke Chineke na-ahụ anya

2. Ike nke Ọrụ Ọma: Ibi ndụ nke na-enye Chineke otuto

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Aisaia 43:7 - Onye ọ bula nke anākpọ aham, onye M'keworo ka ọ buru otutom; Emewom ya, e, emewom ya.

Matiu 5:17 Unu echèla na abiaram ibibi iwu, ma-ọbu ndi-amuma: abiaghm ibibi, kama imezu.

Jizọs bịara imezu iwu na ndị amụma, kama ibibi ha.

1: Jisos biara imezu atumatu nzoputa nke Chineke.

2: Jisus biara imezu iwu na ndi-amuma nke enyere ayi.

1: Aisaia 42:21 - Jehova di Jehova ezi nma n'ihi ezi omume-Ya; Ọ gēbuli iwu ahu uku, me kwa ya ka ọ di nsọpuru.

2: Ndị Galetia 3:19 - Gịnịzi mere iwu ji na-eje ozi? + atụkwasịkwara ya n’ihi mmebi iwu, ruo mgbe mkpụrụ ahụ e kwere nkwa ga-abịa.

Matiu 5:18 Nʼihi na nʼezie a sị m unu, ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-agafe, otu mkpụrụ okwu ma ọ bụ otu mkpụrụ okwu agaghị agabiga nʼiwu ma ọlị, ruo mgbe ihe nile emezu.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a ete ke Jesus ọn̄wọn̄ọ ete ke ibet Testament Ochie edidu tutu mmọ ẹsu.

1. Ụdị Iwu Chineke adịghị agbanwe agbanwe

2. Jidesie Okwu Chineke ike n'uwa nke na-agbanwe agbanwe

1. Ndị Rom 3:31, "Ànyị ga-esikwa n'okwukwe mebie iwu ahụ? Chineke ekwela, e, anyị na-eme ka iwu guzosie ike."

2. Jemes 1:22-25, "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. n'ihi na ọ nēle anya onwe-ya, we je, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu: Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, we nọgide nime ya, ebe ọ nābughi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēchezọ ihe. onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi nwoke a n'omume ya."

Matiu 5:19 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-emebi otu n’ime ihe ndị a kasị nta e nyere n’iwu ma na-akụziri ndị mmadụ otú ahụ, a ga-akpọ ya onye kasị nta n’alaeze eluigwe: ma onye ọ bụla nke ga-eme ma na-akụziri ha ihe, a ga-akpọ ya onye ukwu n’alaeze nke eluigwe. eluigwe.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha debe iwu Chineke niile na ịkụziri ndị ọzọ ka ha na-eme otu ihe ahụ, n’ihi na ọ bụ ndị na-eme nke a ka a ga-akpọ ndị ukwu n’alaeze eluigwe.

1. Ịdị ukwuu nke nrubeisi: Otú Irube isi n'iwu Chineke nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ ebighị ebi.

2. Ịkụzi Iwu Chineke: Otu Anyị Ga-esi Na-agbasa Okwu Chineke ma Nata Ngọzi Ya.

1. Diuterọnọmi 11:18-19 - “I gēdo kwa okwum ndia n'obi-unu na nime nkpuru-obi-unu, ke ha ab͕u n'aka-gi ka ọ buru ihe-iriba-ama, ha gādi kwa ka ihe-nb͕ochi di n'etiti anya-gi abua. Ị ga-akụziri ụmụ gị ha, na-ekwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala, na mgbe i biliri.

2. Jemes 1:22-25 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-ekiri ihu nkịtị ya n'enyo; n'ihi na ọ na-ahụ onwe ya, pụọ ma chefuo ozugbo ụdị mmadụ ọ bụ. Ma onye na-eleba anya n’iwu zuru okè nke nnwere onwe wee nọgide na ya, ma ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu kama onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi onye a n’ime ihe ọ na-eme.”

Matiu 5:20 N'ihi na asim unu, Ọ buru na ezi omume-unu agabigaghi ezi omume nke ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, unu agaghi-abà n'ala-eze elu-igwe ma-ọli.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ na ha aghaghị inwe ezi omume karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii iji banye n’Alaeze eluigwe.

1. Mkpa ọ dị ịgafe ezi omume

2. Ibi ndụ ime Chineke obi ụtọ, ọ bụghị mmadụ

1. Ndị Rom 10:3-4 - N'ihi na ebe ha nāmaghi ezi omume Chineke, nāchọ kwa ime ka ezi omume nke aka ha guzosie ike, ha edoghi onwe-ha n'okpuru ezi omume Chineke.

2. Jemes 4:4-5 – Unu ndị na-akwa iko! Ọ̀ bụ na unu amaghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ ibu iro nke Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-eme onwe ya onye iro nke Chineke.

Matiu 5:21 Unu nụrụ na e kwuru site nʼọnụ ndị mgbe ochie, ‘Egbula mmadụ; ma onye ọ bula nke gēb͕u, gānọ n'ihe-njọ ikpe;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na a machibidoro iwu igbu mmadụ na ndị mere ya ga-eche ikpe.

1. Ihe kpatara ili nke ibi ndụ

2. Uru Ndụ mmadụ ọ bụla bara

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Jemes 4:17 – Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Matiu 5:22 Ma asim unu, na onye ọ bula nke nēwesa nwa-nna-ya iwe n'ihi ihe-ọmuma gānọ n'iru ikpé ahu: ma onye ọ bula nke gāsi nwa-nne-ya, Raca, gānọ n'ihe-njọ nnọkọ-ikpé: ma onye ọ bula nke gāsi. , Gi onye-nzuzu, nọ n'ihe ize ndụ nke ọkụ ala mmụọ.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na a ga-ekpe onye ọ bụla nke na-eweso nwanna ya iwe n’enweghị ihe kpatara ya ikpe, ma onye ọ bụla kpọrọ nwanna ya mkparị ga-enweta ntaramahụhụ ka ukwuu.

1. "Ịtụle Okwu Anyị: Otu esi azaghachi esemokwu"

2. "Ike nke Okwu: Ọrụ anyị n'ebe ibe anyị nọ"

1. Ilu 12:18 – O nwere onye okwu nkwuwa okwu ya dị ka mma agha, ma ire ndị maara ihe na-eweta ọgwụgwọ.

2. Jemes 3:9-10 - Ayi ji ya gọzie Onye-nwe-ayi na Nna-ayi, were kwa ya nākọcha ndi emere ka ha yie Chineke. N'otu ọnụ ahụ ka ngọzi na nkọcha si apụta. Ụmụnna m, ihe ndị a ekwesịghị ịdị otú ahụ.

Matiu 5:23 Ya mere ọ buru na i weta onyinye-gi n'ebe-ichu-àjà, ọ buru kwa na i cheta n'ebe ahu na nwa-nne-gi nwere ihe megide gi;

Kraịst na-akpọ anyị ka anyị na ụmụnna anyị dị ná mma tupu anyị efe Chineke.

1: "Hụ onye agbata obi gị n'anya - Oku iji mee ka udo dị"

2: “Ebe ịchụàjà nke ime udo”

1: Ndị Rom 12:18, "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

2: Jemes 4:7, "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu."

Matiu 5:24 Rapu onyinye-gi n'ebe ahu n'iru ebe-ichu-àjà, je; buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị ná mma, ma bịazie nye onyinye gị.

E kwesịrị ime ka anyị na ụmụnna anyị dịghachi ná mma tupu anyị enye Chineke onyinye.

1. Ihe kacha mkpa nke ime n'udo: Otu esi eweghachi mmekọrịta tupu e fee Chineke ofufe.

2. Ike nke ime n'udo: Ịdị n'otu n'ịhụnanya Chineke ijikọghachi na mkpakọrịta

1. Ndị Efesọs 4:2-3 "Nweenụ umeala n'obi kpamkpam, na-enwekwa ndidi, na-edirịta ibe unu n'ịhụnanya. Na-agbalịsi ike ka unu debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo."

2. Jemes 3:17-18 "Ma amamihe nke si n'elu dị ọcha na mbụ. Ọ bụkwa udo ịhụnanya, dị nwayọọ mgbe niile, na njikere inye ndị ọzọ aka. O juputara n'ebere na ezi omume. Ọ na-egosi na ọ dịghị. ịhụ mmadụ n'anya ma na-enwe obi eziokwu mgbe niile."

Matiu 5:25 Gị na onye iro gị kwekọrịta ngwa ngwa, mgbe gị na ya nọ n'ụzọ; ka onye-nkpab͕u we ghara inyefe gi n'aka onye-ikpe, ma onye-ikpé rara gi nye n'aka onye nēje ozi, ewe tubà gi n'ulo-nkpọrọ.

Soro onye iro gị kwekọrịta ngwa ngwa tupu ị gawa n'ụlọ ikpe.

1. "Hapụ Ka Chineke: Na-edozi esemokwu n'ụzọ udo"

2. "Ike nke Nkwekọrịta: Idozi esemokwu na Okwukwe na Ịhụnanya"

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Matiu 5:26 Nʼezie a sị m gị, I ga-esi nʼebe ahụ pụta ma ọlị, ruo mgbe ị kwụla otu mkpụrụ ego kacha nta.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịkwụ ụgwọ ụgwọ zuru oke.

1: Ịbụ ezi onye nlekọta nke akụ anyị - Chineke na-atụ anya ka anyị jiri ego anyị nwee amamihe ma kwụọ ụgwọ anyị ji n'uju.

2: Mkpa nke ịbụ onye na-ahụ maka ọrụ - Anyị ga-ahụrịrị maka ego anyị ma hụ na a kwụrụ ụgwọ anyị ji.

Ilu 22:7 - Ọgaranya na-achị ogbenye, ma onye-nbinye bụ orù onye-binye.

Luk 16:11 - Ya mere, ọ bụrụ na unu ekwesịghị ntụkwasị obi n'ihe onwunwe ajọ omume, ònye ga-enyefe ezi akụ̀ ahụ n'aka gị?

Matiu 5:27 Unu nụrụ na e kwuru site nʼọnụ ndị mgbe ochie, ‘Akwala iko.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịgbaso Iwu Iri ahụ, kpọmkwem iwu ahụ bụ "Akwala iko".

1. Ike nke Nkwenye - Ka Idebe Nkwa Anyi na-edobe Anyị n'Ụzọ ziri ezi

2. Uru nrubeisi bara - Ihe mere ịgbaso iwu Chineke ji eme ka anyị bịaruo ya nso.

1. Ndị Hibru 13:4 - Alụmdi na nwunye bụ ihe a na-asọpụrụ n'ebe mmadụ nile nọ, ihe ndina adịghịkwa emerụ emerụ: ma ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ka Chineke ga-ekpe ikpe.

2. Ilu 6:20-23 – Nwam nwoke, debe iwu nna-gi, arapu-kwa-la iwu nne-gi: Kegide ha n'obi-gi mb͕e nile, ke kwa ha n'olu-gi. Mgbe ị na-aga, ọ ga-edu gị; mb͕e i nāraru ura, ọ gēdebe gi; ma mb͕e i nēteta, ọ gāgwa gi okwu. N'ihi na ihe enyere n'iwu bu oriọna; ma iwu bu ìhè; iba-nba nke idọ-aka-na-nti bu uzọ ndu.

Matiu 5:28 Ma asim unu, na onye ọ bula nke nēle nwanyi anya ka agu ya we so ya kwa iko n'obi-ya ub͕u a.

Onye ọ bụla nke lekwasịrị nwanyị anya n'agụụ, akwawo iko n'obi ya.

1. "Ike nke Echiche Gị: Mmetụta nke Ọchịchọ Ọchịchọ"

2. "Oku nke Ịdị Ọcha: Inweta Ịdị Nsọ n'uche na Obi"

1. 1 Ndị Tesalonaịka 4:3-5 - "N'ihi na nke a bụ uche Chineke, ọbụna ido nsọ unu, ka unu ghara ịkwa iko: ka onye ọ bụla n'ime unu mara ka ọ ga-esi nweta ihe ya n'ime nsọ na nsọpụrụ; Ọchịchọ nke anyaukwu, ọbụna dị ka ndị mba ọzọ ndị na-amaghị Chineke.”

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

Matiu 5:29 Ma ọ bụrụ na anya aka nri gị eme gị ka ọ maa gị mma, wepụ ya, tụfuo ya: n'ihi na ọ bara gị uru na otu akụkụ ahụ́ gị ga-ala n'iyi, ọ bụghịkwa na a ga-atụba ahụ gị dum n'ọkụ ala mmụọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịdị njikere ịchụ akụkụ ọ bụla nke onwe anyị nke pụrụ iduga anyị n'uche Chineke n'àjà.

1. Imere Chineke Ihe n'Akụkụ: Ịchụ àjà siri ike ịgbaso atụmatụ Chineke.

2. Mkpa ọ dị itinye aka mgbe Ọnwụnwa na-ada

1. Ilu 4:23 - "Karịa ihe niile, chebe obi gị, n'ihi na ihe ọ bụla nke ị na-eme si na ya pụta."

2. Matiu 6:24 – “Ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ ozi. Ma ọ́ bụghị na unu ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n’anya, ma ọ bụkwanụ na ị ga-arapara otu n’obi ma leda ibe ya anya.”

Matiu 5:30 Ma ọ bụrụ na aka nri gị eme gị ka ọ maa gị mma, bipụ ya, tụfuo ya: n’ihi na ọ bara gị uru na otu akụkụ ahụ́ gị ga-ala n’iyi, ọ bụghịkwa na a ga-atụba ahụ gị dum n’ime ala mmụọ .

Jizọs na-akụzi na ọ ka mma iwepụ ihe na-akpatara anyị mmehie karịa ịtụba ahụ́ anyị dum n’ọkụ mmụọ.

1. "Ihe omume na-ada ụda karịa okwu: ibi ndụ ozi ọma na ndụ kwa ụbọchị"

2. "Ibi Ndụ nke Ịdị Nsọ: Ịdị Ka Kraịst"

1. Ndị Rom 6:12-14 - Ya mere, ekwela ka nmehie chịrị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee rube isi n'ọchịchọ ọjọọ ya. Unu ewela ihe ọ bula nke onwe-gi nye n’iru nmehie ka ọ buru ihe-agha nke ajọ omume, kama were onwe-unu nye Chineke dika ndi emere ka ha si n’ọnwu bia na ndu; were kwa akụkụ nile nke onwe-gi nye ya ka ọ buru ngwa ezi omume.

2. 1 Ndị Kọrịnt 6:18-19 - Gbanahụ ịkwa iko. Nmehie nile ọzọ nke madu nēmehie di n'èzí ahu: ma onye ọ bula nke nēmehie n'ikwa-iko, nēmehie megide aru-ya. Ùnu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ, Nke di nime unu, onye unu natara n'aka Chineke? Ị bụghị nke gị.

Matiu 5:31 E siwo, Onye ọ bula nke gārapu nwunye-ya, ya nye ya akwukwọ nkewa;

Akụkụ ahụ kwuru na e kwuru na onye ọ bụla nke gbara di ya ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm ga-enyerịrị ha akwụkwọ ịgba alụkwaghịm.

1. Alụmdi na nwunye bụ ọgbụgba ndụ dị nsọ na ekwesịrị iji nlezianya na ntinye aka banye.

2. Ịgba alụkwaghịm kwesịrị ịbụ ihe ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ọ mee, e kwesịrị iji nlezianya na nkwanye ùgwù na-emeso di na nwunye.

1. Malakaị 2:16 - “'N'ihi na akpọrọ m ịgba alụkwaghịm asị,' ka Jehova, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, 'na onye na-ekpuchi uwe ya n'ihe ọjọọ,' ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 'Ya mere, lezie anya na mmụọ gị, ka ị ghara ịghọgbu.'

2. Ndị Rom 7:2-3 - “N'ihi na nwaanyị lụrụ di, e ji iwu kee di ya mgbe ọ dị ndụ; ma ọbụrụ na di ya anwụọ, a ga-ahapụ ya n’iwu gbasara di ya. Ya mere, ọ buru na mb͕e di-ya di ndu, ọ rapara na nwoke ọzọ, agākpọ ya nwanyi nākwa iko; ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, o nweere onwe ya n’iwu, ka ọ gharakwa ịkwa iko ma ọ bụrụ na ọ rapara n’ahụ́ nwoke ọzọ.”

Matiu 5:32 Ma asim unu, na onye ọ bula nke gārapu nwunye-ya, ma-ọbughi n'ihi ikwa-iko, nēme ya ka ọ kwaa iko: ma onye ọ bula nke gālu nwanyi arapuru arapu nākwa iko.

Jizọs kwuru na ọ bụrụ na nwoke agbaa nwunye ya alụkwaghịm, ma e wezụga n’ihi ịkwa iko, ọ na-eme ka ọ kwaa iko. N̄ko-n̄ko, edieke n̄wan ọdọde ndọ, owo emi ọdọde enye esịn efịbe.

1. Alụmdi na Nwunye: Ịdị Nsọ nke Ịhụnanya

2. Ịgba alụkwaghịm: Echiche Chineke

1. Ndị Efesọs 5:22-33 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị.

2. Malakaị 2:14-16 - N'ihi na Jehova, Chineke nke Israel kwuru na ọ kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.

Matiu 5:33 Ọzọ kwa, unu nuru na anāsi site n'ọnu ndi mb͕e ochie, si, Aṅu-kwa-la onwe-gi, kama iraara Onye-nwe-ayi iṅu-iyi-gi nile.

Ebe a na-ekwu maka ịsọpụrụ iyi na ịzere imebi nkwa mmadụ.

1. Mkpa idobe okwu gị

2. Ike nke iguzosi ike n'ezi ihe

1. Jemes 5:12 - “Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ  bụghị n’eluigwe ma ọ bụ n’ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ka ee gị bụrụ ee, ka “Ee e” gị bụrụkwa ee, ma ọ bụghị ya, a ga-ama gị ikpe.

2. Ilu 12:22 - “Onyenwe anyị kpọrọ egbugbere ọnụ okwu ụgha asị, ma ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-atọ ya ụtọ.”

Matiu 5:34 Ma asim unu, Aṅula iyi ma-ọli; ọ bughi kwa n'elu-igwe; n'ihi na ọ bu oche-eze Chineke:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ịṅụ iyi, ma dọọ aka ná ntị na ọbụna iji eluigwe ṅụọ iyi adịghị mma, ebe ọ bụ ocheeze Chineke.

1. Mkpa ọ dị idobe okwu anyị nsọ

2. Omume ọma nke ịsọpụrụ Chineke karịa ihe niile

1. Jems 5:12 - “Nke kachanụ, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ                                                                             anwê lê. Ka ee gị bụrụ ee, ka “Ee e” gị bụrụkwa ee, ma ọ bụghị ya, a ga-ama gị ikpe.

2. Abụ Ọma 24:3-4 - “Ònye ga-arịgo n'ugwu Jehova? Ònye gēguzo n'ebe nsọ Ya? Onye nwere aka dị ọcha na obi dị ọcha, onye na-atụkwasịghị arụsị obi, ma ọ bụ jiri chi ụgha ṅụọ iyi.”

Matiu 5:35 Ma ọbụghị site n’ụwa; n'ihi na ọ bu ihe-nb͕akwasi-ukwu-ya abua: ọ bughi kwa Jerusalem; n'ihi na ọ bu obodo nke Eze uku ahu.

Chineke bụ eze ukwu na-achị ihe niile e kere eke na Jeruselem bụ obodo ya.

1. Chineke bu Eze ndi eze na Onye nwe ndi nwe anyi

2. Anyị ga na-asọpụrụ ma na-asọpụrụ obodo Chineke bụ Jerusalem

1. Aisaia 66:1 - "Otú a ka Jehova siri: Elu-igwe bu oche-ezem, uwa bu kwa ihe-nb͕akwasi-ukwu nke ukwum: gini bu ulo ahu nke I gēwurum, gini bu kwa ebe izu-ikem?

2. Abụ Ọma 48: 2 - "Ma mma na elu, ọṅụ nke ụwa dum, bụ ugwu Zayọn, n'akụkụ nke ugwu, obodo nke Eze ukwu."

Matiu 5:36 Eji-kwa-la isi-gi ṅu iyi, n'ihi na i puru ime ka otù aji di ọcha ma-ọbu oji.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara iji isi ha ṅụọ iyi n’ihi na ha enweghị ike ịchịkwa ụcha ntutu isi ha.

1. "Enweghị ike nke isi anyị na-aṅụ iyi"

2. “Mkpa Irube Isi N’ozizi Jizọs”

1. Jemes 5:12 - "Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ bụghị n'eluigwe ma ọ bụ ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ikpe.”

2. Joshua 9:18-20 - Ma ụmụ Izrel ebusoghị ha agha, n'ihi na ndị isi nke nzukọ ahụ ejiriwo Jehova, bụ́ Chineke Izrel, ṅụọrọ ha iyi. Mb͕e ahu nkpọkọta nile we tamu ntamu bayere ndi-isi. Ma ndi-isi nile zara ha, si, Ayi enyewo ha iyi site n'aka Jehova, bú Chineke Israel, ma ub͕u a ayi apughi imetu ha aka. Otú a ka ayi gēme ha: ayi gēkwe ka ha di ndu, ka iwe Chineke we ghara idikwasi ayi n'ihi imebi iyi ahu ayi ṅuru ha.

Matiu 5:37 Ma ka okwu unu bụrụ, E, e; É-è, é-è: n'ihi na ihe ọ bula kari ihe ndia nēsi n'ihe ọjọ puta.

Anyị kwesịrị ịna-ekwu eziokwu ma na-ezere ikwubiga okwu ókè ma ọ bụ ịchọ mma.

1. Na-ekwu Eziokwu n'ịhụnanya - Ndị Efesọs 4: 15

2. Na-enwe afọ ojuju n’ihe I nwere—Ndị Hibru 13:5

1. Jemes 3:1-12 - Ịzụ ire

2. Ilu 10:19 - Egbugbere ọnụ eziokwu na-adịru mgbe ebighị ebi

Matiu 5:38 Unu nụrụ na e siwo, ‘Anya lara anya na eze lara ezé.

Jizọs na-akụzi ịgbanye ntì nke ọzọ kama imegwara ihe.

1. Jizọs kpọrọ anyị òkù ibi ndụ dị elu: ịhụnanya na mgbaghara.

2. Imegwara abụghị nhọrọ; anyị ga-ahọrọ ịdị umeala n'obi na udo.

1. Ndị Rom 12:17-21 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Lezienụ anya ka unu na-eme ihe ziri ezi n'anya onye ọ bụla. Unu abọ̀la ọ́bọ̀, ndi m'huru n'anya, kama rapunu ọnuma Chineke: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bu Mu nwe ibọ̀-ọ́bọ̀;

“Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya ihe ka ọ ṅụọ. N'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

Matiu 5:39 Ma asim unu, ka unu ekwela ihe ọjọ;

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ghara iguzogide ihe ọjọọ, kama ka ha tụgharịa ntì nke ọzọ.

1. "Bụrụ onye ka ukwuu: Olee otú ịtụgharị ntì nke ọzọ si bụrụ ihe nlereanya maka mkpebi esemokwu"

2. "Ike nke Ịdị umeala n'obi: Ịnweta Uru nke Ịtụgharị Ntì Ọzọ"

1. Ndị Rom 12:17-21 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na-eche echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile. kpenu onwe-unu ọ́bọ̀, ma rapu ya nye iwe nke Chineke, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀, M'gākwughachi, ka Jehova siri. Kama nke ahụ, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ; n’ihi na site n’ime otú ahụ, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya.” Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

Matiu 5:40 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-agba gị akwụkwọ n'ụlọikpe, napụkwa uwe gị, ka o werekwa uwe mwụda gị.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-emesapụ aka na ịgbaghara ndị ọzọ.

1. Ike nke mmesapụ aka - Inyocha mkpa ọ dị imesapụ aka na mmekọrịta anyị na ndị gbara anyị gburugburu.

2. Obi nke mgbaghara - Ịchọta ka esi enye ndị mejọrọ anyị amara na ebere.

1. Luk 6:27–36 – Ilu nke ezigbo onye Sameria.

2. Ndị Rom 12:19-21 - Iji ezi ihe merie ihe ọjọọ.

Matiu 5:41 Ma onye ọ bụla nke ga-amanye gị ije otu maịl, soro ya gaa abụọ.

Amaokwu a na-agba anyị ume ịgabiga ihe a gwara anyị na ime ihe karịrị ihe a tụrụ anya ya.

1: Ịgafe Ihe A Na-atụ anya Ya—Matiu 5:41

2: Ọmịiko, Ọ bụghị Nrubeisi - Matiu 5:41

1: Ndị Filipaị 2: 3-4, “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

2: Ndị Galeshia 6:2, “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.”

MATIU 5:42 Nye onye nāriọ gi ihe;

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-emesapụ aka na ịdị njikere ibinye ndị nọ ná mkpa ihe.

1. Obi na-emesapụ aka: Ọṅụ nke inye ihe

2. Inye Aka Enyemaka: Lovehụnanya nke ịkekọrịta

1. 1 Jọn 3:17-18 "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa wee hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ n'ikwu okwu. kama n’omume na n’eziokwu.”

2. Ilu 11:24-25 “Otu na-enye n'efu, ma ọ na-amụba ọgaranya; onye ọzọ na-egbochi ihe o kwesịrị inye, na-ata ahụhụ naanị n'ụkọ. Onye na-eweta ngọzi ka a ga-eme ka ọ baa ọgaranya, onye na-agbakwa mmiri ka a ga-aṅụ mmiri.”

Matiu 5:43 Unu nụrụ na e siwo, ‘Hụ onye-ibe-gi n'anya, kpọ kwa onye-iro-gi asì.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị ka anyị hụ ndị agbata obi anyị na ndị iro anyị n'anya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi ahụ ndị agbata obi na ndị iro anyị n'anya

2. Ịgbaghara Ndị iro Anyị: Otu esi ahụ n'anya n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Ndị Rom 12:20-21 - "Ya mere, ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ: n'ihi na n'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. Ekwela ka ihe ọjọọ merie ya, kama merie ihe ọjọọ. dị mma."

2. Luk 6:27-28 - "Ma asị m unu ndị na-anụ, na-ahụ ndị iro unu n'anya, na-emere ndị na-akpọ unu asị ihe ọma, na-agọzinụ ndị na-akọcha unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-eji unu n'agbanyeghị."

Matiu 5:44 Ma a sị m unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, gọzie ndị na-akọcha unu, na-emere ndị kpọrọ unu asị ihe ọma, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.

Hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma.

1. Ịhụnanya Maka Mmadụ Nile - Ndị Galeshia 5:14; Ndị Rom 13:10

2. Ịhụ ndị iro Gị n'anya - Ndị Filipaị 2:3-4; Luk 6:27-36

1. Ndị Rom 12:14-21

2. 1 Jọn 4:7-21

Matiu 5:45 Ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nke bi n’eluigwe: n’ihi na Ọ na-eme ka anyanwụ ya wara ndị ajọ mmadụ na ndị ezi omume, na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume.

Chineke na-eme ebere na ịhụnanya n'ebe onye ọ bụla nọ, n'agbanyeghị ma ha bụ ndị ezi mmadụ ma ọ bụ ndị ọjọọ.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Ilu nke anyanwụ na mmiri ozuzo

2. Amara na Ebere Chineke: Ọ dịghị onye gafeworo Ya

1. Ndị Rom 5:8 - “Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Matiu 5:46 Nʼihi na ọ bụrụ na unu ahụ ndị hụrụ unu nʼanya nʼanya, olee ụgwọ ọrụ unu nwere? ọbuná ndi-ọna-utu, ọ̀ bughi otù ihe ahu?

Amaokwu a na-akụziri anyị na anyị ekwesịghị ịhụ ndị hụrụ anyị n’anya n’anya, kamakwa ndị na-ahụghị anyị n’anya.

1: Anyị nwere ike igosi ịhụnanya Chineke n'ebe ndị ọzọ nọ site n'ịhụ ndị nwere ike ha agaghị ahụ anyị n'anya.

2: Anyị kwesịrị igosi ịhụnanya n’ebe ndị na-adịghị egosi anyị ịhụnanya dị ka Jizọs mere.

1: Luk 6: 31-32 - "Na-emere ndị ọzọ dị ka ị chọrọ ka ha mee unu: Ọ bụrụ na unu hụrụ ndị hụrụ unu n'anya n'anya, olee otuto dịịrị unu?

2: 1 Jọn 4: 20-21 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, 'Ahụrụ m Chineke n'anya,' ma na-akpọ nwanna ya asị, ọ bụ onye ụgha . ọ hụbeghị."

Matiu 5:47 Ma ọ bụrụ na unu ekele nanị ụmụnne unu, gịnị ka unu na-eme karịa ndị ọzọ? ọbuná ndi-ọna-utu ọ̀ bughi otú a?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị inye mmadụ niile ihunanya na obiọma, ọbụna ndị a na-ahụ anya dị ka ndị si mba ọzọ.

1. Hụ onye agbata obi gị n'anya: Mkpa ọ dị imere mmadụ niile ebere.

2. Ejila ihe e ji kpuchie ya kpee akwụkwọ ikpe: Ịsọpụrụ ndị ọzọ n’agbanyeghị onye ha bụ.

1. Ndị Galeshia 5:13-14 - "N'ihi na, ụmụnna m, a kpọwo unu na nnwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. na nke a: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2. Ndị Rom 12:9-10 - "Ka ihunanya bụrụ nke na-enweghị nkwanye ùgwù. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesienụ ezi ihe ike. Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

Matiu 5:48 Ya mere, bụrụnụ ndị zuru oke, dịka Nna unu nke bi nʼelu-igwe zuru oke.

Jizọs na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-agbalịsi ike ka ha zuo okè, dị nnọọ ka Chineke zuru okè.

1. Izu oke Site n'okwukwe: Otu esi ebi ndụ nke ịdị nsọ

2. Ike nke izu okè: Ịchụso uche Chineke ná ndụ anyị

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. Ndị Hibru 12:14 - Na-achụso udo gị na mmadụ niile, na ịdị nsọ, ma ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị ma ọ bụghị ya.

Matiu 6 bụ akụkụ nke Ozizi Elu Ugwu na ọ na-ekpuchi isiokwu atọ sara mbara: omume ezi omume, gụnyere inye ndị nọ ná mkpa ihe, ekpere (gụnyere Ekpere Onyenwe Anyị), na ibu ọnụ; ịdọ aka ná ntị megide ịkpakọba akụ ụwa; na ndụmọdụ ka ị ghara ichegbu onwe gị.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jizọs na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya otú ha ga-esi na-eme ezi omume. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ime nsọpụrụ ofufe n'ihu ọha maka mmasị ndị ọzọ. Ma ọ bu inye ndi-ob͕eye ihe, ma-ọbu ekpere, ma-ọbu obubu-ọnu, agēme ihe ndia na nzuzo: n'ihi na Chineke nāhu ihe anēme na nzuzo, Ọ nēnyeghachi kwa ya. Nkebi a gụnyere Jizọs na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya otú ha kwesịrị isi na-ekpe ekpere—nke a maara dị ka “Ekpere Onyenwe Anyị” (Matiu 6:1-18).

Paragraf nke abụọ: Ọzọ, Jizọs kwuru gbasara ihe onwunwe (Matiu 6:19-24). Ọ dọrọ aka ná ntị ka anyị ghara ịkpakọba akụ̀ n’ụwa ebe a pụrụ ibibi ma ọ bụ zuo ha. Kama, Ọ na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha na-akpakọba akụ n’eluigwe nke na-adị ebighị ebi. Ọ na-akụzikwa na ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ ozi - Chineke na ego.

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ ( Matiu 6:25-34 ), Jizọs dụrụ ọdụ ka anyị ghara ichegbu onwe anyị banyere ihe ndị dị mkpa ná ndụ dị ka nri na uwe n’ihi na Chineke maara mkpa nile ma na-egboro ha otú ọ na-emere anụ ufe nke ikuku na okooko lili ọhịa. Kama ichegbu onwe ya banyere ihe nke ụwa, mmadụ kwesịrị ibu ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya na nkwa na a ga-enyekwa ihe ọ bụla ọzọ.

Matiu 6:1 Lezienụ anya ka unu ghara ime ebere unu n’ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu: ma ọ́ bụghị otú ahụ unu enweghị ụgwọ ọrụ n’aka Nna unu nke bi n’eluigwe.

Adịla asị n'ọrụ ọma gị, n'ihi na ọ bụ naanị Chineke ga-akwụ gị ụgwọ.

1. Imesapụ aka na nzuzo: Iji ụgwọ ọrụ Chineke mee ihe dị ka ihe mkpali anyị

2. Ngọzi nke nrubeisi: Ime ihe ọma n'achọghị otuto

1. 1 Timoti 6:17-19 – “Zụzie ha ka ha na-eme ihe ọma, ka ha baa ọgaranya n’ezi ọrụ, ka ha na-emesapụ aka na ndị dị njikere ikesa òkè, na-akpakọbara onwe ha ezigbo ntọala maka oge nke na-abịa, ka ha wee jidesie onwe ha ike. na ndụ ebighị ebi.”

2. Ilu 11:25 - "Onye na-eweta ngọzi ka a ga-aba ọgaranya, onye na-agbakwa mmiri ka a ga-aṅụ mmiri."

Matiu 6:2 Ya mere, mgbe ị na-eme ebere, afụla opi n’ihu gị, dị ka ndị ihu abụọ na-eme n’ụlọ nzukọ na n’okporo ámá, ka ha wee nwee otuto n’aka mmadụ. N'ezie asim unu, Ha nwere ugwọ-ọlu-ha.

Jizọs dọrọ aka ná ntị ka anyị ghara ime ezi ọrụ iji nweta amara dị ka ndị ihu abụọ na-eme n’ụlọ nzukọ na n’okporo ámá.

1. Ime ezi ọrụ maka ezi ihe kpatara ya

2. Ihe ize ndụ nke mpako n'ọrụ ọma anyị

1. Ilu 28:25-26 Onye obi di nganga nākpali ise-okwu: Ma onye nātukwasi Jehova obi, agēme ka ọ ma abuba. Onye nātukwasi obi n'obi-ya bu onye-nzuzu: Ma onye nējeghari n'amam-ihe, agānaputa ya.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 ekwela ka e mee ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ otuto efu; ma n’ịdị nwayọọ n’obi ka onye ọ bụla na-ewere ibe ya n’ụzọ dị mma karịa onwe ya. Elela onye ọ bula anya n'ihe nke aka ya, kama onye ọ bula nēlekwasi kwa ihe nke ndi ọzọ anya.

Matiu 6:3 Ma mgbe ị na-eme ebere, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe ume inye ọrụ ebere na-achọghị nkwado ma ọ bụ ụgwọ ọrụ n'aka.

1. "Ibi Ndụ nke Inyeghị Onwe Onye"

2. "Ike nke mmesapụ aka na nzuzo"

1. Ilu 11:25 - Onye na-emesapụ aka ka a ga-aba ọgaranya, onye na-enye mmiri ga-enwetakwa mmiri.

2. Luk 6:38 - Nye, a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.

Matiu 6:4 Ka ọrụ ebere gị wee bụrụ na nzuzo: Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ.

Anyị kwesịrị inye ndị ọzọ ihe na nzuzo, ebe anyị maara na Chineke ga-akwụ anyị ụgwọ n’ihu ọha.

1. Ike nke inye ihe nzuzo: ka inye ihe na nzuzo nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ bara ụba

2. Ngọzi nke imesapụ aka: Inye ndị ọzọ ihe dịka Chineke na-enye anyị

1. 1 Ndị Kọrint 9:7-8 - "Ònye na-ebu agha mgbe ọ bụla n'ihi ihe nke aka ya? ?"

2. Matiu 19:21 - "Jizọs sịrị ya: Ọ bụrụ na ị ga-ezu oke, gaa ree ihe i nwere, nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'elu-igwe: bịakwa soro m."

Matiu 6:5 Ma mgbe unu na-ekpe ekpere, unu adịla ka ndị ihu abụọ ahụ: nʼihi na ọ na-amasị ha iguzo nʼụlọ nzukọ na nkuku okporo ámá ikpe ekpere, ka e wee hụ ha nʼihu mmadụ. N'ezie asim unu, Ha nwere ugwọ-ọlu-ha.

Jizọs dọrọ aka ná ntị megide ikpe ekpere ka ndị ọzọ wee hụ ha, dị ka ndị ihu abụọ na-eme, ebe ọ bụ na a nataworị ụgwọ ọrụ ha.

1. Nganga na ịdị umeala n'obi n'ekpere

2. Ịchọ ihu ọma nke Onyenwe anyị, ọ bụghị nke mmadụ

1. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Aisaia 29:13 - "Ya mere Jehova siri, N'ihi na ndi nka ji ọnu-ha bia nsom, were kwa eb͕ub͕ere-ọnu-ha sọpurum, ma ha emewo ka obi-ha di anya n'ebe m'nọ, na egwu-ha n'arum bu ihe nēzí ihe site n'akam. ụkpụrụ nke mmadụ."

Matiu 6:6 Ma gi onwe-gi, mb͕e ọ bula i nēkpe ekpere, ba n'ime-ulo-ikwū-gi, mb͕e i mechi-kwa-ra ọnu-uzọ-gi, kpere Nna-gi Nke nọ na nzuzo ekpere; ma Nna-gi Nke nāhu ihe na nzuzo gēnyeghachi gi ihe-ọkiké.

Jizọs nyere anyị iwu ka anyị na-ekpegara Chineke ekpere na nzuzo, Chineke ga-akwụkwa anyị ụgwọ n'ihu ọha.

1. Chineke na-ahụ ihe niile anyị na-eme, ọ ga-akwụkwa anyị ụgwọ maka okwukwe anyị nwere n'onwe anyị.

2. Ikpe ekpere na nzuzo na-eme ka anyị na-eme ihe n'eziokwu na ezi obi n'ebe Chineke nọ.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe nile, na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, na-enye ekele n'ọnọdụ nile; n'ihi na nka bu uche Chineke nime Kraist Jisus bayere unu.

2. Abụ Ọma 34: 17-19 - Mgbe ndị ezi omume na-etiku maka enyemaka, Jehova na-anụ ma napụta ha na mkpagbu ha niile. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha. Ọtutu ahuhu nke onye ezi omume di: Ma Jehova nānaputa ya n'aka ha nile.

Matiu 6:7 Ma mgbe unu na-ekpe ekpere, unu ekwughachila okwu efu, dị ka ndị mba ọzọ na-eme: nʼihi na ha chere na a ga-anụ olu ha nʼihi ọtụtụ okwu ha.

Ekpere kwesịrị ịbụ nke sitere n'obi ma ghara ijupụta n'ikwughachi ihe efu.

1: Chineke chọrọ ekpere sitere n'obi, ezi omume n'aka anyị ọ bụghị okwu efu.

2: Anyị kwesịrị icheta na Chineke na-anụ ekpere anyị, ọ bụghị n'ihi ọnụ ọgụgụ nke okwu anyị na-ekwu, kama n'ihi obi eziokwu nke obi anyị.

1: Jems 5:16; Ekpere nke onye ezi omume di ike di irè.

2: 1 Jọn 5:14; Nke a bụ obi ike anyị nwere n’ịbịakwute Chineke: na ọ bụrụ na anyị arịọ ihe ọ bụla dị ka uche ya si dị, Ọ na-anụ olu anyị.

Matiu 6:8 Ya mere unu adịla ka ha: nʼihi na Nna unu maara ihe ndị dị unu mkpa, tutu unu arịọghị ya.

Chineke maara mkpa anyị tupu anyị arịọdị, ya mere anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị.

1: Chineke Na-enye Anyị Ihe Dị Anyị Mkpa

2: Tukwasi obi n'oge Chineke

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị.

2: Aisaia 40: 29-31 - Ọ na-enye ndị dara mbà ike ike, na-amụbakwa ike nke ndị na-adịghị ike. Ọbuná umu-okorobia nāgwu ike, ike gāgwu kwa ha, umu-okorọbia nāsu kwa ngọngọ da; Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Matiu 6:9 Ya mere, kpenu ekpere otú a: Nna-ayi Nke bi n'elu-igwe, Ka edo aha-Gi nsọ.

Jizọs na-akụziri anyị otú e si ekpegara Chineke, bụ́ Nna anyị nke eluigwe ekpere.

1. Iji Okwukwe na-ekpe ekpere: Ịmụta iso Chineke na-ekwurịta okwu

2. Ka Edo Aha Gị nsọ: Ike nke ekpere dị nsọ

1. Ndị Rom 8:26 - "N'otu aka ahụ, Mmụọ Nsọ na-enyere anyị aka adịghị ike anyị: n'ihi na anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka dị ka anyị kwesịrị: ma Mmụọ n'onwe ya na-eji ịsụ ude nke a na-apụghị ikwu arịọrọ anyị arịrịọ. "

2. Jemes 5:16 – “Kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere dị ike nke onye ezi omume bara uru nke ukwuu.”

Matiu 6:10 Alaeze gị bịa. Ka eme uche-Gi n'uwa, dika esi eme n'elu-igwe.

Jizọs gwara anyị ka anyị na-ekpe ekpere ka alaeze Chineke bịa n’ụwa nakwa ka e mee uche ya n’ụwa otú e si eme ya n’eluigwe.

1. “Ikpe ekpere ka Alaeze Chineke bịa: Ka e mee uche Ya n’Ụwa”

2. "Idobe n'okpuru uche Chineke: Dị ka Ọ dị n'Eluigwe"

1. Luk 11:2 - "O we si ha, Mgbe unu na-ekpe ekpere, sịnụ: Nna, ka aha gị nsọ. alaeze gị bịa."

2. Ndị Hibru 13:21 - “Jiri ezi ihe nile kwadebe unu ka unu wee mee uche Ya, na-arụ ọrụ n'ime anyị ihe dị mma n'anya Ya site n'aka Jizọs Kraịst, Onye otuto dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.”

Matiu 6:11 Nye anyị nri ụbọchị taa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịtụkwasị Chineke obi na ọ na-enye anyị mkpa anyị kwa ụbọchị.

1) Ntụkwasị obi na onyinye nke Chineke - inyocha ka Chineke si bụrụ onye na-enye anyị kwesịrị ntụkwasị obi yana otu anyị nwere ike isi nwee okwukwe na Ya n'ọnọdụ niile.

2) Ịchọ Chineke Mbụ - ịghọta otú ibute uche na alaeze Chineke ụzọ na ndụ anyị si eduga n'udo na afọ ojuju.

1) Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, na-agwa Chineke arịrịọ gị.

2) Matiu 6:33 - Buru ụzọ chọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.

Matiu 6:12 gbagharakwa anyị ụgwọ anyị ji, dị ka anyị na-agbaghara ndị ji anyị ụgwọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị mkpa mgbaghara dị; ka anyị wee na-agbaghara ndị ọzọ otú ahụ Chineke gbaghaara anyị.

1: Mgbaghara - Mkpa nke ndụ

2: Ike nke mgbaghara - imeghe ọnụ ụzọ amara

1: Ndị Efesọs 4: 31-32 - Ka ewepụ iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'etiti unu, ya na ihe ọjọọ niile. Na-enwenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweenụ obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

2: Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu na, ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

Matiu 6:13 Edubakwala anyị n’ọnwụnwa, ma napụta anyị n’ihe ọjọọ: n’ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto, ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Akụkụ ahụ na-egosi na Chineke nwere ike iduga anyị n'ọnwụnwa ma napụta anyị na ihe ọjọọ.

1: Ịghọta ike Chineke nwere ịzọpụta anyị n'ọnwụnwa

2: Alaeze Chineke na Otuto: Oku Ime Ihe

1:1 Ndị Kọrint 10:13 - “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ                     mmakwa       ́́ ́́' ka a n'ọnwụnwa,            nyerekwa                   `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ንዴ » Ã ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ˙N ONWU-UWA KWESỊRỊ, Ọ ga-enyekwara unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.”

2: Jemes 1: 12-15 - "Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe o kwusiri ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya. Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Chineke na-anwa m,” n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

Matiu 6:14 Nʼihi na ọ bụrụ na unu agbaghara ndị mmadụ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Jizọs gbara anyị ume ịgbaghara ndị ọzọ maka abamuru anyị, dị ka Nna anyị nke eluigwe ga-agbagharakwa anyị.

1. Ike nke Mgbaghara: Olee otú Mgbaghara nwere ike isi gbanwee ndụ anyị

2. Nkwa nke Mgbaghara: Uru Ịgbaghara Ndị Ọzọ

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

Matiu 6:15 Ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị ndị mmadụ njehie ha, Nna unu agaghịkwa agbaghara unu njehie unu.

Mgbaghara dị mkpa ka anyị nweta mgbaghara n'aka Chineke.

1: Mgbaghara Chineke dabere na mgbaghara ndị ọzọ

2: Ike nke Mgbaghara: Imeghe ngozi nke Eluigwe

1: Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2: Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-edirịta ibe unu ihe, ọ bụrụkwa na otu onye nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-aghakwa ịgbaghara."

Matiu 6:16 Ọzọ, mb͕e unu nēbu ọnu, unu aghọla ndi iru-iru-abua, dika ndi-iru-abua: n'ihi na ha nēmebi iru-ha, ka ha we gosi madu ka ha nēbu ọnu. N'ezie asim unu, Ha nwere ugwọ-ọlu-ha.

Jizọs dọrọ aka ná ntị megide ibu ọnụ ihu abụọ, na-ekwusi ike na ndị na-eme ya maka ngosi ga-anata ụgwọ ọrụ ha n'aka ndị mmadụ, ọ bụghị Chineke.

1. "Ibu ọnụ maka ngosi: Ihe ize ndụ nke ihu abụọ"

2. "Obi nke ibu ọnụ: Ịchọ ụgwọ ọrụ Chineke"

1. Aisaia 58:6-7 - "Ọ́ bụghị nke a abụghị obubu ọnụ nke M họọrọ? tọpụ agbụ nile nke ajọ omume, ịtọpụ ibu dị arọ, na ịhapụ ndị a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, na ka unu tijie yok ọ bụla? ọ bughi iwere onye agu nāgu nri-gi, na i wetara ndi-ob͕eye nke achupuru achupu n'ulo-gi, mb͕e i gāhu onye ọtọ, ka i we kpuchie ya, ka i we ghara izonari onwe-gi n'anu-aru-gi?

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe dị ọcha nke e merụrụ emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a, ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe ya n'enweghị ntụpọ site n'ụwa."

Matiu 6:17 Ma gi onwe-gi, mb͕e i nēbu ọnu, te isi-gi manu, sa kwa iru-gi;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agwa anyị na mgbe anyị na-ebu ọnụ, anyị kwesịrị ite isi anyị ma saa ihu anyị.

1. Ike nke ibu ọnụ- A gbasara ike ime mmụọ nke ibu ọnụ na otu ọ ga-esi nyere anyị aka ịbịaru Chineke nso.

2. Ihe Otite Mmanu pụtara - A gbasara mkpa isi anyị mmanụ na ịsa ihu mgbe anyị na-ebu ọnụ.

1. Aisaia 58:6-7 - "Ọ́ bụghị nke a abụghị obubu ọnụ nke M họọrọ? tọpụ agbụ nile nke ajọ omume, ịtọpụ ibu dị arọ, na ịhapụ ndị a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, na ka unu tijie yok ọ bụla? ka i we ghara iwetara onye agu nāgu nri-gi, na i wetara ndi-ob͕eye nke achupuru achupu n'ulo-gi?

2. Matiu 5:6 - "Ngọzi na-adịrị ndị agụụ na-agụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume: n'ihi na afọ ga-eju ha."

Matiu 6:18 Ka i we ghara igosi madu ka i nēbu ọnu, kama n'iru Nna-gi Nke nọ na nzuzo: Nna-gi Nke nāhu ihe na nzuzo gākwughachi kwa gi n'iru-ọma.

Jizọs kụziri na e kwesịrị ibu ọnụ na nzuzo, nakwa na Chineke ga-akwụ ndị na-eme ya ụgwọ ọrụ.

1. "Ụgwọ ọrụ nke ibu ọnụ nzuzo"

2. "Ike nke Ekpere Onwe Onye"

1. Matiu 6:18

2. Jemes 5:16b - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

Matiu 6:19 Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ nʼụwa, ebe nla na nchara na-emebi emebi, ebe ndị ohi na-awabakwa zuo ohi.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ịkwakọba ihe onwunwe nwere ike ibibi ma ọ bụ zuru.

1: Ezi Àkụ̀: Chekwaa Akụ̀ Gị n’Eluigwe

2: Chebe Obi Gị: Atụkwasịla Obi Gị n'Akụnụba

Jemes 4:13-17 – Bianu, unu ndi nāsi, Ta ma-ọbu echi ka ayi gābà n'obodo di otú a, nọọ n'ebe ahu otù arọ arọ, zua ahia, ri kwa urù.

2: Ndị Kọlọsi 3: 1-3 - Ya mere ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa.

Matiu 6:20 Ma kpakọbara onwe unu akụ̀ nʼeluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị emebi emebi, ebe ndị ohi na-adịghịkwa awawa ma ọ bụ zuo ohi.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-akpakọba akụ n’eluigwe kama ịnọ n’ụwa, n’ihi na a gaghị emerụ ha ahụ ma ọ bụ zuo ohi.

1: "Ngọzi nke Akụ Ebighị Ebi"

2: "Uru nke itinye ego n'eluigwe"

1: Mak 10: 21-22 - Jizọs kwuru na anyị ga-adị njikere ịhapụ ihe onwunwe nke ụwa iji nweta akụ nke eluigwe.

2: Ndị Kọlọsi 3: 1-2 - Anyị ga-atụkwasị obi na echiche anyị n'ihe nke eluigwe, ọ bụghị ụwa.

Matiu 6:21 Nʼihi na ebe akụ unu dị, nʼebe ahụ ka obi unu ga-adịkwa.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị lekwasị anya n'obi anyị na ịdị oké ọnụ ahịa n'ebe Chineke na Alaeze Ya dị, karịa ihe onwunwe nke ụwa.

1: "Ibi Ndụ na Echiche Ebighị Ebi"

2: “Buru Ụzọ Na-achọ Alaeze ahụ”

1: Ndị Kọlọsi 3: 1-2 - "Ya mere, ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, na-anọdụ ala n'aka nri nke Chineke. ndị dị n'ụwa."

2: Ndị Hibru 13: 5 - "Wepụ ndụ gị pụọ n'ịhụ ego n'anya, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Matiu 6:22 Ìhè nke ahụ́ bụ anya: ya mere ọ bụrụ na anya gị elee otu, ahụ́ gị dum ga-ejupụtakwa n’ìhè.

Anya na-eje ozi dị ka ihe atụ nke ilekwasị anya, na inwe otu anya na-egosi na mmadụ na-elekwasị anya na Chineke, nke ga-eweta njupụta nke ìhè.

1: Chọọ ìhè Chineke site n'otu uche na-elekwasị anya.

2: Tinye Chineke ụzọ, ndụ gị ga-ejupụtakwa n'ìhè.

1: Ilu 4: 18-19 "Ma okporo ụzọ ndị ezi omume dị ka ìhè chi ọbụbọ, nke na-enwu enwu karịa ruo ụbọchị zuru oke. Uzọ ndi nēmebi iwu di ka oké ọchichiri; ha amaghị ihe ha na-asụ ngọngọ.”

Abụ Ọma 119:105: “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.”

Matiu 6:23 Ma ọ buru na anya-gi jọrọ njọ, aru-gi dum gējuputa n'ọchichiri. Ya mere ọ buru na ìhè nke di nime gi bu ọchichiri, le ka ọchichiri ahu si di uku!

Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe ize ndụ dị n’ikwe ka obi gbachie anyị, n’ihi na nke a ga-eme ka ahụ́ anyị niile gbaa ọchịchịrị.

1. Ike nke Ìhè: Otu esi edobe obi anyị pụọ n'ọchịchịrị

2. Ihe ize ndụ nke ọchịchịrị: Izere ọnwụnwa nke anya ọjọọ

1. Ndị Efesọs 5: 8-10 - "N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe mbụ, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Bienụ ndụ dị ka ụmụ nke ìhè, n'ihi na ìhè na-arụpụta ụdị ọ bụla nke ịdị mma na ezi omume na eziokwu. Gbalịa ịmụta ihe na-atọ Jehova ụtọ. "

2. Jọn 12:35-36 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ha: "Unu ga-enwe ìhè ahụ nwa oge ọzọ, na-eje ije mgbe unu nwere ìhè ahụ, tupu ọchịchịrị abịakwasị unu: onye na-eje ije n'ọchịchịrị amaghị ebe ọ bụla. ha na-aga: tukwasinu obi n'ìhè ahu mb͕e unu nwere ya, ka unu we buru umu nke ìhè.

Matiu 6:24 Ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ịbụ ohu nke nna abụọ: n'ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị, hụ ibe ya n'anya; ma-ọbughi otú a ọ gārapara otù nime ha, leda ibe-ya anya. Unu apughi ife Chineke na mamon.

Jizọs kụziiri anyị na ọ gaghị ekwe omume ijere nna ukwu abụọ ozi n’ihi na anyị ga-emecha hụ otu n’anya ma kpọọ ibe ya asị.

1. Iso Ụzọ Chineke Kama Iso Ụwa

2. Nhọrọ dị n'etiti ịhụ Chineke n'anya na ijere ego ozi

1 Jemes 4:4 Unu ndi nākwa iko na ndinyom nākwa iko, ùnu amataghi na ibụ enyi nke uwa bu iro Chineke? ya mere onye ọ bula nke gābu eyì uwa bu onye-iro nke Chineke.

2. Ndị Hibru 13:5-6 Ka omume unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe nile unu nwere: n'ihi na Ọ siri, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli. Ka ayi we kwusie okwu ike si, Jehova bu onye nēyerem aka, M'gaghi-atu kwa egwu ihe madu gēmem.

Matiu 6:25 Ya mere asim unu, Unu echeb͕ula onwe-unu nye ndu-unu, ihe unu gēri, ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma-ọbu maka aru-unu, ihe unu gēyiri. Ọ̀ bughi ndu kariri anu-aru, ọ̀ bughi kwa aru kari uwe?

Jizọs kụziiri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị banyere ndụ anyị na mkpa anụ ahụ́ anyị n’ihi na ndụ anyị dị mkpa karịa nri na uwe.

1. Inwe afọ ojuju n’ime Kraịst: Ịchọta udo n’ime Onyenwe anyị na ịtụkwasị obi n’ọkwa ya

2. Echegbula onwe gị: Imeri nchegbu na ịmụta ịdabere na Onyenwe anyị

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ.

2. Aisaia 26:3 - N'udo zuru oke ka I gēdebe ya, onye uche-ya dabere na Gi: n'ihi na ọ nātukwasi Gi obi.

Matiu 6:26 Lenu anụ ufe nke elu-igwe: n'ihi na ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba; ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha. Ùnu onwe-unu adighi nma kari ha?

Jizọs chetaara anyị na Chineke na-elekọta ọbụna anụ ufe nke eluigwe, n’ihi ya, ọ dịghị mkpa ka anyị na-echegbu onwe anyị.

1. “Ihe Chineke Na-enye: Ịmụta Ịtụkwasị Obi ná Nlekọta Chineke”

2. “Nkasi Obi nke Nlekọta Ịhụnanya Chineke”

1. Matiu 10:29-31 - “Ọ̀ bụ na a dịghị ere nza abụọ otu penny? Ma ọ dighi otù nime ha gāda n'ala n'ebe Nna-unu nọ. Ọbuná ọbuná agiri-isi nile nke isi-unu ka aguworo. Ya mere, atụla egwu; unu dị oké ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza.”

2. Abụ Ọma 121:2 - "Inye aka m si n'aka Jehova, Onye kere eluigwe na ụwa."

Matiu 6:27 Ònye nʼime unu pụrụ ịtụkwasị otu kubit nʼịdị elu ya site nʼiche echiche?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na nchegbu agaghị agbanwe ọnọdụ ndụ anyị.

1: Nchegbu adịghị mkpa - Ndị Filipaị 4: 6-7

2: Tukwasị Chineke obi - Ilu 3:5-6

1: Jems 1:2-4

2:1 Pita 5:7

Matiu 6:28 Ma gịnị mere unu ji na-atụgharị uche maka uwe? Tukwasinu urodi ọhia, otú ha si eto; ha adịghị adọgbu onwe ha n'ọrụ, ha adịghịkwa atụ ogho:

1: Chineke na-enye anyị ihe ma bụrụ onye na-enye anyị, ya mere tụkwasị ya obi.

2: Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị, n’ihi ya, anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị.

1: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2: Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gādighachi ike-ha; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Matiu 6:29 Ma asim unu, na ọbuná Solomon n'ebube-ya nile, eb͕okwasighi ya uwe dika otù nime ndia.

Jisọs rụtụrụ aka n’ịma mma nke okike, na-atụ aro na ọbụna Solomọn, n’ebube ya nile, eyighị uwe nke ọma dị ka otu n’ime ihe ndị a Chineke kere.

1. "Ịdị ebube nke okike: Ngosipụta nke ebube Chineke"

2. "Ịdị umeala n'obi nke Mmadụ: Ihe mmụta sitere n'aka Solomọn"

1. Abụ Ọma 19:1 - "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, eluigwe na-akọsa ọrụ aka Ya."

2. Eklisiastis 2: 7-8 - "M nwetara ndị ikom na ndị inyom na-abụ abụ, na nwanyị na-akwa nwanyị, ihe na-atọ ụtọ nke obi mmadụ: m wee dị ukwuu karịa onye ọ bụla nọ na Jeruselem nke buru m ụzọ. "

Matiu 6:30 Nʼihi nke a, ọ bụrụ na Chineke yikwasị ahịhịa ndụ dị nʼọhịa uwe otu a, nke dị taa, echi a ga-atụbakwa unu nʼite ọkụ, ọ gaghị eyikwa unu uwe karịa, unu ndị okwukwe nta?

Chineke na-eche banyere anyị ma na-egbo mkpa anyị niile.

1: Chineke na-enye ihe niile na ihe niile

Nkeji 2: Nwee Okwukwe na Ndokwa nke Onye-nwe-anyị

1: Jeremaịa 29: 11-13 "N'ihi na amaara m atụmatụ m na-emere gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ ime gị olileanya na ọdịnihu, ị ga-akpọkukwa m. bia kperem ekpere, m'gāge kwa gi nti: unu gāchọm we chọtam mb͕e unu were obi-unu nile nāchọm.

2: Ndị Filipaị 4:19 “Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ̀ nke ebube ya si dị n’ime Kraịst Jizọs.”

Matiu 6:31 Ya mere, unu echela echiche, si, Gịnị ka anyị ga-eri? ma-ọbu, Gini ka ayi gāṅu? ma-ọbu, Gini ka ayi gēji yikwasi?

Akụkụ ahụ na-agba ume ka anyị ghara ichegbu onwe anyị banyere ihe anyị ga-eri, ihe anyị ga-aṅụ, ma ọ bụ ihe anyị ga-eyi.

1: Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka mkpa anyị, n'ihi na Chineke ga-enye anyị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jehova obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị.

1: Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-egbokwa unu ihe niile dị unu mkpa dị ka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2: Matiu 6: 25-26 - "Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu banyere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma-ọbu banyere aru-unu, ihe unu gēyi. dị mkpa karịa uwe?"

Matiu 6:32 (N'ihi na ihe ndia nile ka ndi mba ọzọ nāchọ:) n'ihi na Nna-unu nke elu-igwe matara na ihe ndia nile di unu nkpà.

Chineke maara mkpa anyị ma chọọ ka anyị tụkwasị ya obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị, kama ịchọ ihe nke ụwa.

1. "afọ ojuju: Ịtụkwasị obi n'ihe Chineke na-enye"

2. "Obi nke Inwe Afọ Ọgụgụ: Ibute Chineke Mbụ"

1. Ndị Filipaị 4: 12-13 - "Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwaara m ihe ọ bụ inwebiga ihe ókè: Amụtawo m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ ihe ejuju afọ ma ọ bụ agụụ; ma ọ bụ na-ebi n'ụba ma ọ bụ na-achọ."

2. 1 Jọn 2:15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya: ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. Ọchịchọ nke anya na nganga nke ndụ esiteghị na Nna, kama ọ bụ ụwa: ụwa na ọchịchọ ya na-agabiga, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

Matiu 6:33 Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

Buru ụzọ chọọ Chineke, Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị niile.

1. Chọọnụ Chineke, Ọ ga-enyekwara ya—Matiu 6:33

2. Tukwasi obi n'ebe Chineke nọ Maka Ihe Nyere Ya - Matiu 6:33

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Abụ Ọma 37:25 - Abụ m nwata, ma ugbu a aghọwo m agadi, ma ahụghị m onye ezi omume ka a hapụrụ ma ọ bụ ụmụ ya ka ha na-arịọ nri.

Matiu 6:34 Ya mere, unu echegbula onwe unu maka echi: nʼihi na echi ga-atụgharị uche maka ihe nke aka ya. Ihe ọjọ ya zuworo ubọchi ahu.

Unu echegbula onwe unu maka echi; lekwasị anya na taa na ihe ịma aka ya.

1: Bie ndụ n'oge - Tụkwasa ntụkwasị obi gị na Chineke ma were ụbọchị ọ bụla otu nzọụkwụ n'otu oge.

2: Echegbula onwe gị, Nwee obi ụtọ - Tukwasị Jehova obi ma hapụ nchegbu echi ruo echi.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2:1 Pita 5:7 - Tukwasinu Ya nchegbu-unu nile, n'ihi na ọ nāchọta unu.

Matiu 7 mechiri Ozizi Elu Ugwu ahụ, Jizọs na-ekwu banyere ikpe, ịrịọ Chineke maka enyemaka, ụzọ nke eluigwe, na mkpa ọ dị itinye okwu ya n'ọrụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara iji ihu abụọ na-ekpe ndị ọzọ ikpe. Ọ na-eji ihe atụ nke ịhụ irighiri ihe dị n’anya onye ọzọ ma na-eleghara plank dị n’anya nke ya anya. Kama ikpe ndị ọzọ ikpe n’obi ike, mmadụ kwesịrị ibu ụzọ nyochaa onwe ya (Matiu 7:1-5). Ọ na-adọkwa aka ná ntị banyere inye ndị na-enweghị ike ịghọta ihe ndị dị nsọ (Matiu 7:6).

Paragraf nke Abụọ: Ọzọ, Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ịrịọ Chineke ihe dị ha mkpa, na-ekwe nkwa na a ga-aza arịrịọ ha. Ọ na-ewebata Ụkpụrụ Ọma ahụ—na-emeso ndị ọzọ otú ị ga-achọ ka ha na-emeso gị—nke chịkọtara Iwu na Ndị Amụma (Matiu 7:7-12). Mgbe ahụ, ọ kọwara ụzọ abụọ: ọnụ ụzọ ámá dị warara nke na-eduba ná ndụ nke mmadụ ole na ole na-achọta na ọnụ ụzọ ámá sara mbara nke na-eduba ná mbibi nke ọtụtụ ndị na-ewere (Matiu 7:13-14).

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ a (Matiu 7:15-29), Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ndị amụma ụgha bụ́ ndị na-eyi ndị na-adịghị emerụ ahụ́ ma na-emerụ ahụ́ n’ime ha. Site na mkpụrụ osisi ma ọ bụ omume ha ka a ga-amata ha. O kwuziri na ọ bụghị onye ọ bụla nke na-akpọ Ya Onyenweanyị ga-aba n’eluigwe kama ọ bụ naanị ndị na-eme uche Chineke. Isiakwụkwọ ahụ mechie n'ilu na-emegide ndị na-ewu ụlọ maara ihe na ndị nzuzu; ndị na-anụ ozizi ya ma na-eme ya dị ka ndị na-ewu ụlọ nke maara ihe, ndị ụlọ ha na-eguzosi ike n'oge oké ifufe ma ndị na-adịghị dị ka ndị na-ewu ụlọ nzuzu, ndị ụlọ na-ada ada mgbe oké ifufe bịara.

Matiu 7:1 Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ihe ncheta ka ị ghara ikpe ndị ọzọ ikpe dịka Chineke ga-abụ onye ikpe kacha.

1. Ike nke Amara: Olee otú Anyị nwere ike ịhụ n'anya na-ekpe ikpe

2. Obi Mgbaghara: Ịhapụ ikpe

1. Jemes 4:12 – Enwere naanị otu onye na-enye iwu na onyeikpe, onye nwere ike ịzọpụta na ibibi.

2. Ndị Rom 14:10-13 - Ya mere, gị onwe gị, gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe ma ọ bụ gịnị mere i ji ele nwanna gị anya? N’ihi na anyị niile ga-eguzo n’ihu oche ikpe Chineke.

Matiu 7:2 Nʼihi na ihe unu ji kpee ikpe, ka a ga-eji kpe unu ikpe: ma ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ unu ji tụọ ya ka a ga-atụnyere unu ọzọ.

Ikpe ndị ọzọ ikpe ga-eme ka e kpee ha ikpe n'otu ụzọ ahụ.

1: "Chee echiche ugboro abụọ tupu ị kpee ikpe"

2: “Na-emeso ndị ọzọ otú ị chọrọ ka e si mesoo gị”

Luk 6:37 - “Unu ekpela ikpe, a gaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu.

2: Jemes 4:11-12 – “Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ n’etiti ibe unu. Onye nēkwujọ nwa-nna-ya, nēkpe kwa nwa-nne-ya, nēkwu iwu megide iwu, nēkpe kwa iwu: ma ọ buru na i nēkpe iwu, i bughi onye nēme iwu, kama ọ bu onye-ikpé. Otù onye nēnye iwu di, Nke puru izọputa na ibibi: ònye bu gi onye nēkpe ibe-ya ikpe?

Matiu 7:3 Ma gini mere i ji le irighiri ahihia nke di n'anya nwa-nne-gi, ma i tulighi ntuhie nke di n'anya nke gi?

Mara mmejọ nke gị tupu ị na-ekpe ndị ọzọ ikpe.

1: Dị umeala n'obi ma leba anya n'ime onwe gị tupu ị na-ekpe ndị ọzọ ikpe.

2: Wepụ mpako ma chọọ enyemaka Chineke iji ghọta ihe mere anyị ji ekpe ikpe.

1: Jemes 4:11-12 "Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye na-ekwugide nwanna ma ọ bụ na-ekpe nwanna ya ikpe, ọ na-ekwujọ iwu megide iwu, na-ekpekwa iwu. ọ bughi onye nēme iwu kama ọ bu onye-ikpé.

2: Ndị Galeshia 6: 1-2 "Ụmụnna m, ọ bụrụ na a jide onye ọ bụla n'ime mmebi iwu ọ bụla, unu ndị mmụọ nsọ kwesịrị iweghachi ya na mmụọ ịdị nwayọọ. Na-eche onwe gị nche, ka e wee ghara ịnwa gị onwe gị kwa . mezuo iwu nke Kraist.

Matiu 7:4 Ma-ọbụ olee otu ị ga-esi sị nwanne gị, Ka m’wepụ irighiri ahịhịa nke dị n’anya gị; ma, le, ntuhie di n'anya nke gi?

Kraịst dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ikpe ndị ọzọ ikpe mgbe anyị nwere nsogbu ka ukwuu.

1: Anyị ga-elekwasị anya na mmejọ na mmehie anyị tupu anyị akọpụta nke ndị ọzọ.

2: Ayi kwesiri imata na ayi nile bu ndi nmehie, were kwa umeala n'ikpe ayi.

1: Ndị Rom 3: 10-12 - "Dị ka e dere, sị, Ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu: Ọ dịghị onye na-aghọta, ọ dịghị onye na-achọ Chineke. unu wee bụrụ ndị na-abaghị n'ihe: ọ dịghị onye na-eme ezi ihe, ọ dịghịkwa otu onye."

2: Jemes 4: 11-12 - "Ụmụnna m, unu agwala ibe unu okwu ọjọọ. I bughi onye nēme iwu, kama ọ bu onye-ikpé: otù onye nēnye iwu di, nke puru izọputa na ibibi: gi onwe-gi bu onye nēkpe ibe-ya ikpe?

Matiu 7:5 Gi onye iru-abua, buru uzọ tupu ntuhie ahu n'anya nke gi; ma mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma ịtụpụ irighiri ahịhịa nke dị n’anya nwanna gị.

Anyị ekwesịghị ikpe ndị ọzọ ikpe ruo mgbe anyị buru ụzọ kpee onwe anyị ikpe.

1. Imeri mpako na ikpe ndị ọzọ ikpe: Ọmụmụ Matiu 7:5

2. Ịhụ nke ọma: Ịdị umeala n'obi na ịhụ ụmụnna anyị n'anya

1. Jemes 4:11-12 – “Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye nēkwu okwu megide nwanna, ma-ọbu onye nēkpe nwa-nna-ya, nēkwu okwu ọjọ megide iwu, nēkpe kwa iwu. Ma ọbụrụ na ị na-ekpe iwu, ị bụghị onye na-eme iwu kama ọ bụ onye-ikpe.

2. Ndị Rom 12:3 - “N'ihi na site n'amara nke e nyere m, ana m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche na-eche echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe si dị na Chineke. ekenyela ya.”

Matiu 7:6 Unu enyela nkịta ihe dị nsọ, unu atụpụ-kwa-la pearl unu nʼihu ezì, ka ha ghara ịzọda ha nʼokpuru ụkwụ ha, chigharịakwa dọwara unu.

Enyela ndị na-ejighị ha kpọrọ ihe ihe ndị dị nsọ, ma ọ bụ gosi ha ndị na-agaghị eji ha kpọrọ ihe, n’ihi na ọ pụrụ iduga ha imerụ gị ahụ́.

1. Elafusịla ngọzi gị n’ebe ndị na-agaghị aghọta ha.

2. Mara ihe onye gị na ya na-ekerịta onyinye ime mmụọ gị.

1. Ilu 25:12 - "Dị ka mgbanaka ọla edo, na ihe ịchọ mma nke ezi ọlaedo, otú ahụ ka onye na-atụ mba nke maara ihe dị na ntị nke na-erube isi."

2. Eklisiastis 9:10 - "Ihe ọ bụla aka gị chọtara ime, were ike gị mee ya: n'ihi na ọ dịghị ọrụ, ma ọ bụ nzube, ma ọ bụ ihe ọmụma, ma ọ bụ amamihe, dị n'ili, ebe ị na-aga."

Matiu 7:7 Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu:

Jizọs na-agba anyị ume ịrịọ, chọọ, na ịkụ aka iji nweta ihe dị anyị mkpa.

1. Kpọọ Ọnụ Ụzọ Eluigwe: Otu esi enweta ngọzi Chineke

2. Ịrịọ, Ịchọ, na ịkụ aka: Inweta ihe ịga nke ọma site n'okwukwe

1. Jemes 4:2-3 (Unu enweghi, n'ihi na unu ariọghi.)

2. Ndị Filipaị 4:6-7 (Unu echela ihe ọ bụla; kama n'ihe ọ bụla site n'ekpere na aririọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.)

Matiu 7:8 N'ihi na onye ọ bula nke nāriọ nānata; ma onye nāchọ nāchọta; ma onye nāku ka agēmeghere ya.

Chineke na-enye anyị ihe anyị na-arịọ ma anyị chọọ ya.

1: Ayi aghaghi ikpe ekpere ma nọgide na-arịọ Chineke, Ọ ga-azakwa anyị dịka uche Ya siri dị.

2: Okwukwe bụ ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-enye anyị ihe dị anyị mkpa, ọ bụrụgodị na ọ bụghị ihe anyị chọrọ.

1: Jemes 4: 2-3 - Unu enweghị, n'ihi na unu adịghị arịọ. Ị na-arịọ ma ghara ịnata, n'ihi na ị na-arịọ na-ezighị ezi, na-emefu ya na agụụ mmekọahụ gị.

2: Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na aririọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

Matiu 7:9 Ma-ọbu ònye di n'etiti unu, nke nwa-ya nwoke gāriọ ob͕e achicha, nke gēnye ya nkume?

Jizọs jụrụ ajụjụ na-ekwu banyere otú nna dị njikere inye nwa ya ihe dị ya mkpa.

1. Ike nke ihunanya Nna – ka ihunanya nna si di ike nke na o ga na-egbo mkpa nwa ya mgbe niile.

2. Ilu nke achịcha na nkume - iji ilu Jizọs gosi mkpa ọ dị igbo mkpa ndị anyị hụrụ n'anya.

1. 1 Jọn 3:1 - “Lee ụdị ịhụnanya Nna ahụ nyere anyị, ka e             kpọkwa anyi   umu Chineke; otú ahụ ka anyị dịkwa.”

2. Ndị Rom 8:35 - “Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Ọ̀ ga-abụ mkpagbu, ma ọ bụ mkpagbu, ma ọ bụ mkpagbu, ma ọ bụ ụnwụ, ma ọ bụ ọtọ, ma ọ bụ ihe egwu, ma ọ bụ mma agha?

Matiu 7:10 Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ jụọ azụ̀, ọ̀ ga-enye ya agwọ?

Akụkụ ahụ bụ ajụjụ a na-ekwu okwu na-ajụ ma ezigbo nne na nna ọ ga-enye nwatakịrị ihe na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na nwatakịrị arịọ ihe dị mma.

1. Mkpa ọ dị ịbụ nne na nna na-ahụ n'anya na ọmịiko.

2. Ịmụta ịtụkwasị obi n'ịdị mma na ndokwa nke Chineke.

1. Ndị Galetia 6:7-10 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị ;

2. Luk 4:4 - Jisus zara ya, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu.

Matiu 7:11 Ya mere, ọ bụrụ na unu, ebe unu bụ ndị ajọ mmadụ, mara inye ụmụ unu ezi onyinye, ọ̀ bụ ezie na Nna unu nke bi n’eluigwe ga-enye ndị na-arịọ ya ihe ọma karịa?

Chineke chọrọ inye anyị ezigbo onyinye karịrị ihe ọ bụla anyị nwere ike ịrịọ.

1. Uba nke ihunanya na amara nke Chineke

2. Ịdị mma nke ihe Chineke nyere

1. Ndị Rom 8:32: "Onye na-emeghịre Ọkpara nke ya ebere ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esighị na ya na-agaghị enye anyị ihe niile n'amara?

2. Ndị Efesọs 3:20: "Ugbu a nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe n'ụba karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike na-arụ ọrụ n'ime anyị si dị..."

Matiu 7:12 Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, meenụ ha otú ahụ: nʼihi na nke a bụ iwu na ndị amụma.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-emeso ndị ọzọ otú anyị ga-achọ ka e mesoo anyị, dị ka iwu na ndị amụma.

1. Ime Ụkpụrụ Ọma: Iwu nke Ịhụnanya

2. Ibi ndụ n'Iwu nke imekọrịta ihe: Imere ndị ọzọ ihe anyị gaara emere anyị.

1. Luk 6:31: “Na-emekwanụ ndị ọzọ otú unu chọrọ ka ha mee unu.”

2. Ndị Galeshia 5:14 : “E                                                                    >],],, chìch], a, a  chikọta iwu dum.

Matiu 7:13 Banye n’ọnụ ụzọ ámá dị mkpakpa: n’ihi na obosara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, mbara ka ụzọ dịkwa nke na-eduba ná mbibi, ma ọtụtụ ndị na-aba n’ime ya dị.

Ụzọ dị warara na-eduba ná ndụ, ebe sara mbara na-eduga ná mbibi.

1. Ụzọ dị warara na-eduga na nzọpụta

2. Ihe si n'ụzọ sara mbara pụta

1. Ilu 14:12 – O nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.

2. Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

Matiu 7:14 Nʼihi na ọnụ ụzọ ámá dị warara, dịkwa warara ka ụzọ nke na-eduba ná ndụ dị, ma ole na ole ka ndị na-achọta ya dị.

Ụzọ ndụ siri ike ma ole na ole ga-achọta ya.

1. Ụzọ dị warara - Nnyocha nke Matiu 7: 14

2. Ole na ole ga-achọta ya - Ihe ịma aka nke njem Ndị Kraịst

1. Matiu 19:23-24 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "N'ezie asim unu, ọ na-esiri onye bara ọgaranya ike ịbanye n'alaeze eluigwe. anya agịga karịa ka onye bara ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.”

2. Jọn 14:6 - Jizọs sịrị, "Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ bụghị site na m."

Matiu 7:15 Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ, ma nʼime ha bụ anụ ọhịa wolf na-achị achị.

Kpachara anya maka ndị amụma ụgha ndị na-akpụ akpụ.

1: Na-echebakwara ndị na-abata n'ọdịdị ma na-ajụ ebumnobi ha mgbe niile.

2: Lezienụ anya megide ndị na-abịa n'uwe atụrụ ma bụrụ anụ ọhịa wolf na-agbagharị agbagharị.

1: 1 Jọn 4: 1 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwalee mmụọ nsọ ka ha hụ ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa."

2: Ilu 14:15 - "Onye na-enweghị uche na-ekwere ihe niile, ma onye nwere ezi uche na-eche nzọụkwụ ya echiche."

Matiu 7:16 Unu ga-ama ha site na mkpụrụ ha. Ọ̀ gābu madu nāchikọta nkpuru-vine nke ogwu, ma-ọbu fig nke uke?

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-ekpe ndị mmadụ ikpe site n'omume ha kama iji okwu ha na-ekwu.

1. "Idi ndu site n'Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ"

2. "Ezi omume na ụzọ nke Onyenwe anyị"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, na njide onwe onye."

2. Jemes 1:22-25 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. enyo: n'ihi na ọ nēchezọ onwe-ya, pua, ngwa ngwa o chezọ kwa orú madu ọ bu: ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere onwe-ya, nānọgide kwa nime ya, ma ọ bughi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nālu ọlu ahu, onye a. a ga-agọzikwa n’ihe ọ na-eme.”

Matiu 7:17 Otú a ezi osisi ọ bụla na-amị ezi mkpụrụ; ma osisi rere ure na-amị ajọ mkpụrụ.

Osisi ọma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi rụrụ arụ na-amị ajọ mkpụrụ.

1. Mkpụrụ nke Ndụ: Gịnị Ka Nke Gị Dị Ka?

2. Nhọrọ Anyị Na-enwe Mmetụta Na-adịgide adịgide: Ọmụmụ na Matiu 7:17

1. Ndị Galeshia 5:22-23, "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Jemes 3: 17-18, "Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesịa ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, ghe oghe n'uche, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ezi-okwu. A na-aghakwa ihe ubi nke ezi omume n'udo site n'aka ndị ahụ . onye na-eme udo."

Matiu 7:18 Osisi ọma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi rụrụ arụ apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ.

Akụkụ ahụ na-emesi ike na ihe ọma na ihe ọjọọ na-ejikọta ibe ha na enweghị ike ijikọta.

1. Ike nke nhọrọ: Ịghọta ihe ga-esi na omume anyị pụta

2. Ịmụ Mkpụrụ: Ịmata na Ihe Anyị Na-eme Dị Mkpa

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Jemes 3: 17-18 - "Ma amamihe nke si n'elu na mbụ dị ọcha, mgbe ahụ, ọ dị udo, dị nwayọọ, dịkwa mfe ịrịọ arịrịọ, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ."

Matiu 7:19 A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ.

A ga-ama ndị na-emeghị ezi ọrụ ikpe ma tụba ha n’ọkụ.

1. Ịmụ Mkpụrụ: Mkpa ọ dị ịrụ ezi ọrụ ná ndụ anyị.

2. Ọkụ nke ikpe: Ihe ga-esi n'esoghị ụzọ ziri ezi pụta.

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jemes 2:17 – Otú a kwa okwukwe n'onwe-ya, ọ buru na o nweghi ọlu, ọ bu ihe nwuru anwu.

Matiu 7:20 Ya mere unu gāmara ha site na nkpuru-ha.

Amaokwu a na-ekwu na omume mmadụ nwere ike iji mata ha ma chọpụta àgwà ya.

1. "Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ: Otu Omume Anyị Na-ekpughe Àgwà Anyị"

2. "Ịmara ndị mmadụ site na mkpụrụ ha: na-enyocha onwe anyị"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Jemes 3:17 - "Ma amamihe nke si n'elu na mbụ dị ọcha, na-eme udo, dị nwayọọ, na-emeghe nghọta, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ezi obi."

Matiu 7:21 Ọ bughi onye ọ bula nke nāsim, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, gābà n'ala-eze elu-igwe; ma onye na-eme uche Nna m nke bi n’elu-igwe.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ịsị “Onyenwe anyị, Onyenwe anyị” adịghị ekwe nkwa ịbanye n’eluigwe, kama ọ bụ ime uche Chineke.

1. "Tụkwasị obi n'uche Chineke, ọ bụghị Okwu Gị"

2. "Lekwasị anya na nrubeisi, ọ bụghị naanị ozi egbugbere ọnụ."

1. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, olee uru ọ bara, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe nwere ike ịzọpụta ya? n'ihi na unu nāsi ha, Lanu n'udo, kpo-kwa-nu ọku, riju kwa afọ: ma unu enyeghi ha ihe di nkpa maka aru, ùrù gini ka ọ bara? anwụọla.

2. Ndị Rom 2:13 - N'ihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume n'anya Chineke, kama a ga-agụ ndị na-eme iwu na ndị ezi omume.

Matiu 7:22 Ọtụtụ ndị ga-asị m nʼụbọchị ahụ, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ọ̀ bụ na anyị ebughị amụma nʼaha gị? ọ̀ bu kwa n'aha-Gi ka ọ nāchupu ndi-mọ ọjọ? Ọ̀ bu kwa n'aha-Gi ka ọ mere ọtutu ọlu di iche iche?

N’ụbọchị ikpe, ọtụtụ ga-ekwupụta na ha arụwo ọtụtụ ọrụ dị ukwuu n’aha Onyenwe anyị, dị ka ibu amụma, ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na ịrụ nnukwu ọrụ.

1. Mkpa nke ịdị nsọ: A maka mkpa ọ dị ibi ndụ dị nsọ, na ihe ga-esi na ya pụta n’emeghị ya n’ụbọchị ikpe.

2. Ike Okwukwe: A na ike nke okwukwe na ọrụ ndị ọ pụrụ inye mmadụ ike ịrụzu n'aha nke Onyenwe anyị.

1. Matiu 5:20 - "N'ihi na asim unu, Ọ buru na ezi omume-unu agabigaghi ezi omume nke ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe ma-ọli."

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? Okwukwe pụrụ ịzọpụta ya? Otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuo afọ, ma unu enyeghị ha ihe ahụ a chọrọ, gịnị ka ọ bara?”+ Ya mere, okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ. ịnọ naanị ya."

Matiu 7:23 Ma mgbe ahụ ka m ga-ekwupụtara ha, sị, Ọ dịghị mgbe ọ bụla m maara unu: wezụganụ m, unu ndị na-eme ajọ omume.

Jizọs dọrọ ndị na-eme ihe ọjọọ aka ná ntị na ya ga-ajụ ha n’ụbọchị ikpe.

1. Nabata ebere Chineke tupu oge agafee

2. Họrọ ezi omume karịa ajọ omume

1. Abụ Ọma 97:10: "Unu ndị hụrụ Jehova n'anya, kpọọ ihe ọjọọ asị."

2. Jemes 4:17: "Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie."

Matiu 7:24 Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya nʼelu nkume dị elu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi anyị mkpa ọ dị ịgbaso nkuzi na iwu Jizọs iji wulite ntọala ime mmụọ siri ike na ndụ anyị.

1. "Iwulite Ndụ Anyị n'elu Oké Nkume: Ịmepụta Ntọala nke Okwukwe"

2. “Ịṅa ntị n’Okwu Jizọs: Isi Ihe Na-akpata Uto Ime Mmụọ”

1. 1 Ndị Kọrint 3:10-15 - Ntụnyere Pọl banyere iwu ụlọ n'elu ntọala

2. Abụ Ọma 40:1-3 - Abụ otuto Devid maka Chineke nụrụ na zaa ya

Matiu 7:25 Mmiri wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ; ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

Amaokwu a na-ekwu maka ụlọ e wuru n’elu nkume, nke mmiri ozuzo, idei mmiri na ifufe emetụtaghị ya.

1. Ike nke ntọala siri ike: Iwuli ndụ anyị n'elu nkume nke Jizọs Kraịst

2. Oké Ifufe Ihu Igwe: Otu esi eguzosie ike n'oge ihe isi ike

1. Aisaia 28:16 - "Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, M'nētiye nkume na Zaion, nkume a nwaleworo, nkume nkuku di oké ọnu-ahia nke itọ ntọ-ala nke guzosie ike: onye nēkwere na ya agaghi-ama jijiji. "

2. Abụ Ọma 25:5 - "Nye m n'eziokwu gị, zíkwa m, N'ihi na Gi onwe-gi bu Chineke nke nzọputam: N'ihi na Gi ka m'nēchere ogologo ubọchi nile."

Matiu 7:26 Ma onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a, ma ọ dịghị eme ha, a ga-eji ya tụnyere nwoke nzuzu, onye wuru ụlọ ya n’elu ájá.

Jizọs na-akụzi na ndị na-adịghị ege ntị n’okwu ya ga-adị ka nwoke iberiibe wuru ụlọ ya n’elu ájá.

1. "Ntọala nke Ndụ Anyị: Iwuli n'elu Nkume"

2. "Ihe ize ndụ dị n'ileghara Okwu Chineke anya"

1. Ilu 10:25 - "Mgbe oké ifufe na-agafe, onye ajọ omume anọkwaghị, ma onye ezi omume nwere ntọala ebighị ebi."

2. Abụ Ọma 11:3 - "Ọ bụrụ na e mebie ntọala, gịnị ka onye ezi omume ga-eme?"

Matiu 7:27 Na mmiri ozuzo wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ; ọ we da: ọdida-ya di kwa uku.

Ụlọ ahụ e wuru n’elu ntọala siri ike, nke bụ́ Jizọs Kraịst, ga-eguzosi ike n’agbanyeghị oké ifufe nke ndụ.

1: Iwulite Ụlọ na Ntọala siri ike

2: Iguzosi Ike n'Ebi Ike nke Ndụ

1: Abụ Ọma 18:2 - Jehova bụ oké nkume m, ebe m wusiri ike na onye mgbapụta m; Chinekem bu oké nkumem, Onye m'b͕abàworo nime ya, Ọtam na mpi nzọputam, bú ebem ewusiri ike.

2: Ndị Efesọs 2: 20 - Ewuru na ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, na Kraịst Jizọs n'onwe ya dị ka isi nkuku.

Matiu 7:28 O rue, mb͕e Jisus kwubìri okwu ndia, ibobo ozizí-Ya nwuru ndi-Ju n'aru:

Ozizi Jizọs tụrụ ndị mmadụ n’anya.

1. Jizọs: Onye Ozizi na Nduzi anyị

2. Ike nke Okwu Jizọs

1. Ndị Efesọs 4:20-21 - Ma ọ bụghị otú ahụ ka unu si mụta Kraịst!—na-eche na unu anụwo banyere ya, bụrụkwa ndị e kuziri unu n'ime ya, dị ka eziokwu dị n'ime Jizọs.

2. Ndị Kọlọsi 3:16-17 - Ka ozi nke Kraịst biri n'etiti unu nke ukwuu ka unu were amamihe nile na-adụrịta ibe unu ihe site n'abụ ọma na abụ na abụ sitere na mmụọ nsọ, na-abụku Chineke abụ n'obi ekele.

Matiu 7:29 Nʼihi na ọ kụziiri ha ihe dị ka onye nwere ikike, ọ bụghịkwa dị ka ndị odeakwụkwọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Jizọs si kụzie ihe ma e jiri ya tụnyere ndị odeakwụkwọ, na-enwe ikike kama ịgụ nanị ihe a kụziriburu.

1. Ike nke ikike - otú Jizọs si bịa na ozi ọhụrụ ma na-ama ọkwa nke ozizi okpukpe aka.

2. Uru Nrubeisi Bara—Otú iji ikike mee ihe Jizọs kwuru pụrụ isi mee ka ndụ nwee nzube.

1. 1 Ndị Kọrịnt 12:28 - Ma Chineke ahọpụtawo n'ime ọgbakọ ndị mbụ ndịozi, ndị amụma nke abụọ, ndị nkuzi nke atọ ...

2. Aisaia 50:4-5 - Onye-nwe-ayi Chineke enyewom ire nke ndi akuziri, ka m'we mara otú m'gēji okwu kwagide onye ike-gwugwu. Ụtụtụ ka ọ na-eteta; Ọ na-akpọte ntị m ịnụ ka ndị a kụziiri ihe.

Matiu 8 na-egosi ọtụtụ ọrụ ebube Jizọs rụrụ, na-egosipụta ikike Ya n'ebe ọrịa, ọdịdị, na mpaghara ime mmụọ. Ọ pụtakwara uru ịbụ ndị na-eso ụzọ na-efu.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs gwọrọ nwoke ekpenta nke ji okwukwe bịakwute ya (Matiu 8:1-4). Mgbe nke a gasịrị, Ọ gụrụ orù ndị ọchịagha ndị Rom n’ebe dị anya site n’okwu ya. Ihe omume a na-eduga na Jizọs na-eto nnukwu okwukwe nke ọchịagha ahụ (Matiu 8:5-13). Mgbe ahụ, Ọ gara n’ihu gwọọ nne nwunye Pita na ọtụtụ ndị ọzọ ndị mmụọ ọjọọ ji ma ọ bụ ndị ọrịa (Matiu 8:14-17).

Paragraf nke abụọ: Na Matiu 8:18-22, Jizọs na ndị nwere ike ịbụ ndị na-eso ụzọ nwere mmekọrịta. Mgbe otu nwoke kwuru na ya ga-eso ya n’ebe ọ bụla Ọ na-aga, Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ihe isi ike ndị na-abịa n’ịbụ ndị na-eso ụzọ—ọbụna n’enweghị ebe ọ ga-atọgbọ isi ya. Nye onye ọzọ nke rịọrọ ka oge lie nna ya tupu ya eso ya, Jizọs zara na ya kwesịrị ikwe ka ndị nwụrụ anwụ lie ndị nwụrụ anwụ; Ọrụ ya bụ iso na ikwusa ala-eze Chineke.

Paragraf nke atọ: Nkebi ikpeazụ (Matiu 8:23-34) na-egosi ọrụ ebube abụọ ọzọ ebe Jizọs gosipụtara ikike Ya n'ebe okike na ndị mmụọ ọjọọ nọ. Nke mbụ, Ọ na-eme ka oké mmiri ozuzo dị jụụ site n’ịba ifufe na ebili mmiri mba na-egosi ike Ya n’ebe ihe ndị sitere n’okike nọ (Matiu 8:23–27). Mgbe ahụ, n'ókèala Gadara, Ọ chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ n'ime ndị ikom abụọ n'ime ìgwè ezì ndị gbadara n'ebe mgbago mgbada banye na mmiri wee nwụọ. Nke a na-atụ ndị obodo egwu na-eduga ha ịrịọ Ya ka ọ hapụ mpaghara ha.

Matiu 8:1 Mgbe o si nʼugwu ahụ rịdata, oké ìgwè mmadụ sooro ya.

Jizọs si n’ugwu ahụ rịdata ka oké ìgwè mmadụ soro ya.

1. Jizọs chọrọ ka igwe mmadụ soro na lekọta ya.

2. Jizọs bụ ihe atụ nke idu ndú dị umeala n'obi.

1. Jọn 13:13-17 - Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya dị ka ihe atụ nke idu ndú dị umeala n'obi.

2. Matiu 19:27-30 - Arịrịọ nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya rịọrọ ka o soro Jizọs na ihe ọ pụtara maka ịbụ ndị na-eso ụzọ.

Matiu 8:2 Ma, le, onye-ekpenta biara kpọ isi ala nye Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I puru imem ka m’di ọcha.

Otu onye ekpenta bịakwutere Jizọs rịọ ya ka a gwọọ ya, sị na ọ bụrụ na Jizọs chọrọ, na ya nwere ike ime ka ọ dị ọcha.

1. Ike Okwukwe: Jizọs dị njikere ịza ekpere nke okwukwe na sachapụ anyị mmehie anyị niile.

2. Ọmịiko Jizọs nwere: Jizọs gosiri onye ekpenta ahụ ebere na ọmịiko site n'ịgwọ ya na ime ka ya na Chineke dịghachi ná mma.

1. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Mak 10:45-46 - N'ihi na ọbuná Nwa nke madu abiaghi ka ewe fè òfùfè, kama ka o we je ozi, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu.

Matiu 8:3 Jisus we setipu aka-Ya, metu ya, si, Anamachọ; di ọcha. Ngwa ngwa ewe me ka ekpenta-ya di ọcha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere Jizọs gwọrọ onye ekpenta.

1: Jizọs nwere ike ịgwọ na ịgbaghara anyị mmehie anyị.

2: Ngwọta Jizọs mere onye ekpenta bụ ihe ncheta nke ike Ya iweghachi, megharia na gbanwee anyị.

1: Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju ayi buru kwa ihe-nb͕u ayi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

2: Jemes 5:15 - Ma ekpere nke okwukwe ga-azọpụta onye ahụ na-arịa ọrịa, Onye-nwe ga-emekwa ka ọ bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.

Matiu 8:4 Jisus we si ya, Le, agwala onye ọ bula; ma je, gosi onye-nchu-àjà onwe-gi, che kwa onyinye-inata-iru-ọma ahu nke Moses nyere n'iwu, ka ọ buru ha àmà.

Jizọs gwara onye ekpenta a gwọrọ ka o zochie ọgwụgwọ ya, gakwuru onye nchụàjà ma chụọ àjà dị ka iwu Mozis si dị.

1. Ike Nrubeisi: Otú ịgbaso iwu Jizọs pụrụ isi mee ka a gwọọ mmadụ n’ụzọ ọrụ ebube.

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Otu sọpụrụ iwu Chineke nwere ike isi weta ngọzi na-enweghị atụ.

1. Levitikọs 14:2-32 - Ndụmọdụ e nyere ndị nchụàjà gbasara ime ka onye ekpenta dị ọcha.

2. Mak 1:45 – Ntuziaka onye ekpenta ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla gbasara ọgwụgwọ ya.

Matiu 8:5 Ma mb͕e Jisus bara na Kapanaum, otù ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise biakutere Ya, nāriọ Ya.

Onye ọchịagha ahụ bịakwutere Jizọs na-arịọ ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Inwe okwukwe na Jizọs pụrụ isi nyere anyị aka imeri ihe ịma aka nke ndụ.

2. Ike nke nnọgidesi ike: Otu esi emeri obi abụọ ma nọgide na-ekwere

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Matiu 8:6 si, Onye-nwe-ayi, orùm nēdina n'ulo, akuku-aru-ya akuku-aru-ya nwua nwuru anwu, nēnweghi kwa ntachi-obi nke-uku.

Jizọs gwọrọ onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

1. Ike Chineke ịgwọ ahụ anyị na mkpụrụ obi anyị.

2. Mkpa okwukwe na ntụkwasị obi na Jehova dị.

1. Mak 2:1-12 - Jizọs gwọrọ onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, echichi ya n'ihi ajọ omume anyị; Ahuhu ahuhu nke udo-ayi dikwasi Ya, Site kwa n'ihe-otiti-Ya ka emere ayi di ike.

Matiu 8:7 Jisus we si ya, M'gābia me ka aru di ya ike.

Jizọs kwere nkwa ịgwọ otu nwoke nọ ná mkpa.

1. Ebere Chineke na-agwọ ọrịa - ka Jizọs si dị njikere mgbe niile iwetara anyị ọgwụgwọ anụ ahụ na nke mmụọ.

2. Ike nke Okwukwe—Otú okwukwe na Chineke pụrụ isi wetara anyị ngọzi pụrụ iche.

1. Aisaia 53:5 - “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie nile nke ayi, etipiawo kwa ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ntaramahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị n’ahụ́ ya, e sitekwa n’ọnyá ya gwọọ anyị.”

2. Jemes 5:14-16 - “Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n’aha Jehova. Ekpere e jikwa okwukwe kpee ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ́ na-arịa ọrịa; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha. Ya mere nēkwuputa nmehie-unu nye ibe-unu, nēkpe kwa ekpere bayere onwe-unu, ka ewe me ka aru-unu di ike. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè.”

MATIU 8:8 Ọchi-agha ahu nāchi ọgu ndi-agha ise zara, si, Onye-nwe-ayi, ekweghm ka I bata n'okpuru ulom: kama kwue nání okwu ahu, ewe di orùm ike.

Ọchịagha ahụ ghọtara na Jizọs nwere ikike ịgwọ ohu ya n'agbanyeghị na ọ nọghị n'anụ ahụ́. O ji obi umeala kweta na ya erughị eru ma gosi na o nwere okwukwe na Jizọs nwere ike ịgwọ ọrịa.

1. Ịdị umeala n'obi na Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Obi na Jizọs

2. Ịghọta erughị eru gị na ịdị ukwuu nke Chineke

1. Matiu 8:5-13

2. Aịzaya 40:28-31

Matiu 8:9 N'ihi na Mu onwem bu onye nọ n'okpuru ike, nēnwe ndi-agha n'okpurum: m'we si onye a, Je, ọ ga; ma onye ọzọ, Bia, ọ bia; si orùm, Me nka, o we me ya.

Amaokwu a na-ekwu maka ikike Jizọs na otú o si nye ndị ọzọ iwu ime uche Ya.

1. Ọchịchị Chineke: Ihe Nlereanya Jizọs nke Nrubeisi

2. Nrube isi anyi na uche Chineke

1. Ndị Rom 6:16 – Ọ̀ bụ na unu amataghị na ọ bụrụ na unu onwe unu nye onye ọ bụla dị ka ndị ohu na-erube isi, unu bụ ohu nke onye unu na-erubere isi, ma ọ bụ nke mmehie, nke na-eduba ọnwụ, ma ọ bụ nke nrubeisi, nke na-eduba n'ezi omume?

2. Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

Matiu 8:10 Mgbe Jizọs nụrụ ya, o juru ya anya, o wee sị ndị na-eso ụzọ ya, sị: “N’ezie a sị m unu, ahụghị m okwukwe dị ukwuu otú ahụ n’Izrel.

O juru Jizọs anya maka nnukwu okwukwe nke otu narị ndị agha Rom.

1. Ịhụ Nnukwu Okwukwe Site n'Anya Chineke

2. Ibi ndụ n'okwukwe na ndụ anyị kwa ụbọchị

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

Matiu 8:11 Ma a sị m unu, na ọtụtụ ndị ga-esi n’Ọwụwa Anyanwụ na n’ọdịda anyanwụ bịa, ha na Ebreham na Aịzik na Jekọb ga-anọdụkwa ala n’alaeze eluigwe.

A ga-anabata ọtụtụ n'ime eluigwe site n'akụkụ niile.

1. Nnabata nke eluigwe na-adịghị agwụ agwụ: ịhụnanya na ebere Chineke maka mmadụ niile

2. Ịnabata ụdịdị iche iche: Ememe ịdị n'otu nke eluigwe

1. Ndị Efesọs 2:13-18 - Ma ugbu a n'ime Kraịst Jizọs, unu ndị nọ n'ebe dị anya na mbụ, e mewo ka unu bịa nso site n'ọbara nke Kraịst.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 8:12 Ma a ga-atụpụ ụmụ nke alaeze n’ọchịchịrị dị n’èzí: n’ebe ahụ ka ịkwa ákwá na ịta ikikere eze ga-adị.

Amaokwu a na-ekwu maka ihe ga-esi n'ịjụ ala-eze Chineke pụta: na-eji akwa na ịta ikikere achụpụ n'ọchịchịrị dị n'èzí.

1. Ọnụ Ọjụjụ nke Ọjụjụ: Ihe si n'ịjụ Alaeze Chineke pụta

2. Ọchịchịrị nke Mmehie: Ịghọta Otú Ịjụ Alaeze Chineke Siruru Ike

1. Luk 13:25-28 – Ilu nke atụrụ ahụ furu efu

2. 2 Ndị Tesalonaịka 1:6-10 - Ekpughere iwe nke Chineke

Matiu 8:13 Jisus we si ọchi-agha ise ahu, Je; ma dika i kwere, otú a ka emere gi. Ewe me ka aru-orù-Ya di ike n'otù oge hour ahu.

Jizọs ji okwukwe gwọọ ohu onyeisi ndị agha ahụ.

1. Ike nke Okwukwe na otu o si agwọ ọrịa

2. Jizọs gosipụtara ọmịiko ya site na ọgwụgwọ

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 5:15 - "Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ka ahụ́ dị ndị ọrịa ahụ ike; Onyenwe anyị ga-eme ka ha bilie. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha."

Matiu 8:14 Mgbe Jizọs banyere nʼụlọ Pita, ọ hụrụ nne nwunye ya ka ọ tọgbọrọ nʼahụ́ ọkụ.

Jizọs gara n’ụlọ Pita ma hụ nne nwunye ya ka ahụ́ ọkụ na-atụ ya ka ọ tọgbọ n’ebe ahụ.

1. Ịtụkwasị Chineke obi n'oge ọrịa - ịmụta ịdabere na Chineke mgbe ọnọdụ ndị siri ike chere ihu.

2. Ọmịiko nke Jizọs - Na-enweta agbamume site na njikere Jizọs dị ịgwọ ọrịa na ije ozi.

1. Ndị Hibru 13:5-6 - "Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Jemes 5:14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n'aha Onyenwe anyị. Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ndị ọrịa Jehova gēme ka ha bilie: ọ buru na ha emehiewo, agāb͕aghara ha.

Matiu 8:15 O we metu aka-ya aka, aru-ọku ahu we rapu ya: o we bilie nējere ha ozi.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a nte Jesus ọkọkọkde n̄wan kiet onyụn̄ osio enye ke ufiopidem.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-agwọ anyị n'oge mkpa anyị.

2: Mgbe Jizọs gwọrọ anyị, ọ na-enye anyị ike ijere ndị ọzọ ozi.

1: Aisaia 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, a zọpịara ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2: Jemes 5: 14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? ka ọ kpọọ ndị okenye ọgbakọ; ka ha kpeekwa ekpere n'isi ya, were mmanụ tee ya n'aha Onyenwe anyị: ekpere nke okwukwe ga-abụkwa ya. ma-ọbughi onye-ọria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie: ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Matiu 8:16 Mgbe o ruru anyasị, ha kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o wee jiri okwu ya chụpụ ndị mmụọ, wee gwọọ ndị niile na-arịa ọrịa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Jizọs gwọrọ ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa ma jiri okwu ya chụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. Chineke nwere ike ịgwọ ọrịa na ichekwa anyị pụọ n'ihe ọjọọ.

2. Site n'ike Jisos ayi puru inata ogwugwo na izu oke.

1. ABÙ ỌMA 103:2-3 "Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile: Onye nāb͕aghara ajọ omume-gi nile, Onye nāgwọ ọria-gi nile;

2. Aisaia 41:10 “Atụla egwu; n'ihi na anọnyeere m gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-eme ka ị dị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri nke aka nri kwado gị. ezi omume m."

Matiu 8:17 Ka okwu ekwuru site nʼọnụ Aisaia onye amụma we mezu, si, Ya onwe-ya buuru ọria-ayi nile, buru ọria-ayi nile.

Jizọs gwọrọ ndị ọrịa iji mezuo amụma Aịzaya.

1. Jizọs Na-agwọ: Ntụgharịghachi na Matiu 8:17

2. Ike nke Imezu Amụma: Ọmụmụ Matiu 8:17

1. Aisaia 53:4-5 - “N'ezie O buruwo ihe-nb͕u nile ayi, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

2. Luk 4:18-19 - “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha, na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m tọhapụ ndị a na-emegbu emegbu, ịkpọsa afọ nke ihu ọma Jehova.”

Matiu 8:18 Ma mgbe Jizọs hụrụ oké ìgwè mmadụ ndị gbara ya gburugburu, o nyere iwu ka ha gawa nʼofe ọzọ.

Jizọs hụrụ oké ìgwè mmadụ wee nye ha iwu ka ha gawa n’ofe ọzọ.

1. Jizọs gosipụtara otú e si eji ọmịiko na nlezianya meghachi omume n'ebe oké ìgwè mmadụ nọ.

2. Anyị nwere ike ịmụta iweghachi azụ wee nyochaa ọnọdụ tupu anyị emee mkpebi.

1. Matiu 9:35-38 - Jizọs ji ọmịiko zaa oké ìgwè mmadụ ahụ.

2. Ọpụpụ 14:15 - Mosis ji okwukwe na ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ mee ihe atụ otú a ga-esi meghachi omume n'ebe oké ìgwè mmadụ nọ.

Matiu 8:19 Otù ode-akwukwọ we bia, si ya, Onye-ozizí, m'gāb͕aso gi ebe ọ bula i nāga.

Odeakwụkwọ a kwuru ọchịchọ ya iso Jizọs n’ebe ọ bụla ọ gara.

1: Iso Jizọs chọrọ ntinye aka na ịdị njikere ịga ebe ọ bụla Ọ na-edu.

2: Anyị ga-adị njikere ịhapụ mpaghara nkasi obi anyị wee soro Jizọs ebe ọ bụla Ọ ga-akpọrọ anyị.

Luk 9:23 - O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

Jọn 10:27 - Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m.

Matiu 8:20 Jisus we si ya, Nkita-ọhia nwere ọb͕à, anu-ufe nke elu-igwe nwekwara akwu; ma Nwa nke madu enweghi ebe itọkwasi isi-ya.

Jizọs gwara otu nwoke na ya enweghị ebe ọ ga-ebi dị ka ihe ndị ọzọ e kere eke, ebe ọ bụ ya bụ Ọkpara nke mmadụ.

1. Àjà Jizọs: Nwa nke mmadụ enweghị ebe obibi

2. Ọnụ Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịdị umeala n'obi

1. Ndị Filipaị 2:5-7 - Ka echiche a dịrị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, ma mee onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akwanyere ùgwù. werekwasi ya udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu.

2. Ndị Hibru 4: 14-15 - Ya mere ebe anyị nwere nnukwu onye isi nchụaja, onye gafeworo n'eluigwe, Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike. N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke anāpughi imetu ya n'obi n'adighi-aka-ayi; ma a nwara ya n’ihe nile dị ka anyị onwe anyị, ma na-enweghị mmehie.

Matiu 8:21 Onye ọzọ nʼime ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya: “Onyenwe anyị, hapụ m ka m buru ụzọ gaa ili nna m.

Otu onye na-eso ụzọ gwara Jizọs ka o kwe ka ọ gaa lie nna ya tupu ya eso ya.

1. "Ibi n'oge: Oge Anyị na Jizọs dị ugbu a,"

2. "Oku nke Chineke: Iso Ya N'agbanyeghị Ọrụ Ndị Ọzọ."

1. Luk 9:59-60: "Onye ọzọ ka ọ sịrị, Soro m." Ma ọ siri, Onye-nwe-ayi, ka m'bu uzọ je lìe nnam. Jisus we si ya, Rapu ndi nwuru anwu ka ha lìe ndi-ha, ma gi onwe-gi, je kwusa ozi ọma nke ala-eze Chineke.

2. Ekliziastis 11:4: “Onye na-ele ifufe agaghị akụ ihe, onye ọ bụla na-ele ígwé ojii agaghịkwa ewe ihe ubi.”

Matiu 8:22 Ma Jisus siri ya, Som; ka ndị nwụrụ anwụ liekwa ndị nwụrụ anwụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-agbaso Jizọs maka nkwa ndị ọzọ niile.

1: Na-ebuli obe anyị na-eso Jizọs.

2: Ịhapụ atụmatụ anyị ịgbaso atụmatụ Chineke.

1: Luk 9:23-24 - "O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

2: Matiu 16:24-25 - "Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru obe-Ya, sorom."

Matiu 8:23 Ma mgbe ọ banyere nʼụgbọ mmiri, ndị na-eso ụzọ ya sooro ya.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụgbọ mmiri malite ịkwọ ụgbọ mmiri.

1. Jizọs Bụ Isi Iyi nke Ike na Agbamume

2. Iso Jizọs: Njem nke Okwukwe

1. Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ma nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Jọn 10:27 – Atụrụ m na-anụ olu m, ma amakwa ha, ha na-esokwa m.

MATIU 8:24 Ma, le, oké ifufe nēfe n'oké osimiri, nke mere na ebili-miri nēkpuchi ub͕ọ: ma ọ nāraru ura.

Ụjọ tụrụ ndị na-eso ụzọ ya n’ihi oké ifufe nke dị n’oké osimiri, ma Jizọs nọ n’ụra.

1. Udo nke Jizọs n'oge nsogbu

2. Ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Abụ Ọma 31:24 – Nweenụ obi ike, ọ ga-emekwa ka obi unu dị ike, unu niile ndị na-ele anya Jehova.

2. Aisaia 26:3 - N'udo zuru oke ka I gēdebe ya, onye uche-ya dabere na Gi: n'ihi na ọ nātukwasi Gi obi.

Matiu 8:25 Ndi nēso uzọ-Ya we biakute Ya, kpọte Ya, si, Onye-nwe-ayi, zọputa ayi: ayi nāla n'iyì.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs tụrụ egwu ma rịọ ya ka ọ zọpụta ha n’ihe egwu.

1. Ike nke Okwukwe n'oge nsogbu

2. Ichigharịkwuru Jizọs n'oge Mkpa

1. Abụ Ọma 91:2 - "M ga-ekwu banyere Jehova, sị, Ọ bụ m ebe mgbaba na ebe e wusiri ike: Chineke m, na Ya ka m ga-atụkwasị obi."

2. Ndị Rom 10:13 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

Matiu 8:26 O we si ha, Gini mere unu nātu egwu, unu ndi okwukwe ntà? O we bilie, bara ifufe na oké osimiri nba; ma enwere udo di uku.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe mere ha ji atụ egwu, wee were ikike ya mee ka oké osimiri na ifufe dajụọ.

1. Ike Okwukwe: Otú Chineke Si Akwụghachi Ndị Kwere

2. Iche Egwu Gị Iche ihu: Otú Jizọs Si Enyere Anyị Aka Imeri Nchegbu

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bu kwa n'osimiri nile ka ha agaghi-amachi unu.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

Matiu 8:27 Ma ibobo tụrụ ndị ikom ahụ n’anya, ha sị: “Gịnị ka nwoke a bụ, na ọbụna ifufe na oké osimiri na-erubere ya isi!

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otu ọnọdụ tụrụ n'anya ka ndị ikom ahụ na-ahụ ike Jizọs nwere n'ebe ifufe na oké osimiri nọ.

1. Egwu na Ijuanya: Ịchọpụtaghachi Ike Jizọs

2. Onyenweanyi nke eluigwe na uwa: ike ebube nke Jisos

1. Job 9:5-10

2. Aịzaya 55:8-9

MATIU 8:28 Ma mb͕e Ọ biaruru n'ofè ọzọ n'ala ndi Gergesese, ndi-mọ ọjọ abua zutere Ya, ndi nēsi n'ílì puta, ha di ọku nke-uku, ka onye ọ bula we ghara igabiga n'uzọ ahu.

Jizọs zutere ndị ikom abụọ ndị mmụọ ọjọọ ji ka Ọ na-eme njem na-aga obodo ndị Gergesese. Ndị ikom ahụ dị oké egwu nke na ọ dịghị onye pụrụ ịgafe ha.

1. Ịnabata Jizọs dị ka Onye Nzọpụta Anyị: Ọ dịghị mmụọ ọjọọ nwere ike iguzo n'ụzọ

2. Iji okwukwe merie egwu na obi abụọ

1. Jemes 4:7-8 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso."

2. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnarị onwe ya ma bulie obe ya soro m."

Matiu 8:29 Ma, le, ha tiri nkpu, si, Gini ka ayi na Gi nwekọrọ, Jisus, Ọkpara Chineke? ọ̀ bu n'ebe a ka i biaworo imekpa ayi aru mb͕e mb͕e akēmeghi?

Ìgwè ndị mmụọ ọjọọ tikuo Jizọs, na-ajụ ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ imekpa ha ahụ́ tupu oge ha agwụ.

1. Ike Jizọs: Otú O Si Emeri Mmadụ Nile

2. Jizọs Kraịst: Naanị Olileanya Dịịrị Ndị Echefuru

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Rom 10:13 - N'ihi na "onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

Matiu 8:30 Ma ìgwè ọtụtụ ezì dị nʼebe dị anya nʼebe ha nọ na-ata nri.

Jizọs zutere otu ìgwè ezì ka ọ na-esi n'ebe ìgwè mmadụ nọ pụọ.

1. Ike Jizọs: Ihe ngosi nke ikike

2. Ihe Ozi Jizọs Pụtara ná Ndụ Ndị Ọzọ

1. Mak 5:1-17 - Jizọs chụpụrụ otu ìgwè ndị mmụọ ọjọọ n'ime ìgwè ezì.

2. Luk 8:26-33 - Jizọs chụpụrụ otu ìgwè ndị mmụọ ọjọọ ma kwe ka ha banye n'ìgwè ezì.

Matiu 8:31 Ya mere ndị mmụọ ọjọọ ahụ rịọrọ ya, sị: “Ọ bụrụ na ị na-achụpụ anyị, hapụ anyị ka anyị banye nʼìgwè ezì.

Ndị mmụọ ọjọọ ahụ rịọrọ Jizọs ka o kwe ka ha banye n’ìgwè ezì ma ọ chụpụ ha.

1: Chineke nwere ikike kachasi ike n’ebe ndị mmụọ ọjọọ nọ, na-enye ha iwu ka ha rubere ya isi.

2: Anyị aghaghị ịkpachara anya maka ndị mmụọ ọjọọ ma tụkwasị Chineke obi maka nchebe megide ha.

1: Jemes 4:7 - “Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe unu nọ.”

2: Ndị Efesọs 6: 11-13 - “Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe ndị dị n’eluigwe.”

Matiu 8:32 Ọ si ha, Jenu. Ma mb͕e ha putara, ba n'ìgwè ezì ahu: ma, le, ìgwè ezì ahu nile nāb͕a ọsọ n'ebe di nkpọda n'oké osimiri, we la n'iyì na miri.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ abụọ ka ha pụọ, mgbe ha mere, otu ìgwè ezì gbadara n’otu ugwu gbadara n’elu oké osimiri, bụ́ ebe ha nile laa n’iyi.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otú nrubeisi pụrụ isi mee ka e nwee ọrụ ebube

2. Ịchụpụ Ọnwụnwa: Ihe ga-esi n'imeso ọchịchọ anyị pụta

1. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. 1 Pita 5:8 - Nwee uche ziri ezi, mụrụ anya; n'ihi na onye-nkpab͕u-unu, bú ekwensu, dika ọdum nāb͕ọ uja, nējeghari, nāchọ onye ọ gēripia.

MATIU 8:33 Ndi nēchebe ha we b͕alaga, ba n'obodo, kọrọ ihe nile, na ihe dakwasiri ndi-mọ ọjọ.

Ndi-isi ndi-agha we b͕alaga, b͕asa akukọ ihe emere n'obodo ahu.

1. Ike Chineke imeri nsogbu

2. Ike Obodo n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 46:1 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, na mgbe ọ bụla enyemaka na nsogbu."

2. Ọrụ 16:25-26 - “N'ihe dị ka etiti abalị, Pọl na Saịlas nọ na-ekpe ekpere ma na-abụ abụ nye Chineke, ndị mkpọrọ ndị ọzọ nọkwa na-ege ha ntị. Na mberede, e nwere nnukwu ala ọma jijiji, ụlọ mkpọrọ ahụ wee maa jijiji ruo na ntọala ya. Ọnụ ụzọ niile meghere ozugbo, agbụ nke onye mkpọrọ ọ bụla dapụkwara!”

MATIU 8:34 Ma, le, obodo ahu nile putara izute Jisus: mb͕e ha huru Ya, ha riọ Ya ka O si n'ókè-ala-ha pua.

Obodo niile nke ndị mmadụ pụtara izute Jizọs ma rịọ ya ka ọ pụọ n'ụsọ osimiri.

1: Jizọs bụ ihe atụ nke ịdị umeala n'obi na ịdị njikere ime uche Chineke, ọbụlagodi mgbe ọ pụtara na a naghị anabata ya n'ebe.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’aka Jizọs ka anyị na-elekwasị anya n’ime uche Chineke n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ na-agụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. ebe o were udi orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu: ebe ahuputara ya n’udi madu, o we weda onwe-ya ala site n’irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n’elu obe.”

2: Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

Matiu 9 gara n'ihu n'ịkọ ọrụ ebube Jizọs, na-egosipụta ikike Ya ịgbaghara mmehie, gwọọ ndị ọrịa, na ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. Ọ na-ekwukwa banyere ọrụ Ya nke ịkpọ ndị mmehie na mkpa e nwere maka ndị na-arụ ọrụ na owuwe ihe ubi Chineke.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs gwọrọ nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ mgbe o kwupụtachara na a gbagharala ya mmehie ya, na-akọwa ikike ya n'ebe ọrịa anụ ahụ́ na mgbaghara mmehie dị (Matiu 9:1-8). Ọ kpọziri Matiu, onye ọnaụtụ, ka o soro Ya. Nke a na-eduga na nri ya na ndị ọnaụtụ ndị ọzọ na ndị mmehie ebe Jizọs na-akọwapụta na ọ bụghị maka ndị ezi omume kama ọ bịara maka ndị mmehie (Matiu 9:9-13).

Paragraf nke Abụọ: Ọrụ ebube atọ ọzọ Jizọs rụrụ bụ—ọgwụgwọ otu nwaanyị na-agba ọbara kemgbe afọ iri na abụọ nanị site n’imetụ uwe mwụda ya aka n’okwukwe (Matiu 9:20-22), ịkpọlite ada Jeirọs n’ọnwụ (Matiu 9:23). -26), na iweghachite ịhụ ụzọ nye ndị ikom abụọ ndị kpuru ìsì ndị kwetara na Ọ bụ Ọkpara Devid na-akwado okwukwe ha na Ya dị ka Mesaịa (Matiu 9:27-31). Ọ chụpụkwara mmụọ ọjọọ n’ime nwoke ogbi nke na-enyere ya aka ikwu okwu ọzọ nke tụrụ ìgwè mmadụ ahụ n’anya ma na-ebo ndị Farisii ebubo na ọ na-eji ike ọchịchị ndị mmụọ ọjọọ eme ihe (Matiu 9:32-34).

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ a (Matiu 9:35-38), Jizọs gara n'ihu na-ezi ihe na ịgwọ ọrịa n'obodo niile na obodo nta. Ịhụ igwe mmadụ ka a na-amaja na ndị na-enweghị enyemaka dịka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ na-eme ka ọ nwee ọmịiko n'ebe ha nọ. O mechiri site n'ịgwa ndị na-eso ụzọ Ya na mgbe owuwe ihe ubi na-aba ụba, ndị ọrụ dị ole na ole; Ya mere, ha kwesiri ikpe ekpere maka Onye-nwe owuwe ihe ubi ya bu, Chineke n’onwe ya, ka o zipụ ndị ọrụ n’ubi Ya.

Matiu 9:1 O we ba n'ub͕ọ, gabiga, ba n'obodo nke aka ya.

Jizọs ji ụgbọ mmiri gaa n’obodo ya.

1: Jizọs tụkwasịrị obi na atumatu Chineke ma were ihe egwu na-eso ya.

2: Jizọs ṅomiri otú anyị nwere ike isi nọgide na-enwe njikọ na mgbọrọgwụ anyị ka anyị na-achọ ịkwalite alaeze Chineke.

Isaiah 43: 2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2: Jọn 4:35 - "Ọ bụ na unu asịghị, 'Ọnwa anọ fọkwara, owuwe ihe ubi a ga-abịa'? Lee, asim unu, welie anya-unu elu, hu na ubi achawo ihe-ubi."

Matiu 9:2 Ma, le, ha kutara Ya otù nwoke akuku-aru-ya akuku-aru-ya, dina n'ihe-ndina: mb͕e Jisus huru okwukwe-ha, si onye ahu akuku-aru-ya akuku-aru-ya; Nwa-nwoke, nwe obi-utọ; agbagharawo gi nmehie-gi nile.

A kpọtara Jizọs otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, Jizọs wee hụ okwukwe ndị ahụ kpọtara ya wee gwa nwoke ahụ na a gbagharala ya mmehie ya.

1. Ike nke okwukwe na Jisus Kraịst

2. Onyinye nke mgbaghara site na Jisos

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, b͕aghara nmehie, dika àkù nke amara-Ya si di.

Matiu 9:3 Ma, le, ufọdu n'etiti ndi-ode-akwukwọ nēkwu n'obi-ha, Nwoke a nēkwulu Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na ụfọdụ ndị odeakwụkwọ na-ebo Jizọs ebubo nkwulu.

1: E boro Jizọs ebubo na-ezighị ezi na ọ na-ekwulu Chineke, ma ọ nọgidere na-eguzosi ike na ozizi ya.

2: A ga-ama eziokwu nke Chineke aka mgbe niile, ma okwukwe anyị agaghị ada mbà n’agbanyeghị ahụhụ.

1: Aisaia 53:7 - “Emeb͕u-kwa-ra ya, ewe weda ya ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dị ka atụrụ nke a na-eduba n’ebe a ga-egbu ya, dịkwa ka atụrụ nke na-agbachi nkịtị n’ihu ndị na-akpacha ya ajị, otú ahụ ka o megheghị ọnụ ya.”

2: Ndị Galeshia 6:9 - “Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n’ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà.”

Matiu 9:4 Ma ebe Jisus mara echiche-ha, Ọ si, N'ìhi gini ka unu nēchè ihe ọjọ n'obi-unu?

Jesus ama ọfiọk ekikere mme owo onyụn̄ obụp mmọ ntak emi mmọ ẹkerede idiọkn̄kpọ ke esịt mmọ.

1. Ịghọta Ike nke echiche: Otú echiche anyị si emetụta ndụ anyị

2. Ike nke obi ezi omume: Ngozi nke ịhọrọ iche echiche ziri ezi

1. Ilu 23:7 - "N'ihi na dị ka o na-eche n'obi ya, otú ahụ ka ọ dị"

2. Ndị Rom 8:6-8 - "N'ihi na ịtụkwasị uche n'anụ ahụ bụ ọnwụ; ma ịtụkwasị uche na mmụọ nsọ bụ ndụ na udo. N'ihi na uche nke anụ ahụ bụ iro megide Chineke; nwere ike."

Matiu 9:5 N'ihi na òle nke ka nfe, isi, Agbagharawo gi nmehie-gi nile; ma-ọbu isi, Bilie, je ije?

Jizọs jụrụ ma ọ̀ dị mfe ịgbaghara mmehie ka ọ̀ bụ ịgwọ ọrịa nkịtị.

1. Ebere Chineke Na-enweghị Ihe O Mere—Otú Jizọs Si Gosipụta Ike Chineke Ịgbaghara Mgbaghara.

2. Ike nke Jisos – ka ike Jisos puru isi gbanwee ndu ndi kwere ekwe

1. Aisaia 43:25 - "Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ Onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi Mụ onwe m; M'gaghi-echetakwa nmehie nile unu."

2. Abụ Ọma 103:12 - "Dị ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka O meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ."

Matiu 9:6 Ma ka unu wee mara na Nwa nke mmadụ nwere ike n’elu ụwa ịgbaghara mmehie, (Mgbe ahụ ka ọ sịrị onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ), Bilie, buru ihe-ndina gị, la n’ụlọ gị.

Jizọs gosipụtara ikike ya ịgbaghara mmehie site n'ịgwọ onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

1. Ike Jizọs nwere ịgbaghara mmehie

2. Jizọs Na-agwọ: Ọrụ ebube nke Okwukwe

1. Jọn 8:36 - "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-free n'ezie."

2. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu ahu nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnyá-Ya ka a gwọworo ayi."

Matiu 9:7 O we bilie, la n'ulo-ya.

Jizọs gosiri ọmịiko na ebere site n'ịgbaghara mmehie nke otu onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

1: Jizọs dị njikere mgbe niile imere ndị nọ ná mkpa ebere na ọmịiko.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi Jizọs ma na-emere ndị ọzọ ebere na ọmịiko.

1: Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ntachi obi.

2: Jemes 2:13 - N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere nọ. Ebere na-emeri ikpe.

Matiu 9:8 Ma mb͕e ìgwè madu ahu huru ya, ibobo nwua ha n'aru, we nye Chineke otuto, Onye nyere madu ike otú a.

Ike Jizọs tụrụ ìgwè mmadụ ahụ n’anya, ma too Chineke maka inye mmadụ ike dị otú ahụ.

1: Anyị nwere ike inwe okwukwe na Chineke enyela anyị ike ime ihe ukwu.

2: Anyị ga na-eto Chineke mgbe niile, n'ihi na ọ bụ isi iyi nke ike niile.

1: Ndị Filipaị 4: 13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2: Abụ Ọma 62:11 - "Chineke ekwuwo otu ugboro, ugboro abụọ ka m nụrụ ihe a: na ike bụ nke Chineke."

Matiu 9:9 Ma mb͕e Jisus si n'ebe ahu pua, ọ hu otù nwoke, aha-ya bu Matiu, ka ọ nānọdu ala n'ulo-ùtú: O we si ya, Som. O we bilie, so Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere otú Jizọs si kpọọ Matiu ka o soro ya.

1. Oku nke Jisos - mkpa di nkpa inara na irube isi n'oku nke Jisos.

2. Iso Jizọs - mkpa ọ dị iso Jizọs na ịnakwere ụzọ o debere n'ihu anyị.

1. Luk 5:27-28 – Mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị onye ahụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, “Nwa m, a gbagharawo gị mmehie gị.” 28Ya mere ufọdu nime ndi-ode-akwukwọ we jua ase nke Jisus nēkwu okwu.

2. Jọn 15:16 - Ọ bụghị unu họọrọ m, kama ọ bụ m họọrọ unu, họpụtakwa unu ka unu wee mịa mkpụrụ—mkpụrụ nke ga-adịru—ka ihe ọ bụla unu na-arịọkwa n’aha m, Nna ga-enye unu.

Matiu 9:10 O rue, mb͕e Jisus nānọdu na nri n'ulo, le, ọtutu ndi-ọna-utu na ndi-nmehie biara, ha na Ya na ndi nēso uzọ-Ya nọdụ ala.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-eri nri n’otu ụlọ mgbe ọtụtụ ndị ọnaụtụ na ndị mmehie sonyeere ya.

1. Ihụnanya na nnabata nke Jizọs na-enweghị atụ

2. Ike nke mgbaghara

1. Luk 19:10 "N'ihi na Nwa nke mmadụ bịara ichọ na ịzọpụta ndị furu efu."

2. Ndị Rom 5:8 "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

MATIU 9:11 Ma mb͕e ndi-Farisi huru ya, ha siri ndi nēso uzọ-Ya, Gini mere onye-ozizí-unu nēri ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie?

Ndị Farisii katọrọ Jizọs maka na o so ndị ọna ụtụ na ndị mmehie na-erikọ ihe.

1. Anyị niile bụ ndị mmehie, Jizọs gosikwara anyị ụzọ mgbapụta site n’ihe nlereanya nke ịhụnanya na nnabata ya.

2. Chineke hụrụ onye ọ bụla n'anya, ọ bụkwa ọrụ anyị ịgbaso ihe nlereanya ya na igosi ịhụnanya na nnabata nye mmadụ niile.

1. Luk 6:37, “Unu ekpela ikpe, a gaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu”.

2. 1 Jọn 4:7-8, "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, makwa Chineke." Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; ịhụnanya".

Matiu 9:12 Ma mb͕e Jisus nuru ya, Ọ si ha, Ọ dighi dibia di ndi zuru okè nāchọ, kama ọ bu ndi aru nādighi ike.

Jizọs na-akụzi na ndị na-arịa ọrịa ime mmụọ na n'anụ ahụ́ chọrọ dọkịta ka a gwọọ ha.

1. Ndị Ọrịa Na-achọ Dọkịta: Inyocha Ozizi Jizọs Banyere Ọgwụgwọ

2. N'Ọrịa: Otú Jizọs Pụrụ Isi Weta Ahụ́ zuru ezu

1. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 5:14 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, were manu te ya n'aha Jehova.

Matiu 9:13 Ma jenụ mụta ihe nke ahụ pụtara, ‘Aga m emere ebere, ọ bụghị àjà: n’ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

Ebere bara uru karịa àjà. Chineke na-akpọ ndị mmehie ka ha chegharịa, ọ bụghị ndị ezi omume.

1: Ebere Ihe: Na-eru ndị ajọ omume aka

2: Ike nke nchegharị

1: Luk 5:32 - Jisus siri, Abịaghm ikpọ ndi ezi omume, kama ọ bu ndi-nmehie ka ha chegharia.

2: Aisaia 1: 10-17 - N'ihi na ọ buru na nmehie-unu adi ka uwe uhie, ha gācha ọcha dika snow; ọ bu ezie na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu.

Matiu 9:14 Ya mere, ndị na-eso ụzọ Jọn bịakwutere ya, sị: “Gịnị mere anyị na ndị Farisii na-ebu ọnụ ọtụtụ ugboro, ma ndị na-eso ụzọ gị adịghị ebu ọnụ?

Ndị na-eso ụzọ Jọn jụrụ ihe mere ndị na-eso ụzọ Jizọs anaghị ebu ọnụ ọtụtụ ugboro otú ndị Farisii na-eme.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú mbilite n'ọnwụ Jizọs si gbanwee ibu ọnụ

2. Na-agba ume na-ebu ọnụ: Oku iji maliteghachi ịdọ aka ná ntị nke ibu ọnụ

1. Matiu 9:14

2. Ndị Rom 8:11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ Nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

Matiu 9:15 Jisus we si ha, Umu-ndikom nke ulo anālu nwunye ọhu, hà puru iru újú, mb͕e ha na onye nālu nwunye ọhu nānọ? ma ubọchi nābia, mb͕e agānapu ha onye nālu nwunye ọhu, mb͕e ahu ka ha gēbu kwa ọnu.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ dịghị mkpa ka ha buru ọnụ mgbe ya na ha nọ, kama na e nwere ụbọchị na-abịa mgbe a ga-ebupụ ya, ha ga-ebukwa ọnụ.

1. Ibi ọńụ n’iru nke Jisus Kraịst

2. Nkwadebe maka ọbịbịa nke nwoke na-alụ nwunye

1. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya; ndidi ke ukụt; na-aga n'ihu ozugbo n'ekpere;

2. Luk 5:34-35 - Jisus we si ha, Ùnu puru ime umu-ndikom nke ulo anālu nwunye ọhu ka ha buru ọnu, mb͕e ha na onye nālu nwunye ọhu nānọ? Ma ubọchi nābia, mb͕e agānapu ha onye nālu nwunye ọhu, mb͕e ahu ha gēbu kwa ọnu n'ubọchi ahu.

MATIU 9:16 Ọ dighi onye ọ bula nētiye ibe-ya n'uwe ọhu n'uwe ochie: n'ihi na ihe nke anētiye n'imeju ya nēwepu n'uwe ahu, ndọwa ahu we ka njọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi echiche ahụ ike na ịgbalị iji akwa ọhụrụ kụchie uwe kpara akpa ga-eme ka anya mmiri ahụ ka njọ.

1. Anyị ekwesịghị ịgbalị ime ka mmekọrịta anyị na ihe onwunwe dị mma; ọ ga-eme ka ọnọdụ ahụ ka njọ.

2. Anyị ekwesịghị ịgbalị imezi mmehie anyị site n'onwe anyị; Chineke bụ naanị onye nwere ike ime ka mgbawa anyị dị ọhụrụ ọzọ.

1. Aisaia 1:18 - "Bịanụ ugbu a, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: ọ bụ ezie na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow;

2. 2 Ndị Kọrint 5:17 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ochie ihe agabigawo; le, ihe nile aghọwo ọhụrụ."

Matiu 9:17 Ma ndị mmadụ adịghị etinye mmanya ọhụrụ n’ime karama karama ochie: ma ọ́ bụghị otú ahụ karama-akpụkpọ ahụ na-agbawa, mmanya agwụwokwa, karama-akpukpọ ha ewe la n’iyi: ma ha nātiye manya-vine ọhu na karama-akpukpọ ọhu, ewe debe ha abua.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-echetara anyị na anyị ekwesịghị ịgbalị itinye ihe ọhụrụ n'ime ihe ochie, n'ihi na nke ochie agaghị enwe ike ibu ihe ọhụrụ.

1: Anyị ga-agba mbọ mgbe niile ka anyị na-emeghe ohere nke ọdịnihu.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịnwale ihe ọhụrụ, ọ bụrụgodị na ọ maghị.

1: Ndị Efesọs 4: 22-24 - "Ka unu wee yipụ nwoke ochie ahụ banyere omume mbụ ahụ, nke na-emebi emebi dị ka agụụ ihe ọjọọ dị aghụghọ si dị; ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu; nke e kere dị ka Chineke si dị n’ezi omume na ezi ịdị nsọ.”

2: Aisaia 43:18-19 - "Echetala ihe mbu nile, tukwasi-kwa-la ihe ochie: le, M'nēme ihe ọhu; ub͕u a ọ gāpu, ọ̀ bughi unu agaghi-ama ya? n'uzọ n'ọzara, na osimiri n'ọzara.

Matiu 9:18 Ma mb͕e Ọ nāgwa ha okwu ndia, le, otù onye-isi bia, we kpọ isi ala nye Ya, si, Nwam nwanyi anwuwo ọbuná ub͕u a: ma bia bikwasi ya aka-gi, ọ gādi kwa ndu.

Otu onye ọchịchị bịakwutere Jizọs rịọ ya ka ọ bịa bikwasị aka n’isi nwa ya nwaanyị nwụchara n’oge na-adịbeghị anya, ka o wee dị ndụ.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Pụrụ Isi Gbanwee Ndụ Gị

2. Ịhụnanya Nna: Ya adịla mgbe ị ga-enwe olileanya

1. Mak 5:21-43 - Jizọs Na-agwọ Nwanyị ahụ nwere ọbara ọgbụgba.

2. 1 Jọn 5:14-15 - Ntụkwasị obi n'ikpegara Chineke ekpere maka ọgwụgwọ.

Matiu 9:19 Jisus we bilie, so Ya, Ya na ndi nēso uzọ-Ya.

Jizọs setịpụrụ ihe nlereanya nke ịgbaso Chineke site n'iji obi umeala soro onye ọnaụtụ na-eje ije.

1. Iso Chineke: Ihe atụ nke ịdị umeala n'obi

2. Ịhụnanya Maka Ndị Ọzọ: Obi Dị Ka Jizọs

1. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. ebe o were udi orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu: ebe ahuputara ya n’udi madu, o we weda onwe-ya ala site n’irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n’elu obe.”

2. Luk 19:1-10 - "Ọ banyere Jeriko wee na-agafe. Ma e nwere otu nwoke aha ya bụ Zakịọs. ọ pughi kwa ìgwè madu ahu, n'ihi na ọ di ntà, o we b͕a n'iru, rigo n'osisi sycamore ka ọ hu Ya, n'ihi na Ọ gaje igabiga n'uzọ ahu: mb͕e Jisus biaruru ebe ahu, O weliri anya elu, hu Ya. si ya, Zakịọs, me ngwa, ridata: n'ihi na aghaghm inọ n'ulo-gi ta. O we me ngwa, ridata, were ọṅù nara Ya.

Matiu 9:20 Ma, le, otù nwanyi nke orùrù-ọbara nāria arọ iri na abua, we bia n'azu ya, metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka;

Itien̄wed emi etịn̄ nte n̄wan ekenyenede ke Jesus ekeme ndikọk enye udọn̄ọ.

1: Ike Okwukwe - Akụkọ banyere nwanyị nwere okwu ọbara na-egosi ike okwukwe na-ebugharị ugwu.

2: Ọgwụgwọ nke Jizọs - Ọmịiko na ike ọgwụgwọ Jizọs ka e gosiri n’akụkọ banyere nwanyị ahụ nwere okwu ọbara.

1: Mak 5: 25-34 - Jizọs gwọrọ otu nwanyị nwere oruru ọbara, na-egosipụta ike Ya na igosi okwukwe nwere ike ịkwali ugwu.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 9:21 Nʼihi na ọ sịrị nʼime onwe ya, ‘Ọ bụrụ na m ga-emetụ uwe ya aka, a ga-adị m mma.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄wan kiet emi ọdọn̄ọde iyịp iyịp oro ẹkekọkde ke ini enye otụkde ọfọn̄ Jesus.

1. Ike nke Okwukwe - Ịtụkwasị obi na Jehova n'agbanyeghị nsogbu niile

2. Mmetụ ahụ Jizọs na-agwọ - ka Jizọs ga-esi weta ọgwụgwọ na ndụ anyị

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Matiu 9:22 Ma Jisus chighariri ya, hu ya, si, Nwam nwanyi, nwe nkasi-obi; Okwukwe-gi emewo ka i di ike. Ewe me ka aru di nwanyi ahu site n'oge hour ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere Jizọs gwọrọ otu nwanyị site na mkpagbu ya mgbe o gosipụtara okwukwe na Ya.

1. Ike nke Okwukwe: Ka Jizọs Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Gị

2. Inweta Nkasi Obi n'ime Kraịst: Ịchọta Olileanya n'Oge Nri

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

Matiu 9:23 Ma mgbe Jisọs batara nʼụlọ onye na-achị achị, hụ ka ndị na-anụ ụda olu na ndị mmadụ na-eme mkpọtụ.

Jizọs mere ka nnọkọ ahụ na-eme mkpọtụ kwụsị n’ụlọ onye ọchịchị.

1:Jizọs gosiri anyị ike nke ikike ya na otu anyị ga-esi nọrọ n’ihu ya.

2: Ọbụna n'etiti ọgba aghara, anyị nwere ike ịhụ udo n'ime Jizọs.

1: Luk 1:79 - Ọ ga-enye ndị nọ ọdụ n'ọchịchịrị na n'okpuru onyinyo ọnwụ ìhè, ka o duga ụkwụ anyị n'ụzọ udo.

Jọn 14:27 - Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

Matiu 9:24 Ọ si ha, Nyenu ohere: n'ihi na nwa-ab͕ọghọ ahu anwughi anwu, kama ọ nāraru ura. Ha we chìa ya ọchì.

Ndị mmadụ chịrị Jizọs ọchị mgbe o kwuru na nwa agbọghọ ahụ anwụghị anwụ, kama ọ na-arahụ naanị ụra.

1. Okwukwe n'elu egwu - Mkpa ịtụkwasị Chineke obi ọbụna n'oge nke ejighị n'aka na egwu.

2. Olileanya na Jisos - ike nke Jisos ime ka ndi nwuru anwu di ndu.

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu; Ị kwenyere nke a?

Matiu 9:25 Ma mb͕e emere ka ha puta, ọ ba nime, jide ya n'aka, nwa-ab͕ọghọ ahu we bilie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Jizọs gwọrọ otu nwanyị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

1: Ọmiko Jizọs na-egosi anyị ike obiọma na ịhụnanya.

2: Ihe nlereanya Jizọs banyere ịgwọ ọrịa na-egosi anyị mkpa ọ dị inyere ndị nọ ná mkpa aka.

1: Mak 5:34-35 - Jisus si nwayi ahu, Nwam nwanyi, okwukwe-gi emewo ka aru di gi ike. Laa n’udo, napụtakwa gị n’ahụhụ unu.”

2: Luk 7: 13-15 - Mgbe Onyenwe anyị hụrụ ya, obi ya jupụta n'ọmiko. Ọ si ya, Akwala ákwá. O wee gaa n’ihu metụ igbe ozu ahụ aka, ndị bu ya kwụsịkwara. Ọ sịrị, “Nwa okorobịa, a sị m gị, bilie!”

Matiu 9:26 Ma akukọ ya garuru ala ahụ dum.

Aha nke ọgwụgwọ Jisọs gbasaruru n’ala ahụ dum.

1. Ike nke Ịhụnanya Chineke: Otú Jizọs Si Gbanwee Mba

2. Ọrụ ebube nke Okwukwe: Ihe Anyị Ga-amụta n'Aka Ọgwụgwọ Jizọs

1. Matiu 4:23-25 - Jisus gara Galili dum, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēzisa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile na ọria nile di n'etiti ndi-Ju.

2. Mak 5:19-20 - Jizọs ekweghi ya, kama ọ sịrị, "Laa n'ụlọ gị, gwa ha ihe Onyenwe anyị meere gị, na otú o si meere gị ebere." Ya mere, nwoke ahụ gawara malite ịkọ na Dekapọlis ihe Jizọs meere ya.

Matiu 9:27 Ma mb͕e Jisus siri n'ebe ahu pua, ndi-ìsì abua we so Ya, nēti nkpu, si, Nwa Devid, mere ayi ebere.

Itien̄wed emi aban̄a mme nnan iba ẹtiene Jesus ẹnyụn̄ ẹseme ẹnọ enye ete anam mmọ mbọm.

1. Ike Okwukwe: Olee otú kpuru ìsì pụrụ isi duga n’ihu

2. Ịchọ Enyemaka n’Ebe Ezi Omume: Ịtụkwasị Jehova obi

1. Luk 18: 35-43 - Ilu nke onye arịrịọ

2. Matiu 21:14-15 – Ụmụaka na-eti mkpu maka ebere

Matiu 9:28 Ma mb͕e ọ batara n'ulo, ndi-ìsì biakutere Ya: Jisus we si ha, Ùnu kwere na apurum ime nka? Ha si ya, E, Onye-nwe-ayi.

Jesus ama osobo nnan iba onyụn̄ obụp mmọ m̀mê mmọ ẹnịm ke imọ imekeme ndikọk mmimọ. Ndikom ahu zara na ha kwere Ya.

1. Tukwasi obi na Jehova ma kwere na O nwere ike ime ihe nile

2. Jizọs Pụrụ Ime Ọrụ ebube

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Jọn 14:12-14 - "N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu, ọlu nke Mu onwem nālu ka ọ gālu kwa; ọlu kariri ndia ka Ọ gālu; n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam. “Ihe ọ bụla unu ga-arịọkwa n’aha m, nke ahụ ka m ga-eme, ka e wee nye Nna otuto n’ime Ọkpara ya.

Matiu 9:29 O we metu anya-ha aka, si, Dika okwukwe-unu si di ka ọ diri unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na Jizọs gwọrọ ndị ikom abụọ kpuru ìsì, na-ekwusi ike na okwukwe dị mkpa.

1. "Ike nke Okwukwe: Ịhụ Ihe Gafere Ọnọdụ Anyị Ngwa ngwa"

2. "Ịma mma nke ikwere: Ọrụ ebube Site na Okwukwe"

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Matiu 9:30 Ewe saghe anya-ha; Jisus we nye ha iwu ike, si, Lezienu anya ka onye ọ bula ghara ima ya.

Jizọs gwọrọ ndị ikom abụọ kpuru ìsì ma gwa ha ka ha zoo ya.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa

2. Mkpa idobe Iwu Jizọs dị

1. Mak 5:43 - "O we nye ha iwu ike ka onye ọ bula ghara ima ya; o we si ka e nye ya ihe ka o rie."

2. Aịzaya 35:5-6 - "Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, ntị ndị ntị chiri ga-emeghekwa. Ala ịkpa ka miri ga-agbapụta, na iyi n’ime ọzara.”

Matiu 9:31 Ma ha gawara, gbasaa asịrị ya nʼala ahụ dum.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otú aha Jizọs si gbasaa mgbe ụmụazụ ya si n'ógbè ahụ pụọ.

1: Anyị kwesịrị ịbụ ndị akaebe maka Kraịst ma na-ekesa ozi ya nye ndị gbara anyị gburugburu.

2: Ọ bụghị naanị ndị ji anya ha hụ otú Jizọs si jiri ike ozi ọma na-ekwusa ozi ọma.

Ọlụ Ndị Ozi 1:8 - Ma unu ga-anata ike, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị unu: unu ga-abụkwa ndị àmà m ma na Jeruselem ma na Judia dum na Sameria ruo na nsọtụ ụwa. ụwa."

2: Matiu 28: 19-20 - "Ya mere, gaanụ, zí mba niile, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ: na-ezi ha ka ha debe ihe niile ka m nyeworo unu n'iwu. : ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa. Amen."

Matiu 9:32 Mgbe ha na-apụ, le, ha kpọtara ya otu nwoke dara ogbi nke mmụọ ọjọọ ji.

Otu ìgwè mmadụ kpọtaara Jizọs otu nwoke na-enweghị ike ikwu okwu, mmụọ ọjọọ jikwa ya.

1. Ike Chineke Imeri Ihe Ọjọọ: Ọmụmụ Matiu 9:32

2. Ike nke Okwukwe: Otu Jizọs si gwọọ nwoke ahụ nwere na Matiu 9:32

1. Luk 11:14, "O we na-achupu ekwensu, o we da ogbi." O rue, mb͕e ekwensu ahu puru, onye ogbi ahu kwuru okwu;

2. Mak 9:25, "Mgbe Jizọs hụrụ na ndị mmadụ gbakọtara ọnụ, ọ baara mmụọ ọjọọ ahụ mba, sị ya, Gi mmụọ dara ogbi na ntị chiri, ana m enye gị iwu, si n'ime ya pụta, abakwala n'ime ya ọzọ. "

Matiu 9:33 Ma mgbe a chụpụrụ ekwensu ahụ, ndị ogbi ahụ kwuru okwu: ibobo wee ju ìgwè mmadụ ahụ anya, sị: “A hụghị ya otú a nʼIzrel.

Ike Jizọs nwere ịchụpụ mmụọ ọjọọ tụrụ ìgwè mmadụ ahụ n’anya, mee ka onye ogbi nwee ike ikwu okwu.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ na iweghachi ndị gbajiri agbaji enweghị atụ.

2. Ịtụkwasị obi na Jizọs na-emeghe ụzọ maka ọtụtụ ohere.

1. Luk 4:18-19 - “Mmụọ nke Onyenwe anyị nọkwasịrị m, n'ihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma; Ọ                     g  gw a ndi obi-ha tiwara etiwa,            kwusara ndi-ìsì a dọtara n’agha, ka ha we hu uzọ, na ime ka ndi-ìhè-ha nwere onwe-ha, 19 Ikwusa arọ Jehova nānara nke-ọma.”

2. Ọrụ Ndịozi 10:38 - “Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ; n’ihi na Chineke nọnyeere ya.”

Matiu 9:34 Ma ndị Farisii sịrị, Ọ na-esi n’aka onyeisi ndị mmụọ ọjọọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

Ndị Farisii boro Jizọs ebubo na o ji ike ekwensu chụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa n'ikpe ndị ọzọ kama ịtụkwasị obi n'uche Chineke.

2: Okwu ụgha ma ọ bụ okwu ọjọọ eme ka okwukwe anyị nwere na Chineke maa jijiji.

Jeremaịa 29:11 - “N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị,” ka Jehova kwuru, “atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

2:1 Pita 5:7 - “Tụkwasịnụ ya nchegbu unu niile n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.”

Matiu 9:35 Jisus wee na-ejegharị nʼobodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe nʼụlọ nzukọ ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ọrịa niile na ọrịa niile dị nʼetiti ndị mmadụ.

Jizọs gara obodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ, na-ekwusa ozi ọma alaeze, na-agwọkwa ọrịa niile na ọrịa ndị mmadụ.

1. Ike Ozi Ọma: Otú Jizọs Si Jiri Ozi Ọma gwọọ Ndị Ọrịa

2. Ozi Ịgwọ Ọrịa: Akpọ òkù Iso Ihe nlereanya Jizọs

1. 1 Pita 2:24 - "Ya onwe ya buuru mmehie anyị n'ahụ ya n'elu osisi, ka anyị wee nwụọ ná mmehie na ndụ n'ezi omume.

2. Jemes 5:14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ya kpọkuo ndị okenye ọgbakọ, ka ha kpeekwara ya ekpere, tee ya mmanụ n'aha Onyenwe anyị. Na ekpere nke okwukwe ga-abụ. ma-ọbughi onye aru nādighi ike, Jehova gēme kwa ka o bilie: ma ọ buru na o mehiewo, agāb͕aghara ya.

Matiu 9:36 Ma mgbe ọ hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n’ahụ́ ha, n’ihi na ha dara mbà, gbasasịa ha n’ebe nile, dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

Jizọs nwere ọmịiko n’ebe ìgwè mmadụ ahụ furu efu na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

1. Jizọs na atụrụ ahụ furu efu: Otú ọmịiko si eduga ná nzọpụta

2. Enweghị Onye Ọzụzụ Atụrụ: Ịchọta Nkasi Obi na Ike n'ime Jizọs

1. Aisaia 40:11 - Ọ gāzù ìgwè ewu na aturu-ya dika onye-ọzùzù-aturu: Ọ gēji ogwe-aka-Ya chikọta umu-aturu, buru ha n'obi-Ya, were nwayọ duru ndi di na nwata.

2. 1 Pita 5:4 – Ma mgbe onye-isi onye-ọzùzù-aturu gāputa, unu gānata okpu-eze nke ebube nke nādighi-ata agwu.

Matiu 9:37 Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Owuwe ihe ubi hiri nne n'ezie, ma ndị ọrụ dị ole na ole;

Owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole.

1. Ịhụnanya Chineke bara ụba: Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-agbago Na-erite Ngọzi Ya

2. Ihe Dị ngwa nke Ozi Ọma: Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-eme Ihe Ugbu A Iji Kwusa Ozi Ọma ahụ

1. Jọn 4:35-38 – Ntụzịaka Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma nke ala-eze nye ụwa.

2. Abụ Ọma 126:5-6 - Ọṅụ nke ndị Jehova mgbe ha na-akọrọ ndị ọzọ eziokwu ya.

Matiu 9:38 Ya mere, na-arịọnụ Onye-nwe owuwe ihe ubi, ka o zipụ ndị ọrụ nʼowuwe ihe ubi Ya.

Jizọs kpọkuru ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpeku Onye-nwe owuwe ihe ubi ekpere ka o zipụ ndị ọrụ ka ha nyere aka n’owuwe ihe ubi.

1. Ike Ekpere: Ịchọ ihe Chineke nyere maka ọrụ Ya

2. Imezu nnukwu ọrụ Chineke: Ịzaghachi òkù Jizọs kpọrọ ije ozi

1. Jemes 1:5-8 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; agēnye kwa ya.

2. Aisaia 6:8 - M'we nu olu Jehova, ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga, ònye gēje-kwa-ra ayi? M'we si, Lekwam; ziga m.

Matiu 10 kọwapụtara nhọpụta nke ndịozi iri na abụọ ahụ, ntuziaka ozi ha, na ọnụ ahịa nke iso Jizọs.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ikike ịchụpụ mmụọ na-adịghị ọcha na gwọọ ọrịa na ọrịa ọ bụla (Matiu 10:1-4). A na-akpọzi ndị na-eso ụzọ a aha dị ka ndịozi.

Paragraf nke abụọ: Na Matiu 10: 5-15, Jizọs na-agwa ha na ozi ha na-eje - ha ga-agakwuru naanị atụrụ Izrel ahụ furu efu ma kwusaa na alaeze eluigwe dị nso. E nyekwara ha ike ịgwọ ndị ọrịa, ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị ekpenta, na ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Ha agaghị ewere ego ma ọ bụ uwe ọzọ maka njem ha kama na-adabere na ọbịa obodo maka ihe oriri. Ọ bụrụ na obodo anabataghị ha ma ọ bụ egeghị ntị n'ozi ha, ha kwesịrị tichapụ ájá dị n'ụkwụ ha mgbe ha na-apụ.

Paragraf nke atọ: Nkebi ikpeazụ (Matiu 10:16-42) dọrọ aka ná ntị banyere mkpagbu ndị na-abịanụ ma na-agba ha ume ka ha ghara ịtụ egwu n’ihi na Chineke ga-anọnyere ha. Ha kwesịrị ịdị njikere na ezinụlọ ga-ekewa n’ihi Ya; onye hụrụ ezi-na-ụlọ n’anya karịa Ya ekwesighi ya; onye ọ bula nke tufuru ndu n'ihi Ya gāchọta ya. Ndị na-anabata ndị na-eso ụzọ ya na-anabatakwa ya ma ga-anata ụgwọ ọrụ ya.

Matiu 10:1 Ma mgbe ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ, O nyere ha ike imegide ndị mmụọ na-adịghị ọcha, ịchụpụ ha, na ịgwọ ọrịa niile na ọrịa niile dị iche iche.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ike ịchụpụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha na ịgwọ ụdị ọrịa na ọrịa niile.

1. Ike Ọgwụgwọ: Otú Jizọs Si Enyere Anyị Ike Ime Ka Ozi Ya Na-eme Ihe

2. Ịhapụ Agbụ nke Ọrịa: Otú Jizọs Si Napụta Anyị n'Agbụ nke Ọrịa

1. Ọrụ Ndịozi 3:6-7 Pita wee sị: “Enweghị m ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, ma ihe m nwere ka m na-enye gị. N’aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, jegharịa.” O we jide ya n'aka-nri, we welie ya elu: ngwa ngwa ukwu nwoke ahu na nkwonkwo-ukwu ya siri ike.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Matiu 10:2 Ma aha ndị-ozi iri na abụọ ahụ bụ ndị a; Nke mbụ, Saimọn, onye anākpọ Pita, na Andru nwa-nne-ya; Jemes nwa Zebedi, na Jọn nwa-nne-ya;

Jizọs họpụtara ndịozi iri na abụọ ahụ ka ha na-ekwusa ozi ọma.

1: Mkpa ọ dị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs na ịhọpụta ndị ọzọ ịgbasa okwu Chineke.

2: Mkpa nke ịbụ ndị na-eso ụzọ na ihe nketa anyị nwere ike ịhapụ.

1: Ọrụ 1:8 - Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị; unu gābu-kwa-ram ndi-àmàm na Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, ma rue ebe di anya nke uwa.

2: Mak 16:15 - Ọ sịrị ha: "Gaanụ n'ụwa niile kwusara ihe niile e kere eke ozi ọma.

Matiu 10:3 Filip, na Batọlọmi; Thomas, na Matiu onye-ọna-utu; Jemes nwa Alfiọs, na Lebbaeus, onye aha-ya bu Tadiọs;

Jizọs họpụtara ndịozi iri na abụọ ahụ.

1. Ịtụkwasị obi n'atụmatụ Chineke: Jizọs họpụtara ndịozi iri na abụọ ahụ

2. Na-eso oku a: Ndị-ozi iri na abụọ nke Jizọs

1. Jọn 15:16 - “Ọ bụghị unu họọrọ m, kama            họpụtara m gị     họpụtakwa gị, ka i ga mịkwa mkpụrụ—mkpụrụ nke ga-adịru.

2. 1 Ndị Kọrint 12:12-13 - “Dị nnọọ ka ahụ́, ọ bụ ezie na otu, nwere ọtụtụ akụkụ, ma akụkụ ya nile na-aghọ otu ahụ́, otú ahụ ka ọ dịkwa Kraịst. N'ihi na e mere ayi nile baptism site n'otù Mọ Nsọ, ka ayi we ghọ otù aru-ma-ọbu ndi-Ju ma-ọbu ndi mba ọzọ, ma-ọbu orù ma-ọbu ndi nwere onwe-ayi, ewe nye ayi nile otù Mọ ka ṅua.

Matiu 10:4 Saịmọn onye Kenan na Judas Iskarịọt, onye raara ya nye.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Simon owo Canaan ye Judas Iscariot emi akadade Jesus ọnọ.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịrara mmadụ nye: Ịmụta ihe n'ihe atụ nke Judas

2. Mgbaghara Jizọs: Site na Saịmọn onye Kenan ruo Judas Iskarịọt

1. Matiu 18:21-22 – Ajụjụ Pita jụrụ Jizọs gbasara mgbaghara

2. Luk 22:47-48 - Jizọs baara Judas mba maka ịrara ya nye

Matiu 10:5 Ndị ozi iri na abụọ a ka Jizọs zipụrụ, nye ha iwu, sị: “Unu abanyela nʼụzọ ndị mba ọzọ, unu abatakwala nʼobodo ndị Sameria ọ bụla.

Jizọs zipụrụ ndịozi iri na abụọ ahụ na ntụziaka ka ha ghara ịgakwuru ndị Jentaịl ma ọ bụ ndị Sameria.

1. Oku Jizọs Kpọrọ Ozi: Were Obi Ike Na-aga

2. Ịghọta ozi nke Ndị-ozi

1. Olu 1:8 – Ma unu gānata ike mgbe Mọ Nsọ gābiakwasi unu; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

2. Matiu 28:19 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.

Matiu 10:6 kama gakwurunụ atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gakwuru ụmụ Izrel ka ha na-ekwusa ozi ọma ya.

1. Ike Ozi Jizọs Na-eje: Ịkpọta Atụrụ furu efu Ụlọ

2. Ịnabata Oku Jizọs Ka Iru Ndị Echefuru

1. Aisaia 53:6 - "Ayi nile kpafuru akpafu dika aturu; ayi echewo onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; Jehova tukwasiwo kwa ya ajọ omume nke ayi nile."

2. Ezikiel 34:11-12 - "N'ihi na otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, Mu onwem, ọbuná Mu onwem, gāchọputa aturum, we chọ ha: dika onye-ọzùzù-aturu si achọ ìgwè aturu-ya n'ubọchi ọ nọ n'etiti ya. Atụrụ nke gbasasịrị agbasa; otú ahụ ka m ga-achọ atụrụ m, napụtakwa ha n'ebe niile a chụsasịrị ha n'ụbọchị ígwé ojii na ọchịchịrị."

Matiu 10:7 Ma ka unu na-aga, kwusaanụ, sị, Ala-eze elu-igwe dị nso.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma, na-ekwusa na Alaeze eluigwe dị nso.

1. "Alaeze nke eluigwe dị nso: Gịnị mere anyị ga-eji na-ekwusa ya n'ebe niile"

2. "Ịdị nso nke Alaeze eluigwe: Otú o si emetụta ndụ anyị"

1. Luk 10:9 - "Gwọrọ ndị ọrịa nọ n'ime ha, na-asị ha, Alaeze Chineke eruwo unu nso."

2. Isaiah 52:7 - "Lee ka ukwu nke onye nēzisa ozi ọma si di n'elu ugwu, onye nēkwusa udo; onye nēzisa ozi ọma nke ezi ihe, onye nēkwusa nzọputa; Nke nāsi Zaion, Chineke-gi bu eze!"

Matiu 10:8 Gọọnu ndị ọrịa, sachapụnụ ndị ekpenta, mee ka ndị nwụrụ anwụ bilie, chụpụkwa mmụọ ọjọọ: n'efu ka unu natara, na-enyenụ n'efu.

Nye ihe unu natara n’aka Chineke n’efu.

1: Onyinye nke inye ihe - Iji onyinye Chineke nyere anyị na-ejere ndị ọzọ ozi

2: Onyinye n'efu - Otu esi etinye inye ihe n'ọrụ site n'ihe Chineke nyere anyị

1:2 Ndị Kọrint 9:7 - Onye ọ bụla n'ime unu nye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya.

2: Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè, onye ọ dịghị mgbanwe ma ọ bụ onyinyo na-adịghị n'ebe ọ nọ n'ihi mgbanwe.

Matiu 10:9 Unu enyela ọla-edo, ma ọ bụ ọlaọcha, ma ọ bụ ọla nʼakpa unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akụzi ịghara ibu ego mgbe a na-ekwusa ozi ọma.

1. Ike nke inye ihe: Ịghọta ebumnuche nke inye ihe

2. Ịmụta ibi ndụ n'enweghị: Uru ndị dị n'ịhapụ ihe onwunwe

1. 2 Ndị Kọrint 9:7 - Onye ọ bụla dịka o zubere n'obi ya, ya nye ya; ọ bughi nání iwe, ma-ọbu na nkpà: n'ihi na Chineke huru onye nēji obi-utọ nēnye n'anya.

2. Matiu 6:19-20 – Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi; na ebe ndị ohi na-adịghị awaba na-ezu ohi.

Matiu 10:10 Ma-ọbụkwanụ obere akpa maka njem unu, ma-ọbụ uwe mwụda abụọ, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, ma-ọbụ mkpara: nʼihi na onye ọrụ kwesịrị inweta nri ya.

Onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ha na-enweta.

1: Chineke ji ọrụ aka anyị kpọrọ ihe, anyị kwesịkwara.

2: Iji ịnụ ọkụ n'obi na ịdị mma rụọ ọrụ na-asọpụrụ Chineke ma na-enweta ụgwọ ọrụ.

1: Ndị Kọlọsi 3:23-24: “Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2: Ndị Efesọs 4:28: “Onye ọ bụla nke na-ezu ohi agaghị ezukwa ohi ọzọ, kama ọ ga-arụ ọrụ, jiri aka ya na-eme ihe bara uru, ka o wee nweta ihe ọ ga-eso ndị nọ ná mkpa kerịta.”

Matiu 10:11 Ma obodo ọ bụla ma ọ bụ obodo ọ bụla unu ga-aba, jụọnụ onye kwesịrị nʼime ya; nọdunu n'ebe ahu rue mb͕e unu gāpu n'ebe ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịchọ na ịnọnyere ndị ruru eru maka mkpakọrịta anyị.

1. Ndụ Kwesịrị Ekwesị: Ịchọ na Ịnọnyere Ndị Kwesịrị Ekwesị

2. Uru nke mkpakọrịta: Ijikọ na ndị na-ebuli anyị elu

1. Ilu 13:20 - “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe: ma enyi ndị nzuzu ga-emejọ.”

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11- “Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirịtanụ ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.”

Matiu 10:12 Mgbe unu batara nʼụlọ, keleenụ ya.

Amaokwu a na-agba anyị ume iji obi ụtọ na-ekele ndị mmadụ n’ụlọ ha.

1. Ike nke iji ịhụnanya na nkwanye ùgwù na-ekele ndị ọzọ

2. Obi ile ọbịa: Ịnabata ndị ọzọ n'ụlọ gị

1. Ndị Rom 12:10 - Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi; n'akuku nsọpuru, nāchọta ibe-unu.

2. Ilu 3:27 – Eb͕ochila ezi ihe n'ebe ha nọ, mb͕e ọ di n'ike aka-Gi ime ya.

Matiu 10:13 Ma ọ buru na ulo a kwesiri, ka udo-unu biakwasi ya: ma ọ buru na o kwesịghị, ka udo-unu laghachikute unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịgbasa udo nye ndị kwesịrị ya, na iweghachi ya n'aka ndị na-adịghị.

1: Ka anyị na-echeta onye anyị na-enye udo anyị, ma ghara imefusị ya ndị na-ekwesịghị ya.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iwetara ndị ọzọ udo, ma na-amatakwa onye kwesịrị ya.

1: Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime unu, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

2: Jemes 3:17-18 - Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na enweghị ihu abụọ.

Matiu 10:14 Ma onye ọ bụla nke na-anabataghị unu, ma ọ bụ anụghị okwu unu, mgbe unu si nʼụlọ ahụ ma ọ bụ nʼobodo ahụ pụọ, tichapụ ájá ụkwụ unu.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha tichapụ ájá nke ụkwụ ha ma ọ bụrụ na a naghị anabata ha n’ụlọ ma ọ bụ n’obodo.

1. Ike nke Ọjụjụ: Otu esi aga n'ihu site na ọnọdụ ndị na-adịghị mma

2. Nkasi obi nke Jizọs: Ịtụkwasị Ya obi n'ihu Ajụjụ

1. Ndị Rom 12:19-21 - "Unu abọ ọbọ, ndị enyi m m hụrụ n'anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Onyenwe anyị kwuru. : “Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri, ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ: n’ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya.”

2. Ilu 17:13 - “Ọ bụrụ na mmadụ akwụghachi ihe ọjọọ n'ụzọ ezi ihe, ihe ọjọọ agaghị ahapụ ụlọ ya ma ọlị.”

Matiu 10:15 Nʼezie a sị m unu, ala Sọdọm na Gọmọra ka ọ ga-anagide nʼụbọchị ikpe karịa obodo ahụ.

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ihe ga-esi n’ịjụ ozi ya pụta, na-ekwu na ntaramahụhụ a ga-ata ndị na-anataghị ya ga-aka nke Sọdọm na Gọmọra.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịjụ Okwu Chineke

2. Ịdọ aka ná ntị Jizọs banyere nnupụisi

1. Ezikiel 16:48-50

2. Luk 17:26-30

Matiu 10:16 Le, Mu onwem nēzipu unu dika aturu n'etiti agu: ya mere, burunu ndi mara ihe dika agwọ, buru-kwa-nu ndi nādighi ike dika nduru.

Kraịst nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha nwee amamihe na ndị na-enweghị mmerụ ahụ n'etiti ihe egwu.

1. "Ibi amamihe n'ụwa dị ize ndụ"

2. "Ntụziaka nke Amamihe na Ihe Ọjọọ"

1. Ilu 4:5-7 , “Nweta amamihe, nweta nghọta: echefula ya, ahapụkwala okwu ọnụ m. Ahapụla ya, ọ ga-echebekwa gị: hụ ya n'anya, ọ ga-echebekwa gị. ihe kacha mkpa; n'ihi nka nweta amam-ihe: were kwa ihe nile i nwetaworo nweta nghọta.

2. Jemes 1:5, "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta, a ga-enyekwa ya."

Matiu 10:17 Ma lezienụ anya maka ndị mmadụ: n’ihi na ha ga-arara unu nye n’aka ọgbakọ, + ha ga-etikwa unu ihe n’ụlọ nzukọ ha;

Kpachara anya maka ihe egwu dị n'ime mkpagbu sitere n'aka ụmụ nwoke.

1. Tukwasi Jehova obi, n'ihi na Ọ dighi-arapu nke Ya.

2. Jehova ga-akwado anyị site na mkpagbu.

1. Abụ Ọma 27:10 - "Ọ bụ ezie na nna m na nne m ahapụ m, Jehova ga-anabata m."

2. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Matiu 10:18 A ga-akpọtakwa unu nʼihu ndị ọchịchị na ndị eze nʼihi m, ka ọ bụrụ àmà megide ha na ndị mba ọzọ.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-akpọpụta ha n’ihu ndị gọvanọ na ndị eze ịgba akaebe megide ha na ndị Jentaịl.

1. Ike nke akaebe: Ọrụ anyị na ịgbasa ozi ọma

2. Imeri egwu na iguzosi ike n'okwukwe anyị

1. Ọrụ 4: 29-31 - "Ma ugbu a, Onyenwe anyị, legide egwu ha ma nye ndị ohu gị ka ha nọgide na-ekwu okwu gị n'atụghị egwu, mgbe ị na-esetị aka gị ịgwọ ọrịa, a na-emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube site n'aka ha. aha ohu gị dị nsọ bụ́ Jizọs.” Ma mb͕e ha kpesiri ekpere, ebe ha zukọrọ n'ebe ahu we ma jijiji, ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we were nkwuwa-okwu nēkwu okwu Chineke.

2. 1 Pita 3:14-15 – Ma ọ bụrụgodị na unu ata ahụhụ n’ihi ezi omume, a ga-agọzi unu. Unu atula egwu ha, unu atu-kwa-la ujọ: kama n'obi-unu sọpuru Kraist Onye-nwe-ayi dika nsọ, nējikere mb͕e nile ikpuchiri onye ọ bula nke nāju unu ihe n'ihi olile-anya ahu nke di nime unu; ma jiri nwayọọ na nkwanye ùgwù mee ya.

MATIU 10:19 Ma mb͕e ha nārara unu nye, unu echeb͕ula onwe-unu otú unu gēkwu ma-ọbu ihe unu gēkwu: n'ihi na agēnye unu n'oge hour ahu ihe unu gēkwu.

Akụkụ ahụ na-agba ndị mmadụ ume ịtụkwasị Chineke obi na Ọ ga-enye ha okwu ha ga-ekwu mgbe ha nọ ná mkpa.

1. “Tụkwasị Jehova obi: Nkwa Ya bụ Eziokwu”

2. “Tụkwasị Obi n’Onyenwe Anyị, Tukwasị Obi Ike Ya”

1. Abụ Ọma 56:3-4 “Mgbe m na-atụ egwu, m ga-atụkwasị gị obi. Nime Chineke ka m'gēto okwu-Ya, na Chineke ka m'tukwasiworo obi; Agaghị m atụ egwu ihe anụ ahụ́ ga-eme m.”

2. Aisaia 41:10 “Atụla egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwado gị.”

Matiu 10:20 N'ihi na ọ bughi unu onwe-unu nēkwu, kama ọ bu Mọ nke Nna-unu nēkwu okwu nime unu.

Mmụọ nke Chineke na-ekwu site na anyị, ọ bụghị site na anyị onwe anyị.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Ịbụ Onyeàmà dị ndụ nke ịhụnanya Chineke

1. Jọn 14:26 - "Ma onye na-akwado, bụ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ga-akụziri unu ihe niile ma na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

2. Ọrụ 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-abịakwasị unu; + ndien mbufo ẹyedi ntiense mi ke Jerusalem ye ke ofụri Judea ye Samaria tutu esịm utịt ererimbot.”

Matiu 10:21 Nwa-nne gārara kwa nwa-nne-ya nye n'ọnwu, na nna gārara kwa nwa-ya nye: umu gēbili kwa imegide ndi muru-ha, me ka ha nwua.

Usoro Ụmụnna na ndị nna nwere ike ịnapụta ibe ha ma ọ bụ ụmụ ha n'aka ọnwụ, ụmụ nwere ike ibili megide nne na nna ha ma mee ka e gbuo ha.

1. Mkpa ịhụnanya ezinụlọ dị n'oge nsogbu

2. Ihe ịma aka nke mgbaghara ma ọ bụrụ nrara dị ugbu a

1. Ndị Rom 12:17-21 - Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-echebakwara ihe dị mma n'anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo. Ndi m'huru n'anya, unu abọ-kwa-la onwe-unu ọ bula, kama rapu ya nye iwe nke Chineke; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀, M'gākwughachi, ka Jehova siri. Ee e, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ ndị iro gị, nye ha nri; ọ buru na akpiri nākpọ ha nku, nye ha ihe ka ha ṅua; n’ihi na site n’ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ha.” Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2. 1 Pita 4:8 - Karịsịa, nọgidenụ na-ahụrịta ibe unu n'anya mgbe nile, n'ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.

Matiu 10:22 Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị nʼihi aham: ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ihe nile ka a ga-azọpụta.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na okwukwe anyị nwere na Jizọs ga-achọ ka anyị dị njikere ka a kpagbuo anyị, ma anyị pụrụ inweta nkasi obi n’ịmara na a ga-azọpụta ndị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi ruo ọgwụgwụ.

1. Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi na mkpagbu: Ike nke ntachi obi na Kraịst

2. Na-aṅụrị ọṅụ na nkwa nke nzọpụta maka ndị kwesịrị ntụkwasị obi

1. Ọrụ Ndịozi 5:41 - "Ha wee si n'ihu kansụl pụọ, na-aṅụrị ọṅụ na a gụrụ ha ná ndị ruru eru ka e mee ihere n'ihi aha ya."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu mara nke a, na ọnwụnwa nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. niile, na-achọghị ihe ọ bụla."

Matiu 10:23 Ma mb͕e ha nēsob͕u unu n'obodo a, b͕alaga n'obodo ọzọ: n'ihi na n'ezie asim unu, Unu agaghi-agabiga n'obodo nile nke Israel, rue mb͕e Nwa nke madu gābia.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-akpagbu ha n’obodo ndị dị n’Izrel, ma na ha ga-agbaga n’obodo ọzọ otú ọ na-agaghị abịarute ruo mgbe ha gachara n’obodo niile.

1. Ịchọta Ike ná Mkpagbu: Otú Jizọs Si Kpọọ Anyị Ka Anyị Nọgidesi Ike

2. Nkwa nke nloghachi nke Kraịst: Olileanya Anyị nwere n'oge ihe isi ike

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na a na m agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

Matiu 10:24 Onye nēso uzọ-Ya adighi-aka onye-nwe-ya, orù adighi-aka kwa onye-nwe-ya.

Jizọs na-echetara ndị na-eso ụzọ ya na ha adịghị n’elu ma ọ bụ ka ha ukwuu.

1. Jizọs bụ Nna-ukwu na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Ya

2. Ohu na-eguzosi ike n’ihe nye Onyenwe ya

1. Jọn 13:15 - "N'ihi na m enyewo unu ihe atụ, ka unu mee dị ka m mere unu."

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, ma o mere onwe ya ihe ọ bụla. , na-ewere ọdịdị nke ohu, ebe a mụrụ ya n'oyiyi mmadụ: ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

Matiu 10:25 O zuwo onye nēso uzọ-Ya ka ọ di ka onye-ozizí-ya, na orù dika onye-nwe-ya. Ọ buru na ha akpọwo onye-nwe ulo Beelzebọb, ọ̀ bu kwa ka ha gākpọ ndi èzí-na-ulo-Ya kari?

Onye na-eso ụzọ ahụ kwesịrị ịgbalị ịdị ka nna ya ukwu, n’agbanyeghị na a pụrụ ịkatọ ha na nkwutọ karịa nna ha ukwu.

1. Dị ike mgbe a na-akatọ gị - Matiu 10:25

2. Bie ndụ nke kwesịrị ọkpụkpọ òkù gị - Ndị Filipaị 1:27

1. Ndị Filipaị 1:27 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụ ọrụ nke ọma, dị ka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ".

2. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị".

Matiu 10:26 Ya mere, unu atụla egwu ha: n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla kpuchiri ekpuchi nke a na-agaghị ekpughe; na ihe zoro ezo, nke anāgaghi-ama.

Chineke achọghị ka anyị tụọ egwu ọnọdụ ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ezoro ezo n'ebe ọ nọ, Ọ makwaara ihe nile.

1. Chineke ma ihe nile: tukwasi Ya obi

2. Obi ike n'ihu egwu

1. Jọn 3:20-21 “N'ihi na onye ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ na-akpọ ìhè ahụ asị, ọ dịghịkwa abịa n'ìhè ahụ, ka e wee ghara ikpughe ọrụ ya n'anwụ. Ma onye ọ bụla nke na-eme ihe bụ eziokwu na-abịa n’ìhè ahụ, ka e wee mara nke ọma na a luruwo ọrụ ya n’ime Chineke.”

2. Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

Matiu 10:27 Ihe Mu onwem nāgwa unu n'ọchichiri, nēkwununu n'ìhè: ihe unu nānu na nti, nēkwusa kwa n'elu ulo.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ịgbasa ozi ịhụnanya na olileanya ya nye ndị ọzọ.

1: “Ikekọrịta Ịhụnanya na Olileanya Chineke”

2: “Ikwusa Ozi Ọma Nye Ụwa”

1: Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ma olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? ha nēzisa ozi ọma, ma ọ buru na eziteghi ha, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma nke udo si di nma, nēzisa kwa ozi ọma nke ezi ihe.

2: Mak 16:15 - "O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile e kere eke."

Matiu 10:28 Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama tua egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma anụ ahụ nʼala mmụọ.

Jizọs gwara anyị ka anyị ghara ịtụ egwu ndị nwere ike igbu naanị anụ ahụ, kama ka anyị tụọ egwu Chineke onye nwere ike ibibi ma ahụ na mkpụrụ obi n'ọkụ ala mmụọ.

1. Atụla egwu: Mmesi obi ike n'oge nsogbu

2. Ike Chineke enweghị atụ

1. Aịzaya 8:12-13 "Unu akpọla izukọta ihe niile nke ndị a na-akpọ izukọta, ma atụla egwu ihe ha na-atụ egwu, atụkwala egwu. Ma Jehova nke ụsụụ ndị agha, ya ka ị ga-asọpụrụ dị ka ihe dị nsọ. tua egwu, ka ọ ghọ kwa ujọ-unu.

2. Ndị Rom 8: 38-39 "N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Matiu 10:29 Ọ̀ bụ na a dịghị ere nza abụọ otu ihe ọ bụla dị iche iche? ma otu n’ime ha agaghị ada n’ala ma Nna unu anọghị.

Chineke na-eche ihe niile e kere eke nche, ọbụna ndị kasị nta.

1: Anyị nwere ike inwe okwukwe na Chineke ga na-eche anyị nche mgbe niile.

2: Ịhụnanya na nlekọta Chineke nwere n’ebe anyị nọ dị ukwuu nke na Ọ makwa mgbe nza dara.

1: Aisaia 40:12-17 - Onye tùworo miri n'oghere aka-Ya, were ntù-aka tùa elu-igwe, were ọtùtù tùa uzuzu nke uwa, tù kwa ugwu nile n'ihe-ọtùtù, na ugwu ntà nile. na itule?

Abụ Ọma 147:9 - Ọ na-enye anụ ọhịa nri ya, Nyekwa ụmụ ugoloọma ndị na-eti mkpu.

Matiu 10:30 Ma ọbuná agiri-isi nile nke isi-unu ka aguworo.

Jizọs gbara ndị na-ege ya ntị ume ka ha ghara ịtụ egwu, ebe Chineke maara ma na-eche banyere ọbụna ihe ndị kasị nta ná ndụ ha.

1. Chineke Na-elekọta Anyị—Otú Chineke maara ndụ anyị nke ọma si egosi ịhụnanya miri emi o nwere n'ebe anyị nọ.

2. Atụla egwu - Ihe mere anyị ji kwesị ịtụkwasị Chineke obi ma ghara ịtụ egwu n'ọnọdụ ọ bụla.

1. Abụ Ọma 139:1-6 - Jehova, I enyochawo m wee mara m!

2. Matiu 6:25-34 - Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu.

Matiu 10:31 Ya mere, unu atụla egwu, unu bara uru karịa ọtụtụ nza.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ghara ịtụ ụjọ, ebe ọ bụ na ha bara uru karịa ọtụtụ nza.

1. "Uru nke Ndụ ọ bụla"

2. "Nkwenye nke Nchebe Chineke"

1. Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 91: 9-10 - "Ọ bụrụ na ị na-eme Onye Kasị Elu ebe obibi gị - ọbụna Jehova, onye bụ m ebe mgbaba - mgbe ahụ ọ dịghị ihe ọjọọ ga-adakwasị gị, ọ dịghị ihe ọjọọ ga-abịaru nso ụlọikwuu gị."

Matiu 10:32 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, onye ahụ ka m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe.

Jizọs na-agba ndị na-ekwupụta ya n'ihu ndị mmadụ ume ka ha nwee obi ike na ya ga-enwetaghachi ihu ọma ahụ site n'ikwupụta ha n'ihu Nna ya nke eluigwe.

1. Obi ike ikwu okwu: Ike nke ikwupụta Jizọs n'ihu mmadụ

2. Nkwa nke Nkwuputa: Ịchọta Ike n'Okwu Jizọs

1. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi gị ka i ji. kwere ma bụrụ ndị ezi omume, ma ọ bụ n'ọnụ gị ka ị na-ekwupụta ma na-azọpụta."

2. 1 Jọn 4:15 - "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, Chineke na-anọgide na ya, na ya na Chineke."

Matiu 10:33 Ma onye ọ bụla nke ga-agọnarị m nʼihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya nʼihu Nna m nke bi nʼeluigwe.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ndị na-agọnarị ya n’ihu ndị mmadụ ga-agọnahụkwa ya n’ihu Nna nke eluigwe.

1. Mkpa Okwukwe: Ihe Mere Anyị Na-ekwesịghị Ịgọnarị Jizọs

2. Ihe ga-esi n'ịgọnarị Jizọs pụta: Gịnị na-eme ma anyị họrọ ịghara ikwere

1. Ndị Rom 10:9-10 "Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. + a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta na nzọpụta.”

2. 1 Jọn 4:15 "Onye ọ bula nke gēkwuputa na Jisus bu Ọkpara Chineke, Chineke nānọgide nime Ya, Ya onwe-ya nānọ kwa nime Chineke."

Matiu 10:34 Unu echela na abịara m iweta udo n’ụwa: ọ bughi iweta udo ka m’bịara, kama ọ bụ mma agha.

Jizọs Kraịst bịara iweta nkewa, ọ bụghị udo, n'ụwa.

1. Mma-agha nke Eziokwu: Oku Jis]s Kpolitere Ka Ikewapwa Uwa

2. Mkpa ọ dị iburu mma agha nke okwukwe

1. Ndị Efesọs 6:10-17 - Ihe agha nke Chineke

2. Jemes 4:4 – Ịbụ enyi nke ụwa bụ ibu iro n’ebe Chineke nọ

Matiu 10:35 N'ihi na abiaram ikpawa nwoke megide nna-ya, na nwa-nwayi megide nne-ya, na nwunye nwa megide nne di-ya.

Ozi Jizọs na-ekewa ezinụlọ: Ozi Jisọs nke Oziọma na-eweta nkewa n’ezinụlọ mgbe ndị òtù ha nwere nkwenkwe na ụkpụrụ dị iche iche.

1: Ekwela ka okwukwe gị kewaa ezinụlọ gị, kama were ya dị ka ngwá ọrụ iji mee ka ị bịarukwuo nso.

2: Ọbụna n'oge nkewa, cheta na ozi Jizọs bụ nke udo na ime udo.

Ndị Efesọs 4: 1-3: "Ya mere, mụ onwe m onye mkpọrọ nke Onyenwe anyị, na-arịọsi gị ike ka unu na-ebi ndụ n'ụzọ kwesịrị ịkpọ òkù ahụ unu natara, jiri ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, were ogologo ntachi obi na-edirịta ibe unu n'ịhụnanya. , na-eme mgbalị nile iji nọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2: Ndị Rom 12:18, “Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, gị na mmadụ niile na-adị n’udo.

Matiu 10:36 Ma ndị iro mmadụ ga-abụ ndị ezinụlọ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu ndị iro mmadụ nwere ike isi pụta n'ime ezinụlọ nke ha.

1. Ike nke Mgbaghara: Imeri Esemokwu Ezinụlọ

2. Onye iro Na-eju: Ịmụta ịhụ ezinụlọ gị n'anya

1. Matiu 5:44 – Ma asim unu, na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu.

2. Ndị Rom 12:20 - “Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya ihe ka ọ ṅụọ. N'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya.

Matiu 10:37 Onye hụrụ nna ma ọ bụ nne n'anya karịa m ekwesịghị m, ma onye hụrụ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị n'anya karịa m ekwesịghị m.

Jis]s kpọkuru maka iguzosi ike n'ezi ihe nye Ya n'iru ezinụlọ.

1: Anyị ga-ebute ịhụnanya anyị nwere n'ebe Chineke nọ karịa ịhụnanya anyị nwere n'ebe ezinụlọ anyị nọ.

2: Anyị aghaghị ibute Chineke ụzọ ná ndụ anyị, ọbụna n’ihu ezin’ụlọ anyị.

1: Matiu 22:37-40 - Jisus siri ya, I gēwere obi-gi dum na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Onye-nwe-ayi Chineke-gi n'anya.

2: Ndị Rom 8: 35-39 - Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu mkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha?

Matiu 10:38 Ma onye na-ewereghị obe ya na-esokwa m ekwesịghị m.

Jizọs na-akụzi na ka e wee ruo eruo ya, mmadụ ga-adị njikere ibuli obe ya ma soro ya.

1. Obe Jisus: Oku ka Iso Ya

2. Na-ebuli Obe Anyị: Ụzọ nke kwesịrị Kraịst

1. Luk 9:23 - "O we si ha nile, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, na-ebuli obe ya kwa ụbọchị, na-eso m."

2. Ndị Galetia 6:14 - "Ma Chineke ekwela ka m'nānya isi, ma-ọbughi n'obe nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye esitere na ya kpọgidere uwa n'obe nyem, na Mu onwem kwa n'ebe uwa nọ."

Matiu 10:39 Onye na-achọta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.

Onye ọ bụla nyefere ndụ ya n'ihi Kraịst ga-enweta ezi ndụ.

1. A na-achọta ezi ndụ site n'ịrara ndụ anyị n'aka Jizọs

2. Ndụ nwere nzube dị elu karịa ọchịchọ nke onwe anyị

1. Jọn 12:25 - Onye ọ bụla hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya;

2. Ndị Filipaị 1:21 - N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, ma ịnwụ bụ uru.

Matiu 10:40 Onye na-anabata unu na-anabatakwa m, onye na-anabatakwa m na-anabatakwa onye zitere m.

Ịnara Jizọs bụ ịnata Nna zitere Ya.

1. Jizọs: Onye Nna zitere

2. Ịnara Jizọs: Ngọzi sitere n'aka Nna

1. Jọn 14:9 – Jizọs sịrị, “Onye hụrụ m ahụwo Nna m.”

2. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa, nye ayi nwa-nwoke, ochichi di kwa n'ubu ya. A ga-akpọkwa ya Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo.

Matiu 10:41 Onye na-anabata onye amụma n'aha onye amụma ga-anata ụgwọ ọrụ onye amụma; ma onye nānara onye ezi omume n'aha onye ezi omume gānata ugwọ-ọlu onye ezi omume.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị sọpụrụ ndị na-arụ ọrụ Chineke site n’inye ha otuto ahụ anyị ga-enye Chineke ụgwọ ọrụ.

1. “Ngọzi nke Ịsọpụrụ Ndị Ohu Chineke”

2. "Ụgwọ ọrụ nke ezi omume"

1. Ndị Hibru 6:10 - Chineke abụghị onye ajọ omume; ọ gaghị echefu ọrụ gị na ịhụnanya i gosiri ya dị ka i nyeere ndị ya aka ma nọgide na-enyere ha aka.

2. Ilu 19:17 – Onye na-emere ogbenye ebere na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụghachikwa ha ụgwọ ọrụ ha mere.

Matiu 10:42 Ma onye ọ bụla nke ga-enye otu nʼime ndị nta a otu iko mmiri oyi naanị nʼaha onye na-eso ụzọ, nʼezie asị m unu, ọ gaghị atụfu ụgwọ ọrụ ya ma ọlị.

Amaokwu a na-agba anyị ume inyere ndị nọ ná mkpa aka, n'agbanyeghị otú ọrụ ahụ dịruru ná njọ ma ọ bụ otú ụgwọ ọrụ ahụ si dị umeala n'obi.

1. "Ụgwọ Ọrụ Dị Mma: Inye Otu iko mmiri oyi n'aha onye na-eso ụzọ"

2. "Ike nke Obere Ọrụ: Otu iko mmiri oyi nwere ike isi mee nnukwu ọdịiche"

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2. 2 Ndị Kọrint 9:6-7 - "Chetanụ nke a: Onye ọ bụla na-agha mkpụrụ n'aka nta ga-ewe ntakịrị ihe ubi; mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”

Matiu 11 dekọtara nzaghachi Jisọs na obi abụọ nile nke Jọn Onye Na-eme Baptizim, nkatọ Ya nke obodo ndị na-enweghị nchegharị, na ọkpụkpọ òkù Ya ịchọta izu ike n’ime Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi malite na Jọn Baptist, ugbu a nọ n'ụlọ mkpọrọ, na-ezigara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gosi ma Ọ bụ Mezaịa ahụ n'ezie (Matiu 11: 1-6). Jizọs zara ya site n'ịrụtụ aka n'ọrụ ebube ndị Ọ rụrụ dị ka ihe àmà nke na ọ bụ Mesaịa ahụ. Mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn gachara, Jizọs toro Jọn dị ka onye amụma na karịa onye amụma-onye na-akwadebere Ya ụzọ. Ma ọ na-ekwukwa na onye kasị nta n'alaeze eluigwe dị ukwuu karịa Jọn (Matiu 11:7-15).

Paragraf nke abụọ: Ọzọ, Jizọs katọrọ obodo ebe a rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube ya mana ha echegharịghị - Chorazin, Betsaida na Kapanaum (Matiu 11:20-24). O ji ha tụnyere Taịa, Saịdọn na Sọdọm n'ụzọ na-adịghị mma, ndị gaara echegharị ma ọbụla na ha ahụla ọrụ ebube ndị dị otú ahụ. Nke a na-eme ka obi sie ha ike n’agbanyeghị na ha hụrụ ihe ịrịba ama nke alaeze Chineke.

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ a (Matiu 11:25-30), Jizọs kpere ekpere na-ekele Chineke maka ikpughe eziokwu banyere onwe ya na alaeze ọ bụghị nye ndị maara ihe na ndị gụrụ akwụkwọ kama nye ụmụntakịrị ya bụ, ndị dị umeala n'obi n'ihu Chineke. Mgbe ahụ, Ọ na-akpọ ndị niile ike gwụrụ na ndị e boro ibu ka ha bịakwute ya maka izu ike. N'ihi na yoke Ya dị mfe na ibu dị arọ nke na-egosi na iso Ya na-eweta ahụ efe site n'ibu arọ nke iwu okpukpe kwadoro.

Matiu 11:1 O wee ruo na mgbe Jizọs nyesịrị ndị na-eso ụzọ ya iwu iri na abụọ, o si n’ebe ahụ pụọ izi ihe na ikwusa ozi ọma n’obodo ha.

N'ụzọ, Jizọs kụzichara ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ihe ma gaa zie ihe na ikwusa ozi ọma n'obodo ndị ọzọ.

1. “Ọrụ Onye Na-eso Ụzọ Izi Ozi Jizọs”

2. “Ike nke ikwusa ozi ọma”

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

2. Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị unu, na unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

Matiu 11:2 Ma mgbe Jọn nụrụ ọrụ Kraịst nʼụlọ mkpọrọ, o zipụrụ mmadụ abụọ nʼime ndị na-eso ụzọ ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim nụrụ banyere ọrụ Jizọs n’aka ndị na-eso ụzọ ya ma ziga mmadụ abụọ n’ime ha ka ha jụọ Jizọs ma ọ̀ bụ Mesaya ahụ.

1. Ike nke ịgba àmà - otú ọbụna mgbe a tụrụ Jọn Baptist, dị njikere ikwusa ozi ọma nke ọrụ Jizọs.

2. Mkpa ikwesị ntụkwasị obi dị—Jọn raara onwe ya nye eziokwu ahụ n’akwụsịghị akwụsị, ọbụna n’agbanyeghị ahụhụ.

1. Ndị Hibru 11:1-2 - Ma okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na mmesi obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya. Nke a bụ ihe e ji jaa ndị ochie mma.

2. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma? Ma ònye gēsi kwa aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha?

Matiu 11:3 Ọ si ya, Gì onwe-gi bu Onye ahu Nke gābia, ma-ọbu àyi nāchọ onye ọzọ?

Ndị bi na Jeruselem jụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim ma Jizọs bụ Mesaya ahụ a tụrụ anya ka ọ̀ bụ na ha kwesịrị ịchọ onye ọzọ.

1. Anyị nwere ike nweta mmesi obi ike n'ime Onyenwe anyị, ọbụlagodi mgbe a na-azaghị ajụjụ anyị.

2. Ayi nwere ike tukwasi Jehova obi, obuna mgbe ihe nlere anya ayi emezughi.

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha di ohuru. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

2. Abụ Ọma 37:3-4 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; biri n'ala, rie kwa ebe-ita-nri di n'udo. Ka ihe nātọ Jehova utọ, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.

Matiu 11:4 Jisus zara, si ha, Ganu gosi Jọn ọzọ ihe unu nānu nāhu kwa.

Jizọs gwara ndị Izrel ka ha laghachikwuru Jọn gwa ya ihe ndị magburu onwe ha ha hụworo ma nụ.

1: Ka anyị laghachi azụ kọọrọ ndị ọzọ ihe ndị dị ebube anyị hụworo ma nụ n’aha Jizọs.

2: Anyị agaghị echefu ikwusa ozi ọma nke Kraịst na ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ.

1 Ndị Filipaị 1:27 - “Naanị ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke kwesịrị ozi ọma nke Kraịst, ka m wee nụ ma m̀ bịara ịhụ unu ma ọ bụ na anọghị m, ka m wee nụ na unu na-eguzosi ike n’otu mmụọ na otu. n'obi na-agbalịsi ike n'akụkụ maka okwukwe nke ozi ọma."

2: 1: 8 - Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruokwa na nsọtụ ụwa.

Matiu 11:5 Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwụrọ na-ejegharịkwa, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma.

Ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ na-egosi na o nwere ike ma na-eche banyere mmadụ niile n’agbanyeghị ọnọdụ ha nọ.

1: Jizọs na-eche banyere anyị niile ma dị njikere ịgwọ anyị ma ọ bụrụ na anyị atụgharịa na Ya.

2:Jizọs nwere ike kpọpụta anyị n'ọchịchịrị na banye n'ìhè Ya dị ebube.

Jọn 8:12 - "Mgbe ahụ, Jizọs gwara ha okwu ọzọ, sị, "Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

Aisaia 61:1 – “Mmụọ nke Onye-nwe Chineke dị n’ahụ m, n’ihi na Jehova etewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma; Ọ                gwara ndi obi-ha tiwara etiwa,   kpọsa kwa ndi emere ka ha je biri n’ala ọzọ ka ha nwere onwe, na na-kwa-ra oghere ulo-nkpọrọ nye ndi-ab͕u.”

Matiu 11:6 Ngọzi nādi-kwa-ra onye ahu, bú onye ọ bula nke nāgaghi-ama n'ọnyà nimem.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ghara ịkpasu ya iwe.

1. "Ngọzi nke Ịtụkwasị Obi na Jizọs"

2. "Ike nke Okwukwe Na-enweghị Nwute"

1. Abụ Ọma 37:5 - Nyefe Jehova ụzọ gị, tụkwasị ya obi, Ọ ga-emekwa ihe.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

Matiu 11:7 Ma mb͕e ha nāpu, Jisus malitere igwa ìgwè madu nile okwu bayere Jọn, si, Gini ka unu puru ba n'ọhia ihu? Ọ̀ bu ahịhịa amị nke ifufe na-ama jijiji?

Jọn Onye Na-eme Baptizim bụ onye pụrụ iche, Jizọs jụkwara ndị mmadụ ihe mere ha ji gaa n’ala ịkpa ịhụ ya.

1 Jọn Baptist bu nwoke nwere okwukwe na obi-ike: Jisus we jua ndi-Ju ihe mere ha ji puta je n'ọhia ichọ Ya.

2: Jizọs chọrọ ịmata ihe kpaliri ndị mmadụ ịchọ Jọn Baptist n’ime ọzara. Anyị nile kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi okwukwe na obi ike Jọn.

Luk 7:28 - N'ihi na asim unu, N'etiti ndi ndinyom muru ọ dighi onye-amuma kariri Jọn Baptist.

2: Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nēti nkpu n'ọhia, si, Dozienu uzọ Jehova, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara n'ọzara. Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, a ga-emekwa ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala: a ga-eme ka ebe gbagọrọ agbagọ guzozie, na ebe nile siri ike dị larịị. Agēkpughe kwa ebube Jehova, anu-aru nile gāhu kwa ya n'otù: n'ihi na ọnu Jehova ekwuwo ya.

Matiu 11:8 Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bu nwoke nēyi uwe di arọ́? le, ndi nēyi uwe di nro nọ n'ulo ndi-eze.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị ile anya gabiga ọdịdị elu ahụ na ihe onwunwe mgbe a na-enyocha uru onye ọzọ.

1. “Uwe Eze: Ihe Ọmụmụ Banyere Ịhụ Ihe Gafere Elu”

2. “Akụ̀ Ụ̀ nke Alaeze: Ụzọ Chineke Si Kpee Uru”

1. Luk 7:25 - Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye amụma? E, asim unu, ma kari kwa onye-amuma.

2. Jemes 2:1-7 – Ụmụnna m, unu enwela okwukwe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Onyenwe ebube, n'ihu mmadụ.

Matiu 11:9 Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye amụma? e, a sị m unu, ma karịa onye amụma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Matiu na-ekwu maka ịdị ukwuu nke Jizọs, ebe ọ bụ karịa onye amụma.

1. Jizọs bụ Onyinye Kasịnụ: Ịmata Jizọs Karịrị Onye Amụma

2. Ihe Jizọs Pụtara: Ịghọta Ọrụ Ya ná Ndụ Anyị

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Jọn 1:14-18 – Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ( ayi hu-kwa-ra ebube-Ya, ebube dika nke Ọkpara amuru nání Ya sitere n'aka Nna-ayi,) juputara n'amara na ezi-okwu.

Matiu 11:10 Nʼihi na onye a bụ onye e dere banyere ya, sị: “Lee, m na-ezipụ onye ozi m n'ihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị n'ihu gị.

Itien̄wed emi aban̄a John Andinịm Owo Baptism, emi ẹkedọn̄de ndidiọn̄ usụn̄ nnọ Jesus.

1. Otú Jọn Onye Na-eme Baptizim Si Kwadebe Ụzọ Maka Jizọs

2. Ihe Jọn Baptist pụtara na Baịbụl

1. Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nākpọ òkù: “N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

4 Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, mee ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala; ala ahu siri ike gābu ka ọ di larịị;

2. Malakaị 3:1 - “M ga-ezite onye ozi m, onye ga-edozi ụzọ n'ihu m. Mb͕e ahu na mberede, Onye-nwe-ayi unu nāchọ gābia n'ulo uku Ya; onye-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, onye gi onwe-gi nāchọ, gābia; ọ bu ihe si n'ọnu Jehova nke usu nile nke ndi-agha puta.

Matiu 11:11 N'ezie asim unu, N'etiti ndi ndinyom muru ọ dighi onye nēbiliri ka Jọn Baptist uku: ma onye kacha nta n'ala-eze elu-igwe ka ya uku.

Amaokwu a na-agwa anyị na Jizọs toro Jọn Onye Na-eme Baptizim nke ukwuu maka itinye aka ya n'ozi Chineke, ma na ọbụna onye dị umeala n'obi n'alaeze Eluigwe ka ya ukwuu.

1. Ịdị ukwuu nke Jọn Onye Na-eme Baptizim: Otu anyị nwere ike isi gbasoo ihe nlereanya ya

2. Ịdị umeala n'obi nke Alaeze eluigwe: Otú Anyị Pụrụ Isi Jiri Obi umeala soro Ozizi ya

1. Matiu 5:3-12 - Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.

2. Aisaia 40:3-5 - Kwadebe ụzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

Matiu 11:12 Ma site nʼụbọchị Jọn Onye Na-eme Baptizim ruo ugbu a ala-eze elu-igwe na-adị ike, ndị na-eme ihe ike na-ewerekwa ya nʼike.

A na-achọsi ala-eze elu-igwe ike site n’aka ndị na-ewere ya n’ike.

1. Ike nke Okwukwe: Were Eluigwe site n'ike

2. Ike nke Nkwenye: Inweta ala-eze nke Eluigwe

1. Luk 16:16 - Iwu na ndi-amuma diru rue mb͕e Jọn: site n'oge ahu anēzisa ozi ọma ala-eze Chineke, ma onye ọ bula nāb͕abà nime ya.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Matiu 11:13 Nʼihi na ndị amụma niile na iwu ahụ buru amụma ruo mgbe Jọn.

Ebe ahụ kwuru na ndị amụma niile na iwu buru amụma ruo mgbe Jọn.

1. Mmezu nke amụma - Inyocha otú ọbịbịa nke Jọn Baptist si gosi mmezu nke amụma na Akwụkwọ Nsọ.

2. Ọganihu nke amụma - Na-enyocha ka Chineke ji nke nta nke nta kpughee uche Ya site n'aka ndị amụma nke Agba Ochie.

1. Aisaia 40:3 - "Olu onye na-eti mkpu n'ime ọzara, Dozienụ ụzọ Jehova, guzozienụ n'ọzara ụzọ awara awara maka Chineke anyị."

2. Malakaị 3:1 - "Le, M'gaje iziga onye-ozim, ọ gēdozi kwa uzọ n'irum: Jehova, bú Onye unu nāchọ, gābia na mberede n'ulo uku Ya, ọbuná onye-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, bú onye ihe nātọ unu utọ nātọ utọ. na: le, ọ gābia, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri.

Matiu 11:14 Ma ọbụrụ na unu ga-anata ya, nke a bụ Elaịja, onye gaje ịbịa.

Jisus, Onye-amuma, bú Elaija, dika onye ahu nke gaje ibia n'iru Ya.

1. Ọbịbịa Ịlaịja: Ịmara oge Chineke na nzube ya

2. Ihe Ịlaịja pụtara na Baịbụl: Ọmụmụ Ihe n’Ikwesị ntụkwasị obi Chineke

1. Malakaị 4: 5-6 - "Lee, M ga-ezitere gị Ịlaịja onye amụma tupu ụbọchị ahụ dị ukwuu dị egwu nke Jehova abịa, ọ ga-atụgharịkwa obi nke ndị nna nna nye ụmụ ha, na obi ụmụntakịrị n'ebe ha nọ. + ma ọ́ bụghị ya, m ga-abịa tigbuo ala a kpam kpam.”

2. Jọn 1:19-21 - "Ma nke a bụ àmà Jọn mgbe ndị ndú ndị Juu nọ na Jeruselem zigara ndị nchụàjà na ndị Livaị ka ha jụọ ya onye ọ bụ. ' Ha we si ya, Gì onwe-gi bu kwa, gi onwe-gi bu Elaija? Ọ sịrị, 'Abụghị m.'

Matiu 11:15 Onye nwere ntị inu ihe, ya nụrụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ige ntị n'okwu Jizọs.

1. Anyị aghaghị ịṅa ntị n'okwu Jizọs ma ghọta ike na ihe ha pụtara ná ndụ anyị.

2. Jizọs chọrọ ka anyị meghee obi anyị na uche anyị na nkuzi Ya, ka anyị wee nweta ihunanya na amara Ya.

1. Luk 8:18 - "Ya mere lezienu anya ka unu si anu: n'ihi na onye ọ bula nke nwere, agēnye ya;

2. Jemes 1:19 - "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe."

Matiu 11:16 Ma gịnị ka m ga-eji tụnyere ọgbọ a? Ọ di ka umu-ntakiri nānọdu ala n'ọma-ahia, nākpọ kwa ibe-ha òkù,

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a ji ọgbọ dị ugbu a tụnyere ụmụaka nọ n'ọma ahịa na-akpọrịta ibe ha òkù.

1. Ịghọta Ọgbọ Anyị

2. Ịchọ amamihe n'ọma ahịa

1. Ilu 1: 20-33 - Amamihe na-eti mkpu n'okporo ámá

2. Eklisiastis 12:1-7 - Ihe ize ndụ nke ndụ nke amamihe na-adịghị

Matiu 11:17 si, Ayi b͕uru unu ọ̀jà, ma unu eteghi egwú; ayi kwara unu aka n'obi, ma unu etighi aka n'obi.

Ndị mmadụ anabataghị ihe Jizọs kwuru n’agbanyeghị na ọ gbalịrị iru ha.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otú Anyị Kwesịrị Isi Zaghachi

2. Mkpa ọ dị ige ntị na nduzi Chineke

1. Aisaia 55:3 - "Tara nti-gi n'ala, biakutem: nuru, nkpuru-obi-unu gādi kwa ndu; M'gāb͕a kwa ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi nye unu, bú obi-ebere nile nke Devid kwesiri ntukwasi-obi."

2. Jemes 1:19 - "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe."

MATIU 11:18 N'ihi na Jọn biara nērighi ihe nāṅughi kwa ihe-ọṅuṅu, ha we si, O nwere mọ ọjọ.

Jọn Onye Na-eme Baptizim biri ndụ nke ịchụ àjà na ịgọnarị onwe ya, ma ndị mmadụ họọrọ ịkatọ ya ma bo ya ebubo ụgha na ọ bụ mmụọ ọjọọ.

1. Ibi ndụ nke ịchụ aja na ịgọnarị onwe ya na-ebutekarị nkatọ na ebubo ụgha.

2. Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị na ọ bụghị mgbe niile ka ụwa ga-amata ịdị nsọ nke omume anyị.

1. Matiu 7:16-20, "Unu gāmara ha site na nkpuru-ha: ndi madu nāchikọta nkpuru-vine nke ogwu, ma-ọbu fig nke uke?

2. 1 Pita 4:12-14 , "Ndị m hụrụ n'anya, unu echela na ọ bụ ihe ijuanya banyere ọnwụnwa nke ọkụ nke na-anwa unu, dị ka a ga-asị na ihe dị ịtụnanya mere unu."

Matiu 11:19 Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ha na-asị, Le, onye-eribiga nri ókè, na onye-aṅụ mmanya, enyi ndị-ọna-utu na ndị mmehie. Ma anāgu amam-ihe n'onye ezi omume n'aka umu-ya.

E boro Jizọs ebubo na ọ bụ onye na-eribiga nri ókè na onye aṅụrụma n’ihi na ya na ndị mmehie na ndị ọnaụtụ riri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Otú ọ dị, ndị na-eso Ya mere ka amamihe ya bụrụ eziokwu.

1. Ike Amamihe Jizọs Nwere: Ịchọpụta Mmetụta Ihe Ozizi Jizọs Na-enwe ná Ndụ Anyị

2. Mma nke Ịdị Umeala n'Obi: Otú Ịdị umeala n'obi Jizọs nwere ike isi kpalie anyị

1. Jọn 5:39-40 - "Unu na-enyocha Akwụkwọ Nsọ n'ihi na unu chere na unu nwere ndụ ebighị ebi n'ime ha; ọ bụkwa ha na-agba àmà banyere m, ma unu jụrụ ịbịakwute m ka i wee nwee ndụ."

2. Jemes 3:17 - "Ma amamihe nke si n'elu na mbụ dị ọcha, na-eme udo, dị nwayọọ, na-emeghe nghọta, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ezi obi."

Matiu 11:20 Mgbe ahụ ọ malitere ịta obodo dị iche iche nke ọ rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube ya nʼihi na ha echegharịghị.

Jizọs baara obodo ndị ahụ hụrụ ọrụ ebube mba n'ụzọ siri ike ma ọ jụrụ ichegharị.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị chegharịa, n'agbanyeghị na anyị gara aga.

2: Jisus gosiri ayi amara, ọbuná ma ọ buru na ayi ekweghi na mbu.

Luk 15:7 - “A sị m unu, n’otu aka ahụ, a ga-enwekwa ọṅụ dị ukwuu n’eluigwe n’ihi otu onye mmehie nke chegharịrị echegharị karịa n’ihi ndị ezi omume iri itoolu na itoolu bụ́ ndị na-adịghị mkpa ichegharị.”

2: Ezikiel 33:11 - “Gwa ha, sị, ‘Dị nnọọ ka m dị ndụ,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ọnwụ ndị ajọ omume adịghị atọ m ụtọ, kama ka ha si n’ụzọ ha chigharịa wee dị ndụ.

Matiu 11:21 Ahụhụ ga-adịrị gị, Korazin! ahuhu gādiri gi, Betsaida! n'ihi na asi na alururi ọlu di ike nke emere nime unu na Taia na Saidon, ha gēwere kwa ákwà-nkpe na ntu chèghari n'oge di anya gara aga.

Jizọs gosipụtara iwe ya n'ebe Chorazin na Betsaida nọ, n'agbanyeghị ọrụ ebube ndị a rụrụ n'ime ha, n'ihi na a sị na a rụrụ otu ọrụ ahụ na Taya na Saịdọn, ha gaara echegharị n'oké mwute.

1. Ike nke nchegharị na mgbaghara

2. Mkpa nke ibi ndụ ezi omume

1. Olu 2:38 - Pita we si ha, chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism n'otù n'otù n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye nke Mọ Nsọ.

2. 1 Pita 1:17 – Ma ọ buru na unu kpọkue Nna-ayi, Onye nēkpe ikpe dika ọlu madu ọ bula si di n'adighi-ahu madu iru-ọma, were egwu were oge nke ọbìa-unu gabiga n'ebe a.

Matiu 11:22 Ma asim unu, Taia na Saidon gānagide unu n'ubọchi ikpé kari unu.

A ga-ejigide ndị Izrel n’ọkọlọtọ ikpe dị elu karịa nke Taịa na Saịdọn.

1: Ụbọchị nke ikpe na-abịa - Jikere maka ya!

2: Tụkwasa Okwukwe Gị na Onye-nwe ugbu a wee nweta ụgwọ ọrụ

1: Nkpughe 20: 11-15 - Nnukwu ocheeze ọcha

2: Aisaia 3:10-11 – Ikpe Chineke n’isi ndị ajọọ mmadụ

Matiu 11:23 Ma gi onwe-gi, Kapanaum, nke anēbuli elu rue elu-igwe, agēweda rue ala-mọ: n'ihi na asi na alururi na Sọdọm ọlu di ike, nke emeworo nime gi, ọ gādiri rue ta.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdọ aka ná ntị e nyere Kapanaum na ọ bụrụ na o chegharịghị, a ga-eweda ya n'ọkụ ala mmụọ dịka Sọdọm na Gọmọra mere.

1:

Chineke na-adọ anyị aka ná ntị na ọ bụrụ na anyị echegharịghị, anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru ọnụma Ya dị ka Kapanaum, Sọdọm na Gọmọra mere.

2:

Chineke nwere ndidi na obi ebere, mana anyị ga-aṅa ntị n'ịdọ aka na ntị ya wee tụgharịa pụọ na mmehie anyị ma ọ bụ chee nsonaazụ ya ihu.

1: Ndị Rom 2: 4-10 - Ikpe Chineke na ebere n'ahụ ndị mere ihe ọma na ihe ọjọọ.

2: Luk 13:3-5 – Ịdọ aka na ntị Jizọs ka e chegharịa ma ọ bụ chee ikpe.

Matiu 11:24 Ma asim unu, na ala Sọdọm gānagide unu n'ubọchi ikpé kari gi.

Ikpe ga-aka ndị jụrụ Jizọs njọ karịa ndị na-ajụghị Jizọs.

1: Ịjụ Jizọs na-eweta ikpe kasị njọ.

2: Nnabata Jizọs na-eweta ebere na amara.

1: Luk 6:37 - "Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu."

2: Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta nkwupụta ruo nzọpụta.”

Matiu 11:25 Nʼoge ahụ, Jizọs zara sị: “Ekele m gị, Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, nʼihi na I zonahụwo ndị maara ihe na ndị nwere uche ihe ndị a, i wee kpugheere ha ụmụ ọhụrụ.

Jizọs na-ekele Chineke maka ikpughe eziokwu ya nye ndị dị umeala n'obi na ndị dị mfe nghọta.

1: Chineke na-ekpughere ndị dị umeala n’obi eziokwu

2: Obi Ụtọ nke Jizọs Maka Mkpughe Chineke nke Eziokwu

1: Jemes 4: 6 - "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2:1 Pita 5:5 - “Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

Matiu 11:26 Otú a, Nna: n'ihi na otú a ka ọ di nma n'anya-Gi.

Amaokwu a na-ekwu maka ọbụbụeze kacha elu nke Chineke, na a na-eme uche Ya mgbe niile, na ọ bụ ihe kacha mma mgbe niile.

1: Chineke Na-achị - Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na uche Chineke na-ezu oke mgbe niile, n'agbanyeghị otú ọ ga-esi sie ike.

2: Uche Chineke na-akacha mma mgbe niile - Anyị ga-anakwere na uche Chineke bụ ihe kacha mma mgbe niile ma na-agbalịsi ike ime ihe ọ chọrọ.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

Matiu 11:27 Nnam rara ihe nile nyem: ọ dighi kwa onye ọ bula mara Ọkpara ahu, ma-ọbughi Nna-ayi; ọ dighi kwa onye ma-ọbu Nna, ma-ọbughi Ọkpara-Ya, na onye ọ bula Ọkpara-Ya nāchọ ikpughere Ya.

Ọkpara ahụ bụ nanị onye nwere ike ikpughe Nna ya nye mmadụ, ma Nna ahụ enyefewo ihe nile n’aka Ọkpara ya.

1. Ịmara Nna: Ihe ùgwù nke ikpughere ndị ọzọ Onyenwe anyị

2. Pụrụ iche nke Kraịst: Ịghọta njikọ dị n'etiti Nna na Ọkpara

1. Jọn 14:9-11, Jizọs sịrị ya: “Mụ na gị ọ̀ dị ogologo oge dị otú a, ma ị maghị m, Filip? Onye huworom ahuwo Nnam; ya mere ùnu puru isi, Gosi ayi Nnam? Ùnu ekweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, na Nnam nọ kwa nimem? Okwu nile nke Mu onwem nāgwa unu, ọ bughi n'akam ka M'nēkwu; ma Nna Nke bi nimem nālu ọlu.

11 Kwerem na anọm nime Nnam na Nna nimem, ma-ọbughi ọzọ kwerem n'ihi ọlu nile ha onwe-ha.

2. Ndị Hibru 1: 1-3 , Chineke, onye n'oge dị iche iche na n'ụzọ dị iche iche na-ekwu okwu n'oge gara aga nye ndị nna site na ndị amụma, n'ụbọchị ikpeazụ ndị a, na-agwa anyị okwu site n'Ọkpara Ya, Onye Ọ họpụtara onye-nketa nke ihe nile. , Onye O sitekwara n’aka ya kee ụwa; onye ebe ọ bụ na onwunwu nke ebube Ya na ihe oyiyi nke onye Ya, na-akwado ihe niile site n'okwu nke ike Ya, mgbe O ji aka ya sachapụ mmehie anyị, nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị ebube nke dị n'elu.

Matiu 11:28 Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

Jizọs na-akpọ ndị ahụ eboro ibu na ndị ike gwụrụ ike ịbịakwute ya maka izu ike.

1. Bịakwute Jizọs maka izu ike - Matiu 11:28

2. Ịchọta izu ike na Kraịst - Matiu 11:28

1. Aisaia 40:29-31 - Ọ na-enye ndị dara mbà ike, na-amụbakwa ike nke ndị na-adịghị ike.

2. Abụ Ọma 62:5-7 - Naanị ya bụ oké nkume m na nzọpụta m; Ọ bu ebem ewusiri ike, M'gaghi-eme ka m'ma jijiji ma-ọli.

MATIU 11:29 Nānapunu yokem n'olu-unu, muta-kwa-nu ihe n'akam; n'ihi na abum onye di ume-ala n'obi na onye di ume-ala n'obi n'obi: unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịmụta ihe n'aka Jizọs, onye dị nwayọọ ma dị umeala n'obi, iji nweta izu ike maka mkpụrụ obi anyị.

1. Ịmụta Ịdị umeala n'obi: iburu yoke Jizọs n'isi

2. Izu Ike n'Udo Ya: Mụta ihe n'aka Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, ma o meghị onwe ya ihe ọ bụla. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2. Abụ Ọma 37:7 - Dua du n'iru Jehova, were kwa ntachi-obi chere Ya; ewesola onwe-gi iwe n'ihi onye nāgara nke-ọma n'uzọ-ya, N'aru onye nēme ihe ọjọ.

Matiu 11:30 N’ihi na yoke m adịghị mfe, ibu m dịkwa mfe.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a un̄wọn̄ọ oro Jesus ọkọn̄wọn̄ọde aban̄a mme mbiomo oro ẹfehede ẹnọ mbon oro ẹtienede enye.

1: Jizọs bụ azịza - yoke ya dị mfe ma ibu ya dịkwa mfe.

2: Ụzọ nke ezi omume-Jizọs na-enye anyị ụzọ ndụ nke ihe isi ike na-ebughị ibu.

1: Abụ Ọma 55:22 - Tukwasi Jehova ibu gị, Ọ ga-akwadokwa gị.

2:1 Pita 5:7 - Tukwasi Ya obi-unu nile, n'ihi na Ọ nēcheb͕u unu;

Matiu 12 na-egosi esemokwu dị n'etiti Jizọs na ndị Farisii maka idebe ụbọchị izu ike, njiri mara onwe ya dị ka nnukwu ụlọ nsọ na Jona, na nkuzi ya gbasara ezi ndị ikwu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị Farisii boro ndị na-eso ụzọ Jizọs ebubo na ha mebiri iwu Ụbọchị Izu Ike site n'ịghọkọta ọka ka ha rie (Matiu 12:1-8). Jizọs gbachiteere ha, na-ekwu na mkpa ụmụ mmadụ na-ebute iwu okpukpe ụzọ. Ọ na-ekwupụta onwe ya dị ka “Onyenwe nke ụbọchị izu ike,” na-ekwusi ike na ikike ya n'ọdịnala okpukperechi. Arụmụka nke ụbọchị izu ike ọzọ na-ebilite mgbe Ọ gwọrọ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’ụlọ nzukọ (Matiu 12:9-14). N’agbanyeghị na ndị Farisii jụrụ, Jizọs kwuru na ime ihe ọma kwadoro n’iwu n’Ụbọchị Izu Ike.

Paragraf nke Abụọ: Mgbe o mesịchara ọgwụgwọ ndị ọzọ, gụnyere iweghachi anya na ikwu okwu nye nwoke mmụọ ọjọọ ji, Jisọs chere ebubo ebubo sitere n’aka ndị Farisii na Ọ na-eji ike Beelzebul (Setan) mee ihe n’ọrụ ebube Ya (Matiu 12:22-37). N'ịjụ nkwupụta a, Ọ na-arụtụ aka na ala-eze nke kewara megide onwe ya enweghị ike iguzo; ya mere ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ikwu Setan ga-enye ya ike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Ọ gara n'ihu dọọ aka ná ntị banyere nkwulu megide Mmụọ Nsọ nke a na-agaghị agbaghara - na-ekwu na ọ bụ Setan bụ ọrụ Chineke. Mgbe ụfọdụ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii rịọrọ maka ihe ịrịba ama, ọ na-ezo aka na ụbọchị atọ nke Jona n'ime afọ azụ̀ nke amụma banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke ya - "ihe ịrịba ama nke Jona".

Paragraf nke atọ: Na nkebi ikpeazụ a (Matiu 12:38-50), Jizọs kọwara ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama dị ka ihe ọjọọ na ndị na-akwa iko na-egosi ekwesịghị ntụkwasị obi ha n'ebe Chineke nọ n'agbanyeghị ihe àmà e wetaralarị site n'ozi Ya. Mgbe ahụ, mgbe a gwara nne ya na ụmụnne ya na-echere n'èzí na-achọ ka ha na Ya kwurịta okwu, ọ na-akọwapụta ezinụlọ ọ bụghị na-adabere na mmekọrịta dị ndụ kama na-eme uche Chineke.

Matiu 12:1 Nʼoge ahụ, Jisọs jere nʼetiti ọka nʼụbọchị izu ike; ma agu gua ndi nēso uzọ-Ya, ha we malite ighọ oko ọka, rie.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-atụtụ ọka n’ụbọchị izu ike.

1: Iwu Chineke abụghị ihe mgbochi; kama, a ga-ahụ ha ka ụzọ isi mee ka anyị bịaruo Ya nso.

2: Jizọs gosiri na ịhụnanya na ebere dị mkpa karịa idebe iwu.

1: Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

Matiu 23:23 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na anise na cummin, we rapuwo ihe nile kariri n'iwu, bú ikpé, ebere, na okwukwe: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara irapu nke-ọzọ.

MATIU 12:2 Ma mb͕e ndi-Farisi huru ya, ha siri Ya, Le, ndi nēso uzọ-Gi nēme ihe nēzighi ezi n'iwu ime n'ubọchi-izu-ike.

Ndị Farisii hụrụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs na-emebi iwu n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Ụbọchị izu ike bụ oge anyị ga-eji zuru ike n'ime Onyenwe anyị ma ghara ichegbu onwe anyị maka nchegbu ụwa.

2. Ụbọchị izu ike bụ ụbọchị icheta ọgbụgba ndụ Chineke na anyị na ihe niile O meere anyị.

1. Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike ma do ya nsọ.

2. Aisaia 58:13-14 - Ọ bụrụ na ị na-akpọ ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ ihe ụtọ, Onyenwe anyị ga-enye gị ọchịchọ obi gị.

Matiu 12:3 Ma Ọ sịrị ha: “Ùnu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ gụrụ ya na ndị ya na ha nọ;

Itien̄wed oro aban̄a ukpepn̄kpọ Jesus aban̄ade ufọn usen Ọbọn̄ ye nte David ye mme mbet esie ẹkekponode enye.

1. Ike nke Nrubeisi: Otú Ozizi Jizọs Si eduzi Anyị Ka Anyị Na-asọpụrụ Ụbọchị Onyenwe Anyị

2. Ibi Ndụ n’Ikwesị ntụkwasị obi: Ịgbaso Ihe Nlereanya Jizọs Banyere Ndụ nke Nraranye

1. Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Matiu 12:4 Olee otú o si ba n’ụlọ Chineke, rie achịcha ahụ a na-egosi n’iwu, nke iwu na-akwadoghị ka o rie, ma ndị ya na ha nọ, kama ọ bụ naanị ndị nchụàjà?

Jizọs batara n’ụlọ nke Chineke wee rie achịcha ngosi, nke e nyere naanị ndị nchụàjà ikike.

1. Njikere Jisos imebi iwu iji gosi irubere Chineke isi

2. Gịnị mere ihe nlereanya Jizọs ji rube isi ji dị anyị mkpa taa

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

2. Ndị Rom 13: 8-10 - "Ka ụgwọ ọ bụla dị iche iche, ma e wezụga ụgwọ na-aga n'ihu nke ịhụrịta ibe ha n'anya, n'ihi na onye ọ bụla hụrụ ndị ọzọ n'anya emezuwo iwu."

MATIU 12:5 Ma-ọbu ùnu agughi n'akwukwọ iwu, na n'ubọchi-izu-ike ndi-nchu-àjà nọ n'ulo uku Chineke nēme ka ubọchi-izu-ike ghara idi nsọ, ha bu kwa ndi zuru okè?

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte mme oku ke temple ẹsabade Sabbath, edi ẹsụk ẹdade nte mbon emi mînyeneke nduduọhọ.

1. Iwu Chineke Kariri Iwu Mmadụ

2. Ịmara ọdịiche dị n'etiti ihe ziri ezi na ihe ọjọọ

1. Ndị Rom 7: 12-14 - Ya mere iwu ahụ dị nsọ, iwu ahụ dịkwa nsọ, bụrụkwa ezi omume, dịkwa mma.

2. Ọpụpụ 20:8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

Matiu 12:6 Ma a sị m unu, na nʼebe a ka onye ka ụlọ nsọ dị.

Jizọs na-akụzi na ya ka ụlọ nsọ ahụ nakwa na ihe ka ụlọ nsọ dị n’ebe a.

1. Jizọs Kari Ụlọ Nsọ ọ bụla - Ịchọpụta Ihe Ozizi Jizọs pụtara na Matiu 12:6

2. Ịnabata ọnụnọ nke ihe ka ukwuu - Ememe ihe omimi nke ịdị nsọ nke Jizọs.

1. Jọn 10:30 - "Mụ onwe m na Nna m bụ otu."

2. Ndị Kọlọsi 2:9 - "N'ihi na n'ime ya ka chi zuru oke nke chi bi n'anụ ahụ."

Matiu 12:7 Ma ọ bụrụ na unu maara ihe nke a pụtara, ‘M ga-eme ebere, ọ bụghị àjà, unu agaraghị ama ndị ikpe mara.

Ebere dị mkpa karịa ịgbaso iwu na ụkpụrụ okpukpe.

1: Ịhụnanya na Ebere Chineke Na-enwe mmeri mgbe nile

2: Ịnabata amara na obi ebere Chineke

1: Jemes 2:13 - N'ihi na ikpe adighi-ebere diri onye nēmeghi ebere. Ebere na-emeri ikpe.

2: Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 12:8 Nʼihi na Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe nke ụbọchị izu ike.

Itien̄wed emi ọdọhọ ke Jesus edi Ọbọn̄ Sabbath.

1. "Gịnị ka ọ pụtara ịbụ Onyenwe nke ụbọchị izu ike?"

2. "Mkpa nke ịsọpụrụ Jizọs dịka Onyenwe nke ụbọchị izu ike"

1. Ọpụpụ 20:8-11 - Iwu Chineke ka e debe ụbọchị izu ike nsọ.

2. Ndị Kọlọsi 2:16-17 - Mkpa ọ dị ịsọpụrụ iwu Chineke nyere gbasara ụbọchị izu ike.

Matiu 12:9 Mgbe o si nʼebe ahụ pụọ, ọ banyere nʼụlọ nzukọ ha.

Jizọs gara n’ụlọ nzukọ ma kụziere ndị mmadụ ihe.

1. Jizọs gosiri anyị mkpa obodo na mkpakọrịta dị site n’ịga n’ụlọ nzukọ.

2. Jizọs gosipụtara ịdị umeala n'obi na amara site n'ịkụzi ihe n'ụlọ nzukọ.

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlee otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka àgwà ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume.

2. Ọrụ Ndịozi 20:7 - N'ụbọchị mbụ n'izu, mgbe anyị gbakọtara inyawa achịcha, Pọl gwara ha okwu, na-achọ ịla n'echi ya, o wee mee ka okwu ya dị ogologo ruo etiti abalị.

Matiu 12:10 Ma, lee, e nwere otu nwoke nke aka ya kpọrọ nkụ. Ha we jua ya, si, Ò ziri ezi n'iwu ime ka aru di ike n'ubọchi-izu-ike? ka ha we bo ya ebubo.

Jizọs gwọrọ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’Ụbọchị Izu Ike n’ịza ajụjụ ndị Farisii jụrụ.

1. Ebere Chineke na-emebi iwu mmadụ

2. Ike Ngwọta nke Okwukwe

1. Aisaia 43:25 - “Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu unu, n'ihi mụ onwe m, na-echetakwaghị mmehie unu ọzọ."

2. Jemes 5:15 - “Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ na-arịa ọrịa ike; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha.”

Matiu 12:11 O we si ha, Ònye gādi n'etiti unu, nke gēnwe otù aturu, ma ọ buru na ọ dabà n'olùlù n'ubọchi-izu-ike, ọ gaghi-ejide ya, welie ya?

Jesus ama obụp mbụme oro aban̄ade eren kiet emi enyenede erọn̄ oro ọduọde ke obube ke usen Sabbath ye se enye edinamde.

1. Ike nke ọmịiko - otú ime ebere na obiọma nwere ike isi gafere ọbụna iwu kachasị nsọ.

2. Iwepụta oge ilekọta - ịghọta mgbe na otu esi ezumike na ndụ kwa ụbọchị

1. Matiu 12:7 – “Ma a sị na ị maara ihe nke a pụtara, ‘Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà,’ unu agaraghị ama ndị ikpe mara.”

2. Luk 6: 35-36 - "Ma hụ ndị iro unu n'anya, meekwa ezi ihe, na-ebinyekwa ihe, n'echeghị ihe ọ bụla n'aka; ụgwọ-ọlu-unu gādi kwa uku, unu gābu kwa umu nke Onye kachasi ihe nile elu. N'ihi na Ọ na-emere ndị na-enweghị ekele na ndị ọjọọ ebere.

Matiu 12:12 Oleezi otú mmadụ si dị mma karịa atụrụ? Ya mere o ziri ezi n'iwu ime ezi ihe n'ubọchi -izu-ike.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ime ihe ọma n'ụbọchị izu ike, nke a na-ahụ dị ka ihe dị mkpa karịa atụrụ.

1. "Ike Ime Ihe Ọma n'Ụbọchị Izu Ike"

2. "Oku Kasị Elu Ime Ihe Ọma n'Ụbọchị Izu Ike"

1. Aisaia 58:13-14 - “Ọ bụrụ na unu egbochie ụkwụ gị ka ị ghara imebi ụbọchị izu ike, meekwa ihe masịrị gị n’ụbọchị nsọ m, ma ọ bụrụ na unu akpọ ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ ihe ụtọ na ụbọchị nsọ nke Onyenwe anyị ihe kwesịrị nsọpụrụ, ọ bụrụkwa na unu na-asọpụrụ ya. unu ejeghi ije n'uzọ nke aka unu, unu emeghi kwa ihe nātọ unu utọ, unu ewe-kwa-la okwu efu, unu gāchọta kwa ọṅù-unu nime Onye-nwe-ayi.

2. Jemes 1:27 - “Okpukpe nke Chineke Nna anyị nakweere dị ka ihe na-adịghị mma na nke na-adịghị mma bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha na idebe onwe anyị ka ụwa ghara imerụ ya.”

Matiu 12:13 Ya mere Ọ si nwoke ahu, Setipu aka-gi. O we setipu ya; ewe weghachi ya n'uju, dika nke ọzọ.

Jizọs gwọrọ otu nwoke site n'inye ya iwu ka o setịa ya.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ na iweghachi anyị n'anụ ahụ na nke mmụọ.

2. Mkpa ọ dị irube isi n'iwu Jizọs.

1. Aisaia 53:5 - “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie nile nke ayi, etipiawo Ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu nke wetara ayi udo di n'aru Ya, site kwa na ọnya-Ya ka a gwọworo ayi.

2. Abụ Ọma 103:3 - “Ọ na-agbaghara gị mmehie gị niile, Ọ na-agwọkwa ọrịa gị niile.”

Matiu 12:14 Mgbe ahụ ndị Farisii pụrụ, gbaa izu imegide ya, ka ha gbuo ya.

Ndị Farisii gbara izu igbu Jizọs.

1: Anyị ga na-echeta mgbe niile ịgbaghara ndị mejọrọ anyị, ọ bụrụgodị na ọ dị ka ha bu n’obi ibibi anyị.

2: Anyị ga-edobe okwukwe anyị na Chineke, na-atụkwasị ya obi na ọ ga-echebe anyị pụọ na ndị ga-eme anyị ihe ọjọọ.

1: Ndị Rom 12: 19-21 - Unu abọla ọbọ, ndị enyi m, kama hapụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Jehova na-ekwu. N'ụzọ megidere nke ahụ: "Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ. N'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya."

Abụ Ọma 27:1 - Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m—Ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bu ebe siri ike nke ndum, ònye ka m'gātu egwu?

Matiu 12:15 Ma mb͕e Jisus mara ya, O si n'ebe ahu wezuga onwe-ya: oké ìgwè madu we so Ya, Ọ me ka aru di ha nile ike;

Jizọs gwọrọ nnukwu ìgwè mmadụ ndị so ya.

1: Jizọs bụ Onye na-agwọ mmadụ niile

2: Ngwọta Site n'aka Jizọs

1: Aisaia 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, a zọpịara ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2: Jemes 5: 14–15 - “Ọ̀ dị onye ọ bụla n’etiti unu na-arịa ọrịa? ka ọ kpọọ ndị okenye ọgbakọ; ka ha kpeekwa ekpere n’isi ya, were mmanụ te ya n’aha Onyenwe anyị: ekpere nke okwukwe ga-abụkwa ya. ma-ọbughi onye-ọria, Onye-nwe-ayi gēbili kwa: ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Matiu 12:16 O we nye ha iwu ka ha ghara ime ka amara Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha zoo onye ọ bụ.

1. Ike nke Ịgbachi nkịtị: Ịmụta inwe ezi uche n'okwukwe anyị

2. Idobe Jizọs na Onyunyo: Mkpa nke nzuzo na ije ije anyị na Chineke

1. Matiu 6:5-6: "Mgbe unu na-ekpekwa ekpere, unu adịla ka ndị ihu abụọ: n'ihi na ọ na-amasị ha iguzo n'ụlọ nzukọ na nkuku okporo ámá ikpe ekpere ka ndị ọzọ hụ ha. N'ezie a sị m unu, ha natara. Ugwọ-ọlu-ha n'uju: ma mb͕e ọ bula i nēkpe ekpere, ba n'ime-ulo-gi, mechie uzọ, kpere Nna-gi Nke anāhughi anya.

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6 : “Nweenụ amamihe n'ụzọ unu na-emeso ndị nọ ná mba ọzọ; na-eji ohere ọ bụla mee ihe nke ọma. "

Matiu 12:17 Ka okwu e kwuru site nʼọnụ Aisaia onye amụma wee mezu, si,

Jizọs mezuru amụma ahụ Aịzaya buru.

1: Jisos bu mmezu nke amuma- ka O si na-adi ndu site na onwu.

2: Ike nke ozi Jisos imezu amuma Aisaia.

1: Aisaia 53:4-5 - N'ezie Ọ buru ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

Jọn 1:45 Filip we chọta Nataniel, si ya, Ayi ahuwo Onye Moses dere ihe bayere Ya n'akwukwọ iwu, Onye ndi-amuma dekwara ihe bayere Ya, Jisus Onye Nazaret, Nwa Josef.

Matiu 12:18 Le, orùm, onye M'rọputara; ihe m'huru n'anya, onye ihe-nkpuru-obim di utọ: M'gātukwasi Mọm n'aru Ya, Ọ gēgosi kwa mba nile okwu ikpé.

Ebe a na-ekwu maka ohu Chineke a họpụtara na ozi ya iwetara ndị Jentaịlụ ikpe ziri ezi.

1. Ike nke Ịhụnanya Chineke: Ịghọta Jizọs dị ka Ohu Jehova Họpụtara

2. Ozi nke ikpe ziri ezi: Ime atụmatụ Chineke maka ndị Jentaịlụ

1. Aisaia 42:1-4 – Ohu Jehova

2. Ọrụ 10: 34-35 - Ikwusa ozi ọma nye ndị mba ọzọ

Matiu 12:19 Ọ gaghị ese okwu, ọ gaghịkwa akwa ákwá; ọ dighi kwa onye ọ bula gānu olu-ya n'èzí nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị nwayọọ nke Jizọs, na-ekwusi ike na ọ naghị ese okwu ma ọ bụ mee ihe ngosi n'ihu ọha.

1. Ịdị Umeala n'Obi: Ihe Anyị Ga-amụta n'Aka Jizọs

2. Ike nke njide onwe onye: Ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs

1. Ilu 15:1 - "Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpali iwe."

2. 1 Pita 3:4 - " Kama nke ahụ, ọ kwesịrị ịbụ nke ime gị, ịma mma na-adịghị ada ada nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke bara uru nke ukwuu n'anya Chineke."

Matiu 12:20 Ọ gaghi-anyaji okporo ahịhịa amị e chihịara echihịa, ọ dịghịkwa flax na-ese anwụrụ ka ọ gaghị emenyụ, ruo mgbe o mere ka ikpe ziri ezi we nweta mmeri.

Chineke agaghị agbaji ndị na-adịghị ike, kama ọ ga-enye ume ruo mgbe a ga-ekpe ikpe ziri ezi.

1: Chineke ga-enye ndị na-adịghị ike ike ịtachi obi na mgba ndụ.

2: Chineke ga-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị a na-emegbu.

1: Aisaia 40:29 Ọ na-enye ndị dara mbà ike; Ọ bu kwa ndi nēnweghi ike ka Ọ nātukwasi ume.

ABÙ ỌMA 9:9 Onye-nwe-ayi gābu-kwa-ra ndi anēmeb͕u ebe-nb͕abà, na ebe-nb͕abà na mb͕e nkpab͕u.

Matiu 12:21 Ọ bụkwa n’aha ya ka ndị mba ọzọ ga-atụkwasị i.

Itien̄wed emi owụt ufọn edibuọt idem ke enyịn̄ Jesus nte mme Gentile.

1: Mgbe anyị tụkwasịrị Jizọs obi, anyị ga-enwe okwukwe na Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị.

2: Mgbe anyị dabere na Jizọs, anyị ga-enwe ike ịdabere na Ya n'oge mkpa.

1: Aisaia 12:2 - “Le, Chineke bu nzọputam; M'gātukwasi obi, m'gaghi-atu kwa egwu; n’ihi na Jehova bụ́ Chineke bụ ike m na abụ m, ma Ọ ghọọla nzọpụta m.”

2: Ndị Hibru 11: 1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.”

Matiu 12:22 Mgbe ahụ e kutara ya otu onye mmụọ ọjọọ ji, onye kpuru ìsì na onye ogbi: o wee gwọọ ya, nke mere na onye-ogbi na onye ogbi na-ekwu okwu ma hụ ụzọ.

Jizọs gwọrọ otu nwoke mmụọ ọjọọ ji, mee ka ọ hụ ụzọ ma kwuo okwu.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa

2. Jizọs Na-egosi ikike Chineke

1. Matiu 8:16 – Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o were okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile.

2. Mak 16:17-18 - Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere ekwe: N'aha m ka ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ; ha ga-ekwu okwu n’asụsụ ọhụrụ; ha gēwere aka-ha bulie agwọ; na mgbe ha na-aṅụ nsi na-egbu egbu, ọ gaghị emerụ ha ahụ ma ọlị; + ha ga-atụkwasị aka n’ahụ́ ndị na-arịa ọrịa, ahụ́ ga-adịkwa ha mma.

Matiu 12:23 Ibobo we nwua ha nile n'aru, ha we si, Ọ̀ bughi nka bu nwa Devid?

Idem ama akpa mme owo eyo Jesus ndikụt ke enye ekedi eyen David.

1. Atụmatụ Chineke: Ịgbaso Amụma Ọkpara Devid

2. Kwere na Nkwa ahụ: Na-aṅụrị ọṅụ n'Ọkpara Devid

1. Aịzaya 11:1 - "Mkpanaka ga-esikwa n'osisi Jesi pụta, alaka ga-esikwa na mgbọrọgwụ ya pụta"

2. Maịka 5:2 - "Ma gi onwe-gi, Betlehem Efrata, ọ bu ezie na i di ntà n'etiti usu nile nke nnù ndikom abua na ọgu iri nke Juda;

MATIU 12:24 Ma mb͕e ndi-Farisi nuru ya, ha siri, Nwoke a adighi-achupu ndi-mọ ọjọ, ma-ọbughi n'ike Beelzebọb, bú onye-isi ndi-mọ ọjọ.

Ndị Farisii boro Jizọs ebubo na ọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ site n’ike Beelzebọb, bụ́ onyeisi ndị mmụọ ọjọọ.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs Si Emeri Ihe Ọjọọ

2. Ndị Farisii na ebubo ha: Ịghọta ekweghị ekwe

1. Ndị Efesọs 6:12 – N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ arụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke oge a, megide ndị agha ime mmụọ nke ajọ omume n’ebe dị n’eluigwe.

2. Ndị Kọlọsi 2:15 - Ebe ọ tụpụworo ndị isi na ikike, O mere ka ha pụta ìhè, na-emeri ha na ya.

Matiu 12:25 Ma Jisus mara echiche-ha, Ọ si ha, Ala-eze ọ bula nke kewara megide onwe-ya anēme ya ka ọ tọb͕ọrọ n'efu; obodo ọ bula ma-ọbu ulo ọ bula nke kewara megide onwe-ya agaghi-eguzo:

Ala-eze ma ọ bụ ụlọ kewara ekewa agaghị eguzo.

1. Ike nke ịdị n'otu: Otu esi eme ka mmekọrịta gị sikwuo ike

2. Nkewa Na-emeri: Otu esi ejikọta Alaeze Kewara

1. Ndị Efesọs 4:1-3 - “Ya mere, mụ onwe m, bụ́ onye mkpọrọ n'ihi Onyenwe anyị, na-arịọsi unu ike ka unu na-eje ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n'obi nile na ịdị nwayọọ nile, were ogologo ntachi obi na-anagiderịta ibe unu. n’ịhụnanya, na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2. Abụ Ọma 133:1 - "Le, ka o si dị mma ma na-atọ ụtọ mgbe ụmụnna bi n'ịdị n'otu!"

Matiu 12:26 Ma ọ buru na Setan achupu Setan, o kewara megide onwe-ya; ònye gēsi kwa aṅa guzo?

Jizọs jụrụ otú Setan ga-esi chụpụ Setan ma ọ bụrụ na ha kewara megide onwe ha, ebe ọ pụtara na alaeze ya agaghị eguzoli.

1. Otú Ị Ga-esi Mara Mgbe Setan Na-anwale Gị

2. Ike ịdị n'otu n'ịlụso ihe ọjọọ ọgụ

1. Ndị Efesọs 6: 10-18 - Dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ịdị ike Ya.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Matiu 12:27 Ma ọ bụrụ na m ji Beelzebọb na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ọ̀ bụ nʼaka onye ka ụmụ unu ji na-achụpụ ha? ya mere ha ga-abụ ndị ikpe unu.

Jizọs gbachiteere ikike o nwere ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ site n'ịjụ ikike ụmụ ndị Farisii nwere ime otu ihe ahụ.

1: Jizọs kacha elu - Onyenwe anyị Jizọs bụ naanị onye nwere ikike n'ebe ike nke ihe ọjọọ dị.

2: Onyeikpe kacha - Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-ekpe ikpe ikpeazụ, n'ihi na Ọ bụ onye ikpe kacha.

1: Ndị Kọlọsi 1:17 - Ọ nọ n'ihu ihe niile, na n'ime ya ka ihe niile jikọtara ọnụ.

Jọn 5:22 N'ihi na Nna-Ya adighi-ekpe onye ọ bula ikpé, kama O werewo ikpé nile nye Ọkpara-Ya.

Matiu 12:28 Ma ọ buru na Mu onwem achupu ndi-mọ ọjọ site na Mọ nke Chineke, ala-eze Chineke biakutere unu.

Jizọs kwuru na ya si n’alaeze Chineke ma nwee ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ na mmụọ ọjọọ site na mmụọ Chineke.

1. Ike Chineke: Otú Jizọs Si Gosipụta Ọchịchị Chineke.

2. Ịghọta Alaeze Chineke: Ihe Jizọs Na-agwa Anyị n'Ezie.

1. Luk 11:20 - Ma ọ bụrụ na m ji mkpịsị aka Chineke na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, obi abụọ adịghị ya na ala-eze Chineke abịakwasịwo unu.

2. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo. N'uba nke ọchịchị ya na udo ya agaghị enwe ọgwụgwụ.

Matiu 12:29 Ma-ọbụghị otu onye ga-esi abata nʼụlọ nwoke dị ike, kwapụ ngwongwo ya, ma ọ bụrụ na o ghị ụzọ kee nwoke ahụ dị ike agbụ? ọ gāluta kwa ulo-ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Satan edibọpde Jesus man Jesus ada edinyan̄a.

1. Ike Jis]s: Kechie Nwoke siri ike na Mebie Ulo Ya

2. Mmetụta nke Nzọpụta: Ime ka Setan nwere onwe ya na Iweghachi Alaeze Chineke

1. Ndị Kọlọsi 2: 14-15 - "Ebe ọ bụ na o kpochapụrụ ihe odide ahụ nke megidere anyị, nke megidere anyị. O wepụrụ ya n'ụzọ, kpọgidere ya n'obe."

ọ bụla dịịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs .

Matiu 12:30 Onye na-anọghị m na-emegide m; ma onye nēsoghm ikpokọ ihe nāb͕asa n'èzí.

Onye na-adịghị ekwekọ na Chineke na-emegide Ya, na a ga-agbasasị mgbalị ha.

1: Anyị ga-anọnyere Chineke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime nke ọma na mbọ anyị.

2: Ka anyị na Chineke kwekọọ n'ezie, anyị ga-eso ya gbakọọ ma ghara ịgbasa mbọ anyị.

1: Eklisiastis 4: 9-12 - Mmadụ abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha na-arụ ọrụ karịa site n'ijikọta ọnụ.

2: Ilu 27:17 - Ígwè na-amụcha ígwè, otu onye na-amụkwa ibe ya.

Matiu 12:31 Ya mere asim unu, Agēb͕aghara madu nmehie nile na nkwulu nile: ma agaghi-ab͕aghara nkwulu ahu megide Mọ Nsọ.

Enwere ike ịgbaghara mmehie na nkwulu, ma nkwulu megide Mmụọ Nsọ enweghị ike.

1: Chineke na-eme ebere, na-agbagharakwa mmehie, ma anyị ekwesịghị ịnwale ndidi ya.

2: Chineke ka na-eme amara na ịhụ n'anya ọbụna mgbe anyị na-emehie ihe, ma anyị agaghị ewere amara ya egwuri egwu.

NDI EFESỌS 2:4-5 Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu na ndahie-ayi, O mere ka ayi na Kraist di ndu, site n'amara ka ejiworo zoputa unu. -

2: 1 Jọn 1: 9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

Matiu 12:32 Ma onye ọ bula nke gēkwu okwu megide Nwa nke madu, agāb͕aghara ya: ma onye ọ bula nke nēkwu okwu megide Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara ya ya, ma-ọbu n'uwa nka ma-ọbu n'uwa nke nābia.

Jizọs na-akụzi na a ga-agbaghara onye ọ bụla nke na-ekwu okwu megide Nwa nke mmadụ, ma ọ bụghị ndị na-ekwu okwu megide mmụọ nsọ.

1. Ike nke ngbaghara n'ime Jisos

2. Ịdị nsọ nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyere anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke-uku nke miri emi nke-uku.

2. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

Matiu 12:33 Ma-ọbụla mee osisi ahụ ka ọ dị mma, meekwa ka mkpụrụ ya dị mma; ma-ọbu me ka osisi emebi emebi, me kwa nkpuru-ya: n'ihi na eji mara osisi ahu site na nkpuru-ya.

A maara osisi ahụ site na mkpụrụ ya; ezi osisi na-amị ezi mkpụrụ, osisi ndị rụrụ arụ na-amịkwa mkpụrụ rụrụ arụ.

1. Ike nke Omume Anyị: Otu Nhọrọ Anyị Si ekpebi Ihe nketa Anyị

2. Ihe Anyị tinyere n'ime ụwa: Ihe si n'okwu na omume anyị pụta

1. Ndị Galetia 6:7-8 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; 8 N’ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ́ nke ya ga-esi n’anụ ahụ́ wee weta ire ure;

2. Jemes 3:17-18 – Ma amamihe nke si n’elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, ghe oghe n’uche, juputara n’ebere na ezi mkpụrụ, na-adịghị ele mmadụ anya n’ihu na ezi-okwu. 18 Ma ihe-ubi nke ezi omume ka anāgha n’udo site n’aka ndi nēme udo.

MATIU 12:34 Unu ọb͕ọ nke aju-ala, ùnu puru isi, ebe unu bu ndi ọjọ, nēkwu ezi ihe? n'ihi na ọnu nēkwu okwu site n'uju nke obi.

Ọnu nēkwu okwu dika ibabiga nke obi si di: N'ihi na ndi nēmebi iwu apughi ikwu ezi ihe.

1. Obi nke Okwu: Otu Uba nke obi si emetụta okwu anyị

2. Kpachara Anya Maka Ihe Ị Na-ekwu: Otú Okwu Anyị Si Ekpughe Omume Anyị

1. Jemes 3: 1-12 - Ike nke ire

2. Matiu 15:18-20 - Ihe na-emerụ mmadụ

Matiu 12:35 Ezi mmadụ na-esi n’ezi akụ̀ nke obi ewepụta ezi ihe;

Ezi madu nēweputa ezi ihe n'obi-ya, Ọzọ, ajọ madu nēsi n'obi-ya puta ihe ọjọ.

1. Ike nke echiche anyị: Ihe anyị chere, anyị na-aghọ

2. Ịzụlite obi nke ịdị nsọ na ịdị ọcha

1. Ndị Filipaị 4: 8-9 - "N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke kwesịrị nsọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị. otuto, che-kwa-nu ihe ndia: ihe unu mutara, nata kwa, na nke unu nuru, na nke unu huworo n'arum, me ihe ndia, Chineke nke udo gānọye-kwa-ra unu.

2. Ndị Hibru 10:22 - "Ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na-efesa obi anyị dị ọcha site na ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachapụ ahụ anyị."

Matiu 12:36 Ma asim unu, na okwu ọ bula madu gēkwu efu, ha gāza ajuju bayere ya n'ubọchi ikpé.

Agēkpe kwa okwu ọ bula nke nēkwu efu n'ubọchi ikpé.

1: Lezienụ anya n’Okwu Gị - Matiu 12:36

2: Lezienụ anya n’ihe Ị na-ekwu - Matiu 12:36

1: Jemes 3:1-12 - Ịzụ ire

2: Ilu 18:21 – Ike nke ndụ na ọnwụ dị n’ire.

Matiu 12:37 N'ihi na agēji okwu-gi nile gu gi n'onye ezi omume, ọ bu kwa n'okwu-ọnu-gi ka agēji kpe gi ikpe.

Amaokwu a na-akụzi na okwu anyị ga-ekpebi ikpe ziri ezi ma ọ bụ amamikpe anyị.

1: Ike nke Okwu anyị - Anyị kwesịrị iji amamihe mee ihe n'okwu anyị, n'ihi na ha nwere ike inwe mmetụta dị ike na nke na-adịgide adịgide n'ahụ anyị na ndị ọzọ.

2: Ihe si n'okwu anyị pụta - Okwu anyị nwere ike ịmepụta nsonaazụ dị mma ma ọ bụ nke na-adịghị mma dabere n'otú e si eji ha eme ihe.

1: Jemes 3: 5-8 - Okwu anyị nwere ike ịgọzi ma ọ bụ kọchaa, anyị kwesịkwara ịgbalịsi ike iji ha mee ihe n'ụzọ na-ewuli elu ma na-agba ume.

2: Ilu 12:18 - Okwu ziri ezi n'oge kwesịrị iweta ọgwụgwọ na udo.

Matiu 12:38 Mgbe ahụ ụfọdụ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii zara, sị: “Onye Ozizi, anyị chọrọ ịhụ ihe ịrịba ama nʼaka gị.

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii rịọrọ Jizọs ka o nye ya ihe ịrịba ama iji gosi na o nwere ikike.

1) Ike nke arịrịọ: ka ịjụ ajụjụ nwere ike isi nweta azịza

2) Ịchọ Ihe ịrịba ama: Ihe Ndị Farisii Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Okwukwe

1) Matiu 16:1-4

2) Jọn 4:48-51

Matiu 12:39 Ma Ọ zara, si ha, Ajọ ọb͕ọ nākwa iko nāchọ ihe-iriba-ama; agaghi-enye kwa ya ihe-iriba-ama ma-ọbughi ihe-iriba-ama nke Jona onye-amuma;

Jizọs gwara ndị mmadụ na a ga-enye ha ihe ịrịba ama nke Jona onye amụma.

1. Ihe ịrịba ama Jona: Ihe Baịbụl Na-akụziri Anyị Banyere Ihe Chineke Na-eme ná Ndụ Anyị

2. Ịchọ ihe ịrịba ama: Ịmata ọrụ ebube Chineke na ndụ kwa ụbọchị

1. Luk 11:29-30 – Mgbe igwe mmadụ na-abawanye, ọ malitere ịsị, “Ọgbọ a bụ ọgbọ ọjọọ. Ọ na-achọ ihe ịrịba ama, ma ọ dịghị ihe ịrịba ama ga-enye ya ma e wezụga ihe ịrịba ama nke Jona.

2. Abụ Ọma 78:12-14 - O kewara oké osimiri, mee ka ha gabiga na ya, meekwa ka mmiri guzoro dị ka obo. N'ehihie ka O were igwe-oji duo ha, were kwa ìhè nke nēre ọku du n'abali nile. Ọ nāwa nkume nkume di iche iche n'ọzara, we me ka ha ṅua nke-uku dika miri si n'ob͕u di.

Matiu 12:40 Nʼihi na dị ka Jona nọrọ ụbọchị atọ na abalị atọ nʼime afọ whale; otú a ka Nwa nke madu gānọ ubọchi atọ ehihie na abali n'elu uwa.

Oge Jona n'ime afọ whale bụ ihe nnọchianya nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

1: Jisus nwuru, si kwa n'ọnwu bilie zọputa ayi na nmehie nile ayi.

2: Jisus bu nbilite-n'ọnwu na ndu; ikwere na Ya na-eweta ndụ ebighị ebi.

Jọn 11:25 Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọnwu, ọ gādi kwa ndu.

Ndị Rom 5:8 Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 12:41 Ndị Ninive ga-ebili n'oge ikpe ha na ọgbọ a, ha ga-amakwa ya ikpe: n'ihi na ha chegharịrị n'ozi ọma Jona; ma, le, Onye ka Jona nọ n'ebe a.

Ndị Ninive gosiri na nchegharị pụrụ iduga ná nzọpụta, ọbụna mgbe ndị mmadụ nọ n’ebe dị anya n’ebe Chineke nọ.

1. Nchegharị na-eduga na nzọpụta, n'agbanyeghị ebe ị nọ na ndụ.

2. Amara Chineke dị ukwuu karịa ka onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike iche n'echiche.

1. Jona 3: 1-10 - Ndị Ninive kwere ozi Chineke ma chegharịa.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 12:42 Eze nwaanyị ndịda ga-ebili n'oge ikpe ya na ọgbọ a, ọ ga-amakwa ya ikpe: n'ihi na o si na nsọtụ ụwa bịa ịnụ amamihe Solomon; ma, le, Onye ka Solomon nọ n'ebe a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ike dị ukwuu karịa Solomọn, onye ga-abịa kpee ọgbọ a ikpe.

1: Ayi aghaghi ichọ amam-ihe nke Chineke, dika eze-nwanyi South nāchọ amam-ihe Solomon.

2: Anyị agaghị eleda ike nke Chineke anya, n'ihi na Ọ kariri onye ndu ụwa ọ bụla.

1: Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta, a ga-enyekwa ya."

Ilu 2:1-5: “Nwa m, ọ bụrụ na ị nara okwu m nile, we zobe ihe nile M’nyere n’iwu n’ebe i nọ; ka i we tọ nti-gi nti n’amam-ihe, tukwasi obi-gi na nghọta; , welie olu-gi elu inwe nghọta: Ọ buru na i nāchọ ya dika ọla-ọcha, I we chọ ya dika àkù zoro ezo;

Matiu 12:43 Mgbe mmụọ na-adịghị ọcha si n'ebe mmadụ nọ pụọ, ọ na-ejegharị n'ebe kpọrọ nkụ, na-achọ izu ike, ma ọ hụghị.

Mọ nādighi ọcha nāchọ ichọ izu-ike n'ebe kpọrọ nku, ma ọ dighi-achọta ya.

1. Mgbalị ịchọta izu ike n'ụwa ike gwụrụ

2. Ịchọta nkasi obi n'oge nkụda mmụọ

1. Aisaia 40:30-31 - Ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gāgwu kwa umu-okorọbia; ma ndị na-echere Onye-nwe ga-eme ka ume ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

2. ABÙ ỌMA 127:2- Ọ bu n'efu ka i nēbili n'isi-ututu je ije zuru ike, nēri nri nke ndọb͕u onwe-ha n'obi; N'ihi na Ọ nēnye onye ọ huru n'anya ura.

Matiu 12:44 O we si, M'gālaghachi n'ulom ebe M'siri puta; ma mb͕e ọ biaruru, ọ huru ya ka ọ tọb͕ọrọ n'efu, a zara ya, ma chọọ ya mma.

Jizọs kwuru banyere otu nwoke lọghachiri n’ụlọ hụ na ọ tọgbọrọ chakoo, dịkwa ọcha.

1. "Ike nke Ịdị ọcha: Ihe mmụta ndị sitere n'ilu Jizọs"

2. "Ịchọta afọ ojuju n'ụlọ tọgbọrọ chakoo"

1. Aisaia 40:11 - Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ; ọ gāchikọta umu-aturu n'aka-ya; Ọ gēbu ha n'obi-Ya, were nwayọ duru ndi di na nwata.

2. Ilu 24:3-4 - Site n'amamihe ka eji ewu ulo, ọ bu kwa nghọta ka ejiworo guzosie ike; Site n'ihe-ọmuma ka ime-ulo nile juputara n'àkù nile di oké ọnu-ahia di kwa utọ.

Matiu 12:45 Mgbe ahụ ọ gawa, kpụrụ mmụọ asaa ọzọ dị njọ karịa ya onwe ya, ha wee banye biri n'ebe ahụ: ma ikpe-azụ nke nwoke ahụ dị njọ karịa nke mbụ. Otú a ka ọ gādi-kwa-ra ọb͕ọ a nēmebi iwu.

Jizọs dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị na ime mmehie ga-eduga n’ọnọdụ dị njọ karịa ka ọ dị na mbụ, nakwa na otu ihe ahụ ga-emetụta ọgbọ ọjọọ dị ugbu a.

1. Ihe ize ndụ nke Mmehie: Ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jizọs

2. Ọnụ Ihe Ọjọọ: Ịmụta ihe n’aka Jizọs

1. Jemes 1:14-15 – Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie mgbe o tolitere na-amụkwa ọnwụ.

2. Ilu 14:12 – O nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.

Matiu 12:46 Mgbe ọ nọ na-agwa ndị mmadụ okwu, lee, nne ya na ụmụnne ya guzoro nʼèzí na-achọ ka ha na ya kparịta ụka.

Ndị ezinụlọ Jizọs gbalịrị ịgwa ya okwu ka ọ na-ezi ndị mmadụ ihe.

1. Ọ dị mkpa ka anyị na-elekwasị anya n'ọrụ anyị na-arụ, ọbụna mgbe ezinụlọ na-agbalị ịdọpụ anyị uche.

2. Ihe nlereanya Jizọs banyere otú anyị ga-esi bute mkpa ndị ọzọ ụzọ karịa ezinụlọ anyị.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2. Mak 3:31-35 – Nne na umu-nne Jisus biakutere Ya, ma ọ zara, si, Onye ọ bula nke nēme uche Chineke bu nwa-nnem na nwa-nnem na nnem.

Matiu 12:47 Otù onye we si ya, Le, nne-gi na umu-nne-gi nēguzo n'èzí, nāchọ igwa gi okwu.

Nne ya na ụmụnne ya bịakwutere Jizọs, bụ́ ndị chọrọ ịgwa ya okwu.

1. Mkpa ezinụlọ dị na mkpa ọ dị ibute mmekọrịta na ndị kacha nso anyị.

2. Uwụtn̄kpọ oro Jesus ekenịmde ke ndida ini nnyene nneme ye ubon esie, idem ke ini enye ọkọkwọrọde ikọ.

1. Mak 3:31-35 – Mgbalị ezinụlọ Jizọs mere igbochi ya.

2. Matiu 10:37 – Ozizi Jizọs banyere mkpa ọ dị ịhụ ezinụlọ n’anya.

Matiu 12:48 Ma Ọ zara, si onye kọrọ ya, Ònye bu nnem? òle ndi bu kwa umu-nnem?

Jizọs na-ajụ ihe ezinụlọ pụtara ma na-agbagha nkọwa ọdịnala ahụ.

1. Ezinụlọ Kariri Naanị Ọbara: Ịchọgharị Pụtara Ezinụlọ Gafere Mmekọrịta Dị Ndụ

2. Oku nke ịhụ n'anya: Ihe ịma aka Jizọs na-amata na anyị nwere oke mmadụ

1. Matiu 22:34-40 – Ilu Jizọs gbasara ezi onye Sameria

2. Mak 12:28-31 - Iwu Jizọs nyere ka e hụ Chineke na onye agbata obi n'anya

Matiu 12:49 O we setipu aka-Ya n'ebe ndi nēso uzọ-Ya nọ, si, Le, nnem na umu-nnem!

Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya bụ ezinụlọ ya.

1: Ezinụlọ anyị họọrọ nwere ike ịdị mkpa ka ezinụlọ anyị mụrụ na ya.

2: Irube isi n’iwu Chineke nwere ike ime ka anyị bịaruo ya nso, meekwa ka anyị bụrụ ndị otu ezinụlọ.

1: Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2: Ndị Galetia 6:10 - "Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ niile, karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe."

Matiu 12:50 Nʼihi na onye ọ bụla nke ga-eme ihe Nna m nke bi nʼeluigwe na-achọ, onye ahụ bụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na nne m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị mkpa ọ dị imezu uche Chineke.

1: Anyị niile dị n'otu na Kraịst mgbe anyị na-erubere uche Chineke isi.

2: Ịgbaso uche Chineke na-eduba anyị na ya na ibe anyị na-akpakọrịta.

1: Jọn 15:14 - "Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu eme ihe m na-enye n'iwu."

2: Ọrụ 10: 34-35 - Pita wee meghee ọnụ ya, sị: "N'ezie, aghọtara m na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama ná mba ọ bụla, onye ọ bụla nke na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata."

Matiu 13 bụ nchịkọta ilu Jizọs ji kọwaa ala-eze elu-igwe, na-akọwa uru ya, uto ya na mmezu ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ilu nke Ọgha mkpụrụ (Matiu 13:1-9), bụ́ ebe mkpụrụ a ghara n’ụdị ala dị iche iche na-anọchi anya nzaghachi dị iche iche nye okwu Chineke. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya banyere ojiji o ji ilu eme ihe, Jizọs kọwara na o ji ha kpughee eziokwu nye ndị na-emeghe ma na-ezonarị ndị na-adịghị ahụ eziokwu (Matiu 13:10-17). Ọ kọwaziri ndị na-eso ụzọ Ya ilu nke Ọgha mkpụrụ (Matiu 13:18-23).

Paragraf nke abụọ: Jizọs tụrụ ọtụtụ ilu gbasara alaeze ahụ - Ilu nke ahịhịa n’etiti ọka na-akọwa ịdị n’otu nke ezi ihe na ihe ọjọọ ruo mgbe ọgwụgwụ mgbe Chineke ga-ekewapụ ha (Matiu 13:24-30), Ilu nke Mkpụrụ Mọstad na ihe iko achịcha na-emesi ike ka alaeze. na-amalite obere ma na-eto nke ukwuu (Matiu 13:31-33). Mgbe o kwuchara ilu ndị a, Jizọs kọwara na nzuzo nye ndị na-eso ụzọ ya ihe dị n’azụ ilu nke igbo pụtara (Matiu 13:36-43).

Paragraf nke atọ: N’akụkụ ikpeazụ a, Jizọs tụrụ ilu atọ ọzọ dị mkpirikpi – Akụ zoro ezo, Pel Merchant na Net Fishing – ha niile na-ekwusi oke uru ala-eze nwere na otu o siri chọọ nkwa zuru oke n’aka ndị na-achọ ya (Matiu 13:44-50). Mgbe ọ gụchara ozizi ndị a n’obodo ya bụ́ Nazaret, ọ tụrụ ndị mmadụ n’anya ma ha na-ewesakwa ha iwe n’ihi na ha ma ezinụlọ ya. Ya mere, n'agbanyeghị amamihe ya na ọrụ ebube ya, ha ekwenyeghị na ọ na-eduga Jizọs n'ikwu na onye amụma enweghị nsọpụrụ naanị n'obodo ya na n'etiti ndị ikwu ya.

Matiu 13:1 Nʼụbọchị ahụ, Jizọs pụrụ nʼụlọ, nọdụ ala nʼakụkụ oké osimiri.

Jizọs gara n’akụkụ oké osimiri kụzie ihe.

1: Jizọs gara n’akụkụ oké osimiri ka ọ kuziere anyị na ọ dị njikere mgbe niile ịkọrọ anyị amamihe na ihe ọmụma ya.

2: Jisus gara n’akụkụ oké osimiri igosi anyị na Ọ dị njikere ịpụ n’ụzọ Ya zie ozi ọma.

1: Mak 4:1-2 - O we malite ọzọ izi ihe n'akuku oké osimiri: oké ìgwè madu we zukọ n'ebe ọ nọ, o we ba n'ub͕ọ, nọdu n'oké osimiri; ma igwe-mmadụ ahu nile nọ n’akuku oké osimiri n’elu ala.

Jọn 21:25 - Ma e nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, nke, ọ bụrụ na e dee ha n'otu n'otu, m na-eche na ọbụna ụwa n'onwe ya enweghị ike iburu akwụkwọ ndị a ga-ede. Amen.

Matiu 13:2 Ma oké ìgwè mmadụ zukọrọ nʼebe ọ nọ, nke mere na ọ banyere nʼụgbọ mmiri wee nọdụ ala; ma igwe-mmadụ ahu nile guzoro n'usọ.

Ìgwè mmadụ ahụ gbakọrọ gburugburu Jizọs wee banye n'ụgbọ mmiri wee si n'ebe ahụ gwa ha okwu.

1. Jizọs dị njikere ịgakwuru ndị mmadụ ozi ọma.

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile inyere ndị ọzọ aka.

1. Jọn 4: 7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke ma mara Chineke. Onye ọ bụla nke na-adịghị ahụ n’anya amaghị Chineke, n’ihi na Chineke bụ ịhụnanya.”

2. Mak 12:29-31 - "Jizọs zara, sị, 'Nke kacha mkpa bụ, 'Nụrụ, Israel: Jehova Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. + Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Nke abụọ bụ nka: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị ihe ọzọ e nyere n’iwu ka ndị a.’”

Matiu 13:3 O wee gwa ha ọtụtụ ihe n’ilu, sị: “Lee, ọgha mkpụrụ pụrụ ịgha mkpụrụ;

Jizọs na-akụzi ihe gbasara mkpa ọ dị ịgbasa ozi ọma site n’ilu nke ọgha mkpụrụ.

1: “Ilu nke Ọgha mkpụrụ: Ike nke Okwu Chineke”

2: “Ilu nke Ọgha mkpụrụ: Na-aghọrọ Ihe Anyị Na-agha”

1: Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2: Matiu 28: 19-20 - "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

Matiu 13:4 Ma mgbe ọgha mkpụrụ, ụfọdụ mkpụrụ dara nʼakụkụ ụzọ, anụ ufe bịakwara richapụ ha.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akọwa otú e si gbasaa Okwu Chineke.

1. "Ịgha mkpụrụ n'okwukwe: Ịnweta ihe ubi nke ngọzi"

2. "Nnụnụ na Ọgha mkpụrụ: Ịghọta Ike nke Onye iro"

1. Mak 4:14-20

2. Abụ Ọma 126:5-6

Matiu 13:5 Ụfọdụ dakwasịrị nʼebe nkume dị elu, ebe ha na-enwechaghị ájá: ngwa ngwa ha wee pulite, nʼihi na ha enweghị omimi nke ala.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akụziri anyị na mkpụrụ ga-enwerịrị mgbọrọgwụ miri emi ka o wee too.

1. Ka mgbọrọgwụ dị omimi, ọ na-akawanye ihe ubi

2. Ịzụlite Obi nke Okwukwe

1. Ndị Kọlọsi 2:7 - Gbanyere mkpọrọgwụ n'ime ya, wuliekwa ya elu, guzosiekwa ike n'okwukwe, dịka a kụziiri unu, were ekele na-aba ụba n'ime ya.

2. ABÙ ỌMA 1:3 - Ọ gādi ka osisi akuworo n'akuku osimiri nile nke miri, Nke nāmi nkpuru-ya na mb͕e-ya; akwukwọ-ya agaghi-akpọnwu kwa; ihe ọ bula nke ọ nēme gāgara nke-ọma.

Matiu 13:6 Ma mgbe anyanwụ wara, ha chanwụrụ; ma n’ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ, ha akpọnwụwo.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi ọdịiche dị n'etiti ndị nwere mgbọrọgwụ na ndị na-enweghị.

1. Uru Inwe ntọala siri ike n'okwukwe

2. Ihe egwu dị n'inwe okwukwe n'ọkwa elu

1. Ndị Kọlọsi 2: 7 - "Gbanyere mgbọrọgwụ ma wulitekwa ya n'ime ya, guzosiekwa ike n'okwukwe, dị ka a kụziiri gị, na-aba ụba na ekele."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Matiu 13:7 Ufọdu we da n'etiti ogwu; Ogwu gwun̄ gwun̄ enerieen̄ ge.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akụzi na ọnwụnwa nke ụwa na-akpagbu ụfọdụ ndị okwukwe.

1: Ezi okwukwe gbanyere mkpọrọgwụ n'okwu Chineke ma chebe ya pụọ n'ọnwụnwa nke ụwa.

2: Iji nwee okwukwe siri ike, anyị ga-etinye ego n'ịnụ na ịghọta okwu Chineke.

1: Ndị Kọlọsi 3:2 - Tukwasinu uche-unu n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa.

2: Ndị Hibru 12:1 - Ya mere, ebe ọ bụ na igwe-oji nke ndị akaebe dị ukwuu gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụkwa ibu ọ bụla na mmehie nke na-arapara n'ahụ́, ka anyị werekwa ntachi obi gba ọsọ nke edobere anyị n'ihu.

Matiu 13:8 Ma ndị ọzọ dara nʼezi ala, mia mkpụrụ, otu narị otu narị, ọzọ iri isii, ọzọkwa iri atọ.

Ala ọma na-amịpụta ihe ubi.

1: Ezi owuwe ihe ubi na-adabere na ezigbo ala

2: Ezigbo ala na-eweta ụbara

1: 2 Ndị Kọrịnt 9: 6-8 - "Ma nke a ka m na-ekwu: Onye na-agha mkpụrụ n' ntanta ga-ewe ihe ubi, ma onye na-agha mkpụrụ n'ụba ga-aghọrọkwa ihe ubi n'ụba. N'ihi na Chineke nāhu onye nēji obi-utọ n'anya n'anya: Chineke puru ime ka amara nile babigara unu ókè, ka unu, ebe unu nēzuzu ihe nile mb͕e nile n'ihe nile, we nwebiga ókè n'ezi ọlu ọ bula."

2: Jọn 4: 35-38 - "Ọ bụ na unu asịghị, 'Ọnwa anọ ka dị, ma owuwe ihe ubi abịa?' Lee, a sị m unu, welienụ anya unu lee ubi, n'ihi na ha achaworị ọcha. maka owuwe-ihe-ubi, onye nēwe ihe-ubi nānara kwa ugwọ-ọlu, nāchikọputa kwa nkpuru nye ndu ebighi-ebi, ka onye nāgha nkpuru na onye nēwere ihe ubi we ṅuria ọṅu n'otù: n'ihi na nime nka ka okwu ahu bu ezie, Otù na-agha, onye ọzọ nēwe kwa ihe ubi. M’we zipụrụ gị iweta ihe ubi nke ị na-adọgbughị onwe gị n’ọrụ n’ihi ya;

Matiu 13:9 Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụrụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ihe ncheta ka anyị jiri obi na uche ghere oghe gee okwu Chineke.

1. “Ka Anyị Gee Okwu Chineke Ntị”

2. “Meghee obi na uche gị ka ị nụ Okwu Chineke”

1. Aisaia 50:4-5 - “Jehova, bú Chineke, enyewom ire nke ndi nēzí ihe; Ụtụtụ ka ọ na-eteta; ọ na-akpọte ntị m ka m nụ dị ka ndị a kụziiri ihe.”

2. Jemes 1:19-21 - “Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke. Ya mere, wepụ ihe ruru unyi niile na ajọ omume juru ebe niile ma were nwayọọ nara okwu ahụ a kụrụ n’ala, nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi unu.”

Matiu 13:10 Ndi nēso uzọ-Ya we bia, si Ya, Gini mere I nāgwa ha okwu n'ilu?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs ihe mere o ji na-agwa ndị mmadụ okwu n’ilu.

1: Chineke na-agwa anyị okwu n'ụzọ na-ama anyị aka ịchọ nghọta miri emi.

Nke abụọ: Chineke na-agwa anyị okwu n’ilu iji nyere anyị aka ịbịaru ya nso na ịghọta eziokwu nke mmụọ.

1: Abụ Ọma 78:2 - M'gāsaghe ọnum n'ilu: M'gākwuwa okwu-ugha nile nke mb͕e ochie.

Luk 8:9-10 IGBOB - Ndi nēso uzọ-Ya we jua Ya, si, Gini bu ilu nka? O we si, Ọ bu unu ka enyeworo imara ihe-omimi nile nke ala-eze Chineke: ma ndi fọduru n'ilu; ka ha we ghara ihu uzọ, ka ha we ghara inu kwa n'ọnunu.

Matiu 13:11 Ọ zara, si ha, N'ihi na enyere unu ka unu mara ihe-omimi nke ala-eze elu-igwe, ma enyeghi ha ya.

Jizọs na-akọwara ndị na-eso ụzọ ya ihe omimi nke Alaeze eluigwe.

1. Ịghọta ihe omimi nile nke ala-eze nke Eluigwe

2. Ịchọ amamihe nke Chineke imeghe ihe omimi nile nke ala-eze nke Eluigwe

1. Jemes 1:5 "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya."

2. Abụ Ọma 25:14 "Ihe nzuzo Jehova dị n'aka ndị na-atụ egwu Ya, Ọ ga-egosikwa ha ọgbụgba ndụ Ya."

Matiu 13:12 N'ihi na onye ọ bula nke nwere, onye ahu ka agēnye, ọ gēnwe kwa uba: ma onye ọ bula nke nēnweghi, ọbuná ihe o nwere ka agānapu ya.

A ga-enye ndị nwere karịa, ma ndị na-enweghị ka a ga-anapụ ha ihe ha nwere.

1. Uba nke Chineke Maka Ndi Ya: Ighota ngozi nke Uganiru

2. Ngọzi nke afọ ojuju: Ịchọta udo n'etiti ahụhụ

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Abụ Ọma 37:25 - Abụ m nwata ma ugbu a m emewo agadi, ma ahụbeghị m ka ndị ezi omume hapụrụ ma ọ bụ ụmụ ha ka ha na-arịọ nri.

Matiu 13:13 Ya mere ana m agwa ha okwu n’ilu: n’ihi na ha ahụghị ihe; ma n'ịnụ, ha anụghị, ha aghọtaghịkwa.

Jizọs ji ilu kụziere ndị mmadụ banyere alaeze eluigwe n’ihi na ha enweghị ike ịghọta ya.

1. Ịghọta Alaeze eluigwe: Inyocha ilu Jizọs

2. Nghọta: N'ikwesị ntụkwasị obi na-anụ na ịhụ Ihe Chineke Na-egosi Anyị

1. Ilu 4:7 - Amamihe bụ isi ihe; n'ihi nka nweta amam-ihe: Were kwa ihe-nnweta-gi nile nweta nghọta.

2. Jọn 8:31-32 - Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie; Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù.

Matiu 13:14 Ewe mezu kwa nime ha ka amuma Aisaia, nke si, N'ọnunu unu gānu, ma unu agaghi-aghọta; ma n'ọhuhu ka unu gāhu, ma unu agaghi-aghọta:

Amụma Aịzaya mezuru n’ebe ndị na-aghọtaghị ihe ha nụrụ na ndị na-aghọtaghị ihe ha na-ahụ.

1. "Ịhụ na Ịnụ Ma Ọ bụghị Nghọta: Mmezu nke Amụma Aịsaịa"

2. "Ịhọrọ Ịghara Ịghọta: Imeri Mmezu nke Amụma Aịsaịa"

1. Aisaia 6:9-10 - "O we si, Je, si ndi nka, Nurunu n'ezie, ma unu aghọtala: hu kwa n'ezie, ma unu aghọtala: Mee ka obi ndi nka di arọ́, me kwa nti-ha nti. ka ha ghara iwere anya-ha hu ihe, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, we di ike.

2. Ndị Rom 11:8-10 - "Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Chineke enyewo ha mọ nke iri-ura, anya ka ha ghara ihu, na nti nke ha nādighi-anu, rue ta. table ka ewe me ọnyà, na ọnyà, na ihe-isu-ngọngọ, na ihe-ọlu-ha: Ka anya-ha b͕a ọchichiri, ka ha we ghara ihu uzọ, ruda kwa azu-ha mb͕e nile.

Matiu 13:15 N'ihi na obi ndị a emewo nkụja, ntị ha kpuchikwara ntị ha, ma ha emechiwo anya ha; ka ha we ghara iwere anya-ha hu mb͕e ọ bula, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, M'we me ka aru di ha ike.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu ndị mmadụ nwere ike isi kpuo ìsì na mmụọ na ntị n'okwu Chineke.

1: Emechiela Anya Gị n’Okwu Chineke

2: Iji obi mepere emepe anụ na ịhụ Okwu Chineke

1: Aisaia 6:9-10 - Je, si ndi nka, Nurunu n'ezie, ma unu aghọtala; ma hụ unu n’ezie, ma unu aghọtaghị. Mee ka obi ndị a maa abụba, meekwa ka ntị ha dị arọ, mechiekwa anya ha; ka ha we ghara iji anya-ha hu uzọ, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, we di ike.

2: Jọn 12:37-40 - Ma ọ bu ezie na Ọ mere ọtutu ihe-iriba-ama di otú a n'iru ha, ma ha ekweghi na Ya: ka okwu Aisaia, bú onye-amuma we mezu, nke Ọ nēkwu, si, Onye-nwe-ayi, ònye kwere okwu-ayi? ma ònye ka ekpugheworo ogwe-aka nke Onye-nwe? Ya mere ha apughi ikwere, n'ihi na Aisaia siri ọzọ, O mewo ka anya-ha kpue ìsì, me kwa ka obi-ha di ike; ka ha we ghara iji anya-ha hu uzọ, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, ka M'we me ka aru di ha ike.

Matiu 13:16 Ma ngọzi na-adịrị anya unu, nʼihi na ha na-ahụ ụzọ, na ntị unu, nʼihi na ha na-anụ ihe.

Jizọs na-agọzi ndị nwere ike ịhụ ma nụ ozizi ya.

1. Onyinye nke ịhụ anya na ịnụ ihe: Ịhụ na ịnụ ozi Chineke.

2. Ṅụrịa ọṅụ na ngozi nke ịhụ na ịnụ okwu Chineke.

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Abụ Ọma 119:18 - Meghee anyam abua, ka m'we si n'iwu-Gi hu ihe-ebube di iche iche.

Matiu 13:17 N'ihi na n'ezie asim unu, na ọtutu ndi-amuma na ndi ezi omume nāchọ ihu ihe unu nāhu, ma ha ahughi ha; na inu ihe nile unu nānu, ma unu anughi ha.

Ndị amụma na ndị ezi omume n’oge gara aga chọsiri ike inweta ngọzi ndị e nyeworo ọgbọ dị ugbu a.

1: Ka anyị nwee ekele maka ihe ùgwù ndị e nyere anyị ma jiri ha na-enye Chineke otuto.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ nke ezi omume ka anyị wee nweta otu ngozi nke ndị amụma na ndị ezi omume n’oge gara aga.

1: Ndị Efesọs 5: 20 - "Na-ekele Chineke na Nna mgbe niile maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst."

2: Abụ Ọma 112:1- “Toonụ Jehova. Onye agọziri agọzi ka nwoke ahu bu nke nātu egwu Jehova, nke ihe nile O nyere n'iwu nātọ utọ nke-uku.

Matiu 13:18 Ya mere, nuru ilu onye-agha.

Ilu nke ọgha mkpụrụ bụ ihe mmụta gbasara mkpa ọ dị ịghọta okwu Chineke.

1: Ọgha mkpụrụ na Mkpụrụ ahụ: Ihe Ilu Ọgha mkpụrụ ahụ Na-akụziri Anyị Banyere Okwu Chineke

2: Ike Ilu: Otú Ilu Pụrụ Isi nyere Anyị Aka ịghọta Okwu Chineke

1: Isaiah 55: 10-11 - N'ihi na dị ka mmiri ozuzo na snow si n'eluigwe na-agbada, ha adịghịkwa alọghachi n'ebe ahụ, ma na-agba ụwa mmiri, na-eme ka ọ pụta ma pulite, na-enye mkpụrụ nye onye na-agha mkpụrụ na nri nye onye na-eri nri ; okwum gābu nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, ma ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gēme kwa ka ihe nāgaram nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

2:2 Timoti 3:16-17 - “Akwụkwọ Nsọ dum ka Chineke na-ekupụ ume, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye nke Chineke wee ruo eru, bụrụ onye a kwadebere maka ezi ọrụ ọ bụla. ”

Matiu 13:19 Mgbe onye ọ bụla nụrụ okwu ala-eze, ma ọ ghọtaghị ya, ajọ onye ahụ na-abịa napụkwa ihe a ghara nʼobi ya. Nke a bu onye natara nkpuru n'akuku uzọ.

Ebe Mgbe mmadụ nụrụ okwu nke Alaeze ahụ ma ọ ghọtaghị ya, ajọ onye ahụ na-abịa buru mkpụrụ nke a kụrụ n’obi ya.

1. Ka anyị ghara ikwe ka onye ajọ omume zuo anyị obi

2. Ịghọta Okwu nke Alaeze ahụ dị mkpa maka uto ime mmụọ

1. Luk 8:11-15 - Ilu nke Ọgha mkpụrụ

2. Ndị Efesọs 6:11-12 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke

Matiu 13:20 Ma onye natara mkpụrụ nʼebe nkume, onye ahụ bụ onye na-anụ okwu ahụ, ma onye ọ bụla nʼime ha ji ọṅụ nara ya;

Onye nuru okwu Chineke we were ọṅù nara ya bu onye nāgha nkpuru-ya n'ala nkume;

1. Añụ nke ịnara Okwu Chineke

2. Ịkụ mkpụrụ nke ozi ọma n'ala nkume

1. Abụ Ọma 119:162 - Ana m aṅụrị ọṅụ n'okwu gị dị ka onye na-achọta nnukwu ihe nkwata.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Matiu 13:21 Ma o nwebeghị mgbọrọgwụ nʼime onwe ya, kama ọ na-adịru nwa oge: nʼihi na mgbe mkpagbu ma ọ bụ mkpagbu ebilite nʼihi okwu ahụ, a na-emehie ya site nʼime ya.

Enweghị mgbọrọgwụ na-eduga n'ịgbanwe mgbanwe n'ihu ihe isi ike.

1: Nọgidesie Ike n'Okwukwe n'agbanyeghị mkpagbu

2: Mkpa ọ dị inwe ntọala siri ike n'ime Kraịst

1: Ndị Rom 5: 3-5 "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, àgwà; na àgwà, olileanya. ma olileanya adịghị eme anyị ihere, n'ihi na Chineke ịhụnanya. a wụsaworo anyị n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyeworo anyị.”

2: Jemes 1:2-4 “Gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. na zuru oke, ọ bụghị ihe ọ bụla kọrọ."

Matiu 13:22 Onye na-aghakwa mkpụrụ n'etiti ogwu bụ onye na-anụ okwu ahụ; ma ncheb͕u nke uwa nka, na aghughọ nke àkù, we kpab͕ue okwu ahu, ma ọ we ghọ onye nāmighi nkpuru.

Nchegbu nke ụwa na aghụghọ nke akụnụba nwere ike kpagbuo okwu Chineke ma mee ka ọ ghara ịmị mkpụrụ.

1: Anyị kwesịrị ilekwasị anya na Chineke, ọ bụghị ihe onwunwe, ka anyị wee mụọ mkpụrụ n'ezie.

2: Ịhụ ego n'anya nwere ike bụrụ ihe mgbochi ịnụ okwu Chineke.

Luk 12:15-15 Ọ sịrị ha: “Lezienụ anya ma kpachara anya maka anyaukwu, nʼihi na ndụ mmadụ esiteghị nʼụba nke ihe o nwere.”

2:1 Timoti 6:10 - “N'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile, nke ụfọdụ siworo n'okwukwe kpafuo n'anyaukwu ha, werekwa ọtụtụ ihe mwute dupue onwe ha.”

Matiu 13:23 Ma onye natara mkpụrụ nʼezi ala bụ onye nụrụ okwu ahụ wee ghọta ya; nke nāmi kwa nkpuru, nēmi kwa, otù ọgu madu ọgu ise, ọzọ ọgu atọ, ọzọ kwa orú na iri.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi na ndị nụrụ okwu Chineke ma ghọta ya ga-amị ọtụtụ mkpụrụ.

1. Na-amị mkpụrụ: Ike nke nrubeisi

2. Na-eto eto n'Okwukwe: Ụgwọ ọrụ nke Ịnụ na Ịghọta Okwu Chineke

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Abụ Ọma 19:7-8 - Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Onye-nwe-ayi kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe; Ihe-iriba-ama nile nke Onye-nwe-ayi ziri ezi, nēme ka obi ṅuria; iwu-nsọ nke Onye-nwe-ayi di ọcha, nēnye anya abua ìhè.

Matiu 13: 13 Jehova wepụtaara ha ha, na-asị, a tụkwasị alaeze nke eluigwe tụnyere nwoke kụrụ ezi mkpụrụ n'ubi ya:

Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke ghara ezi mkpụrụ n’ubi ya iji gosi Alaeze eluigwe.

1. Owuwe ihe ubi nke Chineke: ezi mkpụrụ nke Alaeze ya

2. Ilu gbasara ọgha mkpụrụ: Otu esi agha mkpụrụ ọma n’alaeze Eluigwe

1. Ndị Galeshia 6:7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu: Chineke adịghị emo; n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa ihe ubi. onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsi na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

2. Matiu 7:15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-amata ha site na mkpụrụ ha. Ọ bụ mkpụrụ vaịn a na-ekpokọta site n'osisi ogwu, ma ọ bụ fig site n'uke? Ya mere, ọ bụla. Osisi ọma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ahụ na-arịa ọrịa na-amị ajọ mkpụrụ, osisi na-adịghị mma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi ahụ na-arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ, osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, a na-egbutu ya ma tụba ya n'ọkụ. ga-amata ha site ná mkpụrụ ha.”

Matiu 13:25 Ma mgbe ndị mmadụ na-arahụ ụra, onye iro ya bịara kụọ ata nʼetiti ọka wit, gawa.

Onye iro nke ndị Chineke kụrụ ata n’etiti ọka wit mgbe ndị mmadụ nọ n’ụra.

1. Ihe ize ndụ nke enweghị afọ ojuju na ndụ ime mmụọ

2. Ịnọgide na-amụ anya n'ụwa nke ọnwụnwa

1. Ndị Efesọs 6:10-18 (Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu)

2. 1 Pita 5:8 (Nweenụ uche ziri ezi; lezienụ anya. Onye iro unu ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa).

Matiu 13:26 Ma mgbe agụba ahụ pulitere, mịa mkpụrụ, mgbe ahụ ata ahụ pụtakwara.

Ilu banyere ọka wit na ata na-ekpughe na ọbụna n'etiti ihe ọma, ihe ọjọọ nwere ike ịpụta.

1. Ilu nke ọka na ata: Ịmata ihe ọma na ihe ọjọọ na ndụ

2. Uru Ndidi Uru: Imuta ihe site n'ilu nke ọka na ata

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Matiu 13:27 Ndị na-ejere onye nwe ụlọ ozi wee bịa sị ya: “Onyenwe anyị, ọ̀ bụ na i ghaghị mkpụrụ ọma nʼubi gị? òle ebe kwa ata siri?

Ndị ohu ahụ jụrụ onye nwe ụlọ ajụjụ banyere ebe ata dị n’ubi e ji ezi mkpụrụ ghara.

1. Chineke na-eji ezughị okè anyị emezu uche ya.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị ihe ọ na-eme.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

Matiu 13:28 Ọ si ha, Onye-iro mere nka. Ndi-orù ahu we si ya, Ì gābu kwa ka ayi je chikọta ha?

Nna ukwu nke ezinụlọ hụrụ na a kụrụ ata n’ubi ọka wit ya. Ndị ohu ya jụrụ ma hà ga-aga wepụ ata ndị ahụ, ma nna ha ukwu gwara ha na onye iro mere ihe a.

1. Onye iro nke mkpụrụ obi anyị na-achọ ịgha ahịhịa obi abụọ na egwu na ndụ anyị.

2. Anyị enweghị ike ileghara ọrụ onye iro anya n'ezie, kama ọ ga-abụrịrị na anyị mụrụ anya ma nọgide na-elekwasị anya na atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

1. Ndị Efesọs 6:10-13 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Matiu 13:29 Ma Ọ siri, É-è; ka unu we ghara ichikọba ata, unu na ha nēripu-kwa-ra ọka wheat.

Ilu nke Wheat na Tares na-akụziri anyị na anyị ga-akpachara anya mgbe anyị na-ekewa ihe ọma na ihe ọjọọ dịka anyị nwere ike ịkpata mmerụ ahụ n'ime usoro ahụ.

1. “Nghọta nke Onyenwe anyị: Kewapụ ezi ihe na ihe ọjọọ”

2. "Ilu nke ọka na ata: nkuzi na nghọta"

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, na a ga-enye ya."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile guzozie."

Matiu 13:30 Ka ha abụọ tokọọ ruo nʼoge owuwe ihe ubi: ma nʼoge owuwe ihe ubi, m ga-asị ndị na-ewe ihe ubi, Buru ụzọ chikọta ata, kee ha n'ùkwù ikpo ọkụ, ma chikọta ọka n'ọba nkem.

Jizọs tụrụ ilu banyere ọka wit na ata, bụ́ ebe a na-ekwe ka ọka wit na ata tookọ ọnụ ruo n’oge owuwe ihe ubi. N'oge owuwe ihe ubi, a ga-agwa ndị na-ewe ihe ubi ka ha kpokọta ata n'ìgwè ka ha kpọọ ha ọkụ, na-echekwa ọka wit n'ọba.

1. Ilu nke ọka na ata: Nkwadebe maka owuwe ihe ubi

2. Ịzụlite Ikwesị ntụkwasị obi: Ọmụmụ Matiu 13:30

1. Ndị Galetia 6:7-9 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị;

2. Jemes 3:18 – Ma ihe ubi nke ezi omume ka a na-agha n’udo site n’aka ndị na-eme udo.

Matiu 13:31 31                       ilu ha ilu ọzọ, Ala-eze elu-igwe di ka nkpuru mọstad, nke otù onye were, gha n'ubi-ya;

E ji alaeze eluigwe tụnyere obere mkpụrụ mọstad.

1. Mkpụrụ Mọstad: Ihe nnọchianya nke Okwukwe

2. Ike nke obere omume nke nrube isi

1. Luk 17:6 - “Onyenwe anyị wee sị: “Ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu nwere ike ịsị osisi sycamine a, Tụpụ gị na mgbọrọgwụ, kụọkwa gị n'oké osimiri; ọ kwesịkwara irubere gị isi.”

2. Mak 4:31 - "Ọ dị ka mkpụrụ osisi mọstad, nke, mgbe a na-agha ya n'ụwa, dị ntakịrị karịa mkpụrụ niile dị n'ụwa."

Matiu 13:32 Nke bụ́ nke kasị nta nʼime mkpụrụ niile: ma mgbe o tolitere, ọ bụ ya kasị ukwuu nʼetiti akwụkwọ nri, ghọkwa osisi, nke mere na anụ ufe nke eluigwe na-abịa na-arahụ nʼalaka ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi ịdị ukwuu nke mmalite nke yiri obere.

1. “Ike nke mmalite mmalite”

2. “Inweta Ihe Nwere Ike n’Obere Ihe”

1. 1 Ndị Kọrint 1:27-29 - “Ma Chineke họọrọ ihe nzuzu n'ụwa imere ndị maara ihe ihere; Chineke họọrọ ihe na-adịghị ike n'ụwa ka ihere mee ndị dị ike; 28 Chineke họọrọ ihe dị ala na ihe a na-eleda anya n’ụwa, ọbụna ihe ndị na-adịghị, ka o mee ka ihe ndị dị adị ghara ịdị irè, 29 ka mmadụ ọ bụla ghara ịnya isi n’ihu Chineke.”

2. Aisaia 40:31 – “Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

Matiu 13:33 Ilu ọzọ ka Ọ gwara ha; Ala-eze elu-igwe yiri ihe nēko achicha, nke nwanyi were zobe n'ọtùtù utu ọka atọ, rue mb͕e ihe nēko achicha.

Ala-eze elu-igwe di ka ihe iko achicha nke nwanyi zobere n'ọtùtù utu ọka atọ, rue mb͕e ihe nēko achicha juru.

1. "Ike nke Obere Okwukwe"

2. "Ọrụ ebube nke Alaeze Chineke"

1. Matiu 16:17, "Ngọzi na-adịrị gị, Saịmọn nwa Jona, n'ihi na ekpughere gị nke a site n'anụ ahụ na ọbara, kama ọ bụ Nna m nke eluigwe."

2. Ndị Galeshia 5:9, "Obere ihe iko achịcha na-arụ ọrụ n'ime ntụ ọka ahụ dum."

Matiu 13:34 Ihe ndị a niile ka Jizọs ji ilu gwa ìgwè mmadụ ahụ; ọ dighi kwa ilu Ọ gwaghi ha okwu;

Jizọs ji ilu kụziere igwe mmadụ ihe.

1: Jizọs bụ onye ozizi, na-eji ilu zie ozi ya.

2: Ilu bụ ụzọ dị irè isi akọwa eziokwu ime mmụọ miri emi.

1: Ilu 1: 5-7 - Onye mara ihe ga-anụ ihe wee bawanye mmụta, ma onye nghọta ga-enweta ndụmọdụ amamihe.

2: Ilu 9:9 - Nye onye mara ihe aka na ntị, ọ ga-amakwa ihe, zí onye ezi omume, ọ ga-aba ụba n'ihe mmụta.

Matiu 13:35 Ka okwu ekwuru site n'ọnụ onye amụma we mezu, si, M'gāsaghe ọnum n'ilu; M'gākwu kwa ihe ezoro ezo site na ntọ-ala uwa.

Chineke na-ekpughe ihe nzuzo Ya nye ndị na-ege ntị.

1: Ige nti olu Chineke.

2: Ike nke ilu.

1: Isaiah 28:9-10, “Ònye ka Ọ ga-ezi ihe ọmụma? Ma ònye ka Ọ gēme ka ọ ghọta ozizi? Ndi arapuru arapu n'ime-ara-ehi, na nke arapuru ara-ha. N'ihi na ihe enyere n'iwu gādi n'elu ihe enyere n'iwu, ihe enyere n'iwu tukwasi ihe enyere n'iwu; ahịrị n'elu ahịrị, ahịrị n'elu ahịrị; ebe a ntakịrị, ma n'ebe ahụ nke nta.”

2: Abụ Ọma 25:14, “Ihe nzuzo Jehova dị n’aka ndị na-atụ egwu Ya; Ọ ga-egosikwa ha ọgbụgba ndụ ya.”

Matiu 13:36 Mgbe ahụ Jisus zipụrụ igwe mmadụ ahụ, ba nʼime ụlọ: ndị na-eso ụzọ ya wee bịakwute ya, sị: Kọọrọ anyị ilu ata nke ubi.

Jizọs zipụrụ igwe mmadụ ahụ wee banye n'ime ụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ka ọ kọwaara ya ilu ata nke ubi.

1. Ịzụlite Ikwesị ntụkwasị obi n'ọhịa nke ndụ

2. Ime ndidi na ntachi obi n'akuku nke okwukwe

1. Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

2. Jemes 5:7 – Ya mere, umu-nnam, nwenu ndidi rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu.

Matiu 13:37 Ọ zara, si ha, Onye nāgha ezi nkpuru ahu bu Nwa nke madu;

Nwa nke madu bu onye nāgha ezi nkpuru.

1. Nwa nke Mmadụ: Onye Nzọpụta anyị na Ọgha mkpụrụ nke ezi mkpụrụ

2. Ihe Nwa nke Mmadụ Pụtara na Ezi Mkpụrụ Ya

1. Luk 8:11 - "Ugbu a ilu ahụ bụ nke a: Mkpụrụ ahụ bụ okwu Chineke."

2. Jọn 15:5 - "Mụ onwe m bụ osisi vaịn, unu bụ alaka. Onye na-ebi n'ime m, na m na ya, na-amị ọtụtụ mkpụrụ; n'ihi na e wezụga m, unu apụghị ime ihe ọ bụla."

Matiu 13:38 Ubi ahụ bụ ụwa; ezi nkpuru ahu bu umu nke ala-eze; ma ata bụ ụmụ nke ajọọ mmadụ;

Amaokwu a na-ekwu maka ụwa dị ka ubi nwere ma mkpụrụ dị mma na nke ọjọọ, na-anọchi anya ụmụ Chineke na ụmụ nke ajọ onye ahụ.

1: Anyị aghaghị ịmụrụ anya na ijegharị anyị na Chineke, n'ihi na ụwa jupụtara n'omume ọma na ihe ọjọọ.

2: Anyị aghaghị ijide n'aka na anyị ga-agha mkpụrụ ọma n'ime ndụ anyị, n'ihi na ihe ubi anyị na-aghọrọ bụ mkpụrụ nke anyị na-akụ.

1: Ndị Galeshia 6:7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu: Chineke adịghị emo; n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa n'ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ nke ya ga-esi n'anụ ahụ wee weta ire ure, ma onye ahụ ga-aghọrọ ire ure. onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsi na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

2: Ndị Efesọs 6:11 - "Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu."

Matiu 13:39 Onye iro ghara ha bụ ekwensu; owuwe ihe ubi bụ njedebe nke ụwa; ma ndị na-ewe ihe ubi bụ ndị mmụọ ozi.

Ekwensu na-agha ụgha na ụgha n'ụwa, ma Chineke ga-eweta eziokwu na ikpe ziri ezi na njedebe nke oge site na ndị mmụọ ozi ya.

1. Mgbalị anyị na-alụ megide ụgha na aghụghọ ga-emecha nweta ụgwọ ọrụ sitere n'aka Chineke.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ndị mmụọ ozi Chineke ga-ekpe ikpe ziri ezi n’ikpeazụ.

1. Jọn 8:44 - "Unu bu nke nna-unu, bú ekwensu, ma unu nāchọ imezu ọchịchọ nna-unu: Ọ bu ob͕u-madu site na mbu, nējideghi ezi-okwu, n'ihi na ọ dighi ezi-okwu di nime ya. ọ na-agha ụgha, ọ na-asụ asụsụ obodo ya, n’ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna ụgha.”

2. Mkpughe 20:10- "Ma ekwensu, onye duhiere ha, a tụbara n'ime ọdọ nke sọlfọ na-ere ọkụ, ebe a tụbara anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha ahụ. A ga-emekpa ha ahụ ehihie na abalị ruo mgbe ebighị ebi."

Matiu 13:40 Ya mere, dị ka a na-achịkọta ata wee rechapụ n'ọkụ; otú a ka ọ gādi n'ọgwugwu uwa.

Ilu nke ata na-akụziri anyị na a ga-enwe nkewa na njedebe nke ụwa.

1. Ilu nke Tari: Ịghọta ikpe ikpeazụ

2. Olee otú ilu ata ga-esi nyere anyị aka ibi ndụ ziri ezi

1. Matiu 25:31-46 - Ilu nke atụrụ na ewu

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:10 – Anyị niile ga-apụtarịrị n’ihu oche ikpe nke Kraịst

Matiu 13:41 Nwa nke mmadụ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya, ha ga-esikwa n’alaeze ya chikọta ihe niile na-akpasu iwe na ndị na-eme ajọ omume;

Nwa nke mmadụ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya ka ha wepụ ndị niile na-akpasu iwe ma ọ bụ na-eme ihe ọjọọ n’Alaeze ya.

1: Anyị aghaghị ịgbalịsi ike ibi ndụ n’ezi omume na ịdị umeala n’obi mgbe nile ka anyị wee nọgide n’alaeze Chineke.

2: Anyị ga-amụrịrị anya mgbe niile ma gbasie mbọ ike iwepụ ajọ omume niile na ndụ anyị na obodo anyị.

1:1 Ndị Kọrịnt 6:9-10 - “Ùnu amataghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka e duhie unu: ma ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị ikom na-edina ụdị onwe, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị nkwutọ, ma ọ bụ ndị nghọrị, agaghị eketa alaeze Chineke.”

2: Ndị Galeshia 5: 19-21 - “Ugbu a, ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe, esemokwu, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè; Ogige na ihe ndị dị otú ahụ. Ana m adọ gị aka ná ntị, dị ka m dọrọ unu aka ná ntị na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ agaghị eketa alaeze Chineke.”

Matiu 13:42 Ọ ga-atụba ha nʼime ọkụ nke ọkụ: nʼebe ahụ ka iti-aka na ịta ikikere eze ga-adị.

Jizọs na-akụzi na a ga-atụba ndị na-amịghị mkpụrụ ná ndụ ha n’oké ọkụ, bụ́ ebe a ga-enwe nnukwu iru újú na nhụjuanya.

1. Ịmụ mkpụrụ: Mkpa ọ dị ime ihe ọma

2. Ihe si na ya pụta na ọ naghị amị mkpụrụ

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye.

2. Matiu 7:21-23 - Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n'eluigwe.

Matiu 13:43 Mgbe ahụ ka ndị ezi omume ga-enwu dị ka anyanwụ n’alaeze nke Nna ha. Onye nwere nti inu ihe, ya nu.

Ndị ezi omume ga-eji ebube Chineke nwuo n’alaeze ya.

1: Gee ntị n’ozizi nke Onye-nwe ma dịrị njikere ịhụ ebube Ya n’alaeze ahụ.

2: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ịbụ ndị ezi omume ka unu wee bụrụ akụkụ nke ala-eze Chineke.

1 Ndị Filipaị 3:20-21 - Ma obodo-ayi di n'elu-igwe, site kwa na ya ka ayi nēchere Onye-nzọputa, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye gēme ka aru-ayi di ala me ka ọ di ka aru-Ya nke ebube, site n'ike nke nēme ka o we me ka o we me ka aru-ayi di ike. ido ihe niile n'okpuru onwe ya.

2: 1 Ndị Kọrint 15:51-53 - Lee! Ana m agwa gị ihe omimi. Ọ bụghị anyị niile ga-arahụ ụra, mana a ga-agbanwe anyị niile, n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, na opi ikpeazụ. N’ihi na a ga-afụ opi, a ga-emekwa ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie ka ha ghara idi ire, a ga-agbanwekwa anyị. N'ihi na aru a nke nāla n'iyì aghaghi iyikwasi nke nāpughi ibia, ma aru a nke nānwu anwu aghaghi iyikwasi anwughi anwu.

Matiu 13:44 Ọzọ, ala-eze elu-igwe yiri àkù zoro ezo n'ubi; nke nwoke ahu, o we zobe, n'ihi ọṅù-ya we je re ihe nile o nwere, zuta ala-ubi ahu.

Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke hụrụ akụ̀ zoro ezo n’ọhịa, n’ihi ọṅụ o nwere, o resịrị ihe nile o nwere ka o wee zụta ala ahụ.

1. Añụrị nke Ịchọta Alaeze nke Eluigwe

2. Ọnụ nke Ịchọta Alaeze Eluigwe

1. Abụ Ọma 37:4 - Ka obi tọọ gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ihe obi gị na-agụ.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ onwe unu dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị ha hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara onye ọ bụla. ọzọ; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'otù n'otù zuru okè.

Matiu 13:45 Ọzọ, ala-eze elu-igwe di ka onye-ahia nke nāchọ nkume pel ọma:

Ala-eze elu-igwe di ka onye-ahia nke nāchọ pearl bara uru.

1. Uru nke ala eze Eluigwe

2. Ịchọ pel ọma

1. Matiu 6:33 - “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.”

2. Ilu 8:10-11 - “Họrọ ntụziaka m n'ọnọdụ ọlaọcha, họrọkwa ihe ọmụma karịa ezi ọlaedo;

Matiu 13:46 Mgbe ọ hụrụ otu nkume pel dị oké ọnụ ahịa, ọ gara ree ihe niile o nwere, zụta ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Matiu 13:46 na-ekwu banyere otu nwoke chọtara pearl dị oké ọnụ ahịa ma dị njikere ịhapụ ihe nile o nwere iji nweta ya.

1. "Uru nke Mkpụrụ Obi" - Inyocha uru nke ndụ mmadụ na otu anyị kwesịrị ịdị njikere ịhapụ ihe niile anyị nwere iji ruo ndị ọzọ ozi.

2. “Àjà nke Ịhụnanya” - Na-elekwasị anya n'otú Jizọs si nyefere ihe niile o nwere iji zọpụta anyị na otú anyị kwesịrị isi dị njikere ịchụ àjà n'ihi ịhụnanya.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Matiu 13:47 Ọzọ, ala-eze elu-igwe yiri ụgbụ a tụbara nʼime oke osimiri, chikọtakwa ụdị nile ọ bụla.

Ala-eze elu-igwe di ka ụgbụ nke na-ejide ụdị azụ̀ niile.

1. Alaeze Chineke gụnyere - Alaeze Chineke na-anabata ụdị mmadụ niile.

2. Amamihe nke Alaeze Chineke - Alaeze Chineke nwere amamihe na mgbe niile nwere atụmatụ.

1. Luk 15:3-7 - Ilu nke atụrụ ahụ furu efu na mkpụrụ ego ahụ furu efu.

2. Aisaia 11:6-9 – Anụ ọhịa wolf ga-eso atụrụ ndụ, ọdụm ga-eri ahịhịa dị ka ehi.

Matiu 13:48 Ma mb͕e o juru, ha dọbatara n'ikpere mmiri, we nọdụ ala, chikọta ezi ihe n'ihe, ma tufue ihe ọjọ.

Ilu nke ụgbụ na-akụziri anyị na Chineke ga-ekewapụ ihe ọma na ihe ọjọọ n’oge ikpeazụ.

1: Anyị ga-adị njikere maka ụbọchị ikpe, mgbe Chineke ga-ekewapụ ndị ezi omume na ndị ajọ omume.

2: Ikpe Chineke ziri ezi na ezi omume, yabụ anyị ga-agba mbọ ibi ndụ dị mma na iru eru maka ebere Ya.

1: Matiu 25:31-46 – Ilu Jizọs gbasara atụrụ na ewu.

2:2 Ndị Kọrịnt 5:10 - Anyị niile ga-apụta n'ihu oche ikpe nke Kraịst.

Matiu 13:49 Otú a ka ọ ga-adị n’ọgwụgwụ ụwa: ndị mmụọ ozi ga-apụta, kewapụkwa ndị ajọ omume n’etiti ndị ezi omume.

N’ọgwụgwụ nke ụwa, ndị mmụọ ozi ga-ekewapụ ndị ezi omume na ndị ajọ omume.

1: Anyị ga-agba mbọ ka anyị bụrụ ndị ezi-omume na iso uche Chineke, n’ihi na n’ọgwụgwụ ụwa, Ọ ga-ekewapụ ndị ezi omume na ndị ajọọ mmadụ.

2: N'ikpeazụ, ndị ezi omume ga-enweta ụgwọ ọrụ maka ikwesị ntụkwasị obi ha, ebe ndị ajọ omume ga-ata ahụhụ maka nnupụisi ha.

1: Matiu 25:31-46 – Ilu Jizọs gbasara atụrụ na ewu.

2: Ndị Rom 2: 6-10 - Ikpe ezi omume nke Chineke.

Matiu 13:50 Ọ ga-atụbakwa ha nʼime ọkụ nke ọkụ ahụ: nʼebe ahụ ka otiti na ịta ikikere eze ga-adị.

Jizọs na-ekwu maka ihe ga-eme ndị ajọ omume, ebe a ga-atụba ha n’ime ọkụ nke ọkụ, bụ́ ebe ha ga-enwe iru-újú na ịta ikikere eze.

1. Eziokwu nke Hel: Ịghọta ihe ga-esi ná mmehie pụta

2. Ihe dị mkpa nke nchegharị: Oge bụ isi

1. Nkpughe 14:10-11 - A ga-eji ọkụ na sọlfọ mekpa ndị ajọ omume ahụhụ n'ihu ndị mmụọ ozi dị nsọ na n'ihu Nwa Atụrụ ahụ.

2. Jud 1:7 – N’otu aka ahụ, Sọdọm na Gọmọra na obodo ndị gbara ya gburugburu, bụ́ ndị tinyere onwe ha n’ịkwa iko ma na-achụso ọchịchọ na-ekwekọghị n’okike, na-ejekwa ozi dị ka ihe atụ site n’inwe ntaram ahụhụ nke ọkụ ebighị ebi.

Matiu 13:51 Jisus si ha, Ùnu aghọtawo ihe ndia nile? Ha si Ya, E, Onye-nwe-ayi.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma hà ghọtara ilu ndị ahụ, nke ha zara ya nke ọma.

1: Na-eje ije na Nghọta Site na Okwukwe

2: Na-achụso Nghọta Kakwuo Uru Site n'aka Jizọs

1: Ilu 4:5–7 - Nweta amamihe, nweta nghọta: echefula ya; Ewepu-kwa-la n'okwu nile nke ọnum. Ahapụla ya, ọ ga-echebekwa gị: hụ ya n'anya, ọ ga-echebekwa gị. Amamihe bu isi ihe; n'ihi nka nweta amam-ihe: Were kwa ihe-nnweta-gi nile nweta nghọta.

2 Ndị Kọlọsi 1:9–10 N'ihi nka ayi onwe-ayi kwa, site n'ubọchi ayi nuru ya, ayi akwụsịghi ikpe ekpere bayere unu, na ichọ ka emeju unu n'ọmuma nke ihe Ọ nāchọ n'amam-ihe na nghọta nile nke Mọ Nsọ. ; Ka unu we jegharia n'uzọ kwesiri Onye-nwe-ayi ime ihe nātọ ihe nile utọ, nāmu ọmùmù n'ezi ọlu ọ bula, nāba kwa uba n'ọmuma nke Chineke.

Matiu 13:52 Mgbe ahụ ọ sịrị ha: “Nʼihi nke a, onye ode akwụkwọ ọ bụla nke e zụrụ ala-eze eluigwe yiri nwoke bụ́ onye nwe ụlọ, onye na-esi nʼàkù ya ewepụta ihe ọhụrụ na nke ochie.

Jizọs ji ndị odeakwụkwọ bụ́ ndị e gụrụ ihe n’alaeze eluigwe tụnyere onye nwe ụlọ nke na-ewepụta ihe ọhụrụ na ihe ochie site n’akụ̀ ya.

1. Ala-eze nke Eluigwe na ode-akwukwọ: Ịchọgharị ilu nke onye nwe ụlọ.

2. Akụ Ọhụrụ na nke ochie: Na-achọpụtagharị Ihe Dị Mkpa n’Alaeze Eluigwe.

1. Ndị Kọlọsi 3:1-2, “Ya mere ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Na-atụkwasịnụ uche n’ihe ndị dị n’elu, ọ bụghị n’ihe ndị dị n’ụwa.”

2. Luk 12:33 “Ree ihe unu nwere, nyekwa ndị nọ ná mkpa. Wepụtanụ onwe unu akpa ego nke na-adịghị aka nká, tinyere akụ̀ dị n’eluigwe nke na-adịghị ada ada, ebe onye ohi na-adịghị abịaru nso, ebe nla na-adịghịkwa ibibi.”

Matiu 13:53 O wee ruo na mgbe Jizọs kwuchara ilu ndị a, o si nʼebe ahụ pụọ.

Jizọs kụziiri ìgwè mmadụ ahụ ọtụtụ ihe atụ tupu ọ lawa.

1. Ilu Jizọs na-akụziri anyị ihe ndị bara uru gbasara alaeze Chineke na ndụ anyị.

2. Jizọs ji ilu gosi ike okwukwe na nrubeisi nwere.

1. Matiu 7:24-27 – Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu;

2. Luk 18:15-17 - Ha we kutara kwa Ya umu-ntakiri ka O metu ha aka: ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru ya, ha bara ha nba.

Matiu 13:54 Ma mb͕e Ọ batara n'ala nke aka ya, Ọ nēzí ha ihe n'ulo-nzukọ-ha, nke mere na ibobo nwua ha n'aru, si, Òle ebe Nwoke a nwere amam-ihe a na ọlu ndia di ike?

Jizọs tụrụ ndị mmadụ n’anya site n’amamihe ya na oké ọrụ ya.

1:Jizọs bu egosipụta amamihe na ike.

2: Jizọs bụ isi iyi na ike.

1: Ilu 2: 6-7 "N'ihi na Jehova na-enye amamihe, n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta: Ọ na-akpakọbara ezi amamihe dịịrị ndị ziri ezi; Ọ bụụrụ ndị na-eje ije n'izu okè ọta."

2: Ọrụ 10: 38 "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, ọ na-ejegharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

Matiu 13:55 Onye a ọ́ bụghị nwa ọkwá nkà? ọ̀ bughi nne-ya ka anākpọ Meri? na umu-nne-ya, Jemes, na Josef, na Saimon, na Judas?

Itien̄wed emi aban̄a nte ẹdiọn̄ọde mbonubon Jesus.

1. Jizọs bụ nwa ọkwá nkà, ma ọ bụ nnọọ ukwuu karịa.

2. Chineke na-arụ ọrụ site n'aka ndị nkịtị imezu ihe pụrụ iche.

1. Ndị Filipaị 2:7-8 - "Ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-amaghị ama, werekwa ọdịdị ohu, e wee mee ya n'oyiyi mmadụ: ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala, weda onwe ya ala, weda onwe ya ala, weda onwe ya ala. ghọrọ ndị rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.”

2. Matiu 12:46-47 - "Mgbe ọ ka na-agwa ndị mmadụ okwu, lee, nne ya na ụmụnne ya guzoro n'èzí, na-achọ ka ha na ya kparịta ụka. na-achọ ịgwa gị okwu."

Matiu 13:56 Ma ụmụnne ya ndị nwaanyị, ọ̀ bụ na ha niile esoghị anyị? Òle ebe kwa ka nwoke a si nweta ihe ndia nile?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ banyere ezinụlọ Jizọs na-enyo enyo na o nwere ike ịrụ ọrụ ebube.

1. Jizọs nwere ike ịrụ ọrụ ebube n’ihi na o si n’aka Chineke zitere ya.

2. Jizọs bụụrụ ihe atụ nke okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke maka ndị na-eso ụzọ ya.

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Matiu 13:57 Ha wee kpasuo ha iwe n’ime ya. Ma Jisus siri ha, Onye-amuma adighi-asọpuru, ma-ọbughi n'ala nke aka ya, na n'ulo-ya.

Jizọs kụziri na a naghị anabata ndị amụma n’obodo ha.

1. Onye Amụma A Na-amataghị: Ịmara mgbe a ga-eji mmegide kwagide

2. Ịmara Uru Gị: Ịjụ Echiche Na-adịghị Mma nke Ndị Ọzọ

1. Jeremaịa 1:5-7 - “Tupu m akpụ gị n'afọ ka m maara gị, ọ bụkwa tutu a mụọ gị ka m doro gị nsọ; M'doro gi onye-amuma nye mba nile.

2. Matiu 5:13-14 - “Unu bụ nnu nke ụwa, ma ọ bụrụ na nnu efunahụ ya, olee otú a ga-esi nwetaghachi nnu ya? Ọ dịghịkwa mma ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ịchụpụ ya na ka a zọda ya n’ụkwụ ndị mmadụ.”

Matiu 13:58 Ma Ọ mere ọtutu ọlu di ike n'ebe ahu n'ihi ekweghi-ekwe-ha.

Jizọs arụghị ọtụtụ ọrụ ebube n’ebe ụfọdụ n’ihi na ndị mmadụ ekweghị na ya.

1. Ikwere bụ ịhụ: Otú okwukwe si agbanwe ndụ anyị

2. Ekweghị ekwe: Gịnị na-eme ma anyị ekweghị

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

2. Jemes 1: 6-8 - "Ma ya rịọ n'okwukwe, n'enweghị obi abụọ: n'ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-etugharị ya: N'ihi na onye ahụ agaghị eche na ọ bụ ya. ọ gānata kwa ihe ọ bula n'aka Jehova: onye nwere uche abua ka ọ bu, onye nēguzosi ike n'uzọ-ya nile.

Matiu 14 bụ isi nke iri na anọ nke Oziọma Matiu, nke gụnyere ihe omume ndị dị mkpa dị ka ọnwụ Jọn Onye Na-eme Baptizim, Jizọs na-enye puku mmadụ ise nri, na Jizọs na-eje ije n’elu mmiri.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’akụkọ banyere mmeghachi omume Herọd n’ije ozi Jizọs na nkwenkwe ya hiere ụzọ na Jizọs bụ Jọn Baptist e mere ka o si n’ọnwụ bilie (Matiu 14:1-12). Herọd a tụrụ Jọn mkpọrọ n’ihi na ọ katọrọ alụmdi na nwunye na-akwadoghị iwu Herọd. Otú ọ dị, n’oge a na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ, Herọd kwere nkwa ngwa ngwa na ya ga-emezu ihe ọ bụla nwa nwunye ya rịọrọ. N’ịbụ onye nne ya kpaliri, ọ rịọrọ ka e nye ya isi Jọn n’efere. N’egbughị oge, Herọd mezuru ihe ọ rịọrọ ma mee ka e gbuo Jọn.

Paragraf nke 2: Akụkọ ahụ wee tụgharịa na Jizọs ji naanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ na-azụ ìgwè mmadụ (Matiu 14:13-21). Mgbe Jizọs nụrụ banyere ọnwụ Jọn, ọ gawara n’otu ebe. Otú ọ dị, ìgwè mmadụ so Ya n'ụkwụ. N'ịhụ mkpa ha nwere maka nri, Jizọs nwere ọmịiko n'ahụ ha ma mee ka ogbe achịcha na azụ̀ mụbaa n'ụzọ ọrụ ebube iji zụọ ihe dị ka puku ndị ikom ise tinyere ndị inyom na ụmụaka. Mb͕e afọ juru onye ọ bula, ewe chikọta nkata iri na abua nke fọduru.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ihe omume pụrụ iche mechie ebe Jizọs jere ije n'elu mmiri (Matiu 14:22-36). Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nọ n’ụgbọ mmiri na-agafe Oké Osimiri Galili n’abalị nke oké ifufe na-efe, ha hụrụ ihe ha chere na ọ bụ mmụọ ka ọ na-ejekwuru ha. Ma, ọ bụ Jizọs mere ka obi sie ha ike na ha agaghị atụ egwu. Pita rịọrọ ka e nye ya ohere ije ije n'elu mmiri ma malite imikpu mgbe o nwere obi abụọ. Jizọs napụtara ya ma mee ka oké ifufe ahụ dajụọ ka ha rutere ebe ha na-aga na Genesaret. Mgbe ha rutere, ọtụtụ mmadụ ghọtara na ọ bụ “Ọkpara Chineke” ma bute ndị ọrịa ha ka a gwọọ ha.

Na nchịkọta,

Isi nke iri na anọ nke Matiu kọrọ banyere ọnwụ Jọn Onye Na-eme Baptizim n’aka Herọd, sorokwa Jizọs jiri ogbe achịcha na azụ̀ ole na ole rie puku mmadụ ise n’ụzọ ọrụ ebube.

Ọ gụnyekwara ihe omume pụrụ iche Jizọs jere ije n’elu mmiri ma napụta Pita n’abalị nke oké ifufe na-efe n’Oké Osimiri Galili.

Isiakwụkwọ ahụ na-akọwapụta ọmịiko Jizọs nwere n’ebe igwe mmadụ nọ, ike ya dị nsọ ime ọrụ ebube, na ikike Ya n’ebe ihe okike dị. Ọ na-egosipụta njikere Ya inye mkpa anụ ahụ ma na-enye mmesi obi ike n'oge egwu. Isiakwụkwọ a na-egosi ma mmadụ Jizọs ma àgwà ya dị nsọ ka ndị mmadụ ghọtara na ọ bụ “Ọkpara Chineke” ma na-achọ ọgwụgwọ n’aka Ya.

Matiu 14:1 Nʼoge ahụ, Herọd bụ́ tetrarch nụrụ akụkọ banyere Jizọs.

Herọd nụrụ aha Jizọs.

1. Aha Chineke na-erute ma na-emetụta mmadụ niile n'agbanyeghị nkwenkwe ha ma ọ bụ nzụlite ha.

2. Ịma aha Jizọs pụrụ ịbụrụ ndị nọ n’ọchịchịrị ìhè, na-eme ka ha hụ ike nke ha.

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo ewuru n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma tinye ya n'okpuru efere. Kama ha dọba ya n'elu ihe-ndọkwasi-ya, nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto.”

2. Luk 4: 18-19 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ịkpọsa nnwere onwe nye ndị mkpọrọ, na ịhụghachi ndị ìsì, na ime ka ndị a na-emegbu emegbu nwere onwe ha, ịkpọsa afọ nke ihu ọma Jehova.”

Matiu 14:2 O we si ndi-orù-ya, Onye a bu Jọn Baptist; o si na ndi nwuru anwu bilie; ya mere ọlụ dị ike na-egosipụta onwe ha n’ime ya.

Ekpughere Jọn Baptist dị ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ma ọnụnọ ya pụtara ìhè n’oké ọrụ.

1. Ike nke Olileanya: Mbilite n'ọnwụ Jọn Baptist

2. Ibi ndụ nke ọrụ ebube: Inyocha ihe nketa Jọn Baptist

1. Ndị Rom 4:17 - Dị ka e dere, sị, “Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba”—n'ihu Chineke onye o kwere na ya, bụ́ onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ ma na-akpọlite ihe ndị na-adịghị adị ndụ . adị.

2. Mak 16:19 – Ya mere, mb͕e Ọ gwasiri ha okwu, ewe weliri Onye-nwe-ayi Jisus la n'elu-igwe, we nọkwasi n'aka-nri nke Chineke.

Matiu 14:3 Nʼihi na Herọd jidere Jọn, kee ya agbụ, tụba ya nʼụlọ mkpọrọ nʼihi Herodias nwunye Filip nwanne ya.

E                                                  «                                                                                                      «            «            «   '         a    «   '        a   «       a    «   '   '   ' '    tu     «    ta Jọn Onye ah utπu πulπuπo Baptizim mkpọrọ mkpọrọ.

1. Mkpa ọ dị iguzo n'ihe ziri ezi, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

2. Chineke nwere ike iji nrubeisi anyi mezu uche Ya, obuna mgbe o wetara ya ihe siri ike.

1. Ọrụ 5:29 - Ma Pita na ndịozi zara, 'Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ.'

2. Matiu 10:28 - “Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n’ọkụ ala mmụọ.”

Matiu 14:4 Nʼihi na Jọn sịrị ya, Iwu akwadoghị ka i nweta ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim dọrọ Herọd Antipas aka ná ntị na iwu akwadoghị inwe nwunye nwanne ya, bụ́ Herọdia, dị ka nke ya.

1: Anyị agaghị anwa anwa imebi iwu Chineke ọbụna mgbe ọ dị mma.

2: Anyị aghaghị icheta na omume anyị na-enwe mmetụta nke pụrụ imetụta ndị ọzọ.

1: Ndị Efesọs 5: 3 - "Ma n'etiti unu ka a ghara inwe ọbụna ihe ọ bụla nke ịkwa iko, ma ọ bụ ụdị adịghị ọcha ọ bụla, ma ọ bụ anyaukwu, n'ihi na ihe ndị a bụ ihe na-ezighị ezi nye ndị nsọ Chineke."

2: Jemes 4:17 - Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

Matiu 14:5 Ma mgbe ọ chọrọ igbu ya, ọ tụrụ egwu igwe mmadụ ahụ, nʼihi na ha gụrụ ya dị ka onye amụma.

Herọd chọrọ igbu Jọn Onye Na-eme Baptizim, ma ụjọ tụrụ ya n’ihi na ndị mmadụ weere ya ka onye amụma.

1. Nchebe Chineke ọbụna n'ihe ize ndụ

2. Ike nke echiche ọha

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọbụlagodi na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ilu 29:25 - Egwu mmadụ ga-abụ ọnyà, ma onye ọ bụla na-atụkwasị Jehova obi, a na-echebe ya.

Matiu 14:6 Ma mgbe e mere ememme ụbọchị ọmụmụ Herọd, ada Herodias gbara egwú nʼihu ha, meekwa ka obi dị Herọd mma.

N'ụbọchị ọmụmụ Herọd, ada ya na-agba egwú ma mee ka obi dị ya ụtọ.

1. Ihe ize ndụ nke Ịnye n'ime Ọnwụnwa

2. Ike nke ime ndị ọzọ obi ụtọ

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Matiu 14:7 O wee were iyi kwe nkwa inye ya ihe ọ bụla ọ ga-arịọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Herọd si kwe nkwa inye Salome ihe ọ bụla ọ rịọrọ, jiri iyi.

1. Ike nke nkwa - ka iyi ga-esi kee anyị ime ihe na mkpa ọ dị imezu nkwa anyị.

2. Ihe ize ndụ nke ire ire ụtọ - ihe ga-esi n'imenye aka n'ọnwụnwa na otú ọ ga-esi eduga ná mkpebi ndị na-enweghị isi.

1. Eklisiastis 5: 5 - "Ọ dị mma ka ọ ghara ikwe nkwa karịa ikwe nkwa ma ghara imezu ya".

2. Abụ Ọma 15:4 - "Onye na-aṅụ iyi imerụ onwe ya iyi ma ọ dịghị agbanwe agbanwe".

Matiu 14:8 Ma ebe nne-ya gwara ya, ọ si, Nyem isi Jọn Baptist n'ọkwa n'ebe a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa arịrịọ ada Herodias rịọrọ Herọd ka o nye Jọn Onye Na-eme Baptizim isi.

1. Ọbụlagodi mgbe anyị nwere ọrụ siri ike ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ, anyị ka kwesịrị ịgbalịsi ike maka ezi omume na amamihe.

2. Anyị aghaghị ịdị na-echeta mkpebi anyị na otú omume anyị pụrụ isi metụta ndị gbara anyị gburugburu.

1. Jemes 1:5-8 - “Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. Ma ya rịọ n’okwukwe, n’enweghi obi abụọ: n’ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-ebugharị. N'ihi na onye ahu agaghi-eche na ọ gānata ihe ọ bula n'aka Onye-nwe-ayi; ọ bu nwoke nwere obi abua, onye nādighi-eguzo n'otù ebe n'uzọ-ya nile.

2. Ilu 3:5-7 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie. Emela onye mara ihe n'anya onwe-gi; tua egwu Jehova, si n'ihe ọjọ chigharia.

MATIU 14:9 O we wute eze: ma n'ihi iṅu-iyi ahu, na ndi ya na ha nọduru na nri, o we si ka enye ya.

Eze debere iyi ya n’agbanyeghị na o wutere ya.

1: Idebe okwu anyị ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

2: Imezu nkwa, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

1: Abụ 15: 4, "Onye na-aṅụ iyi imerụ onwe ya iyi ma ọ dịghị agbanwe."

2: Jemes 5:12, "Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ bụghị n'eluigwe ma ọ bụ ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ikpe."

Matiu 14:10 O wee ziga, gbupụ Jọn isi nʼụlọ mkpọrọ.

Ọnwụ Jọn Onye Na-eme Baptizim: E gbupụrụ Jọn Baptist isi n’ihi iwu Eze Herọd.

1. Atụmatụ Chineke dị ukwuu karịa nke anyị, mgbe ụfọdụ anyị ga-anabata ma nagide ahụhụ n'ihi ya.

2. Ndụ anyị na-adịte aka, ụgwọ ọrụ anyị na-adịkwa n'eluigwe.

1. Ndị Rom 8:18, "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke a gaje ikpughe nye anyị."

2. 2 Ndị Kọrint 4:17-18, "N'ihi na mkpagbu a dị mfe nke na-adịru nwa oge na-akwadebere anyị ịdị arọ ebighị ebi nke ebube karịrị ihe atụ ọ bụla, ebe anyị adịghị ele ihe a na-ahụ anya, kama n'ihe a na-adịghị ahụ anya. ndị a na-ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru ebighị ebi.”

Matiu 14:11 Ewe bute isi-ya na ite, were nye nwa-ab͕ọghọ ahu: o we butere ya nne-ya.

E gbupụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim isi, e zigakwara ada Herọd isi ya, wetara ya nne ya.

1. Ike nke ntachi obi n'ihu nsogbu

2. Mkpa iguzosi ike n'ihe nye ezinaụlọ mmadụ

1. Abụ Ọma 118:6 - "Jehova nọnyeere m, m gaghị atụ egwu. Gịnị ka mmadụ ga-eme m?"

2. Ilu 17:17 - "Enyi na-ahụ n'anya mgbe niile, a mụrụ nwanne maka ahụhụ."

Matiu 14:12 Ndị na-eso ụzọ ya wee bịa, bulite ozu ahụ, lie ya, gaa kọọrọ Jizọs.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs weere ozu ya lie mgbe ọ nwụchara, ma gwazie Jizọs.

1. Ike Ịhụnanya: Otú Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Si Gosipụta Nraranye Ha Ọbụna Mgbe Ọnwụsịrị

2. Ilekọta Ndị Nwụrụ Anwụ: Ihe Nlereanya nke Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs

1. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ;

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:13 - "Ma ugbu a atọ ndị a nọgidere: okwukwe, olileanya na ịhụnanya. Ma nke kasị ukwuu n'ime ndị a bụ ịhụnanya."

Matiu 14:13 Ma mb͕e Jisus nuru ya, O si n'ebe ahu puta n'ub͕ọ ba n'ebe ọhia iche: mb͕e ndi-Ju nuru ya, ha we si n'obodo-ha nile so Ya n'ukwu.

Jizọs nụrụ banyere otu ọnọdụ ma kpebie iji ụgbọ mmiri gaa n'otu ebe dịpụrụ adịpụ. Ndị mmadụ nụrụ ya wee jiri ụkwụ si n’obodo niile soro Ya.

1. "Tụkwasị Obi na Jizọs: Mgbe Ndụ Na-esi Ike"

2. “Onyinye Chineke: Iso Jizọs n’Okwukwe”

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 1 Pita 5:7 – Tukwasinu Ya nchegbu-unu nile n'ihi na ọ nēcheb͕u unu;

Matiu 14:14 Jisus we pua, hu oké ìgwè madu, O we nwe ọmiko n'aru ha, O we me ka aru di ha ike.

Jizọs nwere ọmịiko n'ahụ́ ndị ọrịa ma gwọọ ha.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị nwee ọmịiko na ịhụnanya n'ebe mmadụ niile nọ, ọbụna ndị na-ata ahụhụ.

2: Jizọs na-egosi anyị otu anyị ga-esi na-ebi ndụ anyị na ịhụnanya na-enweghị atụ.

1: Luk 10:25-37 – Ilu nke ezi onye Sameria.

2: 1 Jọn 3: 16-18 - Ihụnanya Chineke n'ebe anyị nọ na òkù ọ na-akpọ ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya.

Matiu 14:15 Ma mb͕e o ruru anyasi, ndi nēso uzọ-Ya biakutere Ya, si, Ebe a bu ọhia, oge agawo kwa ub͕u a; zilaga ìgwè madu ahu, ka ha we ba n'obodo ntà nile, zutara onwe-ha ihe-oriri.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara ya ka o zilaga ìgwè mmadụ ahụ ka ha gaa zụta ihe oriri n’ihi na ọ bụ n’anyasị, ha nọkwa n’ebe ọzara.

1. Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị niile ma anyị tụkwasị ya obi.

2. Anyị kwesịrị ịna-elekọta ụmụnna anyị ndị nọ ná mkpa.

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 2:15-17 - Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, "Gaanụ n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ," na-enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ọdịnihu. ahu, kedu ihe di nma?

Matiu 14:16 Ma Jisus siri ha, Ọ dighi ha nkpà ipu; nyenu ha ka ha rie.

Jizọs gosiri ndị mmadụ ọmịiko site n’ịgwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-azụ ha.

1: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-enwere ndị nọ ná mkpa ebere na imesapụ aka.

2: Jizọs gosiri anyị na e nwere ihe ga-ezuru anyị ịgagharị mgbe anyị na-ekerịta ihe anyị nwere.

1: Matiu 25:35-40 - N'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe ka m'rie; akpịrị kpọrọ m nkụ, i wee nye m ihe ka m ṅụọ; Abụ m onye ọbịa ma ị kpọbatara m.

2: 1 Jọn 3: 17-18 - Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe onwunwe wee hụ nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị nọ na mkpa ma o nweghị ọmịiko n'ebe ha nọ, olee otú ịhụnanya Chineke ga-esi dị n'ime onye ahụ? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara iji okwu ọnụ ma ọ bụ okwu hụ n'anya kama n'omume na n'eziokwu.

Matiu 14:17 Ha we si ya, Ayi enweghi ebe a nání ob͕e achicha ise na azù abua.

Jizọs nyere puku mmadụ ise ahụ ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ.

1: Jizọs nwere ike igbo mkpa ọ bụla anyị nwere - n'agbanyeghị otú ihe onwunwe dị ntakịrị.

2: Ọrụ ebube Jizọs na-egosi anyị ike na ikike ya inye anyị ihe.

1: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2: Isaiah 40:28-31 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya. Ọ nēnye onye dara mba ike, Ọ bu kwa onye ike nādighi ka Ọ nēme ka ọ di ike. Ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gāgwu kwa umu-okorọbia; ma ndị na-echere Onye-nwe ga-eme ka ume ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Matiu 14:18 Ọ si, Kuta ha n'ebe a biakutem.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpọtara ya ndị mmadụ ka o nwee ike inye ha nri.

1: Jizọs na-egosipụta ịhụnanya na nlekọta ya n'ebe anyị nọ site n'igbo mkpa anyị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị ọ bụrụgodị na ike gwụ anyị.

1: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2: Matiu 6:31-33 - Ya mere, unu echegbula onwe unu, si, Gịnị ka anyị ga-eri? ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-aṅụ?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-eyi?' N'ihi na ihe ndia nile ka ndi mba ọzọ nāchọ: ma Nna-unu nke elu-igwe ma-kwa-ra na ha nile di unu nkpà. Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

Matiu 14:19 O we nye ìgwè madu ahu iwu ka ha nọdu ala n'elu ahihia, were ob͕e achicha ise na azù abua ahu, le anya n'elu-igwe, gọzie, nyawa, nēnye ob͕e achicha ahu nye ndi nēso uzọ-Ya, na ndi nēso uzọ-Ya. nye igwe-mmadụ.

Jisus gọziri ob͕e achicha ise na azù abua ahu, nyawa ha, were ha nye ndi nēso uzọ-Ya ka ha were nye ìgwè madu ahu.

1. Ihe nlereanya Jizọs nke imesapụ aka na ilekọta ndị ọzọ.

2. Ike nke okwukwe na ngozi.

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Luk 12:22-34 - Jizọs wee gwa ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ya mere ana m asị unu, unu echegbula onwe unu banyere ndụ unu, ihe unu ga-eri; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi.

Matiu 14:20 Ha nile we rie, riju-kwa-ra ha: ha we chikọta ufọdu nke fọduru, nkata iri na abua juru.

Ndị na-eso ụzọ ya nwere ike iji obere nri rie nnukwu ìgwè mmadụ.

1: Ndokwa nke Chineke zuru oke maka mkpa anyị niile.

2: Tukwasi obi na Jehova inye.

1: Ndị Filipaị 4:19 “Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ̀ nke ebube ya si dị n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Ilu 3:5-6 "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro onwe ya n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

Matiu 14:21 Ma ndị riri ihe dị ka puku ndị ikom ise, ma e wezụga ndị inyom na ụmụntakịrị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka iri puku mmadụ ise na-eri naanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ n'ụzọ ọrụ ebube.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Si Were Ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise n’ụzọ ọrụ ebube.

2. Achịcha nke Ndụ: Otú Jizọs Si Jiri achịcha gosi ịhụnanya ya n’ebe ihe a kpọrọ mmadụ nọ

1. Jọn 6: 1-14 - Jizọs Na-azụ Puku ise

2. Luk 9: 10-17 - Jizọs na-azụ puku puku anọ

Matiu 14:22 Ngwa ngwa Jisus we rugide ndi nēso uzọ-Ya ka ha ba n'ub͕ọ, buru Ya uzọ ga n'ofè ọzọ, mb͕e Ọ nēzipu ìgwè madu nile ka ha la.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha banye n’ụgbọ mmiri gawa n’ofe nke ọzọ ebe Ọ na-ezipụ ìgwè mmadụ ahụ ka ha lawa.

1: Anyị kwesịrị irube isi na ntụziaka Jizọs, ọbụlagodi mgbe anyị na-aghọtaghị ihe kpatara ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere iso Jizọs ebe ọ bụla ọ na-edu anyị.

Luk 5:4-5 IGBOB - Ma mb͕e O kwubìri okwu, Ọ si Saimon, Wepunu n'ob͕u-miri, kwatue ihe unu ji eb͕u azù ka ha we nwude. Saimon we za, si, Onye-nwe-ayi, ayi dọb͕uru onwe-ayi n'ọlu n'abali nile, ma ayi ewereghi ihe ọ bula: ma n'okwu-ọnu-Gi ka m'gātusa ihe-isu ahu.

Jọn 21:22 Jisus si ya, Ọ buru na ọ bu uchem ka Ọ nọgide rue mb͕e M'gābia, gini n'ebe i nọ? Ị na-eso m!”

Matiu 14:23 Ma mb͕e O zipuru ìgwè madu nile ka Ọ rigoro n'elu ugwu iche ikpe ekpere: ma mb͕e o ruru anyasi, Ọ nọ n'ebe ahu nání Ya.

Jizọs zipụrụ ìgwè mmadụ ahụ ma rịgoro n’ugwu nanị ya kpee ekpere n’anyasị.

1. Ịmụta ịnọ jụụ na ịchọta oge maka ekpere.

2. Na-eto eto nso na Chineke site na-eji oge na Ya.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - “Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ unu nye Chineke. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Abụ Ọma 63:1 - “Chineke, ị bụ Chineke m; anamachọsi gi ike; Akpịrị gị agụụ maka mkpụrụ obi m; Anụ ahụ́ m ga-ada mbà n’ihi unu, dị ka n’ala kpọrọ nkụ na nke ike gwụrụ nke na-enweghị mmiri.”

Matiu 14:24 Ma ụgbọ mmiri ahụ dị ugbu a nʼetiti oké osimiri, ebili mmiri na-amagharịkwa ya: nʼihi na ifufe na- emegide ya.

Ndị na-eso ụzọ ya nọ n’ụgbọ mmiri n’etiti oké osimiri, ebe ebili mmiri na-amalikwa ya n’ihi oké ifufe.

1. Imeri Ahụhụ - Ịchọta Ike n'ime Oké Ifufe nke Ndụ

2. Okwukwe n'iru egwu - ịmụta ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke

1. Aisaia 43:2 - “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2. Abụ Ọma 46:1-3 - “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu. N’ihi ya, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụrụgodị na ụwa na-ada, + ọ bụrụgodị na a na-akwagharị ugwu n’ime obi oké osimiri, + n’agbanyeghị na mmiri ya na-ebigbọ, na-asụkwa ụfụfụ, + Ọ bụ ezie na ugwu na-ama jijiji n’ihi ntọlite ya.”

Matiu 14:25 Ma nʼoge nche nke anọ nke abalị, Jizọs bịakwutere ha, na-eje ije nʼelu oké osimiri.

N'oge nche nke anọ nke abalị, Jizọs gosipụtara ike Ya site n'ijere ndị na-eso ụzọ ya ije n'elu oké osimiri.

1. Ike na ikike Jizọs nwere n'ebe e kere eke

2. Ọrụ ebube Jizọs nyere

1. Mak 6: 45-51 - Jizọs na-eje ije n'elu mmiri

2. Abụ Ọma 18:30 – ike Chineke ịzọpụta na i

Matiu 14:26 Ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru Ya ka Ọ nējeghari n'elu oké osimiri, ha we tua egwu, si, Ọ bu mọ; ha we tie nkpu n'ihi egwu.

Ụjọ tụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ha hụrụ ka Jizọs na-eje ije n’elu oké osimiri.

1. Atula egwu: Tukwasi obi na ike Onye-nwe-ayi

2. Atụla egwu na ị ga-awụli elu nke okwukwe

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 46: 1-3 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka na-adị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, n'agbanyeghị na ụwa na-adaba, ugwu niile na-adabakwa n'ime obi oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya. mbigbọ na ụfụfụ na ugwu na-ama jijiji n'ihi oké mkpọtụ ha."

Matiu 14:27 Ma ngwa ngwa Jisus gwara ha okwu, si, Nwee obi-ike; ọ bu mu; atula egwu.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha nwee obi ike ma ghara ịtụ egwu.

1. "Chineke nọnyeere Anyị: Iji Okwukwe Na-emeri Egwu"

2. “Nwee Obi Ụtọ: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Jizọs”

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Hibru 13:5-6 - "Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị." Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, "Jehova bụ onye na-enyere m aka, m gaghị atụ egwu, gịnị ka mmadụ ga-eme m?"

Matiu 14:28 Pita we za ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na ọ bu Gi onwe-gi, sim biakute gi n'elu miri.

Pita zara Jizọs mgbe ọ kpọkuru ya, jụọ ma ọ̀ bụ n’ezie ka Jizọs na-ekwu, ma ọ̀ bụ, na-arịọ Jizọs ka ọ gwa ya ka ọ bịakwute ya n’elu mmiri.

1. Ike Okwukwe—Olee otú ịtụkwasị Jizọs obi, dị ka Pita, pụrụ isi mee ka anyị ruo n’ebe ndị anyị na-echeghị na ọ ga-ekwe omume.

2. Ịnara Jizọs Ihe ize ndụ - Otú itinye ihe ize ndụ iji gosi ikwesị ntụkwasị obi anyị nye Jizọs nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

1. Ndị Efesọs 3:20 – Ugbua nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

Matiu 14:29 Ọ si, Bia. Ma mb͕e Pita siri n'ub͕ọ rida, jere ije n'elu miri, ijekuru Jisus.

Jizọs gwara Pita ka ọ bịakwute ya, Pita mekwara otú ahụ site n’ije ije n’elu mmiri.

1. Ike na Okwukwe Chineke: Otu Pita jere ije n’elu mmiri.

2. Iso Jizọs were nzọụkwụ okwukwe na-agaghị ekwe omume.

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Jọn 14:6 - "Jizọs zara, "Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

Matiu 14:30 Ma mgbe ọ hụrụ ka ifufe na-efegharị ya, ọ tụrụ egwu; o we malite imikpu, o we tie nkpu, si, Onye-nwe-ayi, zọputam.

Pita malitere imikpu n’oké osimiri ahụ mgbe ọ hụrụ oké ifufe ahụ, o wee tikuo Onyenwe anyị ka ọ zọpụta ya.

1. Imeri egwu site n'ịtụkwasị Jehova obi

2. Ekwela ka ị ghara inwe olileanya n'oge nsogbu

1. Matiu 8:25-26 - Ndi nēso uzọ-Ya we biakute Ya, kpọte Ya, si, Onye-nwe-ayi, zọputa ayi: ayi nāla n'iyì. O we si ha, Gini mere unu nātu egwu, unu ndi okwukwe ntà?

2. ABÙ ỌMA 34:17-19 - Ndi ezi omume nētiku, Jehova we nu, we naputa ha n'ahuhu-ha nile. Jehova nọ nso ndi obi-ha tiwara etiwa; Ọ na-azọpụtakwa ndị nwere mmụọ nchegharị. Ọtutu nweda-n'ala nke onye ezi omume: Ma Jehova nānaputa ya n'aka ha nile.

Matiu 14:31 Ngwa ngwa Jisus setiri aka-Ya, jide ya, si ya, Gi onye okwukwe ntà, gini mere i ji nwe obi abua?

Jizọs napụtara Pita ka ọ ghara imikpu n’oké osimiri ma baara ya mba n’ihi na o nweghị okwukwe.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Pụrụ Isi Nye Aka n’Oge Obi Abụọ

2. Ịhụnanya Jizọs: Ọ Na-adị njikere mgbe niile inye aka

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

Matiu 14:32 Ma mgbe ha banyere nʼụgbọ mmiri ahụ, ifufe ahụ kwụsịrị.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụgbọ mmiri, ifufe ahụ kwụsịrị ozugbo.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs nwere okwukwe na ịtụkwasị Chineke obi.

2. Anyị pụrụ inweta udo na nkasi obi n'ime Chineke, ọbụna n'oge ọgba aghara.

1. Abụ Ọma 56:3 “Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi.”

2. Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị.”

Matiu 14:33 Mgbe ahụ ndị nọ nʼụgbọ ahụ bịara kpọọ isiala nye ya, sị: “Nʼezie, ị bụ Ọkpara Chineke.

Ike Jizọs tụrụ ndị nọ n’ime ụgbọ mmiri ahụ n’anya nke ukwuu nke na ha na-efe ya, na-akpọsa ya na ọ bụ Ọkpara Chineke.

1. Ike Jizọs: Otú Ọrụ ebube Jizọs rụrụ si egosi na ọ bụ chi ya

2. Ofufe Jizọs: Otú Anyị Ga-esi Na-ekwusa Eziokwu Banyere Ịbụ Ọkpara Jizọs

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

2. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Matiu 14:34 Mgbe ha gafesịrị, ha bịarutere nʼala Genesaret.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gafere Oké Osimiri Galili ma bịarute n’ala Genesaret.

1. Chineke na-enye anyị ihe anyị ga-eji rute ebe anyị na-aga.

2. Ọbụna mgbe o yiri ka ọ gaghị ekwe omume, Chineke nwere ike iduga anyị ebe anyị chọrọ.

1. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2. Abụ Ọma 23:2 - "Ọ na-eme ka m makpuru n'ebe ịta ahịhịa ndụ, Ọ na-edukwa m n'akụkụ mmiri izu ike."

Matiu 14:35 Ma mgbe ndị obodo ahụ matara ya, ha zipụrụ n’ala ahụ dum gburugburu, kpọtara ya ndị niile a na-arịa ọrịa;

Jizọs gwọrọ ndị ọrịa nọ n'ógbè ahụ.

1: Ọrụ ebube Jizọs na-agwọ ọrịa: ka ike ya si gafee oge na oghere

2: Ọrụ ebube a na-apụghị ịgbagha agbagha: Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa

1: Isaiah 53:5, "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume nile anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2: Abụ Ọma 103:3, “Onye na-agbaghara ajọ omume gị nile, Onye na-agwọkwa ọrịa gị nile.”

Matiu 14:36 ha we riọ Ya ka ha metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka nání: ewe me ka ndi nile meturu aka ha di ike n'uju.

Ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ Jizọs ka o kwe ka ha metụ ọnụ ọnụ uwe ya aka, emekwara ndị mere otú ahụ ahụ́.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmụta ihe site na nhụta nke igwe mmadụ na Jizọs

2. Mmetuta Ọrụ ebube nke Jizọs: Inweta mgbapụta na ọgwụgwọ

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

Matiu 15 na-egosi nkuzi Jizọs gbasara ịdị ọcha n'ezie, ọrụ ebube Ọ na-agwọ ọrịa, na nri nke puku anọ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị Farisii na ndị ozizi iwu na-ebo ndị na-eso ụzọ Jizọs ebubo imebi ọdịnala site n’ịkwọghị aka ha tupu ha erie ihe (Matiu 15:1-2). Jizọs na-emegide ha, na-akatọ omume ihu abụọ ha ka ha onwe ha na-emebi iwu Chineke n'ihi ọdịnala. Ọ na-akụzi na ihe na-emerụ mmadụ abụghị ihe na-abanye n'ọnụ kama ọ bụ ihe na-esi n'obi pụta - na-egosi adịghị ọcha nke omume dị oké njọ karịa adịghị ọcha nke ememe (Matiu 15:10-20).

Paragraf nke Abụọ: Ka Jizọs si na Galili pụọ gaa ógbè Taịa na Saịdọn, Jizọs zutere otu nwanyị Kenan nke na-arịọ arịrịọ maka ọgwụgwọ nwa ya nwanyị nke mmụọ ọjọọ ji mee (Matiu 15:21-28). Na mbụ, Jizọs zara na e               ka a a náa aturu furu efu nke Israel. Ma site n'okwukwe ya nke egosipụtara n'arịrịọ nọgidere na-arịọsi ike na ịnakwere Ya dị ka Onye-nwe, Ọ na-anabata arịrịọ ya.

Paragraf nke atọ: N’ịlaghachi n’Oké Osimiri Galili, Jizọs gwọrọ ọtụtụ mmadụ ndị a kpọtara Ya—ndị ngwọrọ, ndị ìsì, ndị ogbi wdg, na-eme ka ìgwè mmadụ tụrụ ya n’anya (Matiu 15:29-31). N’ikpeazụ n’isiakwụkwọ a bụ ọrụ ebube inye puku ndị ikom anọ na-abụghị ndị inyom na ụmụaka ji ogbe achịcha asaa na obere azụ̀ ole na ole azụ (Matiu 15:32-39). Dị ka ịzụrụ puku ọrụ ebube na mbụ nke a na-egosikwa ọmịiko Ya n'ebe ndị nọ n'ebe nọ na ike Ya dị.

Matiu 15:1 Mgbe ahụ, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị si Jeruselem bịakwutere Jizọs, sị:

Itien̄wed emi owụt ke mme scribe ye mme Pharisee ẹto Jerusalem ẹdi ẹbịne Jesus.

1. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi Jizọs na ozizi ya.

2. N’agbanyeghị ọdịiche anyị, Jizọs hụrụ anyị niile n’anya ma nabata anyị niile.

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. unu nwere ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

Matiu 15:2 Gịnị mere ndị na-eso ụzọ gị ji emebi iwu ndị okenye? n'ihi na ha adighi-asa aka-ha mb͕e ha nēri nri.

Itien̄wed emi eneme aban̄a mme mbet Jesus ndibiat ido edinam mbiowo ebe ke ndisak ubọk ke ini mmọ ẹdiade uyo.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso omenala na ịkwanyere ndị ọchịchị ùgwù.

2. Ịghọta ihe mere anyị ji eme ihe anyị na-eme, kama ịgbaso iwu na-enweghị isi.

1. Ilu 3:5-6 "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2. Ndị Kọlọsi 3:17 "Ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na Ya."

Matiu 15:3 Ma Ọ zara, si ha, Gini mere unu onwe-unu nāgabiga kwa iwu Chineke site n'omenala-unu?

Ebe a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke karịa omenala mmadụ.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye iwu Chineke

2. Ekwela ka omenaala bata n’ụzọ ime ihe ziri ezi

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe ihe m nyere n'iwu."

2. Deuterọnọmi 11:26-28 - “Lee, m na-etinye n'ihu gị taa ngọzi na ọbụbụ ọnụ: ngọzi ahụ, ọ bụrụ na i debe ihe nile Jehova bụ́ Chineke gị nyere n'iwu, nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta; na nkọcha ahụ, ma ọ bụrụ na unu erubeghị isi n’ihe Jehova bụ́ Chineke unu nyere n’iwu.”

Matiu 15:4 N'ihi na Chineke nyere iwu, si, Sọpuru nna-gi na nne-gi: na, Onye nākọcha nna-ya ma-ọbu nne-ya, ya nwua ọnwu.

Chineke nyere anyị iwu ka anyị sọpụrụ nne na nna anyị, ndị na-akọcha nne na nna ha ga-atakwa ahụhụ.

1. Oku a na-akpọ maka ịsọpụrụ nne na nna anyị - nkwanye ùgwù na nrube isi nye nne na nna bụ ntọala nke usoro Chineke.

2. Nsonaazụ nke enweghị nkwanye ùgwù - Ịkọcha nne na nna bụ ajọ njọ nke ga-eweta nnukwu nsonaazụ.

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. “Sọpụrụ nna gị na nne gị”—nke bụ iwu mbụ nke nwere nkwa—“ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee nwee ndụ ogologo ndụ n’elu ụwa.”

2. Ilu 23:22 - Gee nna gị ntị, onye nyere gị ndụ, eledakwala nne gị anya mgbe o mere agadi.

Matiu 15:5 Ma unu si, Onye ọ bula nke gāsi nna-ya ma-ọbu nne-ya, Ọ bu onyinye-inata-iru-ọma, n'ihe ọ bula i gārata n'akam;

Jizọs katọrọ omume nke inye Chineke onyinye kama ịsọpụrụ ndị mụrụ ya.

1. Ịsọpụrụ nne na nna anyị bụ iwu Chineke na ihe àmà nke okwukwe anyị.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibute iwu Chineke karịa ihe niile na ndụ anyị.

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - "Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi: Sọpụrụ nna gị na nne gị—nke bụ ihe mbụ e nyere n'iwu na nkwa—ka ọ ga-adịrị unu mma, ka unu wee meekwa ka unu dị mma. kporie ndụ ogologo ndụ n'ụwa."

2. Ọpụpụ 20:12 - "Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka i wee dị ogologo n'ala nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị."

Matiu 15:6 Ma unu sọpụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya, ọ ga-enwere onwe ya. Otú a ka unu meworo ka iwu Chineke ghara idi irè site n'omenala-unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ịdọ aka ná ntị megide ileghara iwu Chineke anya na-akwado ọdịnala ndị mmadụ mere.

1: Anyị ga na-echeta mgbe niile ka anyị sọpụrụ iwu Jehova karịa ihe niile.

2: Anyị agaghị eleghara ma ọ bụ dochie iwu Chineke maka ọdịnala nke anyị.

Deuterọnọmi 10:12-13 IGBOB - Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, na ije ije n'uzọ-Ya nile, ihu Ya n'anya, na òfùfè Jehova, bú Chineke-gi. n'obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile, na idebe ihe nile Jehova nyere n'iwu na ukpuru nile nke Jehova, nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta ka o we bayere gi utọ?

2: Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

Matiu 15:7 Ndị ihu abụọ, Aịzaya buru amụma nke ọma banyere unu, sị:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Matiu 15:7 na-ekwu na Jizọs na-ebo ndị Farisii ebubo ihu abụọ ma hota amụma sitere n’Aịsaịa banyere ha.

1. "ihu abụọ na Ụka"

2. “Ikpe nke Chineke n’isi ndị ajọ omume”

1. Aịzaya 29:13 - “Jehova wee sị: “N'ihi na ndị a na-eji ọnụ ha na-abịa nso, werekwa egbugbere ọnụ ha na-asọpụrụ m, mgbe obi ha dị anya n'ebe m nọ, na egwu ha na-atụ m bụ iwu nke mmadụ ziri. ”

2. Jemes 2:10 - “N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile.”

Matiu 15:8 Ndị a ji ọnụ ha na-abịakwute m, werekwa egbugbere ọnụ ha na-asọpụrụ m; ma obi-ha di anya n'ebe m'nọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndị mmadụ na-egosipụta nsọpụrụ Chineke n'èzí, mana obi ha dị anya n'ebe ọ nọ.

1: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara naanị inye Chineke ozi egbugbere ọnụ kama ka anyị hụ na obi anyị dị n’ezie nye Ya.

2: Ọ dị mfe ịbanye n'ọdịdị okpukpere chi, mana anyị ga-agba mbọ hụ na anyị nwere obi juputara na nsọpụrụ na ịhụnanya maka Chineke.

Jemes 1:22 - Bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

2: Luk 6:45 – Ezi mmadụ na-esi n’ezi akụ̀ nke obi ya ewepụta ezi ihe; ma ajọ madu nēsi n'ajọ àkù nke obi-ya puta ihe ọjọ.

Matiu 15:9 Ma ha na-efe m nʼefu, na-ezi ihe mmadụ nyere nʼiwu site nʼozizi.

Jizọs na-ekwupụta na ọ bụ ihe efu ife Chineke ofufe ma ọ bụrụ na mmadụ na-akụzi ozizi ndị dabeere n'iwu nke mmadụ kama ịbụ Okwu Chineke.

1. Anyị aghaghị ịgbaso Okwu Chineke, ọ bụghịkwa ọchịchọ nke onwe anyị

2. Fee Chineke ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu

1. Jọn 4:24 - “Chineke bụ Mmụọ: ma ndị na-efe ya aghaghị ife ya ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu.”

2. Abụ Ọma 119:172 - "Ire m ga-ekwu maka okwu gị: n'ihi na ihe niile I nyere n'iwu bụ ezi omume."

Matiu 15:10 O we kpọ ìgwè madu ahu, si ha, Nurunu, ghọta-kwa-nu;

Jizọs na-akụzi mkpa ọ dị ịghọta okwu Chineke.

1: Anyị ga-agba mbọ ịghọta okwu Chineke ka anyị wee bie ndụ dịka uche Ya siri dị.

2: Ọ dị mkpa ige ntị na ịghọta nkuzi nke Jizọs iji rite uru na ịhụnanya na amara Ya.

1: Abụ Ọma 119: 105 - "Okwu gị bụ oriọna na-eduzi ụkwụ m na ìhè maka okporo ụzọ m."

2: 2 Timoti 3: 16-17 - "Akwụkwọ Nsọ dum sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru ịkụziri anyị ihe bụ eziokwu na ime ka anyị ghọta ihe na-ezighị ezi na ndụ anyị: ọ na-agbazi anyị mgbe anyị na-ezighị ezi ma na-akụziri anyị ime ihe. ihe ziri ezi."

Matiu 15:11 Ọ bughi ihe nābà n'ọnu nēmeru madu; ma ihe nēsi n'ọnu puta, nka nēmeru madu.

Amaokwu a na-emesi ike na ọ bụghị ihe anyị na-eri na-eme ka anyị ghara ịdị ọcha, kama ihe anyị na-ekwu na otú anyị si eme omume.

1: Okwu anyị nwere ike. Anyị aghaghị iji ha mee ihe nke ọma na amamihe.

2: Ayi apugh ịdabere na ike di iche iche ime ayi nsọ; ọ bụ echiche ime na omume anyị ka ọ dị mkpa.

1: Jemes 3: 8-10 - Ire bụ akụkụ dị nta nke anụ ahụ, ma ọ na-anya isi nke ukwuu. Tụlee ihe nnukwu ọhịa na-agba ọkụ site na obere ọkụ.

2: Ndị Efesọs 4:29 - Ka ọ dịghị okwu ire ure ka o si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

Matiu 15:12 Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bịarutere, sị ya: “Ị̀ makwa na ndị Farisii mehiere mgbe ha nụrụ okwu a?

Iwe were ndị Farisii nke ukwuu mgbe Jizọs kwuru otu ihe.

1. Okwu Jizọs siri ike ma kpasuru ndị mmadụ iwe. Anyị aghaghị ịkpachara anya n’otú anyị si ekwu okwu na otú anyị si eme omume ka anyị ghara ịkpasu ndị ọzọ iwe.

2. Jizọs ji ikike na nkwenye siri ike kwuo okwu, na-akụziri anyị ka anyị kwụsie ike n'ihe anyị kweere n'agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta.

1. Ndị Kọlọsi 4:6 – Ka okwu unu bụrụ nke amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

2. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

Matiu 15:13 Ma ọ zara sị, “Osisi ọ bụla nke Nna m nke eluigwe na-akụghị, a ga-efopụ ya.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ihe ọ bụla Chineke na-akụghị ga-emecha efopụ.

1. "Ụdị na-adịgide adịgide nke ihe ọkụkụ nke Chineke"

2. ' Gbanyere mkpọrọgwụ n'Ịhụnanya Chineke'

1. Aisaia 61:3 - Nye ndi nile nēru újú n'Israel, Ọ gēnye okpu-eze ima-nma n'ọnọdu ntu, ngọzi nāṅuri n'ọnọdu iru-újú, otuto ememe kama inwe obi nkoropụ. N'ezi omume-ha ka ha gādi ka osisi oak uku nke Jehova kuworo n'ihi nsọpuru Ya.

2. Abụ Ọma 92:13 – Ha ka ga-amị mkpụrụ n’agadi, ha ga-adị ọhụrụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-ekwupụta, sị: “Jehova ziri ezi; ọ bu Oké Nkumem, ọ dighi kwa ajọ omume di nime Ya.

Matiu 15:14 Hapụnụ ha: ha bụ ndị ndú ndị ì. Ma ọ buru na onye-ìsì edu onye-ìsì, ha abua gādabà n'olùlù.

Ndị ndú kpuru ìsì ga-eduba ndị na-eso ha n’ihe ize ndụ.

1: Anyị ga-akpachara anya onye anyị na-ahọrọ iso.

2: Chineke chọrọ ka anyị mara ihe na mkpebi anyị na chigharịkwuuru Ya maka nduzi.

1: Ilu 3: 5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2: Aisaia 30:21 - "Ntị gị ga-anụkwa otu okwu n'azụ gị, 'Nke a bụ ụzọ, jee ije na ya,' mgbe ọ bụla ị na-atụgharị n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe."

Matiu 15:15 Mgbe ahụ Pita zara, sị ya: Kpọsara anyị ilu a.

Jizọs na-akụzi mkpa obi dị n’ofufe.

1: Chineke Chọrọ Obi Anyị

Chineke chọrọ obi anyị nke mbụ na ofufe. Mgbe anyị na-abịa n'ihu Ya, obi anyị kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa anyị na-enye.

2: Iji Ndụ Anyị Na-asọpụrụ Chineke

Chineke chọrọ ka anyị jiri ndụ anyị sọpụrụ Ya. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ime ihe niile maka otuto Ya, ọ bụghị naanị ihe anyị na-eme na Nzukọ-nsọ.

Matiu 22:37 - Jizọs sịrị ya, 'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.'

2: Ilu 4:23 - Jiri nlezianya debe obi gị;

Matiu 15:16 Jisus we si, Ọ̀ bu kwa unu onwe-unu nēnweghi nghọta?

Jizọs gosipụtara ekweghị ya n'ihi enweghị nghọta nke ndị gbara ya gburugburu.

1: Ọbụna Jizọs, onye kacha mara ihe n'ime anyị niile, na-enwe nkụda mmụọ mgbe ụfọdụ maka enweghị nghọta nke nkuzi ya.

2: Anyị aghaghị ịchọ ịghọta ozizi Jizọs tupu anyị enwee ike iso ya n'ezie.

1: Jemes 1:5 - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi-ata kwa uta; agēnye kwa ya.

2: Ilu 2: 6-9 - N'ihi na Jehova na-enye amamihe: n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta. Ọ nēdobere onye ezi omume ezi amam-ihe: Ọ buru ndi nēje ije n'izi-ezi ihe-ọchichi. Ọ nēdebe uzọ nile nke ikpé, Ọ nēdebe kwa uzọ ndi-ebere-Ya. I gāghọ kwa ezi omume, na ikpé, na izi-ezi; e, ezi ụzọ nile.

Matiu 15:17 Ùnu amataghi na ihe ọ bula nke nābà n'ọnu nābà n'afọ, ewe tubà ya n'ihe-ìsì?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Matiu 15:17 na-akọwa na ihe ọ bụla nke na-abanye n'ọnụ mmadụ na-esi na ya agabiga ma chụpụ ya.

1: Anyị kwesịrị ịkpachara anya maka ihe anyị na-etinye n'ime ahụ anyị, n'ihi na a ga-emecha chụpụ ya.

2: Anyị kwesịrị icheta ihe anyị na-eri, ebe ahụ anyị ga-emecha jụ ya.

1: Ilu 4:23 - "Jiri ịdị uchu niile debe obi gị;

2: Ndị Filipaị 4: 8 - N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke akụkọ ọma, ọ bụrụ na e nwere omume ọma, ọ bụrụkwa na otuto dị, chebara ihe ndị a echiche.”

Matiu 15:18 Ma ihe ndị na-esi n’ọnụ apụta na-esi n’obi apụta; ha we merua nwoke ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka okwu anyị na-ekwu na-esi n'obi anyị , na otú ha nwere ike isi merụ mmadụ.

1. Ike Okwu: Otú Okwu Anyị Pụrụ Imerụ Anyị

2. Na-ekwu Ndụ: Ikwe ka Okwu Anyị Na-ewuli elu Kama ịkwatu

1. Ilu 18:21 – Ọnwụ na ndụ dị n’ike ire.

2. Jemes 3:1-12 - Ilele ike ire na ka o si ghọgbuo ma kpata nnukwu nsogbu.

Matiu 15:19 N’ihi na n’obi ka echiche ọjọọ, igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, nkwulu, si apụta.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ihe ọjọọ nke sitere n'obi mmadụ.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị si n’obi nke ihe ọjọọ chigharịa ma chigharịkwute Ya maka ezi omume.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ime ka obi anyị dị ọcha na enweghị echiche ọjọọ na omume.

1: Ilu 4:23 - Jiri ịdị uchu niile debe obi gị; n'ihi na site na ya ka okwu nile nke ndu si puta.

2: Jeremaia 17:9 IGBOB - Obi di aghughọ kari ihe nile, ọ bu kwa ihe jọrọ njọ nke-uku: ònye gāmara ya?

Matiu 15:20 Ihe ndị a bụ ihe na-emerụ mmadụ: ma iji aka a na-akwọghị akwọ rie ihe adịghị emeru mmadụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otú omume ndị dị n'èzí adịghị akọwacharịrị ọnọdụ ime mmụọ mmadụ, na-ekwusi ike na ọ bụghị ihe na-abanye n'ime ahụ mmadụ ka ọ dị mkpa, kama ọ bụ ihe na-esi na ya pụta.

1. "Obi nke Okwu ahụ: Ihe Dị n'ime Ihe Kachasị Mma"

2. "Aka Dị Ọcha ma ọ bụ Obi Dị Ọcha: Ezi Ụdị nke ịdị ọcha"

1. Jemes 3:12 - "Ụmụnna m, osisi fig ọ̀ pụrụ ịmị mkpụrụ oliv, ma ọ bụ osisi vine pụrụ ịmị fig? Ọdọ mmiri nnu apụghịkwa ịmị mmiri dị ọhụrụ."

2. Ilu 4:23 - "Karịa ihe niile, chebe obi gị, n'ihi na ọ bụ isi iyi nke ndụ."

Matiu 15:21 Jisus wee si nʼebe ahụ pụọ gawa nʼókè nke Taya na Saịdọn.

Jizọs gara n’ụsọ oké osimiri Taya na Saịdọn.

1. Njikere Jizọs dị ka o si n'ụzọ ya rute mmadụ niile.

2. Ike nke okwukwe na otú o nwere ike isi nyere anyị aka n’oge ihe isi ike.

1. Jeremaịa 29:11 "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya."

2. Ndị Hibru 11:1 “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

Matiu 15:22 Ma, le, otù nwanyi onye Kenean siri n'ókè-ala ahu puta, tikue Ya, si, Merem ebere, Onye-nwe-ayi, nwa Devid; ekwensu nēwesa nwam nwanyi iwe nke-uku.

Nwanyị Kenean ahụ tikuru Jisọs maka ebere maka nwa ya nwanyị nke ekwensu na-ewute nke ukwuu.

1. Ike nke Okwukwe: Ịtụkwasị obi na Chineke nwere ike ịgwọ ọrịa

2. Imeri Ahụhụ: Ịtụkwasị Obi na Jizọs n'Oge Ihe Isi Ike

1. 1 Pita 5:7 - "Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile, n'ihi na ọ na-eche banyere gị."

2. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Matiu 15:23 Ma ọ zaghị ya otu okwu. Ndi nēso uzọ-Ya we bia, riọ Ya, si, Zilaga ya; n'ihi na ọ nākpọku ayi n'azu.

Jizọs jụrụ ịza arịrịọ nwanyị Kenan ahụ rịọrọ ka o gwọọ ya, ma ndị na-eso ụzọ ya rịọrọ ya ka ọ hapụ ya ka ọ lawa.

1. "Ike nke Ịkwụsị Nkwụsi Ike: Ịtụkwasị Chineke Obi n'Ebe Ihe Nhụsianya Na-enwe"

2. "Ike nke ịrịọchite ọnụ: Otú Jizọs Si Emeghachi n'Ekpere Anyị"

1. Jemes 5:16 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ."

2. 1 Jọn 5:14-15 - "Nke a bụkwa ntụkwasị obi anyị nwere n'ebe ọ nọ, na ọ bụrụ na anyị arịọ ihe ọ bụla dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị. Ọ bụrụkwa na anyị maara na ọ na-anụ anyị n'ihe ọ bụla anyị rịọrọ, anyị maara na anyị nwere arịrịọ anyị rịọrọ ya.”

Matiu 15:24 Ma Ọ zara, si, Ọ bughi nání aturu furu efu nke ulo Israel, eziteghm.

Ozi Jizọs nyere atụrụ Izrel ahụ furu efu.

1: Ihu-n'anya na nlekọta Jisus nwere n'ebe aturu Israel furu efu.

2: Mkpa nke ozi Jizọs nyere atụrụ Israel furu efu.

1: Isaiah 53: 6 - "Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; anyị echegharịwo, onye ọ bụla n'ụzọ nke aka ya; ma Jehova etinyewo n'isi ya ajọ omume nke anyị nile."

2: Abụ 23: 1 - "Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ."

Matiu 15:25 O wee bịa kpọọrọ ya isiala, sị: “Onyenwe anyị, nyere m aka.

Otu nwaanyị bịakwutere Jizọs rịọ ya ka o nyere ya aka.

1. Ịmata Jizọs dị ka Onyenwe anyị: Ọmụmụ Matiu 15:25

2. Imeri mgba na Ịchọta Ike n’ime Jizọs Kraịst

1. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkue Ya mb͕e Ọ nọ nso.

Matiu 15:26 Ma Ọ zara, si, Ọ bughi ihe ziri ezi inara achicha umuaka, na itugara nkita.

Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-ebute ndị nọ ná mkpa ụzọ tupu anyị onwe anyị.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile inyere ndị nọ ná mkpa aka n'ihu onwe anyị.

2: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-ebute mkpa ndị ọzọ ụzọ tupu nke anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.”

2: Jemes 2:15-17 “Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. + Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, ‘Laa n’udo; na-ekpo ọkụ ma na-eriju afọ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara?

Matiu 15:27 Ọ si, N'ezie, Onye-nwe-ayi: ma nkita nēri irighiri nke nēsi na table nke ndi-nwe-ha dapu.

Jizọs gosiri ịhụnanya Chineke nwere n’ebe mmadụ niile nọ, ọbụna ndị a na-ewere dị ka ndị si ná mba ọzọ.

1: Ịhụnanya Chineke Maka Ndị Na-abụghị Ndị Mmadụ—Luk 15:1-2

2: Ebere Chineke Maka Mmadụ Nile—Ndị Efesọs 2:4-7

1: Luk 15: 1-2 "Ma ndị ọnaụtụ na ndị mmehie gbakọrọ ọnụ ka ha nụ okwu Jizọs. Ma ndị Farisii na ndị ozizi iwu malitere ịtamu, si, Nwoke a na-anabata ndị mmehie, sorokwa ha rie ihe.

2: Ndị Efesọs 2: 4-7 "Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, bụ ọgaranya n'ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na mmebi iwu - ọ bụ site n'amara ka e ji zọpụta gị. Ma Chineke mere ka anyị na Kraịst si n’ọnwụ bilie, meekwa ka anyị na ya nọrọ ọdụ n’ebe dị n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs, ka o wee gosi n’oge ndị na-abịa abịa, ka o wee gosi akụnụba na-enweghị atụ nke amara ya, bụ́ nke e gosiri anyị n’obiọma ya n’ebe anyị nọ n’ime Kraịst Jizọs.”

Matiu 15:28 Ya mere Jisus zara, si ya, Nwanyi, okwukwe-gi di uku: ka ọ diri gi dika i nāchọ. Ewe me ka aru di-ya nwayi ahu ike site n'oge hour ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa Jizọs na-eto oke okwukwe nwanyị na ịgwọ nwa ya nwanyị site n'otu oge ahụ.

1. “Ike nke Okwukwe”

2. “Ngọzi nke Ịkwere na Jizọs”

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Jemes 5:15 - “Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ na-arịa ọrịa ike; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha.”

Matiu 15:29 Jisus we si n'ebe ahu pua, bia nso oké osimiri Galili nso; o we rigo n'ugwu, nọdu ala n'ebe ahu.

Jizọs si n’otu ebe pụọ gaa n’oké osimiri Galili, ọ rịgoro n’elu ugwu ma nọdụ ala n’ebe ahụ.

1. Ụkpụrụ Ekpere Jizọs: Otú Ihe Nlereanya Ya Ga-esi Na-eduzi Anyị Taa

2. Ike nke ịnọ naanị ya: Ka Kraịst na Chineke si jikọọ na iche

1. Aisaia 55:8-9 “N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2. Mak 1:35 "N'ụtụtụ, o biliri n'oge dị anya tupu chi ọbụbọ, wee pụọ, gawa n'ebe dịpụrụ adịpụ, kpee ekpere n'ebe ahụ."

Matiu 15:30 Oké ìgwè mmadụ we biakute Ya, ha na ndi-ngwurọ, ndi-ìsì, ndi-ob͕i, ndi-ọgwugwu, na ọtutu ndi ọzọ, we tuda ha n'ala n'ukwu Jisus; o we me ka aru di ha ike:

Jizọs gwọrọ ọtụtụ ndị nwere ọrịa anụ ahụ́, gụnyere ndị ngwọrọ, ndị ìsì, ndị ogbi, na ndị nwere nkwarụ, mgbe oké ìgwè mmadụ gbakọrọ gburugburu Ya.

1. Jizọs bụ Onye na-agwọ anyị - ka amara Chineke si enye mmadụ niile olileanya na ọgwụgwọ

2. Ike nke ọmịiko - ka ịhụnanya Chineke si gwọọ ọrịa anụ ahụ na nke mmụọ

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Matiu 15:31 nke mere na ibobo juru igwe mmadụ ahụ anya, mgbe ha hụrụ ndị ogbi ka ha na-ekwu okwu, na ndị ngwọrọ ka ha dị mma, ndị ngwọrọ ka ha na-eje ije, na ndị ìsì ka ha hụ ụzọ: ha wee too Chineke Izrel.

Ọ tụrụ ìgwè mmadụ ahụ n’anya ịhụ ka a na-agwọ ndị ọrịa na ndị ahụ́ na-adịghị ike n’ụzọ ọrụ ebube, na-eto Chineke maka ịdị mma Ya.

1. Ebere Chineke na Ọmịiko: Ime emume ebube Jizọs

2. Ike Okwukwe: Otú Ịhụnanya Chineke Si Agbanwe Anyị

1. Aịzaya 35:5-6 - "Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, na ntị ndị ntị chiri ka a ga-emeghe, mgbe ahụ ka ndị ngwụrọ ga-amali dị ka mgbada, ire ndị ogbi ga-abụkwa abụ ọṅụ."

2. Abụ Ọma 103: 3-5 - "Onye na-agbaghara gị niile ajọ omume, onye na-agwọ gị ọrịa gị niile, onye na-anapụta ndụ gị n'olulu, onye na-ekpueze gị n'ebere na ebere."

Matiu 15:32 Ya mere Jisus kpọrọ ndị nēso uzọ-Ya biakute Ya, si, Enwerem ọmiko n'aru ìgwè madu ahu, n'ihi na ha nọyerem ub͕u a ubọchi atọ, ma ha enweghi ihe-oriri: ma M'gaghi-ezipu ha n'ọnu-ọnu, ka ha we ghara ida isi n'ọgwugwu ha. ụzọ ahụ.

Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ nnukwu ìgwè mmadụ bụ́ ndị soro ya ruo ụbọchị atọ, bụ́ ndị nwere mkpa nri.

1. Obi ebere n’omume: Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya

2. Ike Okwukwe: Jizọs na Ìgwè Mmadụ

1. Jemes 2:15-16 – “Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, otu onye n’ime unu wee sị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuo afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa. ahu, kedu ihe ọ bara?

2. Ndị Rom 12:15 - “Sonụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Matiu 15:33 Ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya: “Olee ebe anyị ga-esi nweta nri dị otu a nʼala ịkpa, nke ga-eju oké ìgwè mmadụ dị otú a?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs ebe ha ga-enweta achịcha ga-ezuru ha rie ọtụtụ ìgwè mmadụ n’ala ịkpa.

1. Ike nke inye ihe: Ịtụkwasị obi n'ụba nke Chineke

2. Imeri Obi Abụọ: Ịchọta Ike n’ime Onyenwe Anyị

1. Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-egbokwa unu mkpa unu niile dị ka akụ̀ nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.”

2. Aisaia 41:10 - “Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.”

Matiu 15:34 Jisus we si ha, Ogbe achịcha ole ka unu nwere? Ha we si, Asa, na azù ntà ole-na-ole.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ole ogbe achịcha na azụ̀ ole ha nwere, ha ewerekwa ogbe achịcha asaa na azụ̀ ole na ole zaa.

1. Jizọs Na-egbo mkpa Anyị - Iwere ihe nta ndị na-eso ụzọ nwere na ịmụba ya iji zụọ ìgwè mmadụ ahụ na-egosi na Jizọs dị njikere igbo mkpa anyị.

2. Uba na Ụkọ - Jizọs na-egosi anyị na anyị nwere ike ịhụ n'ụba ọbụna n'ọnọdụ ndị yiri enweghị ihe onwunwe.

1. 2 Ndị Kọrint 9:8 - Ma Chineke puru ime ka amara nile ba uba n'ebe unu nọ; ka unu, ebe unu nēnwezu ihe nile mb͕e nile n'ihe nile, we ba uba n'ezi ọlu ọ bula.

2. Ndị Filipaị 4:19 – Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

Matiu 15:35 O wee gwa ìgwè mmadụ ahụ ka ha nọdụ ala nʼala.

Jizọs were ogbe achịcha ole na ole na azụ̀ ụfọdụ nye ìgwè mmadụ ahụ nri.

1. Chineke na-egbo mkpa anyị n'agbanyeghị na anyị enweghị.

2. Anyị na-agọzi ka anyị nwee ike ịbụ ngọzi nye ndị ọzọ.

1. Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ̀ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Luk 6:38 – “Nye, a ga-enye unu. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.”

Matiu 15:36 O we were ob͕e achicha asa na azù ahu, nye ekele, nyawa ha, nēnye ndi nēso uzọ-Ya, nēnye kwa ìgwè madu ahu.

Ndi nēso uzọ-Ya we nye ìgwè madu ahu ob͕e achicha asa na azù ahu mb͕e Jisus nyesiri ekele we nyasa ha.

1. Jizọs bụ isi iyi nke ndokwa na ngọzi.

2. Ike ekele.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla; Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Efesọs 5:20 “na-enye Chineke Nna ekele mgbe niile nakwa maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”

Matiu 15:37 Ha nile we rie, riju-kwa-ra ha: ha we chikọta ufọdu nime anu nyawa nke fọduru, nkata asa juru.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ediwak owo emi Jesus ye mme mbet esie ẹkedade uyo itiaba ye iyak iba ẹdia. Mgbe mmadụ niile richara nri, rijuo afọ, nkata asaa fọdụrụnụ fọdụrụnụ.

1. Chineke nwere ike ime ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na obere ihe onwunwe.

2. Uba Chineke nwere ike inye anyi niile nri.

1. Jọn 6:12-13 – Mgbe afọ juru ha, Ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Chikọtanụ ibé nke fọdụrụ, ka ihe ọ bụla ghara ịla n'iyi. Ha we chikọta ha, were iberibe ob͕e achicha barley ise ahu b͕ochie nkata iri na abua, nke fọduru nye ndi riworo.

2. Luk 9:16-17 - O we nara ob͕e achicha ise na azù abua ahu, le anya n'elu-igwe, gọzie ha, nyawa ha, nye ndi nēso uzọ-Ya ka ha debe ìgwè madu ahu. Ha we rie, riju kwa ha nile: ewe chikọta n'iberibe nke fọduru ha nkata iri na abua.

Matiu 15:38 Ndị riri nri dị puku ndị ikom anọ, ma e wezụga ndị inyom na ụmụntakịrị.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ọnọ owo tọsịn inan̄ udia, esịnede iban ye nditọwọn̄.

1. "Uba Chineke: Ọrụ ebube nke inye ìgwè mmadụ nri"

2. "Ike nke Jizọs: Ndokwa nke karịrị nke mmadụ maka ndị Ya"

1. Aisaia 55:1 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịaruo mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie!

2. 2 Ndị Eze 4:42-44 – Otu nwoke si na Beal Shalisha bia, nēwetara onye nke Chineke ihe-oriri sitere na nkpuru mbu: orú ob͕e achicha barley na oko ọka ọhụrụ n'akpa-ya. Elaisha we si, Nye ya ndi Israel ka ha rie. Ma orù-ya siri, Òle otú m'gētiye nka n'iru ọgu ndikom ise? O we kwue, si, Nye ya ndi Israel, ka ha rie: n'ihi na otú a ka Jehova siri: Ha gēri, rifọ kwa. dika okwu Jehova si di.

Matiu 15:39 O wee zipụ ìgwè mmadụ ahụ, gbuo ụgbọ mmiri, bata nʼókè nke Magdala.

Jizọs zipụrụ ìgwè mmadụ ahụ ma buru ụgbọ mmiri gaa n’obodo Magdala.

1. Ike nke Ihe Nlereanya Jizọs: Jizọs na-egosi anyị otu anyị ga-esi dị njikere iji obi umeala na amara jeere ndị ọzọ ozi.

2. Ike Ọmịiko: Jizọs na-egosipụta ịhụnanya o nwere n'ebe ndị ọzọ nọ site n'ịgbalịsi ike inyere ha aka.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2. Matiu 11:28-29 “Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụworo n'obi na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.”

Matiu 16 na-egosi ịdọ aka ná ntị Jizọs banyere ozizi ndị Farisii na ndị Sadusii, nkwuputa Pita banyere Jizọs dị ka Mezaịa ahụ, na amụma Jizọs buru banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị Farisii na ndị Sadusii nwalere Jizọs site n’ịrịọ Ya ka o gosi ha ihe ịrịba ama sitere n’eluigwe (Matiu 16:1-4). Ọ na-abara ha mba maka enweghị ike ịkọwa ihe ịrịba ama ime mmụọ n'agbanyeghị na ha nwere ike ịkọwa usoro ihu igwe. Ọ gwara ha na ọ dịghị ihe ịrịba ama a ga-enye ma e wezụga “ihe ịrịba ama nke Jona,” na-ezo aka n’ọnwụ na mbilite n’ọnwụ Ya na-abịanụ. Mgbe e mesịrị, Ọ dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere ihe iko achịcha (ozizi) nke ndị Farisii na ndị Sadusii nke ha ghọtara dị ka ịdọ aka ná ntị megide ozizi ha.

Paragraf nke abụọ: Mgbe a jụrụ ya banyere onye ndị mmadụ na-ekwu na Ọ bụ, ndị na-eso ụzọ na-enye azịza dị iche iche - Jọn Baptist, Ịlaịja ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma. Ma mgbe a jụrụ Pita onye ha chere na Ọ bụ, Pita kwupụtara na Jizọs bụ “Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ” (Matiu 16:13-20). Na nzaghachi nye mkpughe nke Nna nke bi n’elu-igwe, ọ bụghị site n’anụ ahụ na ọbara, Jizọs kwuru na Pita gọziri na n’elu nkume a (okwukwe Pita ma ọ bụ nkwuputa ya) Ọ ga-ewu nzukọ-nsọ Ya nke ọnụ ụzọ Hedis na-agaghị emeri.

Paragraf nke atọ: Mgbe isi ihe dị elu nke a gachara, amụma doro anya banyere ahụhụ Ya ga-abịa na mbụ - na ọ ghaghị ịga Jeruselem ebe ọ ga-ata ahụhụ ọtụtụ ihe n’aka ndị okenye ndị isi nchụàjà ndị odeakwụkwọ, ma n’ụbọchị nke atọ, a ga-akpọlite ya (Matiu 16:21-28). . Mgbe Pita nwara ime ka o si n’ụzọ dị otú ahụ mee ka ọ gbanwee, Jizọs baara ya mba n’ụzọ siri ike n’ihi na ọ na-atụgharị uche n’ihe ụmụ mmadụ kama iche n’ihe Chineke. Mgbe ahụ na-akụzi banyere ọnụ ahịa ma na-eru eru iso Ya, Ọ na-ekwu na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ga-atụfu ya ma tụfuo ndụ n'ihi ya hụ na ọ na-emesi ike ruo mgbe ebighị ebi n'elu a nwa oge.

Matiu 16:1 Ndị Farisii na ndị Sadusii bịakwara, na-anwa Ya, ka O gosi ha ihe ịrịba ama sitere nʼeluigwe.

Mme Pharisee ye mme Sadducee ẹma ẹben̄e Jesus idiọn̄ọ oto ke heaven.

1. Ihe ize ndụ nke inwale Chineke

2. Mkpa okwukwe

1. Diuterọnọmi 6:16 – “Elela Jehova bụ́ Chineke gị ule”

2. Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Matiu 16:2 Ọ zara, si ha, Mb͕e o ruru anyasi, unu nāsi, Ihu-igwe gādi nma: n'ihi na elu-igwe nācha uhie uhie.

Jizọs kụziiri ìgwè mmadụ ahụ otú ha nwere ike isi buru amụma ihu igwe dabere n’ọdịdị mbara igwe.

1. Ihe Okike nke Chineke: Iji Ụwa Eke aghọta Atumatu Ya

2. Ike nke Nghọta: Ịmara Ihe Chineke Na-ekwu

1. Abụ Ọma 19:1-2 - "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, eluigwe na-akọsa ọrụ aka Ya."

2. 1 Ndị Kọrịnt 2: 13-14 - "Nke a bụ ihe anyị na-ekwu, ọ bụghị n'okwu amamihe mmadụ na-akụziri anyị kama n'okwu mmụọ nsọ, na-akọwa ihe ime mmụọ site n'okwu mmụọ nsọ. Onye na-enweghị Mmụọ adịghị anabata. ihe ndị sitere na Mmụọ Nsọ ma na-agụ ha dị ka ihe nzuzu, ha enweghịkwa ike ịghọta ha n'ihi na a na-aghọta ha naanị site na Mmụọ.

Matiu 16:3 Nʼisi ụtụtụ, ihu igwe ga-adịkwa ọcha taa: nʼihi na elu-igwe na-acha ọbara ọbara na-achakwa ọbara ọbara. Unu ndị iru-abụọ, unu ga-amata iru nke elu-igwe; ma unu onwe-unu puru imata ihe-iriba-ama nile nke mb͕e ahu nile?

Jizọs baara ndị Farisii na ndị Sadusii mba maka enweghị nghọta ime mmụọ kama ịghọta ihe ịrịba ama nke oge ahụ.

1. Nghọta n'ihu oge anwale

2. Mkpa maka mmata ime mmụọ n'oge a

1. Jeremaia 6:16 – “Otú a ka Jehova siri: Guzo n'akuku uzọ, hu, jua uzọ nile nke mb͕e ochie, ebe ezi uzọ di; jegharịakwanụ n’ime ya, chọtakwara mkpụrụ obi unu izu ike.’”

2. Isaiah 5:20 - "Ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpọ ihe ọjọọ ezi ihe na ezi ihe ihe ọjọọ, ndị na-etinye ọchịchịrị n'ọnọdụ ìhè na ìhè n'ọchichiri, ndị na-etinye ilu n'ọnọdụ ụtọ na ụtọ n'ọnọdụ ilu!"

Matiu 16:4 Ọgbọ ọjọọ na nke na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama; ma agaghi-enye ya ihe-iriba-ama ma-ọbughi ihe-iriba-ama nke Jona. O we rapu ha, pua.

Ndị ajọ omume na ndị na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama: ma naanị ihe ịrịba ama a ga-enye ha bụ ihe ịrịba ama nke Jona onye amụma.

1. Chineke ma obi, ọ gaghi-anwa kwa ndi nēmebi iwu.

2. Ihe ịrịba ama nke Jona onye amụma na-egosi anyị ike nke amara Chineke.

1. Jona 1:17 – Ugbua Jehova doziri otu nnukwu azụ̀ ilo Jona. Jona we nọ n'afọ azù ahu ubọchi atọ ehihie na abali.

2. Ezikiel 18:31 – Tufuo njehie nile nke unu meworo, nweta-kwa-nu onwe-unu obi ọhu na mọ ọhu.

Matiu 16:5 Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya bịarutere nʼofe ọzọ, ha chefuru ịnara achịcha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs chefuru iwere achịcha mgbe ha rutere n’akụkụ nke ọzọ.

1. Mkpa Nkwadebe: Ihe mmụta sitere n’aka ndị na-eso ụzọ Jizọs

2. Ike nke Okwukwe: Imeri ihe ịma aka Jizọs

1. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya; ndidi ke ukụt; na-aga n'ihu ozugbo n'ekpere.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

Matiu 16:6 Ya mere Jisus sịrị ha: “Lezienụ anya ma kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na nke ndị Sadusii.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha mara ozizi ndị Farisii na ndị Sadusii.

1. Kpachara anya maka ozizi ụgha

2. Ịdọ aka ná ntị Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya

1. Ndị Efesọs 4:14 – Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-atụgharị n’iru na azụ, na-eji ifufe ozizi ọ bụla ebugharị.

2. Ọrụ Ndịozi 20:29-31 - N'ihi na amataram nka, na mb͕e M'lasiri, Anu-ọhia wolf di arọ́ gāba n'etiti unu, nādighi-emere ìgwè aturu ebere. N'etiti unu onwe-unu ka ndikom gēbili kwa, nēkwu okwu b͕agọrọ ab͕agọ, idọpu ndi nēso uzọ-ha iso ha. Ya mere na-echenụ nche, chetakwa na n’ohere nke afọ atọ akwụsịghị m iji anya mmiri dọọ onye ọ bụla aka ná ntị abalị na ehihie.

Matiu 16:7 Ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Ọ bu n'ihi na ayi ewereghi ob͕e achicha.

Ha nọ na-eche echiche ụgha n'ihi agụụ ha.

1: Okwukwe anyị ekwesịghị ịbụ mkpa anụ ahụ́ anyị megharịa ya.

2: Ịchọ Onye-nwe kwesịrị ka e were obi ya dum na-enweghị ebumnobi ọjọọ ọ bụla.

1: Ndị Filipaị 4:13 “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka Onye na-agba m ume.

2: Ilu 3:5-6 "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

Matiu 16:8 Ma mb͕e Jisus mara, Ọ si ha, Unu ndi okwukwe ntà, gini mere unu nēkwurita n'etiti onwe-unu, n'ihi na unu nēwetaghi ob͕e achicha?

Jizọs chọpụtara na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-echegbu onwe ha banyere ịghara iweta achịcha ma taa ha ahụhụ n’ihi enweghị okwukwe.

1. "Ndokwa Chineke: Ilekwasị anya n'okwukwe kama ịtụ egwu"

2. "Na-echegbu onwe: Gịnị bụ isi?"

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Matiu 16:9 Ùnu akāghọtaghi, unu echetaghi kwa ob͕e achicha ise nke nnù ndikom ise ahu, na nkata ole unu chikọtara?

Jizọs chetaara ndị na-eso ụzọ ya banyere otú e si jiri ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise ahụ n’ụzọ ọrụ ebube na nkata ole e welitere mgbe e mesịrị.

1. Ike nke Obere Okwukwe: Jizọs gosiri anyị na okwukwe nta nwere ike ịkwaga ugwu.

2. Ọrụ Ebube Jizọs: Otú Jizọs si jiri naanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie ihe dị puku mmadụ ise ahụ n’ụzọ ọrụ ebube.

1. Mak 8:17-21 - Jizọs were ogbe achịcha asaa na obere azụ̀ ole na ole zụọ puku mmadụ anọ ahụ.

2. Luk 9:10-17 - Jizọs were ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ zụọ puku mmadụ ise ahụ.

Matiu 16:10 Ma ob͕e achicha asa nke puku anọ ahu, na nkata ole unu chikọtara?

Jizọs nọ na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya mkpa ọ dị icheta ihe Chineke mere n’oge gara aga.

1: Anyị kwesịrị icheta ngọzi niile Chineke nyere anyị n’oge gara aga na otu o siri rụọ ọrụ na ndụ anyị.

2: Anyị ekwesịghị ichefu otú Chineke si nye anyị ihe na otú o si rụọ ọrụ ná ndụ anyị.

1: Matiu 6:31-33 - Ya mere, unu echela echiche, si, Gini ka ayi gēri? ma-ọbu, Gini ka ayi gāṅu? ma-ọbu, Gini ka ayi gēji yikwasi? ... Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

ABÙ ỌMA 103:2-Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile.

Matiu 16:11 Gịnị mere unu aghọtaghị na ọ bụghị achịcha ka M gwaghị unu, ka unu kpachara anya maka ihe iko achịcha ndị Farisii na ndị Sadusii?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ịdọ aka ná ntị Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya pụta ìhè ka ha kpachara anya maka ozizi ndị Farisii na ndị Sadusii.

1. Ihe ize ndụ nke nkuzi ụgha

2. Amamihe na Nghọta

1. Ndị Efesọs 4:14 - Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-enugharị na-atụgharị, na-eji ifufe ozizi ọ bụla na-ebugharị, site n'ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-echere ịghọgbu.

2. Ọrụ Ndịozi 20:28-30 - Ya mere, lezienu onwe-unu anya, na ìgwè aturu nile, nke Mọ Nsọ mere unu ndi-nlekọta nime ya, ka unu nāzù nzukọ Kraist nke Chineke, nke o jiri ọbara nke Ya zụtara. N'ihi na amawom nka, mb͕e m'gāla, anu-ọhia wolf di arọ́ gābà n'etiti unu, nādighi-enwe ọmiko n'ìgwè aturu. N'etiti unu onwe-unu ka ndikom gēbili kwa, nēkwu okwu b͕agọrọ ab͕agọ, idọpu ndi nēso uzọ-ha iso ha.

Matiu 16:12 Mgbe ahụ ka ha ghọtara na Ọ sighị ha ka ha kpachara anya maka ihe iko achịcha, kama ka ha lezie anya nʼozizi ndị Farisii na nke ndị Sadusii.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ozizi ndị Farisii na ndị Sadusii, ọ bụghị ihe iko achịcha.

1. Ihe ize ndụ nke ozizi ụgha

2. Mkpa nghọta Akwụkwọ Nsọ

1. Ilu 4:7 - "Amamihe bụ isi ihe: ya mere nweta amamihe: werekwa ihe niile ị nwetara nweta nghọta."

2. Ndị Kọlọsi 2: 8 - "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịla n'iyi site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka omenala nke mmadụ, dị ka mmalite nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst."

Matiu 16:13 Mgbe Jisọs bịarutere nʼókè Sisaria Filipaị, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ònye ka ndị mmadụ na-asị na Mụ onwe m bụ Nwa nke mmadụ?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya onye ndị mmadụ chere na ọ bụ.

1. "Ònye ka ị na-ekwu na Jizọs bụ?"

2. "Mkpa Ịma Jizọs Dị"

1. Jọn 8:12 - Jizọs kwuru, sị, "Abụ m ìhè nke ụwa: onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2. Ndị Kọlọsi 2:9-10 - N'ihi na nime Kraist nzuzu nile nke chi di ndu n'udi aru, ewe me ka unu zuzuo okè nime Kraist. Ọ bụ ya bụ isi na-achị ike na ikike niile.

Matiu 16:14 Ha we si, Ụfọdụ nāsi na Gi onwe-gi bu Jọn Baptist; na ndị ọzọ, Jeremaịa, ma-ọbụ otu n’ime ndị amụma.

Ndị Betsaida na Sizaria Filipaị jụrụ Jizọs ma ọ̀ bụ onye amụma.

1. N'oge a na-ejighị n'aka, anyị aghaghị ịgakwuru Jizọs maka nduzi na azịza.

2. Anyị nwere ike ịmụta n’aka ndị Betsaida na Sizaria Filipaị ka anyị ghara ịda mbà n’okwukwe anyị na Jizọs.

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

2. Jọn 14:6 - Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Matiu 16:15 Ọ si ha, Ma unu onwe-unu nāsi na Mu onwem bu onye?

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kọwaa onye ọ bụ.

1: “Kwapụtanụ Onye Jizọs Bụ”

2: "Ịchọ Ịmara Onyenwe Anyị"

Mak 8:29 IGBOB - Ọ si ha, Ma ònye ka unu nāsi na Mu onwem bu?

Luk 9:20-20 IGBOB - Ọ si ha, Ma unu onwe-unu nāsi na Mu onwem bu onye?

Matiu 16:16 Saịmọn Pita wee zaa, sị: “Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke dị ndụ.

Saịmọn Pita na-ekwupụta na Jizọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.

1. Jizọs, Ọkpara Chineke - Na-enyocha ịdị-nsọ nke Jizọs

2. Ịmara Chineke - Ịhụ Chineke dị ndụ na ndụ anyị

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

2. Jọn 1:1-5 - Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. Otú a ka ọ di na mbu n'ebe Chineke nọ. Ekère ihe nile site n'aka-Ya; ọ dighi kwa ihe emere ka ekèworo ma-ọbughi Ya. Nime Ya ka ndu diri; ndu ahu we buru ìhè nke madu. Ìhè ahu nāmu kwa n'ọchichiri; ọchichiri ahu ejideghi kwa ya.

Matiu 16:17 Jisus zara, si ya, Ngọzi nādiri gi, Saimon, bú nwa-jona: n'ihi na anu-aru na ọbara ekpughere gi ya, kama ọ bu Nnam Nke bi n'elu-igwe.

Chineke na-ekpughere anyị eziokwu, na-agọzikwa anyị maka ịnakwere ya.

1: Anyị kwesịrị imeghe eziokwu nke Chineke na-ekpughere anyị.

2: Anyị kwesịrị inwe ekele maka ngọzi Chineke na ndụ anyị.

1: Aisaia 6:8 - M'we nu olu Jehova ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Matiu 16:18 Ma a sịkwa m gị, na gị onwe gị bụ Pita, n’elu nkume a ka m ga-ewukwa ọgbakọ m; ọnu-uzọ-ama nile nke ala-mọ agaghi-adi kwa n'aru ya.

Jizọs gwara Pita na ya ga-ewukwasị ọgbakọ ya n’isi, nakwa na ọ dịghị ike mmụọ nsọ ga-enwe ike imeri ya.

1. Ike nke Nzukọ-nsọ- ilekwasị anya na nkwa nke Jisus kwere na Nzukọ-nsọ agaghị emeri site n’ike nke ala mmụọ.

2. Ntọala nke Nzukọ-nsọ - inyocha mkpa Pita na ọrụ okwukwe n'iwulite Nzukọ-nsọ.

1. Aisaia 54:17 - Ọ dịghị ngwa ọgụ akpụworo imegide gị ga-aga nke ọma; ma ire ọ bula nke gēbili imegide gi n'ikpé ka i gāma ikpe.

2. Ndị Efesọs 6:11-12 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu. N’ihi na mgba anyị na mgba megide anụ arụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume nke mmụọ n’ebe dị elu.

Matiu 16:19 M ga-enye gị mkpịsị ugodi nke ala-eze elu-igwe: ihe ọ bụla ị ga-eke n’elu ụwa, a ga-eke ya n’elu-igwe ;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a odudu oro ẹnọde Jesus ndikara obio ubọn̄ heaven.

1. Ike Jizọs: Ịghọta ikike nke mkpịsị ugodi nke Alaeze ahụ

2. Ibi ndụ nke nrubeisi: Ịnabata ihe Jizọs Kekọtara ma ọ bụ tọpụ n'Ụwa

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

2. Matiu 7:21 – Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n’eluigwe.

Matiu 16:20 O wee nye ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla na ya bụ Jizọs Kraịst.

Itien̄wed emi eneme nte Jesus eketemede mme mbet esie ete ẹkûyarade nte imọ idi Christ.

1. Ndụ Nzuzo: Ihe Mere Jizọs Ji Kpee Ịnọgide Na-amaghị

2. Oku nke uche: Ibu nke idebe ihe nzuzo nke Onye-nwe

1. Matiu 6: 3-4 - "Ma mgbe ị na-enye ndị ogbenye ihe, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme, ka onyinye gị wee bụrụ na nzuzo: Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachikwa ụgwọ ọrụ. ị."

2. Ilu 11:13 - "Onye ọ bụla nke na-ejegharị nkwutọ na-ekpughe ihe nzuzo: ma onye na-ekwesị ntụkwasị obi na mmụọ nsọ na-ekpuchi ihe."

Matiu 16:21 Site n'oge ahụ gaa n'ihu, Jizọs malitere igosi ndị na-eso ụzọ ya na ọ ga-aga Jeruselem, hụkwa ahụhụ ọtụtụ ihe n'aka ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ, ka e wee gbuo ya, kpọlitekwa ya n'ọnwụ n'ụbọchị nke atọ.

Jizọs malitere igosi ndị na-eso ụzọ ya na a kara aka na a ga-ata ahụhụ ma gbuo ya na Jeruselem, nakwa na a ga-akpọlite ya n’ọnwụ mgbe ụbọchị atọ gachara.

1. Ahụhụ na Mbilite n'ọnwụ Jizọs: Ịghọta Àjà Kacha Elu

2. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Si gosi Obi Ike na Ịtachi Obi

1. Ndị Rom 4:25 - "E nyefere ya maka mmebi iwu anyị wee kpọlite ya maka izi ezi."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:3-4 - "N'ihi na m nyefere unu dị ka nke mbụ dị mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, na e liri ya, nakwa na e mere ka o si n'ọnwụ bilie n'eluigwe. ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo.

Matiu 16:22 Pita we kuru ya, malite iba ya nba, si, Ya buru gi ihe-árú, Onye-nwe-ayi: nka agaghi-adiri gi.

Pita baara Jizọs mba mgbe o buru amụma banyere ọnwụ nke ya.

1. Ike Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Otú Anyị Ga-esi Na-eso Jizọs, Ọbụna Mgbe Ọ Na-ewute Ya

2. Ọnụ nke Nkwenye: Ibi ndụ nke àjà maka Onyenwe anyị

1. Luk 9:23-25 - “O wee sị mmadụ niile, 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya ma buru obe ya kwa ụbọchị soro m. N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-azọpụta ya. N’ihi na gịnị ka ọ bara mmadụ ma ọ bụrụ na o rite ụwa dum n’uru wee tụfuo ma ọ bụ tụfuo onwe ya?’”

2. Jọn 12:23-26 - “Jizọs zara ha sị, 'Oge awa ahụ eruwo ka e nye Nwa nke mmadụ otuto. N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Ọ gwụla ma otu ọka wit adaghị n’ala wee nwụọ, ọ na-anọ naanị ya; ma ọbụrụ na ọ nwụọ, ọ na-amị ọtụtụ mkpụrụ. Onye hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya, ma onye na-akpọ ndụ ya asị n'ụwa a ga-edebe ya ruo ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ejere m ozi, ọ ghaghị iso m; ọzọ kwa, ebe Mu onwem nọ, n'ebe ahu ka orùm gādi kwa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ejere m ozi, Nna m ga-asọpụrụ ya.'

Matiu 16:23 Ma ọ tụgharịrị, sị Pita: “Gaa n’azụ m, Setan: ị bụụrụ m ihe iwe iwe: n’ihi na ọ bụghị ihe Chineke ka ị na-achọghị, kama ihe nke mmadụ.

Jizọs baara Pita mba maka na ọ ghọtaghị ihe bụ́ uche Chineke.

1: Anyị ga-achọ ịghọta uche Chineke, ọ bụghị uche mmadụ.

2: Anyị aghaghị ịdị njikere ịnara mgbazi mgbe anyị na-emeghị ihe kwekọrọ n’ụkpụrụ Chineke.

1: Ndị Kọlọsi 3: 1-3 - "Ya mere, ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, na-achọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ ọdụ n'aka nri nke Chineke. Tukwasinu obi unu n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'elu ụwa. unu anwụwo anwụ, e zowokwa ndụ unu n’ebe Kraịst nọ n’ime Chineke.”

2: Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile; adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

Matiu 16:24 Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, som.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha jụ onwe ha, buru obe ha ma soro ya.

1. Ike nke Àjà: Olee otú Ịgọnarị Onwe Gị Pụrụ Ime Ka Ịbịaruo Chineke nso

2. Obe na-elekwasị anya: ka iburu obe gị nwere ike isi duga na ndụ nke okwukwe

1. Ndị Filipaị 3: 7-8 - "Ma ihe ọ bụla bụ uru m ugbu a, m na-agụ ihe efu n'ihi Kraịst. Ọzọkwa, m na-agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi na m maara nke ọma Kraịst Jizọs Onyenwe m, n'ihi ya. Etufuru m ihe niile. Ana m agụ ha dị ka ihe mkpofu, ka m wee nweta Kraịst.

2. Mak 8:34-35 - "Mgbe ahụ, ọ kpọrọ ìgwè mmadụ ahụ na ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya wee sị: "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi mụ na n'ihi ozi ọma ga-azọpụta ya."

Matiu 16:25 Nʼihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya nʼihi m ga-achọta ya.

Onye ọ bụla nke tụkwasịrị Jizọs obi ga-enweta ezi ndụ.

1: Anyị ga-adị njikere ịhapụ ndụ anyị ka anyị wee nweta ezi ndụ n'ime Jizọs.

2: Anyị aghaghị ịtụkwasị Jizọs obi ma dị njikere ịchụ ndụ anyị n'àjà iji nweta ezi ndụ.

1: Luk 9:23-24 - “O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buli kwa obe-ya kwa-ubọchi, sokwam. N’ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya n’ihi m, onye ahụ ga-azọpụta ya.”

2: Jọn 12: 24-25 - "N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na ọka wheat ada n'ala nwua, ọ nādi nání ya: ma ọ buru na ọ nwuru, ọ nāmi nkpuru ri nne. Onye nāhu ndu-ya n'anya gētufu ya; ma onye kpọrọ ndụ ya asị n’ụwa a ga-edebe ya ruo ndụ ebighị ebi.”

Matiu 16:26 Nʼihi na gịnị ka ọ bara mmadụ ma ọ bụrụ na ọ rite ụwa dum nʼuru, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya? ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị ibute ihe ime mmụọ ụzọ karịa uru nke ụwa.

1. Mkpụrụ obi anyị bara uru karịa ihe onwunwe ọ bụla nke ụwa

2. Nweta ụwa ma ọ bụghị n'efu nke mkpụrụ obi gị

1. Mak 8:36-37 - “N'ihi na ùrù gini ka ọ bara madu, ma ọ buru na o rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya? Ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

2. Luk 12:15 - "O wee sị ha, 'Lezienụ anya ma kpachara anya maka anyaukwu, n'ihi na ndụ mmadụ adịghị adabere n'ụba nke ihe o nwere."

Matiu 16:27 N'ihi na Nwa nke madu gābia n'ebube nke Nna-Ya, Ya na ndi-mọ-ozi-Ya; ma mb͕e ahu ọ gākwughachi onye ọ bula dika ọlu-ya nile si di.

Nwa nke madu gābia n'ebube, ya na ndi-mọ-ozi-Ya, ikpe madu ọ bula ikpé dika omume-ha si di.

1. Ibi ndụ nke ezi omume: Ikpe nke Ọkpara nke mmadụ

2. Ikwado maka ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ: Ịchọ ikpe ziri ezi

1. Eklisiastis 12:14 “N'ihi na Chineke ga-eme ka omume ọ bụla baa n'ikpe, ya na ihe nzuzo ọ bụla, ma ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ.”

2. Ndị Rom 2:6–8 “Ọ ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị: ndị jiri ntachi obi n'ime ezi ihe na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ọ ga-enye ndụ ebighị ebi; ma ndị na-achọ ọdịmma onwe ha, ma ndị na-adịghị erube isi n’eziokwu ahụ, ma na-erube isi n’ajọ omume, ọnụma na ọnụma ga-adị.”

Matiu 16:28 Nʼezie a sị m unu, e nwere ụfọdụ ndị guzo nʼebe a, ndị na-agaghị edetụ ọnwụ ire ruo mgbe ha hụrụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa nʼalaeze ya.

Jizọs buru amụma na ụfọdụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n’alaeze ya tupu ha anwụọ.

1: Jizọs na-enye anyị olile anya na nkwa nke nloghachi ya.

2: Jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe.

1: Nkpughe 22: 12 - "Le, m na-abịa ọsọ ọsọ, ụgwọ ọrụ m dịkwa n'aka m, inye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị."

2: 1:11 - “Ndị ikom Galili, gịnị mere unu ji guzoro na-ele anya n’eluigwe? Jisus a, onye e mere ka o si n'ebe unu nọ rigo n'elu-igwe, gābia kwa otú a dika unu huru Ya ka Ọ nāga n'elu-igwe.

Matiu 17 na-akọ banyere Mgbanwe Jizọs, ọgwụgwọ Ọ gwọworo otu nwata nwoke mmụọ ọjọọ ji, na nkuzi gbasara okwukwe na ụtụ isi.

Paragraf nke mbụ: Isi-isi na-amalite na ngbanwe nke Jizọs (Matiu 17:1-13). Jizọs kpọọrọ Pita, Jems na Jọn rịgoro n’ugwu dị elu bụ́ ebe e nwogharịrị n’ihu ha—Ihu ya na-enwu dị ka anyanwụ, uwe ya na-achakwa ọcha dị ka ìhè. Mozis na Ịlaịja pụtara ka ha na ya na-ekwurịta okwu. Pita tụrụ aro ka e meere ha ụlọ atọ ma mgbe ọ ka na-ekwu okwu, ígwé ojii na-egbuke egbuke kpuchiri ha, olu sikwa n’ígwé ojii kwuo, sị: “Onye a bụ Ọkpara m onye m hụrụ n’anya; ọ masịrị m nke ukwuu. Mgbe ndị na-eso ụzọ nụrụ nke a, ha dara n'ala kpudo ihu n'ụjọ mana Jizọs metụrụ ha aka sị ha atụla egwu. Ka ha si n’ugwu na-arịdata, Ọ gwara ha ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla ihe ha hụrụ ruo mgbe e mechara ka o si n’ọnwụ bilie.

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha rịdatachara, otu ìgwè mmadụ zutere ha gụnyere otu nwoke na-arịọ arịrịọ maka nwa ya nwoke akwụkwụ na-ata ahụhụ nke ukwuu n’ihi njide mmụọ ọjọọ (Matiu 17:14-20). Ndị na-eso ụzọ nwara ịgwọ nwa nwoke mana ha dara ya mere Jizọs baara ha mba maka enweghị okwukwe na-agwọ nwantakịrị ozugbo na-egosipụta ike sitere n'okwukwe ọ bụrụgodị na ọ dị ntakịrị ka mkpụrụ mọstad.

Paragraf nke atọ: Na nzuzo Jizọs buru amụma banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya na-akpatakwa ndị na-eso ụzọ ahụhụ ọzọ (Matiu 17:22-23). Mgbe ahụ na Kapanaum mgbe ndị na-anakọta ụtụ ụlọ nsọ drakma abụọ jụrụ Pita ma onye nkụzi ya ọ̀ na-atụ ụtụ, Pita zara ee (Matiu 17:24-27). Ma mgbe ọ banyere n'ụlọ tupu o kwuo banyere ya, Jizọs welitere okwu n'onwe ya na-akọwa na ọ bụ ezie na a gụpụrụ ụmụ nwoke ka ha ghara imejọ onye ọ bụla na ya ga-akwụ ya. Iji kwụọ ụgwọ a Ọ gwara Pita ka ọ gaa azụ n'ime ọdọ mepere emepe azụ mbụ ejidere were mkpụrụ ego a chọtara n'ọnụ ya nke ga-ezuru ma ụtụ isi ha na-egosi ihe ọmụma ya karịrị nke mmadụ inye nkwanye ùgwù maka ọrụ obodo.

Matiu 17:1 Ma mb͕e ubọchi isi gasiri Jisus kuru Pita na Jemes na Jọn nwa-nne-ya, me ka ha rigo n'ugwu di elu iche.

Jizọs kpọọrọ mmadụ atọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya gaa n’elu ugwu ka Chineke kpughee ya pụrụ iche.

1. Ike nke Mgbanwe: Otú Jizọs si kpughee Ezi ọdịdị Ya

2. Ndị na-eso ụzọ atọ ahụ: Otu Jizọs si kpọọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa ozi pụrụ iche

1. 2 Pita 1:16-18 - N'ihi na ayi esoghi akukọ-nzube cheputara mb͕e ayi kọrọ unu okwu bayere ọbibia nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist n'ike, kama ayi bu ndi huru ebube-Ya anya.

2. Mak 9:2-8 - Mgbe ụbọchị isii gachara, Jizọs kpọọrọ Pita na Jems na Jọn duru ha gbagoo n'ugwu dị elu, ebe naanị ha nọ. N’ebe ahụ ka e nwooro ya n’ihu ha. Uwe ya wee na-acha ọcha, na-achakwa ọcha karịa ka onye ọ bụla nọ n'ụwa nwere ike ịcha ọcha.

Matiu 17:2 ewe nwogharia n'iru ha: iru-Ya we nwua dika anyanwu, uwe-ya we di ọcha dika ìhè.

A gbanwere Jizọs n’ihu ndị na-eso ụzọ ya, ihu ya na-enwu dị ka anyanwụ, uwe ya na-achakwa ọcha dị ka ìhè.

1. Nnwogha nke Jisos: Oku nke idi nso

2. Onwunwe nke Jisus: Ìhè nke Ụwa

1. 2 Ndị Kọrint 3:18 - “Ma anyị nile, n'ihu nke ekpuchighị ekpuchi, ebe anyị na-ahụ ebube nke Onyenwe anyị, a na-agbanwe anyị ka anyị bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ọkwa ebube gaa n'ọzọ. N'ihi na nka sitere n'aka Onye-nwe-ayi, bú Mọ Nsọ.

2. Aisaia 6:1-3 - “N'arọ nke eze Uzaia nwuru ka m'huru Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu; ub͕ọ-ala nke uwe-nwuda-ya we juputa ulo uku Chineke. Seraphim guzoro n'elu ya. Onye ọ bula nwere nkù isi: abua ka o ji kpuchie iru-ya, na abua ka o ji kpuchie ukwu-ya abua, na abua ka o nēfe efe. otù onye we kpọ ibe-ya òkù, si, Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu; uwa nile juputara n'ebube-Ya.

Matiu 17:3 Ma, lee, e mere ka ha hụ Mozis na Ịlaịja ka ha na ya na-ekwurịta okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọdịdị nke Mozis na Ịlaịja n'ihu Jizọs na ha atọ na-ekwurịta okwu ọnụ.

1: Chineke na-asọpụrụ ndị na-asọpụrụ ya site n'ịgọzi ha na nzute pụrụ iche.

2: Anyị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe n’ihe Jizọs na Mozis na Ịlaịja mekọrịtara.

Ndị Hibru 11:6 - N'ihi na ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị, nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

2: Jemes 4:8 - Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie; meekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere obi abụọ.

Matiu 17:4 Pita we za, si Jisus, Onye-nwe-ayi, ọ di nma ka ayi nọ n'ebe a: ọ buru na I nāchọ, ka ayi wue ulo-ikwū atọ n'ebe a; otù diri gi, otù di-kwa-ra Moses, otù di-kwa-ra Elaija.

Pita ghọtara ebube nke ịnọ n’ihu Jizọs, Mozis, na Ịlaịja ma chọọ ime ka e nwee ncheta na-adịgide adịgide nke oge a pụrụ iche.

1. Mkpa ọ dị ịnata otuto Jizọs

2. Uru Ịmepụta Ncheta Na-adịgide adịgide bara

1. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ( ayi hu-kwa-ra ebube-Ya, ebube dika nke Ọkpara amuru nání Ya sitere n'aka Nna-ayi,) juputara n'amara na ezi-okwu.

2. Eklisiastis 3:11 - O mewo ihe nile ka ha maa mma na mb͕e-ya: ọzọ kwa, O tiyeworo uwa n'obi-ha, ka onye ọ bula we ghara ichọputa ọlu nke Chineke nālu site na nmalite we rue ọgwugwu ihe nile.

Matiu 17:5 Ka ọ nọ na-ekwu okwu, le, igwe-oji nke na-egbuke egbuke kpuchiri ha: ma le, olu sitere n'igwe-oji ahu, si, Nke a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ; nuru ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe nnwapụta Chineke n'ebe Jizọs nọ ma mesie ike mkpa ọ dị ige Jizọs ntị.

1: Anyị kwesịrị ige Jizọs ntị ma na-agbaso ozizi ya.

2: Anyị kwesịrị ịna-erubere Jizọs isi ma tụkwasị obi n’okwu ya.

1: Jọn 14:15, "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

2: Ọrụ 4:12, "Nzọpụta adịghịkwa n'ebe ọ bụla ọzọ: n'ihi na ọ dịghị ọzọ aha n'okpuru eluigwe e nyere n'etiti mmadụ, nke a ga-eji na-azọpụta anyị."

Matiu 17:6 Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ ya, ha daa n’ala kpudo ihu n’ala, tụọ egwu nke ukwuu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú ndị na-eso ụzọ Jizọs si meghachi omume n'ebe Jizọs bụ Chineke kpugheere ha.

1: Anyị kwesịrị iji ịdị umeala n'obi, egwu na nsọpụrụ zaghachi onye Jizọs bụ.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịtọgbọ mpako na egwu anyị ka anyị wee ghọtakwuo onye Jizọs bụ.

1: Ndị Filipaị 2:5-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rube isi n'uche Chineke n'agbanyeghị ụdị onye ọ bụ.

2: Aisaia 6:5 - Nzaghachi nke Aisaia nke egwu na egwu mgbe ọ huru ọhù nke Onye-nwe.

Matiu 17:7 Jisus we bia, metu ha aka, si, Bilienu, unu atula egwu.

Itien̄wed emi owụt ke Jesus esisọn̄ọ mme mbet Esie ke ndisịme ndọn̄esịt ye ifụre ikọ.

1: “Ịhụnanya Chineke: Nkasi Obi n’Oge Ụjọ”

2: “Ike nke Jizọs: Imeri Egwu”

1: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2:2 Timoti 1:7 - "N'ihi na Chineke nyere anyị mmụọ ọ bụghị egwu kama nke ike na ịhụnanya na njide onwe onye."

Matiu 17:8 Ma mb͕e ha weliri anya-ha, ha ahughi onye ọ bula, ma-ọbughi nání Jisus.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs hụrụ naanị Jizọs mgbe ha leliri anya elu.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile - N'agbanyeghị ihe

2. Ịhụ Jizọs n'ihe niile anyị na-eme

1. Jenesis 28:15 - "Lee, m nọnyeere gị, m ga-echebekwa gị ebe ọ bụla ị na-aga."

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya."

Matiu 17:9 Mgbe ha si nʼugwu ahụ na-arịdata, Jizọs nyere ha iwu, sị, Unu agwala onye ọ bụla ihe ahụ ọhụ, ruo mgbe Nwa nke mmadụ ga-esi na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla banyere ọhụụ ahụ ha hụrụ ruo mgbe o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

1. Ibi ndụ n’olileanya nke mbilite n’ọnwụ

2. Na-akwado maka ụbọchị Jehova

1. Job 19:25-27 - N'ihi na amawom na Onye-nb͕aputam nādi ndu, Ọ gēguzo kwa n'elu uwa n'ikpe-azu. Ma mb͕e emebisiworo akpukpọ-arum otú a, ma n'anu-arum ka m'gāhu Chineke, Onye m'gāhu n'onwem, ma anyam abua gāhu, ọ bughi kwa onye ọzọ.

2. Ndị Rom 8: 18-25 - N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị. N'ihi na ihe e kere eke ji oké ọchịchọ na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke.

Matiu 17:10 Ndị na-eso ụzọ ya wee jụọ ya, sị: “Gịnị mere ndị odeakwụkwọ ji ekwu na Elaịja aghaghị ibu ụzọ bịa?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ ya ihe mere ndị odeakwụkwọ ji akụzi na Ịlaịja kwesịrị ibu ụzọ bịa.

1. Olee otú Ozizi Jizọs si dị iche na ozizi ndị odeakwụkwọ

2. Mkpa nke ịjụ ajụjụ na okwukwe

1. Malakaị 4: 5-6 - "Lee, M ga-ezitere gị Ịlaịja onye amụma tupu oké ụbọchị ahụ dị egwu nke Onyenwe anyị abịa."

2. Jemes 1:5-6 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị ata ụta, na a ga-enye ya."

Matiu 17:11 Jisus zara, si ha, Elaija n'ezie gābia, me ka ihe nile di ike.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na Ịlaịja ga-ebu ụzọ bịa iweghachi ihe niile.

1. Oge Chineke zuru oke: Na-akwadebe ụzọ maka mgbapụta

2. Ike nke Mweghachi: Ka Chineke Pụrụ Ime Ka Mweghachi

1. Malakaị 4:5-6 - "Lee, M'gaje izite gi Elaija, bú onye-amuma tutu oké ubọchi ahu di egwu nke Jehova abịa: Ọ gēme kwa ka obi ndi bu nna chigharia n'ebe umu-ntakiri nọ, na obi ndi-orù-ya. umu nye ndi bu nna-ha, ka m'we ghara ibia were ọb͕ub͕a-iyi tib͕ue uwa.

2. Aisaia 40:3-5 - “Olu onye nēti nkpu n'ọzara, Dozienu uzọ Jehova, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli guzozie n'ọzara n'ọzara. Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, a ga-emekwa ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala: a ga-emekwa ka ebe gbagọrọ agbagọ guzozie, na ebe nile dị nhịahụ, a ga-ekpughekwa ebube Jehova, anụ ahụ́ niile ga-ahụkwa ya n'otù. ọnu Jehova ekwuwo ya.”

Matiu 17:12 Ma asim unu, na Elaija abiawo ub͕u a, ma ha amaghi Ya, kama ha emeworo ya ihe ọ bula ha chọrọ. Otú a ka Nwa nke madu gāhu ahuhu kwa n'aka ha.

Jizọs gosiri na Ịlaịja abịala, ma ndị Izrel amataghị ya, ha mesokwara ya ihe otú masịrị ha. Jizọs kwukwara na otu ihe ahụ ga-eme Nwa nke mmadụ.

1. Ịmata ọnụnọ Chineke n'ụzọ a na-atụghị anya ya

2. Ịkwadebe maka nhụjuanya n'iso Chineke

1. Aisaia 53:3 - Ọ bu ihe nleda-anya nke madu nāju kwa ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. Matiu 5:10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume: n'ihi na ala-eze elu-igwe bu nke ha. Ngọzi nādiri unu, mb͕e madu nāta unu uta, nākpab͕u kwa unu, nēkwu kwa ihe ọjọ nile megide unu n'okwu-ugha, n'ihim. Ṅurianu ọṅu, ṅuria kwa ọṅu nke-uku: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe: n'ihi na otú a ka ha kpagburu ndi-amuma ndi buru unu uzọ.

Matiu 17:13 Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya ghọtara na ọ gwara ha banyere Jọn Baptist.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs bịara ghọta na Jizọs na-ekwu banyere Jọn Onye Na-eme Baptizim mgbe Ọ gwara ha okwu.

1. Anyị niile nwere ebumnobi imezu n’atụmatụ Chineke.

2. Mkpa ọ dị ige ntị n’okwu Jizọs.

1. Jọn 1:6-8, "Enwere otu nwoke ezitere site na Chineke, onye aha-ya bu Jọn, Onye a biara ib͕a àmà, ka o we b͕ara Ìhè ahu àmà, ka ihe nile we site n'aka-ya kwere. Ọ bughi Ìhè ahu; ma ezitere ya ka ọ b͕ara Ìhè ahu àmà.

2. Matiu 4:17, "Site n'oge ahụ, Jizọs malitere ikwusa, na-asị, Chegharịanụ: n'ihi na alaeze eluigwe dị nso."

Matiu 17:14 Ma mb͕e ha biakutere ìgwè madu ahu, otù nwoke biakutere Ya, b͕uru Ya n'ala, si,

Ebe a na-akọwa otu nwoke na-abịakwute Jizọs ịchọ ọgwụgwọ maka nwa ya nwoke.

1: Anyị nwere ike ichigharịkwuru Jizọs n'oge mkpa anyị, Ọ ga-enye anyị ọgwụgwọ anyị na-achọ.

2: Ọbụna mgbe ọ dị anyị ka anyị enweghị ike ịgakwuru onye ọ bụla, Jizọs na-adị njikere mgbe niile ịnụ anyị ma bụrụ isi iyi nke nkasi obi.

1: Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2: Ndị Hibru 4: 15-16 - N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụaja nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama anyị nwere onye a nwaleworo n'ụzọ ọ bụla, dị ka a na-anwa anyị - ma omehieghị. Ka anyị wee were ntụkwasị obi bịaruo oche-eze amara nke Chineke, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara nke ga-enyere anyị aka n’oge mkpa anyị.

Matiu 17:15 Onye-nwe, meere nwa m ebere: n’ihi na onye ara na-agba ya, na-enwekwa nkụda mmụọ: n’ihi na ọ na-adaba n’ọkụ mgbe mgbe, na ọtụtụ mgbe n’ime mmiri.

Jizọs gwọrọ otu nwata nwoke mmụọ ọjọọ ji.

1: Ebere Chineke dị ukwuu nke na o nwere ike iweta ọgwụgwọ na ọbụna ọnọdụ kacha njọ.

2: Anyị kwesịrị ịgakwuru Chineke mgbe niile n'oge mkpa anyị, na-atụkwasị obi n'ike ya ịzọpụta anyị.

Abụ Ọma 107:19-20 - Ha we tikue Jehova na nkpab͕u-ha, O we zọputa ha na nkpà-ha nile. O zipuru okwu-Ya, me ka aru-ha di ike; Ọ napụtara ha n’ili.

2: Jemes 5:15-16 - Ma ekpere e kpere n'okwukwe ga-eme ka ahụ́ dị onye ọrịa ahụ ike; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha. Ya mere nēkwuputa nmehie-unu nye ibe-unu, nēkpe kwa ekpere bayere onwe-unu, ka ewe me ka aru-unu di ike.

Matiu 17:16 M’we kpọtara ya ndị na-eso ụzọ gị, ma ha enweghị ike ịgwọ ya.

Ebe a na-akọwa na ndị na-eso ụzọ enweghị ike iji mmụọ ọjọọ gwọọ nwata nwoke.

1: N'agbanyeghị otú anyị si agba mbọ, anyị enweghị ike ime ya n'onwe anyị. Anyị aghaghị ịgakwuru Jizọs maka enyemaka.

2: Anyị nwere oke na ike anyị, ma Chineke kariri anyị niile ọnụ.

1: Jọn 15:5 - "Abụ m osisi vine; unu bụ alaka. Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, mụ onwe m n'ime unu, unu ga-amị ọtụtụ mkpụrụ; ma e wezụga m, unu apụghị ime ihe ọ bụla."

2: Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike."

Matiu 17:17 Ma Jisus zara, si, Unu ọb͕ọ nēnweghi okwukwe na nke b͕agọrọ ab͕agọ, rùe ole mb͕e ka Mu na unu gānọ? rùe ole mb͕e ka M'gānagide gi? wetaram ya ebe a.

Jizọs baara ndị mmadụ mba maka enweghị okwukwe na ndidi ha.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị nwee okwukwe na ndidi na Ya.

2:Jizọs nwere ndidi ma dị njikere ịgbaghara anyị n'agbanyeghị ugboro ole anyị dara Ya.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2: Ndị Rom 5: 8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Matiu 17:18 Jisus we baara ekwensu nba; o we si nime ya pua: ewe me ka aru nwa-okoro ahu di ike site n'oge hour ahu.

A baara ekwensu mba, ewe gwọ nwata ahu ngwa ngwa.

1. Ike Ịba mba: Ọmụmụ na Matiu 17:18

2. Iji Okwukwe Na-agwọ Ọrịa: Lee Matiu 17:18

1. Jemes 4:7 - "Ya mere na-edo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru na onye ewedara n'ala. Ọ bụ ntaramahụhụ ahụ mere ka anyị dị udo, e werekwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

Matiu 17:19 Ya mere ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere Jizọs iche, sị: “Gịnị mere anyị enweghị ike ịchụpụ ya?

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ike nke okwukwe.

1: Tukwasi Jehova obi, Ọ gēgosi kwa gi ike-Ya!

2: Nwee okwukwe ọbụna n'etiti oge kachasi ike.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 21:21-22 Ma Jisus zara ha, si, N'ezie, asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe, unu enwe-kwa-la obi abua, ọ bughi nání ihe emere osisi fig ka unu gēme, kama ọ buru na unu asi. rue ugwu a, 'Bulie, tubà n'oké osimiri,' ọ gēru.

Matiu 17:20 Jisus we si ha, N'ihi ekweghi-ekwe-unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu nwere okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ gēwepu kwa; ọ dighi kwa ihe nāpughi ime unu.

A na-emesi ike nke okwukwe ike ka Jizọs na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee okwukwe dị ntakịrị ka mkpụrụ mọstad ịkwaga ugwu.

1. "Ike nke Okwukwe"

2. "Iji Okwukwe Na-eji Ugwu Na-aga"

1. Mak 11:22-24 - Jisus we za, si ha, kwerenu na Chineke. N'ihi na n'ezie asim unu, na onye ọ bula nke gāsi ugwu a, Ka ewezuga gi, tubà gi n'oké osimiri; ma ọ gaghị enwe obi abụọ n’ime obi ya, kama ọ ga-ekwere na ihe ndị ahụ ọ na-ekwu ga-emezu ; ihe ọ bula ọ nēkwu ka ọ gēnwe.

2. Ndị Hibru 11:1- Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 17:21 Otú ọ dị, ụdị a adịghị apụ apụ ma ọ́ bụghị site nʼekpere na obubu-ọnụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na ekpere na ibu ọnụ dị mkpa maka ike na ike nke mmụọ.

1: Anyị ga-edo onwe anyị nye n'ekpere na ibu ọnụ ka anyị wee nweta ike nke Chineke.

2: Ibu ọnụ na ekpere na-eme ka anyị bịaruo Chineke nso ma meghee ike nke mmụọ.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2: Jemes 5:16 – Ya mere kwuputara onwe-unu nmehie-unu, nēkpe-kwa-ra onwe-unu ekpere ka ewe me ka aru-unu di ike. Ekpere nke onye ezi omume di ike di irè.

Matiu 17:22 Mgbe ha nọ na Galili, Jizọs sịrị ha: “A ga-arara Nwa nke mmadụ nye nʼaka ndị mmadụ.

Azịza:

A ga-arara Nwa nke mmadụ nye n’aka ndị mmadụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ihu nraranye

2. Ịmara atụmatụ Chineke n’etiti mkpagbu

1. Aịzaya 53:7-12

2. Jọn 13:21-30

Matiu 17:23 Ha ga-egbukwa ya, ma nʼụbọchị nke atọ a ga-akpọlite ya. O we wute ha nke-uku.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-egbu ya nakwa na a ga-akpọlite ya n’ụbọchị nke atọ, ozi ahụ wuterekwa ndị na-eso ụzọ ya.

1. “Ike nke Okwukwe n’Ebe Ahụhụ Ga-adị”

2. 'Ịtụkwasị Obi na Jizọs ọbụna n'Oge Ndị Kasị Isi Ike'

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 17:24 Ma mb͕e ha biaruru Kapanaum, ndi nānara ego ùtú biakutere Pita, si, Ọ̀ bughi onye-nwe-unu nātu utu?

Ndị ọnaụtụ bịakwutere Pita na Kapaniọm ma jụọ ma Jizọs ọ̀ kwụrụ ụtụ isi ya.

1. Ike nke nrubeisi: Ịghọta Uru nke idobe n'okpuru ọchịchị

2. Inye Siza: Ọrụ Anyị nke Ịtụ Ụtụ Isi

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N’ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma e wezụga site na Chineke, ma ndị dị adị bụ ndị Chineke hiwere.

2. Ndị Filipaị 4:4-9 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ezi uche gị.

Matiu 17:25 Ọ si, E. Ma mb͕e Ọ batara n'ulo, Jisus chere ya ihu, si, Gini ka i nēchè, Saimon? ònye ka ndi-eze nke uwa nānara ùtú ma-ọbu ùtú? nke umu nke aka ha, ma-ọbu nke ndi ala ọzọ?

Jizọs jụrụ Saịmọn ma ndị eze ụwa na-ana ụtụ isi n’aka ụmụ ha ma ọ bụ ndị bịara abịa.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Ụmụ Ya: Otú Jizọs Si Elekọta Anyị

2. Ụdị Ụtụ Isi: Ònye Na-eburu ibu ahụ?

1. Ndị Rom 8:15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka ị daa n'ụjọ, kama unu natara mmụọ nke idochi dị ka ụmụ, onye anyị na-etiku site n'aka ya, sị: “Aba! Nna!”

2. Ndị Hibru 13:5-6 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ma nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Matiu 17:26 Pita si ya, Nke ndị ala ọzọ. Jisus si ya, Ya mere umu-ntakiri nwere onwe.

Jizọs na-akụzi na a gụpụrụ ụmụaka ịtụ ụtụ isi n'ụlọ nsọ.

1. Amara na ebere Chineke maka ụmụaka

2. Ihe               nwere onwe                inì à n'àtọ̀ nà nime Kraist

1. Ndị Galetia 3:26-27 - N'ime Kraịst, e nweghị onye Juu ma ọ bụ Grik, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya.

2. Ndị Rom 8:15-17 - Anyị bụ ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst ga-eketa ma ọ bụrụ na anyị na Ya na-ata ahụhụ.

MATIU 17:27 Otú ọ di, ka ayi we ghara ime ka ha ma n'ọnyà, je n'oké osimiri, tu nko, chiri azù nke buru uzọ rigota; ma mb͕e i meghere ọnu-ya, i gāchọta otù iberibe ego: were, nye ha n'ihi mu onwem na gi.

Jizọs na-akụzi ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù, ọ bụrụgodị na ọ chọrọ ịchụ àjà.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị na-ebute ndị ọzọ ụzọ tupu anyị onwe anyị.

2: Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile ka anyị na-asọpụrụ, n'agbanyeghị ihe ọ na-eri.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2: 1 Pita 4: 8-9 "Karịsịa ihe niile, na-ahụrịta ibe unu n'anya nke ukwuu, n'ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie. Na-elenụ ibe unu ọbịa n’asụghị ntamu. Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị iji onyinye ọ bụla unu nwetara na-ejere ndị ọzọ ozi, dị ka ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke amara Chineke n’ụdị dị iche iche.”

Matiu 18 na-ekwu maka ọdịdị nke ezi ịdị ukwuu n’alaeze nke elu-igwe, ilu nke atụrụ ahụ furu efu, ụkpụrụ nduzi maka ịdọ aka ná ntị nke ụka, na ilu nke ohu na-adịghị ebere.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ onye kacha ukwuu n'alaeze eluigwe (Matiu 18:1-5). Na nzaghachi, Jizọs debere otu nwatakịrị n'etiti ha ma kwuo na ọ gwụla ma ha gbanwere wee dị ka ụmụaka - dị umeala n'obi na ntụkwasị obi - ha agaghị abanye n'alaeze. Ọ na-adọkwa aka ná ntị megide ime ka otu n’ime ndị a dị nta ndị kwere na Ya sụọ ngọngọ.

Paragraf nke Abụọ: Ọzọ na-abịa ilu nke atụrụ furu efu ebe Jizọs gosipụtara ịhụnanya Chineke n'ebe onye ọ bụla nọ na ọchịchọ Ya ịghara ịlafu onye ọ bụla (Matiu 18:10-14). Mgbe ahụ, Jizọs nyere ntụziaka banyere otú e si emeso mmehie n'ime obodo. Ọ bụrụ na nwanna emehie gị, gaa gosi ya mmehie ya nanị n’etiti mmadụ abụọ ma ọ bụrụ na ọ na-ege ntị, i meriwo nwanne gị nwoke ma ọ bụrụ na ọ ṅaghị ntị, kpọrọ otu onye ma ọ bụ abụọ ọzọ, ọ bụrụ na ọ jụ ige ntị gwa ya chọọchị ma ọ bụrụ na ọ jụ ọbụna mgbe ahụ. na-emeso ya dị ka ndị ọgọ mmụọ ma ọ bụ onye ọnaụtụ na-ekwusi ike na ọ dị mkpa mweghachi nkwụghachi ụgwọ n'ime ahụ Kraịst (Matiu 18:15-20).

Paragraf nke atọ: Pita jụrụ ugboro ole ka anyị kwesịrị ịgbaghara onye mehiere anyị. Ugboro asaa? Jizọs zara ọ bụghị ugboro asaa kama ugboro iri asaa na asaa na-akọwa isi ihe a n'ihe atụ Ohu Na-adịghị Ebere (Matiu 18:21-35). N'akụkọ a, eze gbaghaara nnukwu ụgwọ ohu ya ji mana otu ohu ahụ jụrụ ịgbaghara obere ụgwọ ohu ọzọ ji ya mgbe eze nụrụ banyere ya, ọ kpọghachitere ohu mbụ tụba ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ niile o ji, otú ahụ ka Nna m nke eluigwe ga-eme gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị. onye ọ bụla na-agbaghara nwanna site n'obi na-egosi mkpa ọ dị ịgbaghara ndụ Ndị Kraịst.

Matiu 18:1 Nʼoge ahụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs bịakwutere Jizọs, sị: “Ònye kasị ukwuu nʼalaeze eluigwe?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs onye kacha ukwuu n’alaeze eluigwe.

1. A                   a            a ana                a   ana ž                 a   ana      kwa ` ` ` ` ` ` ` ` ` akwadoro ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` } } } }ràrà na } }kwa ` `` `` `` `` `` `````````````````````}}}}} na-ebuza aka ‘}}}}}} na ] ùgwù } } tụọ uru anyị bara, kama ọ bụ okwukwe na Jizọs.

2. Anyị kwesịrị ịgbalị ka anyị bụrụ ndị kacha nta n'alaeze eluigwe.

1. Matiu 20:26-27 - "Ma ọ gaghi-adi n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu, ya buru onye nējere unu ozi;

2. Matiu 23:11-12 - "Ma onye kacha ukwuu n'etiti unu ga-abụ ohu unu. Ma onye ọ bụla nke ga-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya;

Matiu 18:2 Jisus we kpọ otù nwatakiri ka ọ biakute ya, guzo ya n'etiti ha.

Jizọs na-akụzi banyere ịdị umeala n'obi na okwukwe yiri ụmụaka site n'iji nwatakịrị eme ihe dị ka ihe atụ.

1: Ike Ịdị Umeala n’Obi—Ịdị umeala n’obi na ịmụta ihe n’aka ụmụaka pụrụ ime ka anyị bịarukwuo Chineke nso.

2: Mkpa okwukwe dị ka nwatakịrị - Anyị ga-anakwere okwukwe dị mfe nke nwatakịrị ka anyị na Chineke nwee mmekọrịta.

1: Matiu 18:3 - "O we si, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu echighari, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe."

2: Jemes 4: 6-10 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere doro onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu. Dọrọnụ Chineke nso, Ọ gābiaru kwa unu nso: Sachapunu aka-unu, unu ndi-nmehie, me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere uche abua . .Weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēweli kwa unu elu.

Matiu 18:3 we si, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu egharighi, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ banyere Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya na mmadụ ga-agbanwerịrị wee dịrị ka nwatakịrị iji banye n'alaeze eluigwe.

1. Ike nke ịdị umeala n'obi: Ụzọ nke eluigwe site na okwukwe dị ka nwata

2. Mkpa ntụgharị: Ịghọ Nwa Chineke

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu."

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

Matiu 18:4 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-eweda onwe ya ala dị ka nwatakịrị a, onye ahụ kasị ukwuu nʼalaeze eluigwe.

Amaokwu a na-agba ume ịdị umeala n'obi ma na-akụzi na nke a bụ àgwà ọma kasịnụ inwe n'alaeze nke eluigwe.

1. ? Ọ̀ bụ Omume Dị Umeala: Ihe Nlereanya Maka Ibi Ndụ Alaeze?

2. ? Ọ gọziri nke iweda onwe gị ala: Ọmụmụ Matiu 18:4 ??

1. Ndị Filipaị 2:3-8 - ? Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ. N'ime mmekọrịta unu na ibe unu, nweenụ otu echiche ahụ dị ka Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'ezie, o cheghị na ha na Chineke hà bụ ihe a ga-eji baara onwe ya uru; kama ọ mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere odidi nke orù, ebe emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n'ọdịdị dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe!

2. Jemes 4:6 - ? Ọ na - enye anyị amara karịa. Ya mere Akwụkwọ Nsọ ji sị: ? 쁆 od na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara. bụ €?

Matiu 18:5 Ma onye ọ bụla nke ga-anabata otu nwatakịrị dị otú ahụ nʼaha m na-anabata m.

Jizọs na-akụzi na ịnata nwa n’aha ya bụ ịnara Ya.

1. "Emere nke ezi onye kwere ekwe: nnabata ụmụaka"

2. "Ụdị Alaeze ahụ: Ịnara Jizọs Site n'Ọkpara."

1. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke, Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe onye n'emetọghị n'ụwa."

bịakwute ya, sị: ? n'ebe m'nọ, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a: n'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke nānaraghi ala-eze Chineke dika nwata agaghi-abà nime ya.

Matiu 18:6 Ma onye ọ bụla nke ga-emejọ otu nʼime ndị a dị nta ndị kwere na m, ọ ga-akara ya mma ka a kwụba nkume igwe nri nʼolu ya, ka mmiri wee mikpuo ya nʼime oké osimiri.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na e kwesịrị ịta ndị na-akpatara otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya ihe ọjọọ ahụhụ.

1. Ihe ga-esi n’akpasu ụmụ Chineke iwe

2. Ike nke Okwu Jizọs

1. Abụ Ọma 34:18 ? 쏷 Jehova nọ nso ndi obi-ha tiwara etiwa, Ọ nāzọputa kwa ndi etipiaworo nime mọ-ha.

2. Ilu 14:31 ? 쏻 onye nākpab͕u onye ewedara n'ala nēleda Onye mere ya anya: Ma onye nēmere ob͕eye ebere nāsọpuru Chineke.

Matiu 18:7 Ahuhu gādiri uwa n'ihi nmehie nile! n’ihi na ọ ghaghị ịbụ na mmejọ ga-abịa; ma ahuhu gādiri nwoke ahu onye nmehie-ya nēsi bia!

Mmejọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ma ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpata ya.

1. "Ihe ize ndụ nke mmejọ"

2. "Ọrụ nke imejọ ndị ọzọ"

1. Luk 17:1-2 - Jizọs gwara anyị ka anyị kpachara anya ma na-eche onwe anyị nche, ka anyị wee ghara ịghọrọ ndị ọzọ ihe ịsụ ngọngọ.

2. Jemes 3:2 – Anyị ga-akpachara anya n’okwu na omume anyị ka anyị ghara ịkpasu iwe.

MATIU 18:8 Ya mere, ọ buru na aka-gi ma-ọbu ukwu-gi eme gi ka i ma n'ọnyà, bipu ha, tufue ha n'aru gi: ọ di gi nma ibà n'igwu-ngwu ma-ọbu ngwugwu, kari inwe aka abua ma-ọbu ukwu abua ka ewe tubà gi na mb͕e ebighi-ebi. ọkụ.

Jizọs gwara anyị ka anyị wepụ ihe ọ bụla na-eme ka anyị mee mmehie, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịchụ ihe nkasi obi anụ ahụ́ n’àjà, n’ihi na ọ ka mma ịta ahụhụ nwa oge karịa ntaramahụhụ ebighị ebi.

1. "Ụgwọ nke ime mmehie"

2. "Uru nke Iwepụ Ọnwụnwa"

1. Jemes 1: 14-15 - "Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ ọjọọ nke aka ya rafuo ya; na-amụ ọnwụ."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke free bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Matiu 18:9 Ma ọ bụrụ na anya gị emejọ gị, wepụ ya, tụfuo ya: ọ kaara gị mma iji otu anya banye ná ndụ, karịa inwe anya abụọ ka a tụba gị n’ọkụ ala mmụọ.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị mee ihe gabiga ókè iji zere mmehie, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ikpu ìsì, n’ihi na ihe ndị mmehie na-akpata dị nnọọ njọ karịa nkwarụ anụ ahụ.

1: Àjà ka ukwuu, ugwo olu ka ukwuu

2: Ihe si na mmehie pụta bụ ili

1: 1 Ndị Kọrịnt 6:18, "Gbanarị ịkwa iko, mmehie ọ bụla mmadụ na-eme dị n'èzí ahụ, ma onye na-akwa iko na-emehie megide ahụ nke ya."

2: Ndị Rom 12: 1-2, "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe bụ́ ezi ihe na ihe a na-anakwere na nke zuo okè.”

Matiu 18:10 Lezienu anya ka unu ghara ileda otù nime ndi ntà ndia anya; n'ihi na asim unu, N'elu-igwe, ndi-mọ-ozi-ha nāhu iru Nnam Nke bi n'elu-igwe mb͕e nile.

Chineke dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị kpachara anya ka anyị ghara imegbu ndị na-adịghị ike n’obodo, ebe ndị mmụọ ozi nọ n’eluigwe na-elekọta ha mgbe niile.

1. Ike Ọmịiko: Otu esi eji nkwanye ugwu emeso ndị na-adịghị ike.

2. Ibi na ịhụnanya: Ịghọta Uru Ụmụntakịrị bara.

1. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke Chineke Nna anyị na-anabata dị ka ihe dị ọcha na nke na-enweghị ntụpọ bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha na idebe onwe onye ka ụwa ghara imerụ ya."

2. Matiu 25:40 - "Eze ahụ ga-aza, 'N'ezie asị m gị, ihe ọ bụla i meere otu n'ime ndị kasị nta n'ime ndị a ụmụnna m, i mere m.? 쇺 € ?

Matiu 18:11 Nʼihi na Nwa nke mmadụ bịara ịzọpụta ndị furu efu.

Jizọs bịara ịzọpụta ndị furu efu.

1. Ike nke mgbapụta - ka Jizọs si zọpụta ndị furu efu

2. Oku na-eme ihe - Inweta ozi iji rute ndị furu efu

1. Luk 19:10 - ? 쏤 ma-ọbu Nwa nke madu abiawo ichọ na izọputa ndi furu efu.

2. Ndị Rom 5:8 - ? Chineke na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 18:12 Gịnị ka unu chere? ọ buru na onye ọ bula nwere ọgu aturu ise, ma otù nime ha hie uzọ, ọ̀ gaghi-arapu ọgu anọ na iri na iteghete ahu, je ugwu, chọ nke hie uzọ?

Jizọs tụrụ ilu banyere otu onye ọzụzụ atụrụ hapụrụ atụrụ iri itoolu na itoolu ya ịchọ nke ahụ furu efu.

1. Ihụnanya Chineke n'ebe ndị furu efu nọ - ịtụgharị uche n'ilu nke atụrụ ahụ furu efu

2. Añụrị nke Ịchọta Ndị Na-efunahụ Ya - Ime Ememme Ntụkwasị Obi nke Onye Ọzụzụ Atụrụ

1. Luk 15:3-7 - Ilu nke atụrụ ahụ furu efu

2. Ezikiel 34:11-16 – Nlekọta nke Chineke Maka Atụrụ Ya

Matiu 18:13 Ma ọ bụrụ na ọ chọta ya, nʼezie a sị m unu, ọ na-aṅụrị ọṅụ karịa nke mmadụ iri itoolu na itoolu ahụ na-akpafughị.

Jizọs na-akụzi na mgbe a chọtara otu atụrụ furu efu, a na-enwe ọṅụ karịa n’ebe iri itoolu na itoolu ahụ na-akpafubeghị.

1. Añụ nke Ịchọta Atụrụ furu efu

2. Ike nke Otu: Mmetụta nke Omume Mmadụ

1. Luk 15:3-7, Ilu nke atụrụ ahụ furu efu

2. Luk 15:11-32, Ilu nke Ọkpara mmefu

Matiu 18:14 Otú a ọ bughi uche Nna-unu Nke bi n'elu-igwe, ka otù nime ndi ntà ndia la n'iyì.

Uche Chineke bụ ka nwa ọ bụla ghara ịla n'iyi.

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalị ichebe ndị na-eto eto na ndị aka ha dị ọcha, ka e mee uche Chineke n'ụwa.

2: Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike ịhụ ibe anyị n’anya na imere ibe anyị ebere, dị ka Chineke hụrụ anyị niile n’anya.

1:1 Jọn 4:7-8 Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke. Onye nāhughi n'anya amaghi Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

Matiu 7:12 Ya mere, ihe ọ bula unu nāchọ ka madu mere unu, unu onwe-unu nēme kwa ha otú a: n'ihi na nka bu iwu na ndi-amuma.

Matiu 18:15 Ọzọ, ọ buru na nwa-nne-gi emehie megide gi, je gosi ya ajọ omume-ya n'etiti gi na ya nání ya: ọ buru na ọ gānu okwu-gi, i ritewo nwa-nne-gi n'urù.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịgakwuru nwanna anyị, bụ́ onye mejọrọ anyị, na nzuzo ma gbalịa dozie esemokwu ahụ.

1. Ike nke Mkpekọrịta: Otu esi eweghachi mmekọrịta gị na ndị ọzọ

2. Mgbaghara: Ịhụ ndị iro anyị n'anya

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Luk 6:37 - "Unu ekpela ikpe, ma a gaghị ekpe gị ikpe. Unu amala ikpe, ma a gaghị ama gị ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị."

Matiu 18:16 Ma ọ bụrụ na ọ gaghị anụ olu gị, chirikwa otu onye ma ọ bụ abụọ ọzọ nʼaka gị, ka e wee guzosie ike nʼọnụ ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ okwu ọ bụla.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpọọ otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ ọzọ mgbe ha na-eche onye mere mmehie ihu, ka e mee ka eziokwu ahụ guzosie ike.

1. Ike Obodo: Ịchọta Ike Site n'ịdị n'otu

2. Ngọzi nke Ịza ajụjụ: Nkwado nke akaebe

1. Ndị Galetia 6:1-2 – Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ n'ihi mmehie, unu ndị bụ mmụọ, meghachinụ onye dị otú ahụ na mmụọ ịdị nwayọọ; tukwasi onwe-gi anya, ka ewe ghara inwa gi onwe-gi.

2. Ndị Efesọs 4:32 – Ka unu na-enwekwa obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu.

Matiu 18:17 Ma ọ bụrụ na ọ jụ ịnụ ha, gwa ọgbakọ ya;

Itien̄wed emi ekpep ete ke edieke owo mîkpan̄ke utọn̄ inọ item ufọkabasi, ẹsinam n̄kpọ nte owo esenowo.

1. Mkpa ọ dị irube isi n’iwu Chineke

2. Ike Ụka na-agbanwe ndụ

1. Ndị Hibru 13:17 - Na-erubere ndị isi gị isi ma rubere isi n'okpuru ikike ha. Ha na-eche unu nche dị ka ndị ga-aza ajụjụ. Na-erubere ha isi ka ọrụ ha wee bụrụ ihe ọṅụ, ọ bụghị ibu arọ, n'ihi na nke ahụ agaghị abara gị uru.

2. 1 Timoti 3:15 - Ọ bụrụ na m na-egbu oge, ị ga-amarakwa otú ndị mmadụ kwesịrị isi na-akpa àgwà n'ime ezinụlọ Chineke, nke bụ nzukọ nke Chineke dị ndụ, ogidi na ntọala nke eziokwu.

Matiu 18:18 N'ezie asim unu, Ihe ọ bula unu gēke ab͕u n'elu uwa, agēke ya n'elu-igwe: ma ihe ọ bula unu gātọpu n'elu uwa, agātọpu ya n'elu-igwe.

Amaokwu a bụ ihe ncheta na okwu anyị na omume anyị nwere ike ime mgbanwe na mpaghara ime mmụọ.

1. Ike nke Okwu Anyị: Otú Anyị Ga-esi Na-enwe Mmetụta n'Ebe Ime Mmụọ

2. ikike na ọrụ nke ndị kwere ekwe: Ịghọta ihe anyị nwere ike ime n'ụwa na n'eluigwe.

1. Jemes 3:2-5 - "N'ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'ihe ọ na-ekwu, ọ bụ onye zuru okè, nwekwara ike ịchịkwa ahụ ya dum. Inyinya ka ha nēge kwa ayi nti, ayi onwe-ayi nēdu kwa aru-ha nile: le kwa ub͕ọ nile: ọ bu ezie na ha buru ibu nke-uku, ifufe di ike nēfe kwa ha, ha nēji nkpatu di ntà nke-uku ka ha nēdu ebe ọ bula uche onye-isi nēdu ya. Otú ahụkwa ka ire bụ akụkụ dị nta, ma ọ na-anya isi n’oké ihe.”

2. Ilu 18:21 - "Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ndị hụrụ ya n'anya ga-erikwa mkpụrụ ya."

Matiu 18:19 Ọzọ, asim unu, Ọ buru na madu abua n'etiti unu gēnwe otù olu n'elu uwa bayere ihe ọ bula ha gāriọ, agēmere ha ya site n'aka Nnam Nke bi n'elu-igwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ike nke nkwekọrịta na ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe.

1: Ike nke ịdị n’otu – Matiu 18:19

2: Ike nke nkwekọrịta - Matiu 18:19

1: Eklisiastis 4:9-12 - Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ezi ugwọ-ọlu bayere ndọb͕u-ha.

2: Ndị Filipaị 2:2 - Mezuzuenụ ọṅụ m, ka unu nwee otu obi, nwee otu ihunanya ahụ, inwe otu obi, nwee otu obi.

Matiu 18:20 Nʼihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara nʼaha m, nʼebe ahụ ka m nọ nʼetiti ha.

Jizọs na-agba anyị ume ịbịakọta ọnụ n’aha ya, ebe ọ bụ na ebe ọ bụla mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n’aha ya, ọ nọ n’etiti ha.

1. Ike Ịdị n’Otu: Otú Jizọs Si Mee Ka Anyị Dị n’Otu

2. Ịnweta Ike Site n'Aka Jizọs: Otú Anyị Pụrụ Ịdabere na Ya

1. Ndị Filipaị 4:13: ? Ọ̀ puru ime ihe nile site n'aka Onye ahu Nke nēmem ka ọ di ike.

2. 1 Jọn 4:4: ? Ụmụntakịrị , unu si na Chineke pụta, unu emeriwokwa ha: n'ihi na onye nọ nime unu ka onye nọ n'uwa uku.

Matiu 18:21 Mgbe ahụ Pita bịakwutere ya, sị: “Onyenwe anyị, ugboro ole ka nwanne m nwoke ga-emehie megide m, m wee na-agbaghara ya? rue ugboro asaa?

Jizọs na-akụzi na anyị kwesịrị ịgbaghara oge a na-akparaghị ókè.

1. Mgbaghara na-enweghị atụ: Ihe Nlereanya Chineke nke amara

2. Ike nke amara: Ịghọta mgbaghara na-enweghị atụ nke Kraịst

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

Matiu 18:22 Jisus si ya, Asighm gi, rue ub͕ò asa: kama, Rue ọgu ub͕ò atọ na iri asa.

Jizọs tụrụ ilu nke o dụrụ ọdụ ka agbaghara mmadụ ọ bụghị naanị ugboro asaa, kama ugboro iri asaa.

1. Ike nke mgbaghara: Inyocha omimi nke amara Chineke.

2. Otu esi ahụ n'anya n'enweghị ihe kpatara ya: Ịghọta Ebere Jizọs na-enweghị oke.

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

Matiu 18:23 Ya mere, a pụrụ iji alaeze nke eluigwe tụnyere eze, onye ga-aza ndị ohu ya.

E nyere ilu iji gosi atụnyere alaeze eluigwe na eze chọrọ idekọ ihe ndekọ nke ndị ohu ya.

1. Ilu nke Eze na ndị ohu ya: Ịghọta Ebere Chineke

2. Ilu nke Eze na ndị ohu ya: mkpa ịdị umeala n’obi dị

1. Luk 16:1-13, Ilu nke Onye Na-elekọta ụlọ na-ezighị ezi

2. Abụ Ọma 103:8-14 , Ịhụnanya na Ebere Chineke Na-adịghị ada ada

Matiu 18:24 Ma mgbe ọ malitesịrị ịgụkọ, ewetara ya otu onye nke ji ya nʼụgwọ puku talent iri.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a owo emi akamade owo en̄wen ata ediwak okụk.

1: Ngbaghara Chineke dị ukwuu karịa ụgwọ anyị ji.

2: Mkpa ọ dị ịghọta otú Chineke si agbaghara anyị.

1: Isaiah 43:25 - "Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi m, na-echetakwaghị mmehie gị ọzọ."

2: Abụ Ọma 103:12 - "Dị ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ."

Matiu 18:25 Ma ebe o nweghị ihe ọ ga-akwụ, onye-nwe ya nyere iwu ka ere ya na nwunye ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere, ka e kwụọkwa ụgwọ ya.

Madu esighi-akwughachi onye-nwe-ya ugwọ: Jehova we si ka ere ya, ya na ab͕uru-ya na àkù-ya.

1. Nsonaazụ nke akwụghị ụgwọ.

2. Mkpa ọ dị ime ihe n'eziokwu na onye na-ahụ maka ego.

1. Ilu 22:7 ? Ọgaranya ka ọ nāchi ob͕eye, ma onye-nbinye bu orù onye nēbinye.

2. Matiu 6:19-21 ? Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara nēbibi, na ebe ndi-ori nāwaba zuo ohi, ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-ebibi, ebe ndi-ori nādighi-awaba zuo ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

Matiu 18:26 Ya mere orù ahụ dara n’ala kpọ isi ala nye ya, sị: “Onyenwe anyị, nwee ntachi obi n’ahụ m, m ga-akwụkwa gị ụgwọ niile.

Ohu ahụ ji obi umeala rịọ maka ndidi ma kwe nkwa na ya ga-akwụ ụgwọ ya n’ụgwọ.

1: Anyị kwesịrị iji obi umeala rịọ maka ndidi mgbe anyị ji ụgwọ ma buru ọrụ maka omume anyị.

2: Anyị ekwesịghị ịdị mpako kama kama weda onwe anyị ala na-arịọ maka ebere n'oge mkpa.

1: Luk 18:13-14, ? Ma onye ọnaụtụ guzoro n'ebe dị anya. Ọ gaghi-ele anya n'elu elu-igwe, ma tie ara-ya, si, ? 쁆 od, merem ebere, bú onye-nmehie. Asim unu, na Nwoke a, kama ọ laghachiri n'ulo-ya n'onye ezi omume n'iru Chineke.

2: Jems 4:6-7, ? Ọ na - enye anyị amara karịa. Ya mere Akwụkwọ Nsọ ji sị: ? 쏥 od na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere, nyefee onwe unu n'okpuru Chineke. Iguzogide ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Matiu 18:27 Mgbe ahụ onye-nwe ohu ahụ nwere ọmịiko, ma tọpụ ya, gbaghakwa ya ụgwọ ahụ.

Onye-nwe-ayi nwere obi-ebere, we b͕aghara nwa-orù ahu ugwọ.

1. Ike nke ọmịiko - Olee otú ọmịiko pụrụ isi eduga n'ịgbaghara

2. Mgbaghara bụ Nhọrọ - Ịhọrọ ịgbaghara n'agbanyeghị ọnọdụ

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "na-edirịta ibe unu ihe, ma ọ bụrụ na otu onye nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-aghakwa ịgbaghara."

2. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie.

MATIU 18:28 Ma otù orù ahu puru, hu otù nime ndi-orù-ibe-ya, nke ji ya ọgu shilling ise: o we tukwasi ya aka n'aru, jide ya n'akpịrị, si, Kwughachim ihe i ji.

Otu ohu ji onye ọzọ ụgwọ ma nwaa ịmanye ịkwụ ụgwọ site n'ịkpọrọ ohu ibe ya n'akpịrị.

1. Ike nke mgbaghara

2. Ọnụ ego anyaukwu

1. Luk 6:37 - "Ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe unu ikpe: unu amala ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe: gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Ezikiel 18:20 - "Mkpụrụ obi nke na-emehie, ọ ga-anwụ. Nwa agaghị eburu ajọ omume nna ya, nna agaghịkwa ebu ajọ omume nwa: ezi omume nke onye ezi omume ga-adịkwa n'isi ya; ajọ omume nke onye nēmebi iwu gādikwasi ya.

Matiu 18:29 Orù-ibe-ya we da n'ala n'ukwu-ya, riọ Ya, si, nwe ogologo-ntachi-obi n'arum, na m'gākwughachi gi ihe nile.

Ohu ahụ rịọrọ maka ndidi n'ịkwụ ụgwọ ya.

1: Ntachi obi nke Chineke bụụrụ anyị ngọzi na ekwesịrị itinye n'ọrụ na ndụ anyị.

2: Anyị kwesịrị igosi na obi dị anyị ụtọ maka ndidi ndị ọzọ, ghara iji ya eme ihe.

1: Ndị Efesọs 4:2- ? 🏻 ọ bụ ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, ya na ogologo ntachi obi, n'ịnagiderịta ibe ha n'ịhụnanya.

2: Ndị Kọlọsi 3:13 - ? na -anụritanụ ibe unu ntị, ma ọ bụrụ na otu onye nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara gi, otú a ka unu gāb͕aghara kwa.

Matiu 18:30 Ma ọ chọghị: kama ọ gara tụba ya nʼụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ.

Otu nwoke jụrụ ịkwụ ụgwọ o ji, ya mere a tụrụ ya n’ụlọ mkpọrọ ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ ahụ.

1. Ihe si n’ụgwọ akwụghị ụgwọ: Matiu 18:30

2. Ọnụ Ime Mmụọ nke Ụgwọ Ego: Matiu 18:30

1. Ilu 22:7 – Ọgaranya na-achị ogbenye, ma onye-nbinye bụ ohu onye gbaziiri ihe.

2. Ndị Rom 13:8 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ịhụrịta ibe gị n'anya.

Matiu 18:31 Ya mere, mgbe ndị ohu ibe ya hụrụ ihe mere, o wutere ha nke ukwuu, ha wee bịa kọọrọ onyenwe ha ihe niile mere.

O we wute ndi-orù onye-nwe-ya nke-uku, mb͕e ha huru obi-ike onye-nwe-ya n'ebe onye-nwe-ya di.

1. Mkpa ọ dị ime ebere na ọmịiko kama ikpe ikpe na iwe.

2. Ịmata ihe ga-esi n'omume anyị pụta na ịdị njikere ibu ọrụ maka ha.

1. Luk 6:36-37 ? Na-eme ebere, dị nnọọ ka Nna unu nwere obi ebere. Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpé. Unu amala ikpe, agaghi-ama kwa unu ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị.??

2. Ndị Galeshia 6:7-8 ? ekwela ka eduhie unu: Chineke apughi kwa emo. Nwoke na-aghọrọ mkpụrụ ọ kụrụ. Onye nāgha nkpuru ime ihe nātọ anu-aru-ya utọ, site n'anu-aru-ya gēweta mbibi; onye ọ bula nāgha nkpuru ime ihe nātọ Mọ Nsọ utọ, site na Mọ Nsọ gēweta ndu ebighi-ebi.

Matiu 18:32 Mgbe ahụ, onye-nwe ya, mgbe ọ kpọchara ya, ọ sịrị ya: “Ajọ ohu, agbaghara m gị ụgwọ ahụ niile, nʼihi na ị rịọrọ m.

Nna-ukwu gbaghaara nwa odibo? 🅲 ụgwọ n'ihi arịrịọ ya.

1: Chineke na-adị njikere mgbe niile ịgbaghara mmehie anyị n'agbanyeghị oke ụgwọ anyị ji ya.

2: Anyị kwesịrị ịrịọ Chineke mgbaghara mgbe niile, n'agbanyeghị otú mmehie anyị si dị ukwuu.

1: Ndị Efesọs 1:7 ? n'ihi na ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, bú nb͕aghara nke njehie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2: Abụ 103:12 ? Dika ọwuwa -anyanwu si di anya n'Ọdida-anyanwu, otú a ka Ọ nēwepu njehie-ayi n'aru ayi.

MATIU 18:33 Ọ̀ bughi gi onwe-gi agaghi-enwe ọmiko n'aru orù-ibe-gi, dika m'nwekwarari gi ọmiko?

Jizọs kụziiri anyị inwe ọmịiko na ịgbaghara ndị ọzọ dị ka Chineke gbaghaara anyị.

1. Ebere Chineke: Ike nke mgbaghara

2. Ịghọta Ọmịiko: Ọmụmụ nke Ozizi Jizọs na Matiu 18:33

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Luk 6:36 - "Na-eme ebere, dị ka Nna unu nwere obi ebere."

Matiu 18:34 Onye-nwe ya wee weso ya iwe, rara ya nye nʼaka ndị mmekpa ahụ, ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ niile o ji.

Orù ji onye-nwe-ya ugwọ, ma ọ pughi ikwụghachi. N'iwe ya, Onye-nwe na-enyefe ya n'aka ndị na-emekpa ahụ ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ ahụ.

1. Ọnụ nnupụisi: Ịghọta ihe ga-esi na mmehie pụta

2. Ike nke Amara: Ka Ebere Chineke Pụrụ isi merie ụgwọ anyị

1. Ndị Rom 6:23, "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị".

2. Ndị Kọlọsi 2: 13-14, "Ma unu, ndị nwụrụ anwụ na njehie unu na ebìghi úgwù nke anụ ahụ unu, Chineke mere ka ha na ya dịkọọ ndụ, na-agbaghara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu ndekọ nke ụgwọ nke megidere anyị. ya na ihe iwu kwadoro ya, o wepụrụ nke a n'akụkụ, kpọgide ya n'obe.

Matiu 18:35 Otú ahụkwa ka Nna m nke eluigwe ga-emekwa unu, ma ọ bụrụ na unu esighị nʼobi unu agbaghara, onye ọ bụla nʼime unu njehie ha bụ nwanne ya.

Amaokwu a na-ekwu maka mkpa ọ dị iji obi anyị niile na-agbaghara ụmụnna anyị mmehie ha.

1. Ike nke Mgbaghara - Otú anyị dị njikere ịgbaghara mmehie nwere ike ime ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.

2. Ebere nke Chineke - Inyocha amara Chineke na njikere Ya ịgbaghara anyị.

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe ha ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mkpesa megide ibe ya.

2. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

Matiu 19 na-ekwu banyere ozizi Jizọs banyere ịgba alụkwaghịm, ngọzi ụmụntakịrị, nzute nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya na Jizọs, na okwu banyere ụgwọ ọrụ n’alaeze eluigwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị Farisii nwalere Jizọs ma ò ziri ezi ka nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghịm n’ihi ihe ọ bụla (Matiu 19:1-9). Jizọs zoro aka na ha laghachi azụ n'usoro okike ebe Chineke mere ha nwoke na nwanyị ma guzobe alụmdi na nwunye dị ka njikọ ogologo ndụ ha nile. Ọ na-ekwu na ihe Chineke jikọtara ọnụ, ọ dịghị mmadụ ọ bụla kwesịrị ikewa. O kwetara na Mozis kwere ka a gbaa alụkwaghịm n'ihi obi ha tara akpụ, ma o mere ka o doo anya na ọ bụghị otú ahụ site ná mmalite na onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm ma e wezụga n'ihi ịkwa iko ma lụọ nwunye ọzọ na-akwa iko.

Paragraf nke abụọ: Ọzọ, ndị mmadụ na-akpọta ụmụntakịrị Ya maka ngọzi Ya. Mgbe ndị na-eso ụzọ nwara ịbara ha mba, Jizọs siri ọnwụ na ha ga-ahapụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute Ya na-ekwu na alaeze eluigwe bụ ndị dị otú ahụ (Matiu 19:13-15), na-eme ka okwukwe yiri ụmụaka pụta ìhè dị ka ihe nlereanya nke ịbụ ndị na-eso ụzọ.

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ, zutere nwa okorobịa bara ọgaranya nke jụrụ ihe ọma ọ na-aghaghị ime iji nweta ndụ ebighị ebi (Matiu 19:16-30). Mgbe e nwesịrị mkparịta ụka mbụ banyere iwu ndị nwa okorobịa na-azọrọ na ya edebewo ihe nile site na nwata, Jizọs gwara ya otu ihe na-enweghị ya - ree ihe, nye ndị ogbenye nwere akụ n'eluigwe soro m. Ma ịnụ ka nwoke a na-apụ n'anya n'ihi na o nwere nnukwu akụ na ụba na-egosi na ọ na-esiri ya ike ịba ọgaranya. Nke a na-eduga n'ịkụzi na ọ dị mfe kamel isi na agịga anya gafere karịa ọgaranya ịbanye n'alaeze mana ihe na-agaghị ekwe omume ụmụ mmadụ kwere omume Chineke Pita wee jụọ maka ụgwọ ọrụ ndị hapụrụ ihe niile na-eso ya bụ nke na-eme ka obi sie ha ike na ha ga-enweta ndụ ebighị ebi okpukpu narị otu narị ma na-adọkwa aka ná ntị. mara na mbụ ga-abụ ikpeazụ ikpeazụ mbụ na-egosi ụkpụrụ Chineke dị iche na nke ụwa.

Matiu 19:1 O rue, mb͕e Jisus kwubìri okwu ndia, O si na Galili pua, bia n'ókè-ala Judia n'ofè Jọdan;

Jizọs si Galili gawa na Judia.

1: Jisus zubere iwetara madu nile olile-anya na udo: O we malite ije-ya na Galili.

2: Ndụ anyị kwesịrị ịdị ka Jizọs, na-eme njem na-aga n'ihu iweta olileanya na udo nye ndị gbara anyị gburugburu.

1: Matiu 28: 19-20 - "Ya mere, gaanụ, zí mba nile, na-eme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ: na-ezi ha ka ha debe ihe niile ka m nyeworo unu n'iwu. : ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa. Amen.”

2: Jọn 14:27 – “Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi gị ghara ịma jijiji, ka ọ gharakwa ịtụ ụjọ.”

Matiu 19:2 Oké ìgwè mmadụ we so Ya; o we me ka aru di ha ike n'ebe ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Jizọs gwọrọ ọtụtụ mmadụ ka nnukwu igwe mmadụ soro ya.

1. Jizọs gwọrọ ndị ọrịa ma hụ mmadụ niile n’anya.

2. Bịakwute Jizọs maka ọgwụgwọ mmụọ na nke anụ ahụ.

1. Aisaia 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị, ahụhụ maka udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa site n'ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị."

2. Jemes 5:14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ya kpọkuo ndị okenye ọgbakọ, ka ha kpeekwara ya ekpere, tee ya mmanụ n'aha Onyenwe anyị. Na ekpere nke okwukwe ga-abụ. ma-ọbughi onye-nriaria, Jehova gēbili kwa: ma ọ buru na o mehiewo, agāb͕aghara ya.

Matiu 19:3 Ndi-Farisi we biakute Ya, nānwa Ya, si Ya, Ò ziri ezi n'iwu ka nwoke rapu nwunye-ya n'ihi ihe nile ọ bula?

Ndị Farisii nwara Jizọs ọnwụnwa site n’ịjụ ya ma ò ziri ezi ka nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghịm n’ihi ihe ọ bụla.

1. Ịdị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Echiche Akwụkwọ Nsọ

2. Ịgba Alụkwaghịm: Otu esi elekọta ihe na-emerụ ahụ

1. 1 Ndị Kọrịnt 7:10-11 - "Ndị lụrụ di na nwunye ka m na-enye iwu a (ọ bụghị mụ onwe m, kama Onyenwe anyị): nwunye ekwesịghị ikewapụ di ya (ma ọ bụrụ na ọ mee otú ahụ, ọ ga-anọgide n'alụghị di ma ọ bụ na e mee ka ya na ya dịghachi ná mma). di ya), di ekwesịghịkwa ịgba nwunye ya alụkwaghịm."

2. Ndị Hibru 13:4 - "Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe nsọpụrụ n'etiti mmadụ nile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye bụrụkwa ihe e merụrụ emerụ: n'ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe."

Matiu 19:4 O we za, si ha, Ùnu agughi na Onye mere ha na mbu mere ha nwoke na nwayi.

Jizọs kụziri na Chineke kere ụmụ mmadụ dị ka nwoke na nwaanyị.

1. Nhazi nke Chineke n'ime okike: Mma nke iche iche

2. Ụlọ Ọrụ Dị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Ntọala Ezinụlọ

1. Jenesis 1:27 Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo Ya, n'onyinyo Chineke ka O kere ha; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Ndị Efesọs 5:31 “N'ihi ya, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jikọta nwunye ya, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ́.”

Matiu 19:5 Ọ si, N'ihi nka ka nwoke gārapu nna na nne, rapara n'aru nwunye-ya: ma ha abua gābu otù anu-aru?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mkpa mmekọrịta nwoke na nwanyị na ibe ha dị ka di na nwunye.

1. Nkwenye nke alụmdi na nwunye: Ọgbụgba ndụ ịhụnanya

2. Na-eweghachi ọkụ nke Nkwekọrịta Di na Nwunye

1. Jenesis 2:24 – N'ihi nka ka nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya: ha ewe ghọ otù anu-aru.

2. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka n'okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist: ma ya onwe-ya bu onye-nzọputa nke aru. Ya mere, dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n'okpuru Kraịst, ka ndị nwunye na-edo onwe ha n'okpuru di ha n'ihe nile.

Matiu 19:6 Ya mere ha abụkwaghị abụ abụọ, kama ọ bụ otu anụ ahụ. Ya mere, ihe Chineke kekọtara, ka madu atọwala.

Atụmatụ Chineke maka alụmdi na nwunye bụ nke ịdị n’otu, ọ bụghị nkewa.

1. "Ịhụnanya bụ ịdị n'otu: Atụmatụ Chineke Maka Alụmdi na Nwunye"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Ngọzi Chineke n'Alụmdi na Nwunye"

1. Ndị Efesọs 5:21-33

2. Jenesis 2:24

Matiu 19:7 Ha sịrị ya: “Gịnị mere Mozis ji nye iwu inye akwukwọ ịgba alụkwaghịm na ka a hapụ ya?

Jizọs zara ajụjụ ndị Farisii jụrụ banyere ihe mere Mozis ji nye iwu ịgba alụkwaghịm na-echetara na ọ bụ n’ihi obi tara akpụ nke ndị mmadụ.

1. Ịhụnanya Jizọs karịrị Iwu ụmụ mmadụ

2. Ike nke amara Chineke imeri nbiji mmadu

1. Ndị Rom 3: 23-24 - "N'ihi na mmadụ niile emehiewo wee ghara iru ebube Chineke, na-agụ ya n'onye ezi omume efu site n'amara Ya site na mgbapụta ahụ dị n'ime Kraịst Jizọs."

2. Jeremaịa 31:3 - "Jehova si n'ebe dị anya pụta ìhè n'ihu ya, na-asị, 'Ejiwo m ịhụnanya ebighị ebi hụ gị n'anya;

MATIU 19:8 Ọ si ha, N'ihi isi-ike nke obi-unu Moses mere ka unu rapu nwunye-unu: ma site na mbu ọ bughi otú a.

Jizọs mesiri ike mkpa alụmdi na nwunye dị, na-akọwapụta na ọ naghị adịcha mfe ịgba alụkwaghịm n'oge gara aga.

1. Alụmdi na nwunye bụ onyinye si n’aka Chineke, ekwesịrị ka a na-eme ememe na ịzụlite ya.

2. Ịgba alụkwaghịm ekwesịghị ịbụ nhọrọ dị mfe ma ekwesịrị izere ya mgbe enwere ike.

1. Ndị Efesọs 5:22-33 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, bú aru-ya, na Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa.

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:10-11 - Ndị lụrụ di na nwunye ka m na-enye iwu a (ọ bụghị mụ onwe m, kama Onyenwe anyị): nwunye ekwesịghị ikewapụ di ya (ma ọ bụrụ na ọ mee otú ahụ, ọ ga-anọgide n'alụghị di ma ọ bụghị ya ka ya na ya dị ná mma). di), di ekwesịghịkwa ịgba nwunye ya alụkwaghịm.

Matiu 19:9 Ma asim unu, Onye ọ bula nke gārapu nwunye-ya, ma-ọbughi n'ihi ikwa-iko, luru kwa nwunye ọzọ, nākwa iko: ma onye ọ bula nke luru nwayi arapuru arapu nākwa iko.

Na Matiu 19:9, Jizọs kwuru na onye ọ bụla nke gbara di ya ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm, ma e wezụga n’ihe banyere ịkwa iko, ma lụọkwa nwaanyị ọzọ, na-akwa iko.

1. Ịdị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Echiche Akwụkwọ Nsọ

2. Alụkwaghịm Di na Nwunye: Okwu Chineke Banyere Okwu ahụ

1. Ndị Efesọs 5:22-33 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, bú aru-ya, na Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa.

2. Ndị Hibru 13:4 - Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe nsọpụrụ n'etiti mmadụ niile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye bụrụkwa ihe e merụrụ emerụ, n'ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe.

Matiu 19:10 Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, Ọ bụrụ na okwu banyere nwoke dị otú a n’ebe nwunye ya nọ, ọ dịghị mma ịlụ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kwupụtara nchegbu ha banyere alụmdi na nwunye dabere n'ihe banyere nwoke na nwunye ya.

1. Ngọzi nke Alụmdi na Nwunye: Inwe ekele maka onyinye nke otu na-asọpụrụ Chineke

2. Ihe ịma aka nke alụmdi na nwunye: Ịnagide ihe isi ike n'ụzọ na-asọpụrụ Chineke

1. Ndị Efesọs 5:21-33 - Nrubeisi na Ịsọpụrụ Di na Nwunye

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-8 - Ịhụnanya na Àjà n'alụmdi na nwunye

Matiu 19:11 Ma ọ sịrị ha: “Mmadụ niile enweghị ike ịnara okwu a ma e wezụga ndị e nyere ya.

Jizọs kụziri na ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịnakwere ozizi ya, kama na ọ bụ nanị ndị a họpụtara ka e nyere ya.

1. Ike nke Nhọrọ: Ịchọgharị Nhọrọ Ịnabata Ozizi Jizọs

2. Onyinye Chineke: Inyocha onyinye nke ịnakwere Ozizi Jizọs

1. Jọn 6:44-45 - Ọ dịghị onye pụrụ ịbịakwute m ma ọ bụrụ na Nna nke zitere m adọtaghị ha, m ga-akpọlitekwa ha n'ụbọchị ikpeazụ.

2. Ọrụ 16:14 – Jehova meghere obi ya ka ọ ṅa ntị n'ihe Pọl kwuru.

Matiu 19:12 N'ihi na e nwere ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị amuru otu a site n'afọ nne ha: e nwekwara ndị ọnaozi ndị e mere ka ndị mmadụ bụrụ ndị ọnaozi: ma e nwekwara ndị ọnaozi, ndị mere onwe ha ndị ọnaozi n'ihi alaeze eluigwe. Onye nwere ike ịnara ya, ya nata ya.

N’akụkụ a, Jizọs na-akụzi banyere ndị ọnaozi na ụzọ dị iche iche ha pụrụ isi ghọọ ndị dị otú ahụ. Ọ na-agba ndị nwere ike ịghọta ihe ume ịnata nkuzi ahụ.

1. Alaeze Eluigwe: Ịchụ àjà n’eso Jizọs

2. Ịhụnanya Na-agụnye Jizọs: Ọ dịghị Onye Ahapụla n'azụ

1. Luk 14:25-33 – Ilu nke nnukwu nri anyasị ahụ

2. Ndị Galetia 5:1-6 - Nnwere onwe nime Kraist site n'iwu Moses

Matiu 19:13 Mgbe ahụ e kpọtara ya ụmụntakịrị ka o bikwasị ha aka nʼekpere, ndị na-eso ụzọ ya wee bara ha mba.

Jizọs ji aka gba ọtọ nabata ụmụaka ma gosi ha ịhụnanya.

1: Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị ịnabata ụmụaka na ịhụ ha n’anya.

2: Jizọs gosipụtara ike nke inwe ọmịiko n'ebe ndị kacha mkpa nọ.

1: Luk 18:15-17 Jisus siri, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem; egbochila ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a.

2: Matiu 18: 1-5 - Jizọs kwuru, sị, "Onye ọ bụla nke na-anabata otu nwatakịrị dị otú ahụ n'aha m na-anabata m, ma onye ọ bụla nke na-anabata m, ọ bụghị m, kama onye zitere m."

Matiu 19:14 Ma Jisus siri, Kwenu ka umu-ntakiri, unu eb͕ochi-kwa-la ha ka ha biakutem: n'ihi na ala-eze elu-igwe bu nke ndi di otú a.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị nabata ma tinye ụmụaka na njem okwukwe anyị, dịka ha bụ akụkụ nke ala-eze nke Eluigwe.

1. Ịnabata ụmụ nke Alaeze - Otu esi emepụta obodo okwukwe jikọtara ọnụ

2. Ihe nta ma dị ike - Ịghọta ike nke ụmụaka na ala-eze nke Eluigwe

1. Mak 10:14-16 - Ozizi Jizọs gbasara nnabata ụmụaka

2. Abụ Ọma 8:2 – Iju-anya nke ụmụntakịrị n’anya Chineke

Matiu 19:15 O we tukwasi ha aka-Ya abua, si n'ebe ahu pua.

Jizọs gọziri ụmụntakịrị ahụ wee pụọ.

1. Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị ịgọzi ụmụaka.

2. Anyị aghaghị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke ịhụnanya na ọmịiko n'ebe mmadụ nile nọ.

1. Mak 10:16 - "O wee kuru ha n'aka ya, gọzie ha, bikwasịrị ha aka ya n'isi."

2. Luk 18:15-17 - “Ha we kutara Ya umu-ntakiri ka O metu ha aka: ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru ya, ha bara ha nba. Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a. N'ezie asim unu, Onye ọ bula nke nānaraghi ala-eze Chineke dika nwatakiri agaghi-abà nime ya ma-ọli.

Matiu 19:16 Ma, le, otù onye biakutere ya, si Ya, Onye-ozizí, gini ka m'gēme, ka m'we nwe ndu ebighi-ebi?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otu nwoke na-ajụ Jizọs ihe ọ na-aghaghị ime iji nweta ndụ ebighị ebi.

1. Mkpa ọ dị ịchọ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst.

2. Ike nke nrube isi nye uche na iwu nke Chineke iji nweta ndu ebighebi.

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke free bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Matiu 19:17 Ọ si ya, Gini mere i nākpọm ezi onye? ọ dighi ezi ihe ma-ọbughi otù, bú Chineke: ma ọ buru na i gābà na ndu, debe ihe nile enyere n'iwu.

Jizọs na-akụzi na ka mmadụ wee banye ná ndụ, mmadụ aghaghị idebe iwu. O kwukwara na ọ bụ naanị Chineke dị mma.

1. Ịdị mma n'anya Chineke - Ịghọta mkpa ọ dị anyị irube isi n'iwu Chineke ka anyị wee nweta ndụ ebighị ebi.

2. Isi iyi nke ịdị mma - Ịmata na naanị Chineke dị mma n'ezie, na ịmụta ibi ndụ kwekọrọ n'uche Ya.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Abụ Ọma 119:172 - Ire m ga-ekwu maka okwu gị: N'ihi na ihe niile I nyere n'iwu bụ ezi omume.

Matiu 19:18 Ọ si ya, Òle? Jisus siri, Eb͕ula ọlu ọ bula, Akwala iko, Ezula ori, ab͕a-kwa-la àmà ugha;

Ebe a na-akọwa iwu Jizọs nyere nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya ka o debe iwu ndị ahụ.

1. Ike nke Iwu: Otú Idebe Iwu Chineke Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

2. Onye Ọchịchị bara ọgaranya: Ọmụmụ na nrubeisi

1. Ọpụpụ 20: 1-17 - Iwu Iri ahụ

2. Mak 12:28-34 - Iwu Kasịnụ

Matiu 19:19 Sọpụrụ nna gị na nne gị: na, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịsọpụrụ ndị nne na nna na ịhụ ndị agbata obi n'anya dịka onwe ha.

1. Ike nke ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya: Otú Kraịst si akụziri anyị ka anyị na-enwe ọmịiko na obiọma.

2. Ịsọpụrụ Nne na Nna Anyị: Echiche Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. "Sọpụrụ nna gị na nne gị" - nke bụ iwu mbụ nke nwere nkwa - "ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee kporie ndụ ogologo oge n'elu ụwa."

2. Levitikọs 19:18 - "Achọla ọ́bọ̀ ma ọ bụ ibu iwe n'obi megide onye ọ bụla n'etiti ndị gị, kama hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị: Mụ onwe m bụ Jehova.

Matiu 19:20 Nwa-okorọbia ahu we si ya, Ihe ndia nile ka m'debere site na nwata: gini fọduru m?

Itien̄wed emi aban̄a n̄kparawa owo emi ọdọhọde ke imonịm mme ewụhọ toto ke uyen esie, onyụn̄ obụp m̀mê nso n̄kpọ en̄wen anam enye anam.

1. Mkpa ịgafe iwu: Inyocha omimi nke ịbụ ndị na-eso ụzọ.

2. Ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe: Nkwenye nke onye na-eso ụzọ zuru oke

1. Luk 10:25-37 - Ilu nke ezi onye Sameria

2. Jemes 1:22-25 - Ndị na-eme Okwu ahụ, ọ bụghị naanị ndị na-anụ ihe

Matiu 19:21 Jisus si ya, Ọ buru na i nāchọ izu okè, je ree ihe i nwere, nye ndi-ob͕eye, i gēnwe kwa àkù n'elu-igwe: bia, som.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị hapụ ihe onwunwe anyị ma tụkwasị ya obi.

1: Anyị aghaghị inwe okwukwe na Jizọs site n'ịhapụ ihe onwunwe anyị nke ụwa.

2: Ibi ndụ maka Jizọs pụtara itinye ndụ anyị n'ime Ya, ọ bụghị ihe onwunwe.

Matiu 6:19-21 “Unu akpakọnarị onwe unu akụ̀ n’ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi; agbabakwala izu ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2: Ndị Kọlọsi 3:1-2 “Ya mere, ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Na-atụkwasịnụ uche n’ihe ndị dị n’elu, ọ bụghị n’ihe ndị dị n’ụwa.”

Matiu 19:22 Ma mb͕e nwa-okorọbia ahu nuru okwu ahu, ọ la, n'obi-uku: n'ihi na o nwere àkù uku.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a akparawa kiet emi okokopde ikọ Jesus, enye ama ọkpọn̄ mfụhọ ke ntak akwa inyene esie.

1. Nwa okorobịa bara ọgaranya: Ihe onwunwe nwere ike iri anyị

2. Ike nke Ịgakwuru Chineke: Ịhapụ Ihe Anyị Jigidere

1. Luk 12:15 (NIV): “Mgbe ahụ ọ sịrị ha, ‘Lezienụ anya! Lezienụ anya ka unu ghara ime ụdị anyaukwu ọ bụla; ndụ adịghị agụnye n'ụba ihe onwunwe.'”

2. Ekliziastis 5:10 (NIV): “Onye hụrụ ego n'anya enweghị ego ga-ezuru ya; onye nāhu àkù n'anya, ego adighi-eju ya afọ. Nke a kwa abaghị uru.”

Matiu 19:23 Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, N'ezie asim unu, na o siri ike ibà ọgaranya n'ala-eze elu-igwe.

Ndị ọgaranya nwere oge siri ike ịbanye n'alaeze nke Eluigwe.

1: Ego enweghi ike izuta nzoputa, ihunanya Chineke di oke onu ahia.

2: N'agbanyeghị na ego bụ ike dị ike n'ụwa, ọ nweghị ike ịzụta ụzọ ịbanye n'alaeze Eluigwe.

1: Mak 10:25 "Ọ dịịrị kamel nfe isi n'anya agịga gafere karịa ọgaranya ịba n'alaeze Chineke."

2: Jemes 2: 5-7 "Geenụ, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n'anya ụwa ka ha baa ọgaranya n'okwukwe na keta ala-eze nke o kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa?"

Matiu 19:24 Ma ọzọ, a sị m unu, Ọ dịịrị kamel nfe isi n’anya agịga gabiga, karịa ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.

Ọ na-esiri onye ọgaranya ike ịbanye n'alaeze Chineke.

1: Akụ na ụba abụghị ihe mgbochi ịbata n’alaeze Chineke.

2: A na-achọta ezi akụ na ụba n'iso Kraịst.

1: Luk 16:13 Ọ dighi orù ọ bula puru ibu orù nke nna abua: n'ihi na ọ gākpọ otù onye nime ha asì, hu ibe-ya n'anya; ma-ọbughi otú a ọ gārapara otù nime ha, leda ibe-ya anya. Unu apughi ife Chineke na mamon.

2: Matiu 6:19-21 Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi emebi, na ebe nchara nādighi-emebi; N'ebe ndi-ori nādighi-awaba, nādighi-ezukwa ori: N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

Matiu 19:25 Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ ya, o juru ha anya nke ukwuu, ha si, Ònyekwa ka a pụrụ ịzọpụta?

Idem ama akpa mme mbet Jesus ke ini Jesus ọkọdọhọde ke ọsọn̄ owo inyene ndidụk Obio Ubọn̄ Heaven, onyụn̄ obụp m̀mê anie edinyan̄a.

1. "Ihe isi ike nke akụnụba"

2. "Gịnị ka Ọ na-ewe iji zọpụta?"

1. Luk 18:24-25 - "Mgbe Jizọs hụrụ na ọ na-ewute ya nke ukwuu, ọ sịrị: "Lee ka ndị nwere akụnụba ga-esi sie ike ịbanye n'alaeze Chineke! , karịa ka ọgaranya baa n’alaeze Chineke.”

2. Ọrụ 4: 12 - "Ọ dịghịkwa nzọpụta na onye ọ bụla ọzọ: n'ihi na ọ dịghị ọzọ aha n'okpuru eluigwe e nyere n'etiti mmadụ, nke a ga-eji na-azọpụta anyị."

Matiu 19:26 Ma Jisus lere ha anya, si ha, N'ebe madu nọ nka apughi ime; ma n'ebe Chineke nọ ihe nile kwere omume.

Amaokwu a na-emesi ya ike na n’ebe Chineke nọ, ihe nile ga-ekwe omume, ọbụna mgbe ọ dị ka ihe na-agaghị ekwe omume n’ebe ụmụ mmadụ nọ.

1. Chineke karịrị obi abụọ anyị nwere ike inyere anyị aka na mgba anyị.

2. Ọ dịghị ihe siri ike nke Chineke na anyị kwesịrị ịtụkwasị obi na ike Ya.

1. Jeremaịa 32:17 - Ah, Onyenweanyị Chineke! Le, I mewo elu-igwe na uwa site n'oké ike-Gi na ogwe-aka-Gi esetiri eseti; Ọ nweghị ihe siri ike karịa gị.

2. Luk 1:37 - N'ihi na n'ebe Chineke nọ ọ dighi ihe nāpughi ime.

Matiu 19:27 Ya mere Pita zara, si ya, Le, ayi arapuwo ihe nile, soro gi; gini kwa ka ayi gēnwe?

Pita jụrụ Jizọs ụgwọ ọrụ ha ga-enweta maka iso ya na ịhapụ ihe niile.

1. Ụgwọ Ọrụ Maka Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ

1. Ndị Hibru 11:24-26 - Site n'okwukwe Moses, mgbe ọ tolitere, ọ jụ ka akpọ ya nwa ada Fero; Ọ na-ahọrọ ka ya na ndị nke Chineke na-akpagbu, karịa iri ihe ụtọ nke mmehie ruo nwa oge; ebe ọ nāgu ita-uta nke Kraist kari àkù nile di n'Ijipt: n'ihi na o lere anya n'ugwọ-ọlu-ya.

2. Matiu 19:29 – Ma onye ọ bula nke rapuru ulo, ma-ọbu umu-nne, ma-ọbu umu-nne ndinyom, ma-ọbu nna, ma-ọbu nne, ma-ọbu nwunye, ma-ọbu umu, ma-ọbu ala, n'ihi aham, gānata ọgu ise ọgu ise, we keta ebighi-ebi. ndu.

Matiu 19:28 Jisus we si ha, N'ezie asim unu, na unu ndi sorom, na mb͕e ọ bula Nwa nke madu gānọkwasi n'oche-eze nke ebube-Ya, unu onwe-unu gānọkwasi kwa n'oche-eze iri na abua, nēkpe ikpé. ebo iri na abua nke Israel.

Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ha ga-anata ụgwọ ọrụ maka iso ya, nke bụ ohere ikpe ebo iri na abụọ nke Izrel ikpe mgbe Nwa nke mmadụ ga-anọdụ n’ocheeze ebube.

1. Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nkwa ụgwọ ọrụ

2. Mweghachi: Ocheeze nke ebube Chineke

1. 1 Ndị Kọrint 3:10-15 – Ụgwọ ọrụ ndị kwere ekwe ga-anata maka ijere ozi nke ikwesị ntụkwasị obi

2. Abụ Ọma 45:6 – Ocheeze nke ebube na ịdị ebube Chineke

Matiu 19:29 Na onye ọ bụla nke hapụrụ ụlọ, ma ọ bụ ụmụnne, ma ọ bụ ụmụnne nwanyị, ma ọ bụ nna, ma ọ bụ nne, ma ọ bụ nwunye, ma ọ bụ ụmụ, ma ọ bụ ala, n'ihi aham, ga-anata otu narị okpukpu, na ga-enweta ndụ ebighị ebi.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ịhapụ ihe onwunwe na ezinụlọ n'ihi aha ya, na-ekwe nkwa na ha ga-anata okpukpu narị otu narị ma nweta ndụ ebighị ebi.

1. Ike nke Àjà: Ịmụta Ịhapụ Ihe Anyị Hụrụ n’Anya n’ihi Alaeze Chineke.

2. Ndụ Uba: Ịna-enweta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi na nrubeisi

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:3 - "Ma ọ bụrụ na m na-enye ihe niile m nwere na-azụ ndị ogbenye, na ọ bụ ezie na m na-enye ahụ m ka ọkụ, ma enweghị ịhụnanya, ọ baghị m uru ọ bụla."

Matiu 19:30 Ma ọtụtụ ndị bụ ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ; ndi-ikpe-azu gābu kwa mbu.

Jizọs kụziri na ndị mbụ nwere ike bụrụ ndị ikpeazụ, ebe ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ.

1. "Ịtụgharị Tebụl: Otú Jizọs Si Karịa Anyị N'iche"

2. "Ịchọ ebe kacha ala: Gịnị mere ịdị umeala n'obi ji dị mkpa"

1. Luk 14:7-11 - Jizọs kuziri ilu gbasara oriri agbamakwụkwọ

2. Ndị Filipaị 2:3-8 - nkuzi Pọl gbasara ịdị umeala n'obi na achọghị ọdịmma onwe onye

Matiu 20 na-egosi ilu nke ndị ọrụ n’ubi-vine, amụma nke atọ Jizọs buru banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya, arịrịọ maka ọkwá nsọpụrụ n’alaeze Ya, na ọgwụgwọ nke ndị ikom abụọ kpuru ìsì.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ilu nke ndị ọrụ n’ubi vaịn (Matiu 20:1-16). N'akụkọ a, onye nwe ala na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ n'oge dị iche iche n'ụbọchị niile mana na njedebe na-akwụ ha otu ụgwọ ọrụ - otu dinarịọs. Ndị ahụ e goro ego buru ụzọ mee mkpesa maka ikpe na-ezighị ezi a yiri nke a mana onye nwe ala na-ekwusi ike na ọ bụghị ikpe ziri ezi n'ihi na ọ kwụrụ ha ihe ha kwekọrịtara. Ilu ahụ na-egosi na amara Chineke adịghị arụ ọrụ na echiche mmadụ nke izi ezi nakwa na "ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ikpeazụ."

Paragraf nke abụọ: Ka ha na-arịgoro Jerusalem, Jizọs kpọọrọ ndị na-eso ụzọ iri na abụọ n'akụkụ buru amụma mbilite n'ọnwụ ya nke ugboro atọ (Matiu 20:17-19). Ọ sịrị na a ga-arara ya nye n’aka ndị isi nchụàjà na ndị ozizi iwu, ndị ga-ama ya ikpe ọnwụ, bụ́ ndị ga-enyefe ya n’aka ndị mba ọzọ ụtarị ịkwa emo na-akpọgide ya n’obe, ma n’ụbọchị nke atọ, a ga-eme ka ọ dị ndụ ọzọ.

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ nne ụmụ Zebedi Jemes Jọn bịara na-arịọ Jizọs ka o tinye ụmụ ya nwoke aka nri n'aka ekpe alaeze ya mana Jizọs kwuru na ebe ndị ahụ bụ maka ndị Nna kwadebere (Matiu 20:20-28). Nke a na-eduga n'ịkụzi banyere ịdị ukwuu n'alaeze nke na-abụghị maka ịchị ndị ọzọ dị ka ndị na-achị ndị mba ọzọ na-eme ma na-eje ozi dị ka Ọkpara mmadụ na-abịaghị na-eje ozi na-enye ndụ ya ihe mgbapụta ọtụtụ mmadụ. N'ikpeazụ, isiakwụkwọ mechie site n'ịgwọ ndị ikom abụọ kpuru isi na nso Jeriko bụ ndị na-etiku maka ebere na-aghọta na ọ bụ Ọkpara Devid na-egosipụta okwukwe na-anọgidesi ike na-enweta ọhụụ na-eso Ya (Matiu 20:29-34).

MATIU 20:1 N'ihi na ala-eze elu-igwe di ka nwoke bu onye-nwe-ulo, onye puru n'isi-ututu iku ndi-ọlu n'ubi-vine-ya.

Ilu nke onye nwe ụlọ nke goro ndị ọrụ n’ubi vaịn ya na-egosi alaeze eluigwe.

1. Ihụnanya na amara Chineke na-ekesa mmadụ niile, n'agbanyeghị ọrụ ha ma ọ bụ oge okwukwe.

2. Akpọrọ anyị niile ka anyị jiri onyinye na ike ọ bụla o nyere anyị jeere Chineke ozi.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. 1 Pita 4:10 – Dika onye ọ bụla natara onyinye, were ya na-ejere ibe ya ozi, dịka ezi ndị nlekọta nke amara Chineke dị iche iche.

Matiu 20:2 Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwekọrịtara inye otu mkpụrụ ego dinarịọs otu ụbọchị, o zigara ha nʼubi vaịn ya.

Otu onye nwe ala goro ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ n’ubi vaịn ya wee kweta ịkwụ ha otu mkpụrụ ego dinarịọs otu ụbọchị.

1. Imesapụ aka nke Chineke - ka Chineke si emesapụ aka ma gosi anyị na anyị niile tozuru oke n'amara Ya.

2. Mkpa ọrụ - Ịghọta mkpa ọ dị ịrụsi ọrụ ike na otu ọ ga-esi gọzie anyị.

1. Abụ Ọma 37:4 - Ka obi tọọ gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ihe obi gị na-agụ.

2. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

MATIU 20:3 O we pua n'ihe dika oge hour nke-atọ, hu ndi ọzọ ka ha nēguzo n'ọma-ahia-ha n'efu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa oge Jizọs hụrụ ka ndị mmadụ guzo n’ọma ahịa n’awa nke atọ.

1. Chineke chọrọ ka anyị na-agbalịsi ike maka ọrụ bara uru na ibi ndụ na-arụpụta ihe.

2. Anyị kwesịrị iji oge anyị na-eme ihe bara uru, ghara ichere ruo oge ikpeazụ ime ihe dị mkpa.

1. Ilu 6:6-11

2. Ndị Efesọs 5:15-17

Matiu 20:4 Ọ si ha; Jenu kwa n'ubi-vine, ma ihe ọ bula nke ziri ezi ka m'gēnye unu. Ha wee gawa.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha sonyere ya n’ọrụ ya n’ubi vaịn, ma kwe nkwa na ya ga-akwụ ha ụgwọ n’ụzọ ziri ezi maka ihe ọ bụla ha mere.

1. Ọkpọkpọ òkù Jizọs: Anyị na-arụkọ ọrụ maka Alaeze Chineke

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Akwụghachi ụgwọ maka Ime Ihe ziri ezi

1. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi gị dum na-arụ ọrụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

2. Ilu 16:3 - Nye Jehova ihe ọ bụla nke ị na-eme, na atụmatụ gị ga-aga nke ọma.

Matiu 20:5 Ọ pụtakwara ihe dị ka oge awa nke isii na nke itoolu, mee otu ahụ.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Jesus akakade an̄waurua utịm ikaba ke ọyọhọ hour itiokiet ye usụkkiet onyụn̄ anam kpa nte ekedide ke akpa ini.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, n’agbanyeghị ugboro ole anyị na-akpọku Ya.

2. Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-ebute ndị ọzọ ụzọ ná ndụ anyị nakwa ka anyị tụkwasị Chineke obi.

1. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

2. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

MATIU 20:6 Ọ pua n'ihe dika oge hour nke-iri-na-otù, hu ndi ọzọ ka ha nēguzo n'efu, Ọ si ha, Gini mere unu nēguzo n'ebe a ubọchi nile nāb͕a ọlu?

Jizọs hụrụ ka ụfọdụ ndị guzoro n’enweghị ọrụ ma jụọ ha ihe mere na ha anaghị arụ ọrụ.

1: Anyị kwesịrị ịna-achọ ụzọ anyị ga-esi jiri oge anyị na-arụpụta ihe na nzube.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị nkịtị, kama na-agbasi mbọ ike na mbọ anyị na-eji oge anyị eme ihe nke ọma.

1: Eklisiastis 9:10 "Ihe ọ bụla aka gị chọtara ime, were ike gị nile mee ya."

2: Ndị Kọlọsi 3: 23-24 "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụsi ọrụ ike n'obi, dị ka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-enweta ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu: unu na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi."

Matiu 20:7 Ha si ya, Nʼihi na ọ dịghị onye goro anyị ọrụ. Ọ si ha, Jenu kwa n'ubi-vine; ma ihe ọbụla ziri ezi, nke ahụ ka unu ga-anata.

Ilu nke ndị ọrụ nọ n’ubi-vine na-akụzi na a ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ maka ọrụ ya, n’agbanyeghị mgbe ha sonyere n’ọrụ ahụ.

1. Imesapụ aka Chineke - Ịmụta ịnata ihu ọma Chineke na-erughịrị mmadụ

2. Amara Chineke - Otu esi enweta uru nke ịdị mma Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9, N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Filipaị 4:19 Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile dị unu mkpa dị ka àkù ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

Matiu 20:8 Ya mere, mgbe o ruru anyasị, onye-nwe ubi vaịn ahụ sịrị onye na-elekọta ya, Kpọọ ndị ọrụ, nye ha ụgwọ ọrụ ha, malite na ndị ikpeazụ ruo na mbụ.

Ebe Onye-nwe ubi-vine nyere onye-nlekọta-ya iwu ka ọ kwụọ ndi-ọlu ahu ego site n'ikpe-azu rue mbu mb͕e o ruru anyasi.

1. Chineke na-eche banyere ndị kasị nta n'ime anyị: A na Matiu 20:8

2. Mkpa ikpe ziri ezi: A na Matiu 20:8

1. Ndi Efesos 6:9 – Ma, ndi-nwe-unu, nēme-kwa-nu ha otù ihe ahu, nānapu ima-nma: ebe unu matara na Onye-nwe-unu nọ kwa n'elu-igwe; ọ dighi kwa ihu madu di n'ebe ọ nọ.

2. Ndị Galetia 6:7 - Unu ekwela ka eduhie unu; Chineke adighi-eme ihe-ọchì: n'ihi na nkpuru ọ bula madu nāgha, nke ahu ka ọ gēwe-kwa-ra n'ubi.

MATIU 20:9 Ma mb͕e ndi goro ego ruru n'ihe ra ka oge hour nke-iri-na-otù we bia, ha natara onye ọ bula otù dinari.

Ilu nke ndị ọrụ n’ubi-vine na-ekwu maka amara na ikpe ziri ezi nke Chineke.

1. Ikpe Ziri Ezi na Amara nke Chineke: Ọ bụghị Oge Oge Maka Ngọzi Chineke

2. Imesapụ aka Chineke: Inweta Ihe Karịrị Anyị Kwesịrị Ekwesị

1. Ndị Efesọs 2:8-10 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, 9 ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi. 10 N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Luk 6:36 Na-eme ebere, ọbụna dị ka Nna unu nwere obi ebere.

Matiu 20:10 Ma mgbe ndị mbụ bịara, ha chere na ha gaara anata karịa; ma ha natakwara onye ọ bụla otu penny.

Ndị na-arụ ọrụ n’ubi vaịn na-anata otu ụgwọ ahụ n’agbanyeghị mgbe e goro ha ọrụ.

1. Chineke na-emesapụ aka na ezi omume n'omume ya niile.

2. Anyị ekwesịghị iji onwe anyị tụnyere ndị ọzọ, kama na-enwe afọ ojuju n'ihe e nyere anyị.

1. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "Dịnụ umeala n'obi kpamkpam, na-enwekwa ndidi, na-edirịta ibe unu n'ịhụnanya . Na-agbasi mbọ ike ka unu debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo."

2. Ndị Filipaị 4: 11-12 - "Anaghị m ekwu ihe a n'ihi na enwere m mkpa: n'ihi na amụtala m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ dị afọ ojuju ma ọ bụ agụụ, ma ọ̀ bụ ibi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

Matiu 20:11 Mgbe ha natara ya, ha tamuru ntamu megide onye nwe ụlọ.

Ngwongwo Ndị ọrụ nọ n'ubi natara ụgwọ ọrụ ha, ma ha tamuru ntamu megide onye nwe ụlọ.

1. "Amara Chineke: Imesapụ Aka Na-ejubiga Anya"

2. “Ịsọpụrụ Ọchịchị nke Ndị Chineke E Tere Mmanụ”

1. Ndị Efesọs 6:5-9 - Ndị ohu, were nkwanye ùgwù na egwu na-erubere ndị nwe unu nke ụwa isi, na n'ezi obi, dị ka unu ga-erubere Kraịst isi.

2. Jemes 2:1-7 – Ụmụnna m, ùnu ji omume ihu ọma unu kwere n'ezie na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dị ebube?

Matiu 20:12 na-asị, Ndị ikpeazụ a rụrụ nanị otu awa, ma I mewo ka ha ra-rara anyị na ha, bụ́ ndị bu ibu arọ na okpomọkụ nke ụbọchị.

A na-enye ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị otu awa otu ụgwọ ọrụ na-akwụ ndị na-arụ ọrụ ụbọchị dum.

1. Chineke bụ Chineke ikpe ziri ezi, n’agbanyeghị ogologo oge ị na-arụ ọrụ, onye ọ bụla ga-enweta ụgwọ ọrụ maka mbọ ya.

2. Chineke na-eji amara ya kwụọ anyị ụgwọ, ọ bụrụgodị na anyị ekwesịghị ya.

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 – Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bu Onye-nwe-ayi Kraist ka unu nēfè.

2. Ndị Efesọs 6:7-8 - Jiri obi dum na-ejere Jehova ozi, dị ka à ga-asị na unu na-ejere Jehova ozi, ọ bụghị ndị mmadụ, n'ihi na unu maara na Onyenwe anyị ga-akwụghachi onye ọ bụla ụgwọ maka ezi ihe ọ bụla ọ na-eme, ma hà bụ ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe ha.

MATIU 20:13 Ma Ọ zara otù onye nime ha, si, Eyìm, emeghm gi ajọ omume: ọ̀ bughi otù dinari ka gi na gi kwekọrịtara?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-akụzi nkuzi gbasara izi ezi na ikpe ziri ezi.

1. Ike nke izi ezi: Ozizi Jizọs banyere ikpe ziri ezi

2. Ilu nke ndị ọrụ n’ubi-vine: nkuzi na ịkwụ ụgwọ ihe ziri ezi

1. Ndị Efesọs 4: 25-32 - Yikwasị Onwe ọhụrụ ahụ na ibi ndụ n'ezi omume.

2. Ilu 16:11 - A ziri ezi itule na Scales bụ nke Jehova

Matiu 20:14 Nara ihe nke gi, ga kwa: M'gēnye onye ikpe-azu a, ọbuná dika i nēnye gi.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nakwere ihe e nyere ha nakwa ka ha ghara inwe anyaụfụ maka ngọzi ndị ọzọ.

1. "Iju afọ n'ime Onyenwe anyị: Ịmụta Inwe afọ ojuju n'ihe Anyị nwere"

2. "Achọla anyaukwu: Ihe ize ndụ nke anyaụfụ"

1. Ndị Filipaị 4: 11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịnọ n'ụkọ: n'ihi na amụtara m n'ọnọdụ ọ bụla m nwere afọ ojuju. na ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa.

2. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

Matiu 20:15 Iwu akwadoghị m ka m were ihe nkem mee ihe m chọrọ? Anya-gi ọ̀ jọrọ njọ, n'ihi na adim nma?

Jizọs jụrụ ebumnobi nke ndị na-akparị ya, na-ajụ ma hà na-ewe iwe na ọ na-emesapụ aka.

1. Mmesapụ aka nke Jizọs—Otú omume obiọma Jizọs nke achọghị ọdịmma onwe onye nanị si maa ndị jụrụ ebumnobi ya aka mgba.

2. Ọnụ Ọmịiko - Ịtụle ihe omume achọghị ọdịmma onwe onye nanị nke Jizọs pụtara na ihe ha pụtara nye anyị taa.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Jọn 13:12-17 - "Mgbe ọ sachara ụkwụ ha, o yiri uwe ya wee laghachi n'ebe ọ nọ: "Ị ghọtara ihe m meere gị?" Ọ jụrụ ha, sị: “Unu na-akpọ m, ‘Onye Ozizi,’ na ‘Onyenwe anyị,’ n’ihi na ọ bụ otú ahụ ka m bụ: ma ebe mụ onwe m bụ́ Onyenwe unu na Onye ozizi unu sachara unu ụkwụ, unu kwesịkwara ịsarịta ibe unu ụkwụ. Edoworo unu ihe-atù, ka unu me kwa dika M'meworo unu: n'ezie asim unu, Ọ dighi orù ọ bula ka onye-nwe-ya uku, ọ dighi kwa onye-ozi di uku kari onye zitere ya: ub͕u a ebe unu matara ihe ndia, unu onwe-unu. a ga-agọzi ma ọ bụrụ na i mee ha.”

Matiu 20:16 Ya mere, ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ndị ikpeazụ: n’ihi na ọtụtụ ndị ka a na-akpọ, ma ole na ole ka arọpụtara.

Atụmatụ Chineke bụ iweta ihe kacha nta n’elu na nke kacha dịrị na ala.

1. Ihe ịma aka Chineke: Ịgbanwe ọnọdụ Quo

2. Ike nke ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Jemes 2:5 - "Nụrụnụ, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, ọ bụ na Chineke ahọrọghị ndị ogbenye n'ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n'okwukwe na ndị nketa nke alaeze, nke O kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya?"

Matiu 20:17 Ma Jisus rigoro Jerusalem kuru ndi-ozi iri na abua ahu iche n'uzọ, si ha,

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ ihe mmụta dị mkpa banyere ịdị umeala n’obi na ije ozi n’ụzọ na-aga Jerusalem.

1: Anyị ga-adị umeala n’obi na-ejere ndị ọzọ ozi dị ka Jizọs jere ozi ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ.

2: Jizọs bụ ihe atụ anyị. Anyị kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya ya nke ịdị umeala n'obi na ijere ya ozi.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2: Mak 10: 42-45 - Jizọs kpọkọtara ha wee sị: "Unu maara na ndị a na-ewere dị ka ndị isi nke mba ọzọ na-eme ha ka ha bụrụ ndị nwe ha, ndị isi ha na-achịkwa ha. onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu gābu orù-unu.

Matiu 20:18 Lee, anyị na-agbago Jeruselem; na Nwa nke madu gārara nye n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ, ha gāma kwa ya ikpe ọnwu;

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte ẹdidade Jesus ẹnyụn̄ ẹbiere ikpe n̄kpa.

1: Anyị ga-enwe okwukwe na ntụkwasị obi na atumatu Chineke bụ maka ọdịmma anyị, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike nghọta.

2: Ịhụnanya achọghị ọdịmma onwe onye nanị Jizọs nwere n’ebe anyị nọ bụ ihe atụ nke otú anyị kwesịrị isi na-ejere ibe anyị ozi.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, ma o mere onwe ya ihe ọ bụla. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.”

2: Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

Matiu 20:19 Ọ ga-ararakwa ya nye ndị mba ọzọ ka ha chịa ya ọchị, na iti ya ihe, na ịkpọgide ya n’obe: ma n’ụbọchị nke atọ ọ ga-ebilite.

Mkpọgidere Jizọs n’obe bụ ịkwa emo, tie ya ihe, na ịkpọgide ya n’obe, ma ọ ga-ebilite n’ụbọchị nke atọ.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ike nke mmeri Jizọs

2. Ihe Àjà Jizọs pụtara: Ọnụ ahịa mgbapụta

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru Ya dika onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na ewedara ya n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, echihịa ya n’ihi ajọ omume anyị; ntaram ahụhụ maka udo anyị dị n’isi ya, ma site n’ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị.

2. Jọn 11:25 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na Mu, ọ bu ezie na ọ gānwu, ọ gādi ndu.

Matiu 20:20 Mgbe ahụ, nne ụmụ Zebedi bịakwutere ya, ya na ụmụ ya ndị ikom, na-akpọ isiala nye ya, na-arịọkwa ya ihe ụfọdụ.

Nne ụmụ Zebedi bịakwutere Jizọs na ụmụ ya ma rịọ ya ka o meere ya amara.

1. Jizọs dị njikere mgbe niile ige ntị n'arịrịọ anyị ma zaa ha dịka uche Ya siri dị.

2. Ike nke okwukwe na ekpere na-abịakwute Jizọs.

1. Matiu 7:7-11 - “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, a ga-emeghere unu. N’ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta, ma onye na-akụ ka a ga-emeghere ya. Ma-ọbu òle nwoke di n'etiti unu nke nwa-ya nwoke gāriọ nri, nye ya nkume? Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ rịọta azụ̀, ọ̀ ga-enye ya agwọ? Ya mere, ọ buru na unu onwe-unu, ebe unu bu ajọ omume, mara ka unu nēnye umu-unu ezi onyinye, ùnu gēsi aṅa ghara kwa inye ndi nāriọ Ya ihe ọma kari?

2. Jemes 1:5-6 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo na enweghị nkọcha, a ga-enye ya. Ma ya riọ n'okwukwe, nēnweghi obi abua: n'ihi na onye nēnwe obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa.

Matiu 20:21 Ọ si ya, Gini ka i nāchọ? Ọ si ya, Nye ka umum ndikom abua ndia nọdu ala, otù onye n'aka-nri-gi, na nke-ọzọ n'aka-ekpe, n'ala-eze-gi.

Nne Jemes na Jọn rịọrọ Jizọs ka e nye ụmụ ya ndị ikom abụọ ohere pụrụ iche n’alaeze ya, ka ha nọrọ ọdụ n’aka nri na aka ekpe ya.

1. Ike nke okwukwe na nnọgidesi ike - mmụta site na Nne Jemes na Jọn

2. Ịchụ àjà n’ihi ndị ha hụrụ n’anya - Nne Jems na Jọn

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahụ ọbụghị n’onwe unu, ọ bụ onyinye nke Chineke; ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. 1 Pita 5:6-7 – Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge ya, tukwasi kwa Ya nchegbu-unu nile, n'ihi na Ọ nēcheb͕u unu.

Matiu 20:22 Ma Jisus zara, si, Unu amataghi ihe unu nāriọ. Ùnu puru iṅu n'iko ahu nke Mu onwem gāṅu, were kwa baptism nke anēmem baptism? Ha si ya, Ayi puru.

Jizọs nwalere iguzosi ike n'ihe na ịdị njikere iso ya n'ule ndị na-eso ụzọ ya site n'ịjụ ma ha nwere ike ịnakwere otu ahụhụ ahụ ọ ga-eche ihu.

1. Iko Ahụhụ: Ịmụta Ịsị Ee Chineke

2. E Mere Jizọs Baptizim: Ịghọ Onye Na-eso Ụzọ Kraịst

1. Ndị Filipaị 3: 10 - "Ka m wee mara Ya, na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, na nnwekọ nke nhụjuanya ya, ebe e mere ka ọ bụrụ ihe kwekọrọ n'ọnwụ ya."

2. Ndị Rom 8:17 - "Ọ bụrụkwa na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto."

Matiu 20:23 O we si ha, Unu gāṅu n'ikom n'ezie, were kwa baptism ahu nke anēmem baptism me unu baptism: ma inọkwasi n'aka-nrim na n'aka-ekpem, ọ bughi nkem inye, kama ọ bu ihe m'nēnye. a ga-enye ya ndị Nna m kwadoro ya.

Jizọs kụziri banyere mkpa ịdị umeala n’obi na ije ozi dị.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Ịmụta Ijere Chineke Ozi na Ndị Ọzọ

2. Ịghọta Ọnọdụ Anyị Na Atụmatụ Chineke: Ụgwọ Ọrụ nke Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Ndị Filipaị 2:3-4: “Unu emela ihe ọ bụla site n’ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n’ịdị umeala n’obi na-agụnụ ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. Matiu 6:24-25 : “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n'otu n'otu, leda ibe ya anya. Ị pụghị ijere Chineke ozi na ego.”

Matiu 20:24 Mgbe iri ahụ nụrụ ya, iwe were ha megide ụmụnne abụọ ahụ.

Mmadụ iri ahụ were iwe megide ụmụnne abụọ ahụ maka arịrịọ ha.

1. Chineke chọrọ ịdị umeala n'obi na afọ ojuju, ọ bụghị anyaụfụ na nganga.

2. Tinye ndị ọzọ n'ihu onwe gị na Chineke ga-asọpụrụ gị.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2. Ilu 22:4 - Ịdị umeala na egwu Jehova na-eweta akụnụba na nsọpụrụ na ndụ.

Matiu 20:25 Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, Unu mara na ndi-isi nke mba ọzọ nāchi ha, ndi uku nāchi kwa ha n'aru.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-achị ndị Jentaịl na-achị ndị ha, ndị dị ike na-ejikwa ikike n’ebe ha nọ.

1. Ike nke Ọchịchị: Ozizi Jizọs Banyere Ọchịchị na ịdị ukwuu

2. Ịghọta Ihe Omume Ịchị Ndị Ọzọ n'Ihu Ozizi Jizọs

1. Ndị Rom 13:1-2 - Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N’ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma e wezụga site na Chineke, ma ndị dị adị bụ ndị Chineke hiwere.

2. 1 Pita 2:13-14 - Na-edo onwe ya n'okpuru òtù mmadụ ọ bụla n'ihi Onyenwe anyị, ma ọ̀ bụ eze ukwu dị ka onye kasị elu, ma ọ bụ n'okpuru ndị ọchịchị, ndị o zitere ka ha taa ndị na-eme ihe ọjọọ ahụhụ na ito ndị na-eme ihe ọma. .

Matiu 20:26 Ma ọ gaghi-adi otú a n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu, ya buru unu onye nējere ozi;

Jizọs kwusiri ike mkpa ịdị umeala n’obi na ịgba ohu dị n’ime ọgbakọ.

1: Oku nke Jisos ijere ozi: imata idi-uku site na ohu.

2: Ibute ndị ọzọ ụzọ: ịdị umeala n'obi n'omume.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2:1 Pita 5:5-6 – “Unu niile, yikwasịnụ onwe unu obi umeala n'ebe ibe unu nọ, n'ihi na Chineke na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere weda onwe-unu ala n’okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n’oge nke Ya.”

Matiu 20:27 Ma onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onyeisi nʼetiti unu, ya bụrụ ohu unu.

Jizọs na-akụzi na ụzọ isi bụrụ onye ukwu bụ ịbụ ohu.

1. Ije Ozi Na-edu: Otú Jizọs Si Na-akụziri Anyị Ka Anyị Na-edu Site n’Ịdị umeala n’obi na ije ozi

2. Idobe n’Aka: Ike Ịgbaso Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịdị umeala n’obi nwere

1. Ndị Filipaị 2:3-11

2. Mk 10:35-45

Matiu 20:28 Dị ka Nwa nke mmadụ abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.

Jizọs bịara ije ozi na inye ndụ ya maka ọtụtụ mmadụ.

1: Jizọs gosiri anyị ihe atụ kacha nke enweghị ọdịmma onwe ya na ịchụ àjà.

2: Anyị nwere ike ịmụta ịhụ ndị ọzọ n’anya na ijere ndị ọzọ ozi site n’ịgbaso ihe nlereanya Jizọs.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

2: Ndị Galetia 5:13 – Unu, ụmụnna m, ka akpọrọ ka ha nwere onwe unu. Ma unu ejila nnwere onwe unu rie anụ ahụ́; kama jiri obi umeala na-ejere ibe unu ozi.

Matiu 20:29 Ma ka ha si na Jeriko na-apụ, oké ìgwè mmadụ so ya.

Ndị Jeriko sooro Jizọs ka o si n’obodo ha na-apụ.

1: Iso Jizọs - Ịgabiga nkasi obi nke obodo anyị na inwe obi ike ịchụso nzube ka ukwuu.

2: Ijere Ndị Ọzọ Ozi—Jizọs na-egosi anyị otú anyị ga-esi bute ndị ọzọ ụzọ n’ihu onwe anyị, ọbụna mgbe ọ na-esiri anyị ike.

Luk 9:23 “Mgbe ahụ ọ sịrị ha niile: Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya kwa ụbọchị soro m.”

2: Jọn 12:26 – “Onye ọ bụla na-ejere m ozi aghaghị iso m; ma ebe m'nọ, orùm gānọ kwa. Nna m ga-asọpụrụ onye na-ejere m ozi.”

MATIU 20:30 Ma, le, ndi-ìsì abua nānọdu ala n'akuku uzọ, mb͕e ha nuru na Jisus nāgabiga, ha tie nkpu, si, Mere ayi ebere, Onye-nwe-ayi, nwa Devid.

Ndị ikom abụọ bụ́ ndị ìsì nọ ọdụ n’akụkụ okporo ụzọ nụrụ na Jizọs na-agafe, kpọkuo ya, na-arịọ maka ebere.

1. "Ịkwa ákwá nke ndị ìsì: Lekwasị anya n'Onyenwe anyị"

2. "Oku nke Okwukwe: Ịbịakwute Jizọs"

1. Abụ Ọma 146:8 - "Jehova na-emeghe anya ndị ìsì;

2. Mak 10: 46-52 - "Mgbe ahụ, ha bịarutere Jeriko, ka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na oké ìgwè mmadụ na-apụ n'obodo ahụ, otu nwoke kpuru ìsì, Batimiọs (nke pụtara "nwa Timiọs") nọ ọdụ ọdụ. n'akuku uzọ nāriọ aririọ: mb͕e ọ nuru na ọ bu Jisus Onye Nazaret, ọ malitere iti nkpu, si, Jisus, Nwa Devid, merem ebere. Ọtụtụ ndị baara ya mba ma gwa ya ka ọ gbachie nkịtị, ma o tikwukwara mkpu, sị: “Nwa Devid, meere m ebere!” Jisus kwụsịrị, sị, Kpọọ ya. Ya mere ha kpọkuru onye-ìsì ahu, si, Dalie n'ukwu-gi, ọ nākpọ gi. Ọ tụpụrụ uwe mwụda ya n’akụkụ, malie elu n’ụkwụ ya bịakwute Jizọs.”

MATIU 20:31 Ìgwè madu ahu we bara ha nba, n'ihi na ha ab͕achi-kwa-ra ha: ma ha nētisi nkpu kari, si, Mere ayi ebere, Onye-nwe-ayi, nwa Devid.

Ìgwè mmadụ ahụ baara ndị ikom abụọ kpuru ìsì mba bụ́ ndị na-akpọku Jizọs ka o meere ha ebere, ma ndị ikom ahụ nọgidere na-akpọku maka enyemaka.

1. Ọmiko Maka Ndị Achụpụrụ Achụpụrụ: Nnyocha nke Matiu 20:31

2. Imeri Ihe Mgbochi: Mkpu Maka Enyemaka sitere na Matiu 20:31

1. Abụ Ọma 41:1 “Onye ihe na-agara nke ọma ka onye na-eche banyere ogbenye bụ: Jehova ga-anapụta ya na oge nsogbu.”

2. Jemes 2:13 “N'ihi na ọ ga-ekpe ikpe na-adịghị ebere, onye na-emeghị ebere; ebere na-aṅụrịkwa ikpe ziri ezi.”

Matiu 20:32 Jisus we guzo, kpọ ha, si, Gini ka unu nāchọ ka M'mere unu?

Jizọs jụrụ ndị ìsì ahụ ihe ọ ga-eme ka o nyere ha aka.

1. Jizọs gosiri anyị na anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile inyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka.

2. Anyị ekwesịghị ịla azụ ịrịọ Chineke maka enyemaka mgbe anyị na-eche ihe ịma aka ihu.

1. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke, Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe onye n'emetọghị n'ụwa."

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Matiu 20:33 Ha si Ya, Onye-nwe-ayi, ka ewe meghe anya-ayi.

Jisus zara, si, Mu onwem bu Ìhè nke uwa: onye ọ bula nke nēsom agaghi-ejeghari n'ọchichiri, kama ọ gēnwe Ìhè nke ndu.

Jizọs na-ekwupụta na ya bụ ìhè nke ụwa nakwa na ndị na-eso ya agaghị ejegharị n'ọchịchịrị, kama ha ga-enwe ìhè nke ndụ.

1. Jizọs bụ Ìhè nke na-amụba ụzọ.

2. Iso Jizọs Na-enye Anyị Ndụ na Olileanya.

1. 2 Ndị Kọrịnt 4:6 N'ihi na Chineke, bụ́ onye sịrị, “Ka ìhè si n'ọchịchịrị nwuo,” amụwokwa n'obi anyị inye ìhè nke ọmụma nke ebube Chineke n'ihu Jizọs Kraịst.

2 Jọn 8:12 Jizọs gwakwara ha okwu ọzọ, sị: “Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị ejegharị n’ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ.”

Matiu 20:34 Ya mere Jisus nwere ọmiko n'aru ha, metu anya-ha aka: ngwa ngwa anya-ha we hu uzọ, ha we so Ya.

Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ ndị ìsì ahụ ma gwọọ ha.

1. Ọmịiko: Ike ịhụnanya

2. Jizọs: Onye na-agwọ anyị

1. Mak 5:34 - Jizọs sịrị, "Nwa m nwaanyị, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma, laa n'udo, napụtakwa gị n'ahụhụ gị."

2. 1 Pita 2:24 – Ya onwe ya buuru nmehie ayi n'aru ya n'obe, ka ayi we nwua n'ebe nmehie di ndu n'ezi omume; Site n'ọnya-ya ka emeworo ka i di ike.

Matiu 21 kọrọ banyere otú Jizọs si banye Jeruselem mmeri, mee ka ụlọ nsọ dị ọcha, kọchaa osisi fig, na iso ndị ndú okpukpe na-arụrịta ụka.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi na-amalite na nbata Jizọs nwere mmeri na Jerusalem (Matiu 21:1-11). O zipụrụ mmadụ abụọ na-eso ụzọ ka ha butere ịnyịnya ibu na nwa ịnyịnya ibu ya. N'ịnyịnya ihe ndị a iji mezuo amụma, ìgwè mmadụ na-agbasa uwe mwụda na alaka n'okporo ụzọ na-eto ya na-eti "Hosanna dịrị Ọkpara Devid!" "Ngọzi na-adịrị onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị!" "Hosanna eluigwe kasị elu!" Nke a kpalitere ọgba aghara n’obodo ndị mmadụ na-ajụ onye nke a bụ ndị na-eso ụzọ na-aza nke a bụ Jizọs onye amụma onye Nazaret Galili.

Paragraf nke Abụọ: Mgbe Jizọs rutere Jeruselem, ọ banyere n’ụlọ nsọ chụpụrụ ndị na-ere ahịa n’ebe ahụ, chụpụrụ ndị na-agbanwe ego oche oche ndị na-ere nduru (Matiu 21:12-17). Ọ na-ebo ha ebubo na ha na-eme ka ekpere ụlọ ghọọ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Mb͕e ahu ndi-ìsì biakutere Ya n'ulo uku Chineke, Ọ nēme ka aru-ha di ike. Mgbe ndị isi nchụaja na-ahụ ihe ndị dị ebube, ọ na-eme ụmụaka na-eti Hosannas iwe ha were, ma Jizọs hotara Abụ Ọma na-asị, ọ̀ bụ na unu agụbeghị 'Ụmụ ọhụrụ ka Onyenwe anyị kpọsaworo otuto gị'? Mgbe nke a gasịrị, O si n'obodo Betani pụọ, ọ nọkwa n'ebe ahụ.

Paragraf nke atọ: N'ụtụtụ ka ọ na-alọta n'obodo, ọ hụrụ osisi fig n'okporo ụzọ ma ọ hụghị ihe ọ bụla n'elu ya ma e wezụga akwụkwọ, sị ya, ka mkpụrụ ghara si n'ebe ị nọ pụta ọzọ ozugbo osisi akpọnwụwo (Matiu 21:18-22). Mgbe ihe a tụrụ ndị na-eso ụzọ ya n’anya, Jizọs na-ekwu maka okwukwe ike ekpere na-asị ma ọ bụrụ na ha nwere okwukwe, enwela obi abụọ ọ bụghị nanị na ha nwere ike ime ihe e mere osisi fig kamakwa na-asị ugwu ‘Gaa tụpụ onwe gị oké osimiri’ a ga-eme ihe ọ bụla rịọ ekpere kwere nata . Mgbe ahụ, mgbe ndị isi nchụaja gbara ya aka maka ikike dị n'azụ omume Ya Ọ tụrụ ilu ụmụ nwoke abụọ ndị ọrụ ubi vine gosipụtara omume ihu abụọ ha jụrụ ịnakwere ozi nchegharị nke Jọn Baptist alaeze Chineke (Matiu 21:23-46). N'agbanyeghị na ha ghọtara na ilu bụ maka ha, ha na-achọ ụzọ jide ya ma na-atụ egwu igwe mmadụ n'ihi na igwe mmadụ na-ewere ya dị ka onye amụma.

Matiu 21:1 Ma mb͕e ha biaruru Jerusalem nso, bia rue Bet-fage, rue ugwu Olive, we ziga Jisus ndi nēso uzọ-Ya abua.

Jizọs zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa Betfeji n’Ugwu Oliv.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke izipụ ndị na-eso ụzọ ya.

2. Nrubeisi na ntụkwasị obi n'ezipụ ndị na-eso ụzọ dịka Jizọs mere.

1. Luk 10:1-12 - Nzipu nke iri na-eso ụzọ iri asaa ahụ.

2. Jọn 20:21 – Iwu Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha gbasaa ozi ọma.

Matiu 21:2 si ha, Ganu n'obodo nta nke di na ncherita-iru unu, ngwa ngwa unu gāhu kwa inyinya-ibu elibere ya na nwa-inyinya-ibu n'aka-ya: tọpunu ha, buterem ha.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha chọta ma butere ya otu ịnyịnya ibu na nwa ehi ya.

1: Ike nke nrubeisi-Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ntụziaka, ha wee rube isi. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịna-erubere Onyenwe anyị isi otú ahụ ndị na-eso ụzọ ya gosiri n’ebe a.

2: Jizọs Ma Ihe Ọ Chọrọ—Jizọs maara kpọmkwem ihe ọ chọrọ na ihe dị ya mkpa. Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na Ọ maara ihe ga-abara anyị uru, ọ bụrụgodị na o nwere ike ọ gaghị abụ ihe anyị tụrụ anya ya.

1: Jọn 14: 15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2: Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Matiu 21:3 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu ihe ọ bụla, unu ga-asị, Ọ dị Onyenwe anyị mkpa ha; ngwa ngwa Ọ gēziga kwa ha.

Itien̄wed oro aban̄a nte Jesus ọkọdọn̄de owo iba ke otu mme mbet esie ẹkeyom in̄wan̄-in̄wan̄ ye eyeneren esie man ẹsu prọfesi.

1. Ịtụkwasị Atụmatụ Chineke Obi: Ịmụta Ịgbaso Iwu Jizọs n'Ikwesị ntụkwasị obi

2. Ido Onwe-anyị Nsọ nye Onye-nwe: Ịchọta Ike n’ime uche Onye-nwe

1. Luk 22:42 “Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ, nara m iko a; ma ọ bughi uche m, kama ka eme gi.”

2. Abụ Ọma 27:14 “Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

Matiu 21:4 Emere ihe a nile, ka ihe ekwuru site nʼọnụ onye amụma we mezu, si,

Jesus ama osu ntịn̄nnịm ikọ Zechariah 9:9 ke ini enye akasan̄ade ke ass odụk Jerusalem.

1: Jisus biara imezu amuma nile nke agba ochie we wetara uwa nzoputa.

2: Site n'ọnụ ụzọ Jizọs dị umeala n'obi n'elu ịnyịnya ibu, anyị nwere ike ịhụ mmezu amụma na ike nke Chineke.

1: Zekaraia 9:9 - Ṅuria ọṅu nke-uku, gi ada Zaion; tie nkpu, gi ada Jerusalem: le, eze-gi nābiakute gi: onye ezi omume ka ọ bu, nēnwe kwa nzọputa; di ume-ala, nānọkwasi kwa inyinya-ibu, na n'elu nwa-inyinya-ibu nwa-inyinya-ibu.

2: Matiu 11:29 - Werenụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m; n'ihi na abum onye di ume-ala n'obi na onye di ume-ala n'obi n'obi: unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike.

Matiu 21:5 Gwa ada Zayọn, Le, Eze gị na-abịakwute gị dị nwayọọ, nọkwa n'elu ịnyịnya ibu, na nwa ịnyịnya ibu.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ndidụk Jerusalem ke n̄kpọitie ke Jerusalem, emi adade aban̄a nsụhọdeidem ye nsụhọdeidem esie.

1. Otú Ịdị umeala n’obi Jizọs si akụziri anyị ka anyị dị umeala n’obi

2. Amụma Jizọs ji ịnyịnya na-agbaba na Jeruselem

1. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. ebe o were udi orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu: ebe ahuputara ya n’udi madu, o we weda onwe-ya ala site n’irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n’elu obe.”

2. Zekaraya 9:9 - "Ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu, gị ada bụ́ Zayọn ! , nwa ịnyịnya ibu.

Matiu 21:6 Ndị na-eso ụzọ ya wee gaa mee dị ka Jizọs nyere ha iwu.

7 o we bute nne-inyinya-ibu ahu na nwa-inyinya-ibu ahu, yikwasi ha uwe-ha, tukwasi ya n'elu ya.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha kpọta ịnyịnya ibu na nwa ịnyịnya ibu ma tụkwasị ya n’elu ha.

1. Nrubeisi nke ndị na-eso ụzọ Kraịst

2. Ike nke Ọchịchị Jizọs

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe ihe m nyere n'iwu."

2. Ndị Filipaị 2:8 - “Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

Matiu 21:7 Ha we bute nne-inyinya-ibu ahu na nwa-inyinya-ibu ahu, yikwasi ha uwe-ha, tukwasi ya n'elu ya.

Jizọs nọkwasịrị n’elu ịnyịnya ibu na nwa ịnyịnya ibu banye Jeruselem, ndị mmadụ bikwasịrị ha uwe ha.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Otú Jizọs si gosi ịdị umeala n’obi mgbe o ji ịnyịnya ibu banye Jeruselem.

2. Ike Ndị Mmadụ: Njikere ndị mmadụ nwere ịtọgbọ uwe ha dị ka ihe ịrịba ama nke nkwanye ùgwù maka Jizọs.

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ka echiche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, na we were udi nke orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

2. Zekaraia 9:9 – Ṅuria ọṅu nke-uku, gi ada Zaion; tie nkpu, gi ada Jerusalem: le, eze-gi nābiakute gi: onye ezi omume ka ọ bu, nēnwe kwa nzọputa; di ume-ala, nānọkwasi kwa inyinya-ibu, na n'elu nwa-inyinya-ibu nwa-inyinya-ibu.

Matiu 21:8 Oké ìgwè mmadụ we tusa uwe-ha n'uzọ; ndị ọzọ na-egbutu alaka osisi, kpasa ha n’ụzọ.

Ìgwè mmadụ ahụ gbasapụrụ uwe ha ma gbutuo alaka osisi ndị ahụ iji meere Jizọs ụzọ.

1. Jizọs kwesịrị ka anyị na-asọpụrụ ma na-efe ya.

2. Anyị kwesịrị iji ọṅụ na ịnụ ọkụ n'obi mee ememe Jizọs.

1. Aisaia 40:3-5 - Otu olu na-eti: “N'ime ọzara, dozie ụzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara. Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, ma a ga-eme ka ugwu na ugwu nta niile dị ala; Ala nke na-ekwekọghị ekwekọ ga-adị larịị, ebe nile siri ike ga-aghọkwa larịị. + A ga-ekpughekwa ebube nke Jehova, anụ ahụ́ nile ga-ahụkwa ya n’otu, n’ihi na ọnụ nke Jehova ekwuwo.”

2. Jọn 12:12-15 N'echi ya, nnukwu ìgwè mmadụ ndị bịara oriri ahụ nụrụ na Jizọs na-abịa Jeruselem. Ha we chiri alaka nkwu, pua izute Ya, nēti nkpu, si, Hosanna! Ngọzi nādiri onye ahu Nke nābia n'aha Jehova, bú eze Israel. Jisus we chọta nwa-inyinya-ibu, nọkwasi ya, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Atula egwu, ada Zaion; le, eze-unu nābia, nānọkwasi n'elu nwa-inyinya-ibu.

Matiu 21:9 Ìgwè mmadụ ndị na-aga n’ihu na ndị na-eso ya wee tie n’obi, sị: “Hosanna dịrị nwa Devid: Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-abịa n’aha Onyenwe anyị; Hosanna n'elu.

Ìgwè mmadụ ahụ toro Jizọs dị ka Ọkpara Devid ma gọzie ya maka ọbịbịa n’aha Onyenwe anyị.

1. Ike Otuto: Ịchọgharị Ìgwè Ndị Ememe Jizọs

2. Olileanya Hosanna: Ịghọta Ọrụ Jizọs Dị ka Ọkpara Devid

1. Abụ Ọma 118:26-27 "Onye agọziri agọzi ka ọ bụ onye na-abịa n'aha Jehova. Anyị si n'ụlọ Jehova gọzie gị.

2. Aisaia 11:1-2 "Osisi ga-esi na ukwu Jesi rigo, site na mgbọrọgwụ ya ka alaka ga-amị mkpụrụ: Mmụọ Jehova ga-adakwasịkwa ya, Mmụọ nke amamihe na nghọta, Mmụọ ndụmọdụ. na ike, Mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

Matiu 21:10 Ma mb͕e ọ batara na Jerusalem, obodo ahu nile we ma jijiji, si, Ònye bu nka?

Iju-anya na egwu juru ndị bi na Jerusalem mgbe Jizọs batara n’obodo ahụ.

1. Ijuanya Jizọs: Inyocha mmetụta ọnụnọ Jizọs nwere.

2. Ụjọ na Ikwere: Ịmataghachi Okwukwe Site n'Ihe Nlereanya Jizọs.

1. Matiu 2:2 - "kpakpando ahụ ha hụrụ n'ebe ọwụwa anyanwụ na-aga n'ihu ha ruo mgbe ọ kwụsịrị n'elu ebe nwa ahụ nọ."

2. Abụ Ọma 96:9 - "Kpọọnụ isi ala nye Jehova n'ima-nma nke ịdị nsọ Ya;

Matiu 21:11 Ìgwè mmadụ ahụ wee sị: “Onye a bụ Jizọs onye amụma nke Nazaret nke Galili.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa nnabata ndị mmadụ nabatara Jizọs dị ka onye amụma si Nazaret nke Galili.

1. Jizọs bụ isi iyi nke olileanya na nzọpụta maka mmadụ niile.

2. Akpọrọ anyị ka anyị chọọ nduzi n’aka Jizọs na nkuzi ya.

1. Aisaia 9:6 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke, ochichi di kwa n'ubu ya. A ga-akpọkwa ya Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna ebighi ebi, Onyeisi Udo. "

2. Jọn 14:6 - "Jizọs zara, "Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

MATIU 21:12 Jisus we ba n'ulo uku Chineke, chupu ndi nile nēre na ndi nāzu ihe n'ulo uku Chineke, we kwatu table ndi-nb͕anwe ego, na oche ndi nēre nduru.

Jizọs kpochapụrụ ndị na-agbanwe ego na ndị na-ere ihe n’ụlọ nsọ.

1: Jizọs kuziri anyị na ụlọ Chineke kwesịrị ịbụ ebe a na-ekpe ekpere na ofufe, ọ bụghị n’ọma ahịa.

2: Anyị kwesịrị iwere ihe atụ Jizọs mere n’iwepụ ụlọ nsọ dị ka ihe ncheta ka anyị mụrụ anya ná ndụ anyị ma wepụ ihe ọ bụla na-adọpụ uche anyị n’ebe Chineke nọ.

1: Jọn 2: 13-17 - Jizọs chụpụrụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa n'ụlọ nsọ, na-ekwu na ụlọ Nna ya ga-abụ ụlọ ekpere.

Aisaia 56:7 - Ọbuná ndi nēdebe ubọchi-izu-ike, ndi nārọputa kwa ihe nātọm utọ, ndi nējide kwa ọb͕ub͕a-ndum guzosie ike, M'gēme kwa ka ha biarue ugwu nsọm, nye ha ọṅù n'ulo ekperem.

Matiu 21:13 O we si ha, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Agākpọ ulom ulo ekpere; ma unu emewo ya ọb͕à ndi-ori.

Amaokwu a na-ekwu maka otu ndị mmadụ siri mee ka ụlọ ekpere ghọọ ọgba ndị ohi.

1. "Ibi Ndụ nke Okwukwe na Ekpere: Obi nke Ụlọ Chineke"

2. "Mgbanwe nke Ụlọ Ekpere: Site na Mmehie gaa na Nzọpụta"

1. Aisaia 56:7, "N'ihi na a ga-akpo ulom ulo ekpere maka mmadu nile."

2. Jemes 4:2-3, “Unu enweghị, n'ihi na unu adịghị arịọ. Ị na-arịọ ma ghara ịnata, n'ihi na ị na-arịọ na-ezighị ezi, na-emefu ya na agụụ mmekọahụ gị. "

Matiu 21:14 Ndị ìsì na ndị ngwụrọ bịakwutere ya nʼụlọ nsọ; O we me ka aru di ha ike.

Jizọs gwọrọ ndị ìsì na ndị ngwọrọ bụ́ ndị bịakwutere ya n’ụlọ nsọ.

1. Ihe Metụrụ Jizọs Ọgwụgwọ: Otú Ọmịiko Jizọs Si Gafee Ihe Mgbochi Nile

2. Ọrụ ebube nke Ịhụnanya: Ọgwụgwọ Jizọs Gwọrọ Ndị Ìsì na Ndị Ngwụrọ

1. Aisaia 35:5-7 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị ndị ntị chiri. Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye-ob͕i gāma kwa nkpu: n'ihi na n'ọzara ka miri nērù, na miri-iyi n'ọzara.

2. Abụ Ọma 146:7-8 - Ọ na-ekpe ndị a na-emegbu emegbu ikpe: Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Jehova nātọpu ndi-nkpọrọ: Ọ nēmeghe anya ndi-ìsì: Jehova nēme ka ndi ruru ala di elu.

Matiu 21:15 Ma mb͕e ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ huru oké ọlu nke Ọ nēme, na umu-ntakiri nēti nkpu n'ulo uku Chineke, nāsi, Hosanna diri nwa Devid; iwe were ha nke ukwuu,

Jizọs mere ihe n'ikike na ime ihe n'ezoghị ọnụ, bụ́ nke kpasuru ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ iwe nke ukwuu.

1. A na-achọta ezi ikike n'ime Jizọs, ọ bụghị n'ụlọ ọrụ mmadụ mere

2. Hosanna diri Jisus, Ọkpara Devid

1. Matiu 21:12-17

2. Abụ Ọma 118:25-29

Matiu 21:16 Ọ si ya, Ì nānu ihe ndia nēkwu? Jisus we si ha, E; ọ̀ dighi mb͕e ọ bula unu guruworo, si, N'ọnu umu-ntakiri na umu nāṅu ara ka i meworo ka otuto zuo okè?

Jizọs gere ntị n’ihe ụmụaka ahụ kwuru ma zoo aka n’otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ ebe Chineke ji ọnụ ụmụaka mee ka otuto Ya zuo oke.

1. Ụmụ Anyị, Ọdịnihu Anyị: Otú Chineke Si Nye Anyị Olileanya Site n'Ọgbọ Anyị nke Nta

2. Ọgbọ Ọhụrụ nke Otuto: Ikwe ka Chineke were ụmụ anyị mee ihe

1. Abụ Ọma 8:2 - Site n'ọnụ ụmụ ọhụrụ na ụmụ na-aṅụ ara ka I meworo ka ike guzosie ike n'ihi ndị iro gị, Ka I mee ka onye iro na onye ọbọ kwụsị.

2. Ilu 22:6 - Zụlite nwata n'ụzọ ọ kwesịrị ịdị: Ma mgbe o mere agadi, ọ gaghị esi na ya wezuga onwe ya.

Matiu 21:17 O we rapu ha, si n'obodo ahu pua ba na Betani; o we nọ ọnọdu-abali n'ebe ahu.

Jizọs si na Jeruselem pụọ gawa Betani ebe ọ nọrọ.

1. Jizọs na-ebute uche Chineke ụzọ tupu nke ya.

2. N'agbanyeghị na Jizọs nọ n'ihe isi ike, ike agwụghị ya.

1. Aisaia 53:7 A kpagburu ya na e wedara ya ala, ma o sagheghị ọnụ ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Jemes 1:2-4 Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

Matiu 21:18 Ma nʼụtụtụ mgbe ọ laghachiri nʼobodo, agụụ gụrụ ya.

Jizọs lọghachiri n'obodo ahụ n'ụtụtụ, agụụ gụkwara ya.

1. Jizọs kuziri anyị na ọbụna Ya, Ọkpara Chineke, nwetara agụụ na mkpa anụ ahụ.

2. Anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ọbụna mgbe agụụ na-agụ anyị.

1. Abụ Ọma 34:10 – Ndị na-achọ Jehova, ọ dịghị ezi ihe kọrọ ha.

2. Matiu 6:25-34 - Echegbula onwe gị maka ndụ gị, ihe ị ga-eri na ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi.

Matiu 21:19 Ma mb͕e ọ huru osisi fig n'uzọ, ọ biaruru ya, ma ọ hughi ihe ọ bula n'elu ya, ma-ọbughi nání akwukwọ, ọ si ya, Ka nkpuru-ọghi-osisi pua n'aru gi rue mb͕e ebighi-ebi. Ma ugbu a, osisi fig ahụ akpọnwụwo.

Jizọs kọchaa osisi fig n'ihi na ọ naghị amị mkpụrụ.

1. Na-amị mkpụrụ: Ilu nke osisi fig

2. Ike Okwu: Ihe mmụta sitere na osisi fig

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jemes 3:17-18 - Ma amamihe nke si n'elu-igwe bia dị ọcha na mbụ; mgbe ahụ, ndị na-ahụ udo, na-echebara echiche, na-edo onwe ha n'okpuru, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ndị na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ndị nwere ezi obi. Ndị na-eme udo na-agha mkpụrụ n’udo na-aghọrọ mkpụrụ nke ezi omume.

Matiu 21:20 Ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru ya, ibobo we nwua ha n'aru, ha si, Òle mb͕e osisi fig ahu kpọnwua?

O juru ndị na-eso ụzọ ya anya ịhụ ka osisi fig ahụ akpọnwụwo na mberede.

1. Ike Chineke karịrị ihe ọ bụla anyị pụrụ iche n’echiche.

2. Ọbụna mgbe ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume, Chineke pụrụ ime ka ọ mee.

1. Abụ Ọma 33:9 - N'ihi na o kwuru, o wee ruo; o nyere iwu, o we guzo.

2. Ọpụpụ 14:21 – Moses we setipu aka-ya n'elu oké osimiri, Jehova we were ifufe Iru-anyanwu di ike me ka oké osimiri ahu laghachi n'abali nile, me kwa oké osimiri ahu ka ọ buru ala-akọrọ, ewe kewa miri ahu.

Matiu 21:21 Jisus zara, si ha, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe, nēnweghi kwa obi abua, ọ bughi nání ihe a mere osisi fig ka unu gēme, kama ọ buru kwa na unu gāsi ugwu a, Ka ewezuga onwe-gi, tubà gi n'oké osimiri; agēme ya.

Jizọs na-akụzi na okwukwe na Ya nwere ike ịkwali ugwu.

1: N'okwukwe, ọ dighi ihe nāpughi ime.

2: Kwere na Jizọs, ị nwere ike ime ihe ọ bụla.

1: Matiu 17:20 - Jisus we si ha, N'ihi ekweghi-ekwe-unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ gēwepu kwa; ọ dighi kwa ihe nāpughi ime unu.

2: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike.

Matiu 21:22 Ma ihe niile, ihe ọ bụla unu ga-arịọ nʼekpere, ebe unu kwere, unu ga-anata.

Jizọs na-akụzi na a ga-enye ihe niile a rịọrọ n'ekpere na okwukwe.

1. Ike Ekpere: Otu esi emeghe ngozi nke Chineke site n'okwukwe

2. Inwe Okwukwe Ịnata n'aka Chineke: Otu esi ekpe ekpere na ịnara ihe ị rịọrọ

1. Jemes 1:6-7 – Ma ya riọ n'okwukwe, n'enweghi obi abua: n'ihi na onye nwere obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa ya.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

Matiu 21:23 Ma mb͕e ọ batara n'ulo uku Chineke, ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye ndi-Ju biakutere Ya mb͕e Ọ nēzí ihe, si, Òle ike ka I ji eme ihe ndia? ònye we nye gi ikike a?

A jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ikike o nwere izi ihe n’ụlọ nsọ.

1. Ịchịisi n’ime Nzukọ-nsọ: Mkpa ọ dị inwe nnwapụta nke Onye-nwe.

2. Ike nke Ozizi Jizọs: Ihe mmụta banyere ịdị umeala n'obi na okwukwe.

1. Ọrụ 4:7-12 — Pita na Jọn ji obi ike gbaa akaebe banyere ikike Jizọs nwere.

2. 1 Pita 5:5—Ikwe ka Chineke bụrụ ikike kachanụ ná ndụ anyị.

Matiu 21:24 Jisus zara, si ha, Mu onwem gāju kwa unu otù ihe, ọ buru na unu agwam, otú a ka M'gāgwa kwa unu ikike M'ji eme ihe ndia.

Jizọs jụrụ ndị mmadụ ajụjụ ma kwe nkwa na ya ga-aza ha ma ha zaa ya.

1. Ozizi Jizọs - ikike & nrube isi

2. Ike nke ajụjụ - otú ịjụ ajụjụ na-enye anyị nghọta

1. Jọn 7:17 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-eme uche ya, ọ ga-amata ozizi ahụ, ma ọ bụ nke Chineke, ma ọ bụ na m na-ekwu n'onwe m."

2. Aisaia 1:18 – “Ugbu a, bịanụ ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova siri: nʼagbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-acha ọcha dị ka snow.”

Matiu 21:25 Baptizim Jọn, òle ebe o si bịa? site n'elu-igwe, ma-ọbu nke madu? Ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Ọ buru na ayi asi, O sitere n'elu-igwe; Ọ gāsi ayi, Gini mere unu nēkweghi Ya?

Ndị mmadụ nọ na-ajụ ebe baptizim Jọn Onye Na-eme Baptizim si malite.

1. Kwere na ndị ozi Chineke na ozi ha

2. Atụla obi abụọ n’ike Chineke

1. Mak 1:7 “O wee kwusaa ozi ọma, sị, ‘Onye ka m ike na-abịa n’azụ m, onye m na-erughị eru eruda ala na ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya.’”

2. Ndị Rom 10:17 “Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst.”

Matiu 21:26 Ma ọ bụrụ na anyị ga-asị, Site n'aka mmadụ; anyị na-atụ ndị mmadụ egwu; n'ihi na madu nile nēji Jọn dika onye-amuma.

Ebe a na-akọwa ihe isi ike ndị isi nchụàjà na ndị okenye nọ n’ikpebi ma hà ga-aza ajụjụ Jizọs jụrụ ma Jọn Onye Na-eme Baptizim ò si n’aka Chineke zitere.

1. Mgbe i chere mkpebi siri ike ihu, jide n'aka na ị ga-enyocha ihe àmà tupu ime nhọrọ.

2. Anyị kwesịrị ịna-achọ nduzi Chineke ná mkpebi anyị niile, n’agbanyeghị otú o si siere anyị ike.

1. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya anya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Matiu 21:27 Ha we za Jisus, si, Ayi apughi ima. O we si ha, Mu onwem agaghi-agwa kwa unu ikike M'ji me ihe ndia.

Jizọs jụrụ ndị ndú okpukpe ahụ ikike o ji na-arụ ọrụ ebube ya, ma ha enweghị ike ịza ya.

1. Ike nke ikike - Inyocha ihe nlereanya Jizọs nke ido onwe ya n'okpuru ọchịchị Chineke.

2. Nchọ Azịza - Otu esi achọta eziokwu na nghọta mgbe anyị nwere ike ọ gaghị enweta azịza niile.

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri.

9N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè nile unu.

2. Jọn 14:6 - Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Matiu 21:28 Ma gịnị ka unu chere? Otù nwoke nwere umu-ndikom abua; o we biakute onye mbu, si, Nwam, je lua ọlu ta n'ubi-vine nkem.

Otu nwoke gwara ụmụ ya ndị ikom abụọ ka ha rụọ ọrụ n’ubi vaịn ya.

1. Oku ịrụ ọrụ: Nna kpọrọ ụmụ Ya

2. Ike nke nrubeisi: Ịgbaso ntuziaka n'agbanyeghị ihe ịma aka

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Matiu 21:29 Ọ zara, si, Achọghm: ma emesia o cheghariri, je.

Jizọs jụrụ irube isi ná mmalite, ma mesịa gbanwee obi ya ma rube isi.

1. Ike nke nchegharị - imesi ike mkpa ọ dị ịgbanwe echiche mmadụ na ime ihe ziri ezi.

2. Amamihe nke nrube isi - na-eme ka ụgwọ ọrụ dị n'ịgbaso uche Chineke pụta ìhè.

1. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkue Ya mb͕e Ọ nọ nso. Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

2. 2 Ndị Kọrint 7:10 – Iru újú nke Chineke na-eweta nchegharị nke na-eduba ná nzọpụta, ọ dịghịkwa akwa ụta, ma mwute nke ụwa na-eweta ọnwụ.

Matiu 21:30 O we biakute onye nke-abua, kwu kwa otú a. Ọ zara, si, Mu onwem nāla, Onye-nwe-ayi: ma ọ jeghi.

Jizọs gwara ndị ikom abụọ ka ha soro ya bịa, ma ọ bụ naanị otu n’ime ha sochiri ya.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye ọkpụkpọ-oku Chineke

2. Ike nke ịgbaso nkwa anyị

1. Luk 9:23 - "O we si ha nile, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, na-ebuli obe ya kwa ụbọchị, na-eso m."

2. 1 Jọn 2:3-6 - "Anyị sikwa na nke a mara na anyị maara ya, ma ọ bụrụ na anyị edebe iwu ya. Onye na-asị, 'Amatara m ya, ma ọ dịghị edebe iwu ya, bụ onye ụgha, ma eziokwu abụghị. n'ime Ya.

Matiu 21:31 Ọ̀ dị mmadụ abụọ nʼime ha mere ihe nna ya chọrọ? Ha si Ya, Nke-mbu. Jisus si ha, N'ezie asim unu, na ndi-ọna-utu na ndinyom nākwa iko nābà n'iru unu n'ala-eze Chineke.

Jizọs na-akụzi na ndị chegharịrị ma nakwere amara Chineke ga-abanye n’alaeze Chineke n’ihu ndị ndú okpukpe.

1. Ezi Uzo nke Chineke: ncheghari, okwukwe na amara

2. Ike Ebere Chineke: Ihe mere e ji anabata ọbụna ndị mmehie n’Alaeze ahụ

1. Ndị Rom 3: 21-26 - Ikwenye n'onye ezi omume site n'okwukwe na Kraịst

2. Luk 15:11-32 – Ilu nke Ọkpara mmefu

Matiu 21:32 N'ihi na Jọn biakutere unu n'uzọ ezi omume, ma unu ekweghi ya: ma ndi-ọna-utu na ndinyom nākwa iko kwere Ya: ma unu onwe-unu, mb͕e unu huru ya, unu echegharighi ma emesia, ka unu we kwere ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara ozi ezi omume, ma ndị bi na Jeruselem jụrụ ya. Otú ọ dị, ndị ọnaụtụ na ndị akwụna nakweere ozi ya ma kwere ya. N’agbanyeghị na ndị bi na Jeruselem hụrụ eziokwu, ha jụrụ ichegharị ma kwere ozi Jọn.

1. Ike Mgbaghara: Otú ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ ga-esi nyere anyị aka imeri mgba anyị.

2. Fa Nsɛmma Nhoma a Ɛto so Abien no Ho: Fa asɛm a ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu a yebesusuw ho.

1. Ndị Rom 5:8 Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.

2. Mak 11:22-24 Jizọs zara, sị: “Nweenụ okwukwe na Chineke. N'ezie asim unu, Ọ buru na onye ọ bula asi ugwu a, Gaa, tubà onwe-gi n'oké osimiri; Ya mere asim unu, Ihe ọ bula unu riọrọ n'ekpere, kwere na i natara ya, ọ gābu-kwa-ra unu.”

Matiu 21:33 Nurunu ilu ọzọ: Otù onye-nwe-ulo di, onye kuru ubi-vine, b͕a ya gburugburu, gwue ebe-nzọcha-nkpuru-vine nime ya, wu kwa ulo-elu, were ya nye ndi-ọlu-ubi, je ala di anya. :

Onye nwe ụlọ na-akụ ubi vine, were ogige gbaa ya gburugburu, gwuo ebe nzọchapụta mmanya, wuo ụlọ elu, ma kwụọ ya ndị ọrụ ugbo tupu ya agawa njem.

1: Anyị kwesịrị ịbụ ndị na-elekọta ihe onwunwe anyị nke nwere amamihe, na-eji ha wetara Chineke otuto na-abara ndị ọzọ uru.

2: Ka anyị na-enyefe ndị ọzọ ihe onwunwe anyị, anyị aghaghị ijide n’aka na anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke na ndị anyị na-ejere ozi.

1: Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n'ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

2:1 Ndị Kọrint 4:2 - Ọzọkwa, a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ, ka a hụ na nwoke kwesịrị ntụkwasị obi.

Matiu 21:34 Ma mgbe oge mkpụrụ ya ruru, o zigara ndị na-ejere ya ozi ka ha gakwuru ndị ọrụ ubi, ka ha nata mkpụrụ ya.

Jizọs zipụrụ ndị ohu ya ka ha gakwuru ndị ọrụ ubi ka ha chịkọta mkpụrụ nke owuwe ihe ubi ahụ.

1. Mkpa ọ dị nrube isi n’ijere Chineke ozi

2. Ike nke ịchụ aja n’ime uche Chineke

1. Luk 10:2 - "O wee sị ha, 'Owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, kpesienụ ekpere ike na Onyenwe owuwe ihe ubi ahụ ka o zipụ ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi Ya."

2. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

Matiu 21:35 Ndị ọrụ ubi ahụ wee kpọrọ ndị na-ejere ya ozi, tie otu onye, gbuo onye ọzọ, tụgbuokwa nke ọzọ nkume.

Ilu nke ndị ọrụ ubi na Matiu 21:35 na-egosi anyị na ndị jụrụ okwu Chineke ga-enweta ihe ga-esi na ya pụta.

1. Mgbe anyị jụrụ Okwu Chineke, anyị ga-enweta ihe ga-esi na ya pụta

2. Ilu Ndị Di: Ịdọ aka ná ntị Nye Ndị Na-ajụ Okwu Chineke

1. Ndị Galetia 6:7-8 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; N'ihi na onye nāgha nkpuru nye anu-aru-ya gēsite n'anu-aru-ya weta nbibi: ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 2:5-6 - Ma n'ihi obi siri ike na nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọbara onwe gị ọnụma n'ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi nke Chineke. Ọ ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị.

Matiu 21:36 Ọzọ, o zigakwara ndị ohu ọzọ karịa ndị mbụ; ha mekwara ha otu a.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ọkọdọn̄de ediwak mme asan̄autom ke ẹma ẹkefụmi mme asan̄autom akpa.

1: Chineke na-anọgidesi ike n'ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, Ọ ga-aga n'ihu na-abịakwute anyị ọbụna ma ọ bụrụ na anyị eleghara ya anya.

2: Anyị ekwesịghị ịda mbà n'ịhụnanya na obiọma n'ebe ndị ọzọ nọ, n'agbanyeghị ugboro ole a na-abara anyị mba.

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 6:27-28 Ma a sị m unu ndị na-anụ m, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, na-emere ndị na-akpọ unu asị ihe ọma, na-agọzinụ ndị na-akọcha unu, na-ekpe ekpere maka ndị na-emegbu unu.

Matiu 21:37 Ma n'ikpeazụ, o zigara ha nwa ya nwoke, sị, Ha ga-asọpụrụ nwa m nwoke.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte Abasi ọkọdọn̄de eyen esie ebịne ikọt esie, onyụn̄ odori enyịn ke mmọ ẹyekpono enye.

1: Anyị kwesịrị igosi nsọpụrụ na nkwanye ùgwù anyị nwere n'ebe Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst nọ.

2: Anyị ga-echeta ịsọpụrụ ma jiri onyinye Chineke nyere Jizọs Kraịst kpọrọ ihe.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Matiu 21:38 Ma mb͕e ndi-ọlu-ubi huru nwa-nwoke ahu, ha siri n'etiti onwe-ha, Onye a bu onye-nketa; bia, ka ayi b͕ue ya, ka ayi were kwa ihe-nketa-ya.

Ndị ọrụ ubi ahụ, mgbe ha hụrụ nwa nwoke onye nwe ubi vaịn ahụ, gbakọtara izu igbu ya ka ha weghara ihe nketa ya.

1. Ihe ize ndụ nke anyaukwu na ihe ga-esi na mmehie pụta

2. Ike nke ịhụnanya na olileanya nke mgbapụta

1. Ilu 28:20, "Onye kwesịrị ntụkwasị obi ga-aba ụba nke ngọzi: ma onye na-eme ngwa ịba ọgaranya agaghị abụ onye aka ya dị ọcha."

2. Ndị Rom 8:18, "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

Matiu 21:39 Ha we jide ya, chupu ya n'ubi-vine ahu, b͕ue ya.

Ndị nwe ubi vaịn ahụ gburu nwa onye nwe ya.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye uche Chineke.

2. Ihe ga-esi n'ime inupụrụ uche Chineke pụta.

1. Ilu 1:7 - "Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; ndị nzuzu na-eleda amamihe na ntụziaka anya."

2. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

Matiu 21:40 Ya mere, mgbe onye-nwe ubi vaịn ahụ ga-abịa, gịnị ka ọ ga-eme ndị ọrụ ubi ahụ?

Ihe odide Jizọs tụrụ ilu banyere otu onye nwe ubi vine nke ndị ọrụ ubi na-enyeghị ya òkè nke ya n'ihe ubi mgbe ọ bịara ịchịkọta ya.

1. Ilu nke Ndị Na-azụ Ụlọ: Ịghọta Ozizi Jizọs Banyere nrubeisi na Àjà

2. Ọrụ Ezi Onye Na-elekọta Ụlọ: Ịgbaso Atụmatụ Chineke Maka Otú Anyị Si Na-emeso Ndị Ọzọ Ihe

1. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 – Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

Matiu 21:41 Ha si ya, Ọ ga-ebibi ndị ajọ omume ahụ nke ukwuu, werekwa ubi vine ya nye ndị ọrụ ubi ọzọ, ndị ga-enyeghachi ya mkpụrụ n'oge ha.

Jizọs kụziri ilu banyere ndị ajọ omume, na-emesi ikpe ziri ezi na ebere Chineke ike.

1. Ikpe Chineke ziri ezi - Matiu 21:41

2. Ebere Chineke na-enwe ọmịiko - Matiu 21:41

1. Ndị Rom 12:19 - Abọla ọbọ, kama hapụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Jehova na-ekwu.

2. Jemes 4:12 – Enwere naanị otu onye na-enye iwu na Onyeikpe, onye nwere ike ịzọpụta na ibibi. Ma gi onwe-gi, gi onwe-gi bu onye nēkpe madu-ibe-gi ikpe?

Matiu 21:42 Jisus si ha, Ọ̀ bughi ọ dighi mb͕e unu guru n'akwukwọ nsọ, si, Nkume ahu nke ndi nēwu ulo juru, nke ahu aghọwo isi nkuku: nka bu Onye-nwe-ayi, ọ bu kwa ihe di ebube n'anya-ayi?

Jizọs jụrụ ndị mmadụ ma hà agụọla n’Akwụkwọ Nsọ banyere nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ, bụ́ nke ghọrọ isi nkuku. O kwuputara na nka bu ihe Onye-nwe-ayi nēme, ọ di kwa n'anya nye madu nile.

1. Ọrụ ebube nke Onye-nwe: Ịhụ aka Chineke n’ebe a na-atụghị anya ya

2. Ajụ Ka Ebuli: Ịghọta Mgbapụta Chineke n'Ebe Dị Kachasị Eke

1. Aisaia 28:16 – Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, M'nētiye na Zaion ka ọ buru ntọ-ala, nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa.

2. Abụ Ọma 118:22 - Nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ ghọrọ isi nkuku.

Matiu 21:43 Ya mere asim unu, Agēnapu unu ala-eze Chineke, nye mba nke nāmi nkpuru-ya.

A ga-anapụ ndị mmadụ alaeze Chineke nye mba nke na-amị mkpụrụ ya.

1. Mkpa ọ dị ịmị mkpụrụ n’alaeze Chineke

2. Amara na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi nọ

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye."

2. Jemes 2:17 - "N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị jikọtara ya na omume, nwụrụ anwụ."

Matiu 21:44 Ma onye ọ bụla nke ga-adakwasị nkume a, a ga-agbajikwa: ma onye ọ bụla ọ dakwasịrị, ọ ga-egweri ya ka ọ ghọọ ntụ.

Jizọs na-adọ aka ná ntị na a ga-egwepịa ndị na-anabataghị ozizi ya, ma a ga-azọpụta ndị nabatara ya.

1: Nabata ozizi Jizọs ma bụrụ ndị a zọpụtara.

2: Jụ ozizi Jizọs ma gbajie.

1: Isaiah 8: 14-15 - "Ọ ga-abụ ebe nsọ; n'ihi na ma Israel ma Juda ọ ga-abụ nkume na-eme ka mmadụ sụọ ngọngọ na nkume nke na-eme ka ha daa. ọnyà na ọnyà;

2: 1 Pita 2: 6-7 - N'ihi na ọ dị n'Akwụkwọ Nsọ, sị: "Lee, ana m etinye nkume na Zayọn, nkume nkuku arọpụtara dị oké ọnụ ahịa, ma onye na-atụkwasị ya obi agaghị eme ihere ma ọlị." Ugbu a nye unu ndị kwere ekwe, nkume a dị oké ọnụ ahịa.”

Matiu 21:45 Ma mb͕e ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi nuru ilu-Ya, ha mara na Ọ nēkwu okwu bayere ha.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi matara na ilu ahu nke Jisus b͕uru ha.

1. Ihe ize ndụ nke ileghara ozi Chineke anya

2. Mkpa ige Chineke nti

1. Aisaia 1:18-19 – “Ugbu a, bịanụ, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-acha ọcha dị ka snow; ọ bu ezie na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu. 19 Ọ buru na unu ekwe, we nu nti, unu gēri ezi ihe nke ala nka;

20 Ma ọ buru na unu aju, we nupu isi, mma-agha ka agēri unu; n'ihi na ọnu Jehova ekwuwo.

2. Jọn 10:27-30 - “Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m. 28 M na-enye ha ndụ ebighị ebi, ma ha agaghị ala n’iyi ma ọlị, ọ dịghịkwa onye ga-anapụ ha n’aka m. 29 Nnam, bú onye nyeworom, ka ha nile uku, ọ dighi kwa onye ọ bula puru inapu ha n'aka Nnam. 30 Mụ na Nna bụ otu.”

Matiu 21:46 Ma mgbe ha chọrọ ijide ya, ha tụrụ egwu igwe mmadụ ahụ, nʼihi na ha weere ya dị ka onye amụma.

Jizọs nọ na-ezi ihe n’ụlọ nsọ mgbe ụfọdụ ndị isi nchụàjà na ndị okenye nke ndị mmadụ chọrọ ijide ya, ma ozizi ya masịrị ìgwè mmadụ ahụ nke ukwuu nke na ha tụrụ egwu imetụ ya aka.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Jizọs Si Jiri Okwu Chineke Gbanwee Ndụ

2. Ikike Jizọs: Otú Ozizi Ya Si Aka Ndị Ndú Okpukpe Aka

1. Luk 4:31-32 - Jizọs nọ n'ụlọ nzukọ dị na Nazaret

2. Mak 11:27-33 – A kpaara ikike nke Jizọs n’ụlọ nsọ

Matiu 22 bụ isi nke iri abụọ na abụọ nke Oziọma Matiu, nke nwere ọtụtụ ilu na nkuzi Jizọs. N’isiakwụkwọ a, Jizọs na ndị ndú okpukpe na-arụrịta ụka, zaa ajụjụ banyere ịtụ ụtụ isi, ma mee ihe atụ banyere oriri agbamakwụkwọ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere site n’ilu a maara dị ka oriri agbamakwụkwọ ma ọ bụ ilu nke nwa eze (Matiu 22:1-14). Jizọs ji alaeze eluigwe tụnyere eze nke kwadebere nwa ya nwoke oriri agbamakwụkwọ ma chọpụta na ndị a kpọrọ òkù jụrụ ịbịa. Eze kpọzie ndị ọzọ si n’akụkụ nile nke ndụ ka ha jupụta n’ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya. Otú ọ dị, a na-atụba onye ọbịa nke na-eyighị uwe kwesịrị ekwesị n'ime ọchịchịrị. Ilu a na-egosi ọkpụkpọ òkù Chineke na-akpọ maka nzọpụta ma na-emesi ya ike na ọtụtụ ndị a họọrọ ná mmalite pụrụ ịjụ ya ebe ndị ọzọ na-anabata ya.

Paragraf nke abụọ: Ndị ndú okpukpe na-agbalị iji ajụjụ gbasara ịtụ ụtụ isi jide Jizọs ọnyà (Matiu 22:15-22). Ha jụrụ ma ò ziri ezi ịtụ ụtụ isi nye Siza ma ọ bụ na o zighị. Na nzaghachi, Jizọs ji ezi obi rịọ ka e nye ya otu mkpụrụ ego ma kwupụta na inye Siza ihe bụ́ nke ya na inye Chineke ihe bụ́ nke Ya kwesịrị ekwesị. Azịza ya na-ezere ọnyà mgbe ọ na-egosipụta ma ibu ọrụ obodo na nraranye ime mmụọ.

Paragraf nke atọ: Ndị ndú okpukpe ọzọ—ndị Sadusii—jụrụ Jizọs ajụjụ banyere alụmdi na nwunye ná mbilite n’ọnwụ (Matiu 22:23-33). Ha na-enye akụkọ ifo banyere ụmụnna asaa ndị lụrụ otu nwaanyị n'ihi omenala alụmdi na nwunye na-ezighị ezi. Ndị Sadusii jụrụ onye nwunye ọ ga-abụ n’eluigwe. Jizọs zara ya site n’ịkọwa na alụmdi na nwunye adịghị n’eluigwe kama na-egosi na mbilite n’ọnwụ bụ n’ezie site n’izo aka n’okwu Chineke n’osisi na-ere ọkụ mgbe Ọ kọwara onwe ya dị ka “Chineke nke Abraham, Aịzik, na Jekọb.” Nzukọ a na-egosipụta ikike Jizọs nwere n'ihe gbasara nkà mmụta okpukpe na ikike O nwere ịgbagha nkwenkwe ụgha.

Na nchịkọta,

Isi nke iri abụọ na abụọ nke Matiu na-egosipụta ilu nke oriri agbamakwụkwọ ahụ, na-egosi ọkpụkpọ òkù Chineke maka nzọpụta na nnabata ma ọ bụ ọjụjụ nke òkù ahụ.

Jizọs na ndị ndú okpukpe na-arụrịta ụka banyere ịtụ ụtụ isi ma zaa ajụjụ banyere alụmdi na nwunye ná mbilite n'ọnwụ.

Isiakwụkwọ ahụ mere ka amamihe Jizọs pụta ìhè, ikike o nwere ime ihe n’ọnọdụ ndị tara akpụ, na ikike o nwere n’ihe banyere nkà mmụta okpukpe. Ọ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnakwere ọkpụkpọ òkù Chineke maka nzọpụta na ibi ndụ na nghọta ziri ezi nke ma ọrụ obodo na nraranye nke mmụọ.

Matiu 22:1 Jisus zara, gwa ha okwu ọzọ n'ilu, si,

Ilu banyere oriri agbamakwụkwọ: Jizọs ji ilu zaa ndị ndú okpukpe ahụ banyere oriri agbamakwụkwọ.

1: Site n’ilu a, Jizọs na-akụziri anyị na a na-akpọ mmadụ niile ka ha sonye n’ọṅụ nke alaeze eluigwe.

2:Jizọs na-echetara anyị na anyị ga-anabatarịrị ọkpụkpọ òkù maka oriri agbamakwụkwọ nke ala-eze elu-igwe ma sonye n’ọṅụ ya.

1: Nkpughe 19:7-9 - Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, nyekwa ya otuto! N'ihi na ọlulu-nwunye nke Nwa-aturu ahu eruwo, ma nwunye-ya edoziwo onwe-ya.

Luk 14:15-24 Onye-nwe-ayi we si nwa-okorọbia-ya, Pua n'uzọ nile na n'uzọ ime obodo, kpagide ha ka ha bata, ka ulom we ju afọ.

MATIU 22:2 Ala-eze elu-igwe yiri otù eze, nke mereri nwa-ya nwoke ọlulu-nwunye.

Ilu banyere oriri alụmdi na nwunye ahụ na-egosi na Chineke na-akpọ mmadụ niile òkù ka ha nabata òkù ọ na-akpọ ka ha bata n’alaeze ya.

1. Oku Chineke: Inweta onyinye efu Ya

2. Ememme Alụmdi na Nwunye nke Alaeze: Ohere Maka Mmadụ Nile

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Aisaia 55:1 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịaruo mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie!

Matiu 22:3 O we ziga ndi-orù-Ya ikpọ ndi akpọrọ n'ọlulu-nwunye: ma ha achọghi ibia.

Ilu nke oriri agbamakwụkwọ na Matiu 22:3 bụ maka ọkpụkpọ òkù Chineke na-akpọ maka nzọpụta nke ọtụtụ ndị jụrụ.

1. Okwu Chineke kpọrọ òkù maka nzọpụta: Ntụgharị uche na Matiu 22:3

2. Akpọku Chineke na-enweghị atụ: Ilu Jizọs banyere oriri agbamakwụkwọ

1. Luk 14:23 – Onye-nwe-ya we si nwa-orù ahu, Pua n'uzọ atuliri atuli na ogige, manye ha ka ha bata, ka ulom we ju afọ.

2. Jọn 6:37 - Ihe nile nke Nnam nēnyem gābiakutem; ma onye nābiakutem, M'gaghi-achupu ma-ọli.

Matiu 22:4 Ọzọ, o zipụrụ ndị ohu ọzọ, si, Gwa ndị akpọrọ, sị, Le, edoziwo m nri nke m: ehi m na anụ m mara abụba ka e gburu egbu, ma edoziwo ihe niile: bịanụ n'ọlụlụ nwunye.

Jesus ọdọn̄ mme asan̄autom ẹkekot mme owo ẹdi udia oro enye adade enan̄ ye unam ẹnịmde nte akpan udia.

1. Jizọs na-akpọ anyị òkù ka anyị na ya rie oriri ma mee ememe ngọzi nke ọnụnọ ya.

2. Ịnabata òkù Jizọs kpọrọ òkù ịbịa oriri nke ndụ na-eduga ná ọṅụ na afọ ojuju.

1. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike.

2. 1 Ndị Kọrịnt 5:7b-8 - N'ihi na a chụwo Kraịst, bụ́ atụrụ Ememe Ngabiga anyị. Ya mere, ka ayi me ememe ahu, ọ bughi ihe nēko achicha ochie, ihe nēko achicha nke ajọ omume, kama were achicha ekoghi-eko nke ezi-okwu na ezi-okwu me ememe ahu.

MATIU 22:5 Ma ha ledara ya anya, je ije, otù onye n'ubi-ya, ibe-ya n'ihe-izu-ahia-ya.

Ilu a na-ekwu banyere ndị a kpọrọ òkù ịbịa oriri ma jụrụ òkù ahụ.

1. Chineke na-akpọ anyị òkù isonyere ya n'oriri nke ndụ ebighị ebi, ma ọtụtụ ndị na-ahọrọ ileghara òkù ahụ anya.

2. Ayi aghagh ianabata òkù Chineke na-akpo oriri nke nzoputa ma ghara ime ya ihe nlere anya.

1. Luk 14:16-24 – Ilu nke nnukwu oriri

2. Aisaia 55:1-7 – Okut nke akpiri na agu

MATIU 22:6 Ndi fọduru we chiri ndi-orù-ya, meso ha ihe-ihere, b͕ue ha.

Ndi fọduru nke ndi-ọbìa n'ilu nke oriri ọlulu-nwunye we meso ndi-orù eze ihe-ihere, b͕ue ha.

1. Oku Chineke na-akpo nzoputa bu oku nke ihunanya, ma ayi agaghi eji ihunanya Ya egwuri egwu.

2. Anyị ga-egosi na obi dị anyị ụtọ nye Chineke site na nrube isi na ozi ịhụnanya.

1. Ndị Rom 6:13, "Ewela ihe ọ bụla akụkụ nke onwe gị nye n'ihi mmehie dị ka ngwá ọrụ nke ajọ omume, kama were onwe gị nye Chineke dị ka ndị e meworo site n'ọnwụ gaa ná ndụ; ma were akụkụ nile nke onwe gị nye ya ka ọ bụrụ ihe e ji emebi iwu. ngwá ọrụ ezi omume."

2. Ndị Efesọs 5:2, "Na-ebikwanụ n'ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ihe na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke."

MATIU 22:7 Ma mb͕e eze nuru ya, iwe-ya di ọku: o we ziga usu-ndi-agha-ya, bibie ndi-ob͕u-madu ahu, sure obodo-ha ọku.

Eze were iwe maka ogbugbu e gburu ndị ohu ya ma bibie ndị ogbu mmadụ na obodo ha na nzaghachi.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke: Ihe Eze zara maka ogbugbu e gburu ndị ohu ya

2. Ịbọ ọbọ bụ nke m: nkwụghachi ụgwọ ezi omume nke Chineke

1. Ndị Rom 12:19 - Unu abọla ọbọ, ndị enyi m, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ m ịbọ ọbọ; M'gākwughachi,' ka Jehova siri.

2. Abụ Ọma 94:1 - Jehova, Chineke nke na-abọ ọbọ, nwuo. Bilie, Onye-ikpe nke uwa; akwụghachi ndị mpako ihe kwesịrị ha.

Matiu 22:8 Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-ejere ya ozi, “Alala ọlụlụlụ a, ma ndị akpọpụtara erughị eru.

Jizọs gwara ndị ohu ya na a hazila oriri agbamakwụkwọ ahụ n’agbanyeghị na ndị ọbịa ahụ a kpọrọ erughị eru ịga.

1. Ezughị oke nke mmadụ na mmesapụ aka nke Chineke

2. Jizọs kpọrọ òkù ịbịa oriri agbamakwụkwọ

1. Ndị Rom 3:10-12 - "Ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu: ọ dịghị onye na-aghọta, ọ dịghị onye na-achọ Chineke. ọ dighi onye nēme ezi ihe, ọ dighi kwa otù onye."

2. Luk 14: 15-24 - Ilu nke nnukwu oriri - "Ma mgbe otu n'ime ndị ya na ha nọdụrụ ala nụrụ ihe ndị a, ọ sịrị ya: "Ngọzi na-adịrị onye ga-eri nri n'alaeze Chineke. Ọ si ya, Otù nwoke mere oké nri-anyasi, kpọ kwa ọtutu: o we ziga orù-Ya n'oge nri-anyasi ka ọ gwa ndi akpọrọ, Bianu; n'ihi na edoziwo ihe nile ub͕u a.

Matiu 22:9 Ya mere, gaanụ nʼokporo ụzọ awara awara, ma ndị ọ bụla unu hụrụ, kpọọnụ òkù ịbịa nʼalụmdi na nwunye ahụ.

Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha kpọọ mmadụ niile òkù ịbịa oriri alụmdi na nwunye ahụ.

1. "Oku a na-akpọ oriri agbamakwụkwọ: òkù onye ọ bụla kwesịrị ịnara"

2. "Oku Chineke Kpere Mmadụ Nile: Ịhụnanya Na-agụnye"

1. Aisaia 55:1-7 – Bianu, ndi nile ndi akpiri nākpọ nku, bia na miri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na n'efu.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

MATIU 22:10 Ya mere ndi-orù ahu puru ba n'uzọ atuliri atuli, chikọta ndi nile ha huru, ma ndi ọjọ ma ndi ezi omume: ewe nye ọlulu-nwunye ahu nke ndi-ọbìa.

Ndị ohu ahụ kpọkọtara ma ndị ezi omume ma ndị ọjọọ ime oriri agbamakwụkwọ ahụ.

1. Nkpọku Chineke: Otu Ọ si anabata ndị na-erughị eru

2. Ike nke nrubeisi: Otu o si eweta ọńụ na mmezu

1. Luk 14:15-24 – Ilu nke nnukwu oriri

2. Ndị Rom 5:8 - Ịhụnanya Chineke Maka Ndị Na-ekwesịghị ekwesị

Matiu 22:11 Mgbe eze batara ihu ndị ọbịa, ọ hụrụ otu nwoke nʼebe ahụ nke yikwasịghị uwe agbamakwụkwọ.

Eze hụrụ onye ọbịa nke na-eyighị uwe agbamakwụkwọ.

1. Ike nke Ngosipụta - Otú anyị si ahọrọ igosi onwe anyị n'ọnọdụ e nyere nwere ike inwe nnukwu ihe ọ pụtara.

2. Yiri uwe kwesịrị ekwesị - Anyị aghaghị ịgbalịsi ike igosipụta onwe anyị n'ụzọ nkwanye ùgwù na nke kwesịrị ekwesị.

1. Ndị Efesọs 6:11-13 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ obi obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ntachi obi.

Matiu 22:12 Ọ si ya, Enyi, ùnu si aṅa bata ebe a nēnweghi uwe ọlulu-nwunye? Ma ọ kwughị okwu.

Nwoke ahụ eyighị uwe kwesịrị ekwesị maka agbamakwụkwọ ahụ, o nweghịkwa ogbi mgbe a jụrụ ya maka ya.

1. Mkpa ọ dị iji ejiji kwesịrị ekwesị maka oge pụrụ iche.

2. Mkpa iche echiche nke ọma tupu ịga mmemme ọ bụla.

1. 1 Pita 3:3-4 - "Ịma mma gị ekwesịghị isi n'ihe ịchọ mma a na-ahụ anya pụta, dị ka isi edozi isi na iyi ọla edo ma ọ bụ uwe mara mma. mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke bara uru nke ukwuu n’anya Chineke.”

2. Ilu 31:22 - "Ọ na-eme ihe mkpuchi maka ihe ndina ya;

Matiu 22:13 Eze we si ndi nēje ozi, Keenu ya aka na ukwu, bupu ya, tubà ya n'ọchichiri di n'èzí; n'ebe ahu ikwa-ákwá na ita-izi eze gādi.

Eze ahụ nyere ndị ohu ya iwu ka ha taa mmadụ ahụhụ site n’iji akwa na ịta ikikere wụba ha n’ọchịchịrị dị n’èzí.

1: Anyị ekwesịghị iji ntaram ahụhụ nke Onyenwe anyị egwuri egwu, n'ihi na ha dị oke egwu karịa ka anyị nwere ike iche n'echiche.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị nzuzu ka anyị nupụrụ Jehova isi wee tinye ọnụma ya n'ihe ize ndụ.

1: Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2: Ndị Hibru 10:31 - Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ.

Matiu 22:14 N’ihi na ọtụtụ ndị ka a kpọrọ, ma ole na ole ka ahọpụtara.

A na-akpọ ọtụtụ ndị òkù ịbịa n’Alaeze Chineke, ma ọ bụ mmadụ ole na ole na-ahọrọ ịnakwere òkù ahụ.

1: Chineke kpọrọ anyị, na nhọrọ ịnabata na iso ọkpụkpọ ya bụ nke anyị n'ikpeazụ.

2: Oku Chineke na-akpo oku ka o sonye n’ala eze ya ghere oghe nye mmadu nile, ma obu nani ndi choro inabata ya ka a ga-ahọta.

1: Luk 14:15-24 – Ilu nke nnukwu oriri.

2: Jọn 15:16 - Ọ bụghị unu họọrọ m, kama ọ bụ m họọrọ gị.

Matiu 22:15 Ndị Farisii we je, b͕a ìzù ka ha gēme ka ha kenye ya n'okwu-Ya.

Ndị Farisii kpara nkata ijide Jizọs n’okwu nke aka ya.

1: Amamihe Chineke dị ukwuu karịa atụmatụ mmadụ.

2: Anyị ga na-echeta okwu na omume anyị mgbe niile.

Ilu 16:9 IGBOB - N'obi-ha ka madu nēchè ije-ha: Ma Jehova nēme ka nzọ-ukwu-ha guzosie ike.

2: Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu-unu juputa n'amara mb͕e nile, nātọ kwa nnú utọ, ka unu we mara otú unu gāza onye ọ bula.

Matiu 22:16 Ha we zigara ya ndi nēso uzọ-ha, ha na ndi Herod, si, Onye-ozizí, ayi matara na Gi onwe-gi bu onye ezi-okwu, nēzí kwa uzọ Chineke n'ezi-okwu, i dighi-eche kwa onye ọ bula; ndị nwoke.

Ndị Herọd zigara ndị na-eso ụzọ ha ka ha bịakwute Jizọs, na-ekweta na Ọ bụ eziokwu ma na-akụzi ụzọ Chineke n’eziokwu n’eleghị mmadụ anya n’ihu.

1. Ike nke Eziokwu—Otú Jizọs Si Kụzie Ihe n’Enweghị Ele mmadụ anya n’ihu

2. Ịhụnanya Chineke Na-adịghị Awụpụ—Ịghọta na Jizọs bụ Isi Iyi nke Eziokwu

1. Jemes 2:1-13 – Ilu nke ọgaranya na Lazarọs

2. Ndị Rom 2: 11-16 - Ikpe Chineke dị ka eziokwu

Matiu 22:17 Ya mere gwa anyị, Gini ka I chere? Ò ziri ezi n'iwu inye Siza ùtú, ma-ọbu na o zighi ya?

Jizọs kụziri na iwu kwadoro inye Siza ụtụ isi.

1: Jizọs kuziri anyị irube isi n’iwu nke obodo.

2: Ịnye Siza ụtụ na-egosi na anyị na-erubere Chineke isi.

1: Ndị Rom 13: 1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị.

2: Matiu 5: 43-48 - Hụ ndị iro gị n'anya ma meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma.

Matiu 22:18 Ma Jisus mara ajọ omume ha, si, Gini mere unu nānwam, unu ndi-iru-abua?

Jizọs maara nzube ọjọọ ndị ahụ na-ajụ ya na-akpa ma kpọọ ha òkù maka ihu abụọ ha.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: Otu esi amata ma zere ya

2. Jizọs: Nduzi anyị n'Oge Ọnwụnwa

1. Matiu 6: 1-2 - "Lezienụ anya ka ị na-eme ezi omume gị n'ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu, n'ihi na mgbe ahụ unu agaghị enweta ụgwọ ọrụ n'aka Nna unu nke bi n'eluigwe. Ya mere, mgbe ị na-enye ndị ogbenye ihe; afụla opi n’ihu unu, dị ka ndị ihu abụọ na-eme n’ụlọ nzukọ na n’okporo ámá, ka ndị ọzọ wee too ha.”

2. Jemes 1: 12-13 - "Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ ga-eguzosi ike n'ọnwụnwa, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya. Ka onye ọ bụla ghara ikwu mgbe ọ bụla. A na-anwa ya, sị, “Chineke na-anwa m,” n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla.

Matiu 22:19 Gosi m ego e. Ha we wetara ya otù penny.

Jizọs gwara ndị Farisii ka ha gosi ya otu penny dị ka ihe atụ nke ego ụtụ.

1. Ike nke otu penny: Kedu ka omume anyị kacha nta nwere ike isi mee nnukwu ọdịiche.

2. Jizọs Onye Ozizi: Ịmụ Ihe Anyị Kwesịrị Ịma n'Aka Nna Ukwu.

1. Ilu 22:7 - "Ọgaranya na-achị ogbenye, na onye-binye bụ ohu onye gbazinye."

2. Luk 12:48 - "N'ihi na onye ọ bụla e nyere ihe ukwuu, n'aka ya ka a ga-achọrọ ọtụtụ ihe: na onye ndị mmadụ nyefere ọtụtụ ihe, n'aka ya ka ha ga-arịọ nke ukwuu."

Matiu 22:20 Ọ si ha, Ònye nwe onyinyo a na ihe odide a?

Jizọs gwara ndị Farisii ka ha mata onye ihe oyiyi na ihe e dere n’elu mkpụrụ ego ahụ dị.

1. Ònye Ka Ị Na-ejere Ozi?

2. Ibute Chineke ụzọ ná ndụ

1. Matiu 6:24 “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n'otu n'otu, leda ibe ya anya. Ị pụghị ijere Chineke ozi na ego.”

2. Matiu 6:33 “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga- atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.”

Matiu 22:21 Ha si ya, Nke Siza. Mb͕e ahu Ọ si ha, Ya mere, nyeghachinu Sisa ihe nke Sisa; nye kwa Chineke ihe nile nke Chineke.

Jizọs kụziri na anyị kwesịrị irubere ma Chineke ma ndị ọchịchị isi.

1: Inye Chineke Ihe bụ nke Chineke: Matiu 22:21

2: Ibi ndụ anyị iji nye Chineke otuto: Ndị Rom 12:1-2

1: Ndị Rom 13:1-7

2: Daniel 3:16-18

Matiu 22:22 Mgbe ha nụrụ okwu ndị a, o juru ha anya, ha wee hapụ ya, gawa.

Okwu Jizọs tụrụ ndị ndú okpukpe ahụ n’anya ma pụọ n’azaghị ha ihe.

1. Ike nke Okwu Chineke - Otú Okwu Jizọs Pụrụ Isi gbanwee Ndụ

2. Ike nke ajụjụ - ka ịjụ ajụjụ ziri ezi nwere ike isi mee ka o doo anya

1. Ọrụ Ndịozi 4:13 – Ma mgbe ha hụrụ nkwuwa okwu Pita na Jọn, ma ghọta na ha bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ, ibobo nwukwara ha n'anya. Ha we mata na ha na Jisus nọri.

2. Luk 4:32 - Ibobo we nwua ha n'aru nkuzi-Ya, n'ihi na okwu-Ya di n'ike.

Matiu 22:23 Nʼụbọchị ahụ, ndị Sadusii, bụ́ ndị na-asị na mbilite nʼọnwụ adịghị, bịakwutere ya, ha jụrụ ya sị:

Ndị Sadusii bịakwutere Jizọs jụọ ya ma mbilite n’ọnwụ ọ̀ dị.

1. Ịghọta Mbilite n'Ọnwụ - Otú Ozizi Jizọs Banyere Mbilite n'ọnwụ pụrụ isi gbanwee ndụ gị

2. Iche Ndị Na-ekweghị ekwe ihu - Otu esi eguzosi ike n'okwukwe gị na mbilite n'ọnwụ.

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:12-19 - Ma ọ bụrụ na e kpọsa Kraịst na o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, olee otú ụfọdụ n'ime unu ga-esi na-asị na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị? Ma ọ bụrụ na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, a gaghị e melitekwa Kraịst. Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si n’ọnwụ bilie, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu. A na-ahụkwa na anyị na-ekwuhie Chineke, n’ihi na anyị gbara akaebe banyere Chineke na o mere ka Kraịst si n’ọnwụ bilie, bụ́ onye ọ mere ka o si n’ọnwụ bilie ma ọ bụrụ na e                                   ghị                                                            `` ካልተke`ghị ‘Kraịst’ ka’       litere Kraịst. N’ihi na ọ bụrụ na e meghị ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, e mebeghị ọbụna Kraịst. Ma ọ buru na emeghi ka Kraist si n'ọnwu bilie, okwukwe-unu bu ihe-efu, unu nọ kwa na nmehie nile unu. Ya mere ndi daworo n'ura nime Kraist alawo n'iyì. Ọ bụrụ na anyị nwere olile-anya na ndụ nke a naanị na Kraịst, anyị bụ ndị kacha nwee ọmịiko n'ime mmadụ niile.

Matiu 22:24 si, Onye-ozizí, Moses siri, Ọ buru na nwoke anwu, nēnweghi nwa, nwa-nne-ya gālu nwunye-ya, me ka nkpuru nye nwa-nne-ya nwoke.

Ajụrụ Jizọs ajụjụ, na-ajụ ma iwu Mozis ọ̀ metụtara ma nwoke anwụọ n’amụtaghị nwa—na nwanne ya nwoke ga-alụ nwunye ya ka o too mkpụrụ.

1. Mkpa ịhapụ ihe nketa

2. Ịhụnanya na njikọ ezinụlọ n'ihu ọnwụ

1. Luk 14:26-27 – “Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute m ma ghara ịkpọ nna ya na nne ya na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya ndị nwanyị asị, ee, na ọbụna ndụ nke ya, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m. Onye ọ bụla nke na-adịghị ebu obe nke ya wee soro m apụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.”

2. Ilu 13:22 - "Ezi mmadụ na-ahapụ ihe nketa nye ụmụ ụmụ ya, ma onye mmehie akụ na-akpakọbara ndị ezi omume."

Matiu 22:25 Ma umu-nne-ndikom asa diyere ayi: onye-mbu, mb͕e ọ luru nwunye, nwua, ma o nweghi nwa, ọ rapuru nwunye-ya nye nwa-nne-ya.

Otu ilu Jizọs na-egosi otú Iwu Mozis si nyere ndị mmadụ aka ka a na-eme omume rụrụ arụ n’alụmdi na nwunye.

1. Ịhụnanya na nrubeisi: Ibi ndụ n'iwu Chineke na mmekọrịta mmadụ

2. Ike nke Ịhụnanya: Ọgbụgba Ndụ nke Chineke Site n'alụmdi na nwunye Livaị

1. Diuterọnọmi 25:5-6

2. Rut 1:4-5

Matiu 22:26 Nʼotu aka ahụ, nke abụọ, na nke atọ, ruo nke asaa.

Akụkụ ahụ kwuru banyere nke abụọ ruo nke asaa.

1. Ndụ anyị kwesịrị ịdabere na ntinye aka n'ịgbaso iwu Chineke site na nke abụọ ruo nke asaa.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-erubere Jehova isi site na nke abụọ ruo nke asaa.

1. Deuterọnọmi 6:4-5 - "Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. Matiu 22:37-40 - "O wee sị ya: "Ị ga-ahụ Jehova bụ Chineke gị n'anya na obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.”

Matiu 22:27 Nʼikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụkwara.

Nwanyị a kọrọ akụkọ ya nwụrụ ikpeazụ.

1: Ọ dịghị ihe na-adịgide adịgide na ndụ a, ọbụna ndụ n'onwe ya.

2: Anyị ga-adị ndụ ụbọchị ọ bụla dị ka a ga-asị na ọ bụ ikpeazụ anyị.

Jems 4: 13-14 - Ugbu a, unu ndị na-asị, "Taa ma ọ bụ echi ka anyị ga-abanye n'obodo dị otú ahụ, nọrọkwa n'ebe ahụ otu afọ, zụọ ahịa rite uru." 14 ma unu amaghị ihe echi. ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ.

2: Eklisiastis 3: 1-2 - N'ihi na ihe ọ bụla nwere oge, na oge maka ihe ọ bụla dị n'okpuru eluigwe: 2 oge ịmụ nwa, na oge ịnwụ anwụ.

Matiu 22:28 Ya mere na nbilite-n'ọnwu onye ka ọ gābu n'etiti asa ahu? n'ihi na ha nile nwere ya.

Mgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ, ndị Sadusii jụrụ Jizọs ajụjụ gbasara otu nwaanyị lụrụ ụmụ nwoke asaa. Ha jụrụ onye ọ ga-abụ nwunye ná mbilite n’ọnwụ.

1. Ịhụnanya Chineke Na-agaghị Agbanwe: Ihe Ajụjụ Ndị Sadusii Na-ekpughe Banyere Jizọs

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịtụgharị Ndụ Mgbe Ọnwụsịrị

1. Matiu 22:37-40 - Jizọs zara, sị: “Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Onyenwe anyị bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Ndị Rom 6:4 – Ya mere e liri ayi na ya site na baptism iba n'ọnwu ka, dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi onwe-ayi we bi kwa ndu ọhu.

Matiu 22:29 Jisus zara, si ha, Unu nēhie uzọ, ebe unu amataghi ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, ma-ọbu ike nke Chineke.

Jizọs baara ndị ndú okpukpe ahụhụ maka na ha amaghị Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ ike Chineke.

1. Ike Chineke: Ịghọta Akwụkwọ Nsọ

2. Ịmara Akwụkwọ Nsọ: Ikpughe Ike Chineke

1. Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Ndị Rom 1:16-17 "N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m: n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke ruo nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere; onye Juu buru uzọ, na kwa onye Grik. ezi omume nke Chineke kpugheworo site n'okwukwe rue okwukwe: dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu.

Matiu 22:30 Nʼihi na ná mbilite nʼọnwụ ha adịghị alụ nwunye, enyeghịkwa ha nwunye, kama ha dị ka ndị mmụọ ozi nke Chineke nʼeluigwe.

Amaokwu a na-ekwu maka ọdịdị mbilite n'ọnwụ, na otú o si dị iche na ndụ n'ụwa.

1: Ihụnanya na-adị ebighi-ebi - Na-enyocha ọdịdị ịhụnanya n'ofe ili

2: Ịdị Ka Ndị Mmụọ Ozi - Na-akwadebe Maka Mbilite n'Ọnwụ

1:1 Ndị Kọrịnt 15:35-49 – Okwu Pọl gbasara ụdị mbilite n’ọnwụ

2: Luk 20:27-38 - Nzaghachi Jizọs nyere ndị Sadusii banyere ndụ mgbe a nwụsịrị.

Matiu 22:31 Ma banyere mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, ùnu agụbeghị ihe ahụ Chineke gwara unu, sị:

Jizọs na-akụzi gbasara mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na Matiu 22.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú Jizọs Si Kwado Nkwa nke Ndụ Ebighị Ebi

2. Olee otú Mbilite n'ọnwụ na-ekwe nkwa ndụ ọhụrụ n'ime Kraịst

1. Ndị Efesọs 2:4-6 - Ma Chineke, onye bara ụba n'ebere, n'ihi ihu-n'anya-Ya uku nke O ji hu ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie, emere ka ayi na Kraist dikọ ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu;) O me-kwa-ra ka ayi bilie, me kwa ka ayi nọdu ala n'ebe di elu nime Kraist Jisus;

2. Ndị Rom 8:11 – Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu.

Matiu 22:32 Mu onwem bu Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob? Chineke abụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ.

Jizọs na-ekwusi ike na Chineke bụ Chineke nke ndị dị ndụ na ọ bụghị nke ndị nwụrụ anwụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe

2. Chineke nke ndi di ndu, obughi nke ndi nwuru anwu

1. Ndị Rom 4:16-17 - “Ya mere, nkwa ahụ na-abịa site n'okwukwe, ka o wee bụrụ site n'amara, ka e wee kwenye ya nye ụmụ Abraham niile - ọ bụghị naanị ndị sitere n'iwu, kamakwa ndị nwere iwu. okwukwe Abraham. Ọ bụ nna anyị niile.

2. Ndị Hibru 11:13-16 - Ndị a niile ka dị ndụ site n'okwukwe mgbe ha nwụrụ. Ha anataghị ihe ndị ahụ e kwere ná nkwa; naanị ha hụrụ ha wee nabata ha site n'ebe dị anya, na-ekweta na ha bụ ndị mba ọzọ na ndị ọbịa n'ụwa. Ndị na-ekwu ụdị ihe ahụ na-egosi na ha na-achọ obodo nke ha. A sị na ha nọ na-eche banyere obodo ha hapụrụ, ha gaara enwe ohere ịlaghachi. Kama nke ahụ, ha nọ na-achọ obodo ka mma—nke eluigwe. N'ihi nka ihere adighi-eme Chineke ka akpọrọ aha Chineke-ha, n'ihi na O doziworo ha obodo.

Matiu 22:33 Ma mb͕e ìgwè madu ahu nuru nka, ibobo ozizí-Ya nwua ha n'aru.

Ozizi Jizọs tụrụ ìgwè mmadụ ahụ n’anya.

1. Ịghọta Ozizi Jizọs - Otu esi ege ntị ma mụta ihe

2. Mmetụta nke Ozizi Jizọs - Iju ọbụna Ìgwè mmadụ

1. Matiu 7:28-29 - O rue, mb͕e Jisus kwubìri okwu ndia, ibobo ozizí-Ya nwuru ndi-Ju: n'ihi na Ọ nēzí ha ihe dika onye nwere ikike, ọ bughi kwa dika ndi-ode-akwukwọ.

2. Ọlu Ndi-Ozi 2:42 - Ha we guzosie ike n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, na n'inyawa ob͕e achicha, na n'ekpere.

Matiu 22:34 Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na o mere ka ndị Sadusii mechie ọnụ, ha zukọtara.

Iwe were ndị Farisii mgbe Jizọs mere ka ọnụ mechie ndị Sadusii ná arụmụka.

1. Ike Ihe Ọmụma: Otú Jizọs Si Jiri ikike Ochie mechie ndị Sadusii

2. Mkpa ọ dị iguzo n'ihe ndị i kweere: Ihe ndị Farisii zara ná Mmeri Jizọs

1. Ilu 15:2 - "Ire ndị maara ihe na-achọ ihe ọmụma mma, ma ọnụ ndị nzuzu na-agbapụta nzuzu."

2. Jemes 1:19 - "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, ngwa ngwa ikwu okwu, adịghị ewe iwe."

Matiu 22:35 Ya mere, otu onye nʼime ha, bụ́ ọkàiwu, jụrụ ya ajụjụ, na-anwa ya, sị:

Jizọs kụziri banyere mkpa ọ dị ịhụ Chineke na ndị agbata obi n’anya.

1: Hụ Chineke n’anya ma hụ onye agbata obi gị n’anya - Matiu 22:35-40

2: Imezu Iwu Kasịnụ - Matiu 22:35-40

1: Deuterọnọmi 6:5 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2: Levitikọs 19:18 - Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị.

Matiu 22:36 Nna-ukwu, ònye bụ ihe ahụ e nyere n’iwu dị ukwuu n’iwu ahụ?

Jisus zara, si, Were obi-gi nile, na nkpuru-obi-gi nile, na uche-gi nile, hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya.

Jizọs zara ajụjụ gbasara nnukwu iwu ahụ dị n’iwu, site n’ikwu na ọ bụ ka mmadụ jiri obi, mkpụrụ obi na uche dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.

1. "Hụ Onyenweanyị n'anya: Oku nke Nraranye zuru oke"

2. "Obi, Mkpụrụ Obi, na Uche: Ihe Nile Maka Chineke"

1. Deuterọnọmi 6:5 - "Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. Mak 12:30 - "Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

Matiu 22:37 Jisus si ya, I gāhu Onye-nwe-ayi Chineke-gi n'anya site n'obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa uche-gi nile, hu.

Jizọs gwara anyị ka anyị jiri obi anyị niile, mkpụrụ obi anyị na uche anyị dum hụ Chineke n’anya.

1. “Jiri obi gị dum, mkpụrụ obi gị na uche gị dum hụ Chineke n’anya”

2. "Ibi Ndụ n'Iwu Kasịnụ"

1. Deuterọnọmi 6:5 - "Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya."

Matiu 22:38 Nke a bụ ihe mbụ na ihe e nyere n’iwu.

Iwu nke mbụ na nke kachanụ bụ ka i jiri obi gị dum, mkpụrụ obi gị na uche gị dum hụ Chineke n’anya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ịmụta iji obi anyị dum, mkpụrụ obi anyị na uche anyị dum hụ Chineke n'anya

2. Iwu Kasịnụ: Ịhụ Chineke n'anya Karị Ihe Ndị Ọzọ

1. Deuterọnọmi 6:5 - “Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.”

2. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

Matiu 22:39 Ma nke abụọ yiri ya, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Jizọs na-akụzi na iwu nke abụọ kasịnụ bụ mmadụ ịhụ onye agbata obi ya n'anya dị ka onwe ya.

1. Hụ Onye agbata obi Gị n'anya: Ibi ndụ n'Iwu nke Abụọ Kachasịnụ

2. Ike nke Ịhụnanya: Ime Iwu Jizọs

1. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke.

2. Ndị Rom 12:9-10 - Ka ihunanya bụrụ nke enweghị mgbagha. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; nārapara n'ihe di nma.

Matiu 22:40 Nʼiwu abụọ a ka iwu niile na ndị amụma kwụkwasịrị.

Jizọs na-akụzi na e nwere ike iji iwu abụọ chịkọta Iwu niile na Ndị Amụma.

1. "Obi nke Iwu: Hụrụ Chineke n'Anya Hụrụ Onye agbata obi Gị n'Anya"

2. "Ibi n'uju nke Iwu: Njem nke Okwukwe"

1. Deuterọnọmi 6:5-6; Levitikọs 19:18 - "Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2. Ndị Rom 13:8-10 - "Ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụrịta ibe ya n'anya; n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu."

Matiu 22:41 Mgbe ndị Farisii zukọrọ, Jizọs jụrụ ha, sị:

Jizọs jụrụ ndị Farisii ajụjụ banyere Mezaịa ahụ.

1: Anyị nwere ike ịhụ amamihe n’ajụjụ ndị Jizọs jụrụ ma bụrụ ndị a na-ama aka ịchọ azịza.

2: Ajụjụ Jizọs jụrụ ndị Farisii na-echetara anyị mkpa ọ dị ịghọta Okwu Chineke.

Jemes 1:5 IGBOB - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo nēnweghi kwa uta, ewe nye ya.

2: Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi na echiche-uche unu nche site n’aka Kraịst Jisọs.

Matiu 22:42 Na-asị, Gịnị ka unu chere banyere Kraịst? nwa onye ka ọ bu? Ha si ya, Nwa Devid.

Jizọs gwara ndị ndú okpukpe nke oge ya ka ha zaa ajụjụ banyere onye Mezaịa ahụ bụ.

1. Adwene a Mesia no Mu: Anie ne Yesu Kristo?

2. Iji Akwụkwọ Nsọ mata Ọkpara Devid

1. Aisaia 9:6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke: ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya Onye-ebube, Onye-ndụmdu, Chineke di ike, bú Chineke ebighi-ebi; Nna, Onye-isi Udo."

2. Ndị Rom 1: 3-4 - "Banyere Ọkpara Ya Jizọs Kraịst Onye Onwe Anyị, nke e ji ike ya mee ka ọ bụrụ nke ahụ. Dabere na mmụọ nsọ, dị ka mmụọ nke ịdị nsọ mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ."

Matiu 22:43 Ọ sịrị ha: “Olee otú Devid si kpọ ya Onyenwe anyị nʼime mmụọ, sị:

Itien̄wed oro eneme nte Jesus obụpde mme Pharisee nte David, ke spirit, okokotde enye Ọbọn̄.

1. Ike nke Jisos - Otu Jisos bu Onyenweanyi na otu anyi ga esi amata ike Ya.

2. Okwu Devid—Otú okwu Devid ka si dị mkpa taa na otú ha pụrụ isi kụziere anyị banyere Jizọs.

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Na-atụle ịdị umeala n'obi na ibuli Jizọs elu.

2. Abu Oma 110 – Na-ekwu banyere ọbụbụ-eze nke Jisus.

Matiu 22:44 Jehova we si Onye-nwem, Nọdu ala n'aka-nrim, rue mb͕e M'gēme ndi-iro-Gi ka ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi abua di?

Jizọs hotara Abụ Ọma 110 na Matiu 22:44, na-ezo aka ná nkwa Chineke kwere inye Jizọs ebe nsọpụrụ na ikike ruo mgbe e meriri ndị iro Ya.

1. Ike nke Ọchịchị Kraịst

2. Ọchịchị Chineke: Nkwa O kwere Ịchị

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo. N'ịba ụba nke ọchịchị ya na udo agaghị enwe ọgwụgwụ, n'elu ocheeze Devid na n'isi ala-eze ya, ime ka ya guzosie ike na ịkwado ya n'ezi omume na n'ezi omume site ugbu a gaa n'ihu na ruo mgbe ebighị ebi.

2. Abụ Ọma 110:1 – Jehova sịrị Onyenwe m: “Nọdụ ala n’aka nri m, ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ gị.”

Matiu 22:45 Ya mere, ọ bụrụ na Devid na-akpọ ya Onyenwe anyị, olee otú ọ bụ nwa ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agbagha mmekọrịta dị n'etiti Jizọs na Devid ma ọ bụrụ na a kpọrọ Jizọs Onyenwe anyị.

1. Ịbụ Onye-nwe nke Jizọs: Otú Jizọs si Gosipụta na Ọ bụ Ọkpara Devid

2. Ihe omimi nke Jisos: Inyocha ihe omuma nke okike Ya

1. Aisaia 7:14: “Ya mere, Jehova n'onwe ya ga-enye gị ihe ịrịba ama. Le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, ọ ga-akpọkwa aha ya Immanuel.

2. Mkpughe 22:16: “Mụ onwe m, Jizọs, ezipụwo mmụọ ozi m ịgbara gị àmà banyere ihe ndị a maka ọgbakọ dị iche iche. Mu onwem bu mgbọrọgwụ na nkpuru Devid, bú kpakpando ututu nēnwu enwu.

Matiu 22:46 Ma ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ịza ya otu okwu, ọ dịghịkwa onye ọ bụla nwere ike ịza ya ajụjụ ọzọ site nʼụbọchị ahụ gaa nʼihu.

A jụrụ Jizọs ajụjụ, ọ zara ya n’ụzọ na ọ dịghị onye pụrụ ịzaghachi ma ọ bụ ọbụna jụọ Ya ajụjụ ọzọ ma emesịa.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otú azịza ya si eduga ná ajụjụ ndị a na-azaghị

2. Mkpa Ige Jizọs ntị: Otú azịza ya si setịpụ ụkpụrụ maka mmadụ nile

1. Ilu 18:13 - "Onye na-aza tupu ọ nụ, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere."

2. Jemes 1:19 - "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe."

Matiu 23 nwere nkwutọ Jizọs banyere ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, na-adọ aka ná ntị megide ihu abụọ, na arịrị ya banyere Jerusalem.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs na-agwa ìgwè mmadụ na ndị na-eso ụzọ ya okwu banyere ndị odeakwụkwọ bụ ndị Farisii (Matiu 23:1-12). Ọ na-ekweta ikike ha ma na-akatọ omume ihu abụọ na nkwalite onwe ha. Ha na-ekekọta ibu dị arọ nke siri ike iburu ha n'ubu ndị mmadụ mana ha onwe ha adịghị njikere ibuli mkpịsị aka ibugharị ha. Ha na-eme ihe niile ha na-eme ka ndị ọzọ hụ ha. N'ụzọ dị iche, Ọ na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha na-eme ịdị umeala n'obi na-ekwu "Onye ọ bụla na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, na onye ọ bụla na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu."

Paragraf nke abụọ: Jizọs kwuziri ahụhụ asaa megide ndị odeakwụkwọ ndị Farisii (Matiu 23:13-36). Ọ na-ama ha ikpe maka igbochi alaeze eluigwe ịghara ịbanye n'onwe ha ma ọ bụ ikwe ka ndị ọzọ bata; maka ilekwasị anya na obere okwu iwu na-eleghara ihe ndị dị mkpa anya dị ka ikpe ziri ezi ebere ikwesị ntụkwasị obi; maka igosi ọdịdị elu ahụ dị ọcha mgbe ị na-enwe anyaukwu zuru oke nke onwe onye n'ime; maka iwu ili ndị amụma na-ekwu na ha agaraghị etinye aka na igbu ndị amụma na-egosi na ha bụ ndị ikpe mara dịka ndị nna ochie gburu ndị amụma.

Paragraf nke atọ: N'ikpeazụ, Jizọs kwara arịrị banyere obodo Jerusalem nke na-egbu ndị amụma nkume ndị zitere ya na-ekwupụta ọchịchọ ịchịkọta ụmụaka ọnụ ka ọkụkọ na-achịkọta ụmụ ya n'okpuru nku mana obodo enweghị ọchịchọ na-ekere òkè na nchebe a (Matiu 23:37-39). Ọ na-ebu amụma ụlọ nsọ tọgbọrọ n'efu na-ekwu na ha agaghị ahụ Ya ọzọ ruo mgbe na-ekwu 'Ngọzi na-adịrị onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị.' Nke a na-egosi mwute miri emi maka ikpe na-abịanụ ma nwee olileanya na a ga-emeghachi n'ọdịnihu mgbe ha kwenyere na Ya Mesaịa.

Matiu 23:1 Ya mere Jisus gwa igwe-mmadụ ahu na ndi nēso uzọ-Ya okwu, si,

Jizọs gwara igwe mmadụ ahụ na ndị na-eso ụzọ ya gbasara ịdị umeala n’obi na mkpa ọ dị nrube isi nye Chineke.

1. Ịdị umeala n'obi nke Nrubeisi: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịgbaso Uche Chineke

2. Mkpa ọ dị ige ntị n’okwu Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2. 1 Jọn 5:3 - N'ihi na nka bu ihunanya Chineke, ka ayi debe iwu-Ya nile. Iwu ya adịghịkwa arọ.

Matiu 23:2 si, Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii nọ ọdụ nʼoche Mozis.

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere omume ihu abụọ nke ndị ndú okpukpe nke oge ya.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ na Ụka

2. Ike nke ịdị umeala n'obi na ndu ime mmụọ

1. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Matiu 5:3-5 - “Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n’ihi na a ga-akasi ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị umeala n’obi, n’ihi na ha ga-eketa ụwa.”

Matiu 23:3 Ya mere, ihe ọ bụla ha ga-asị unu debe, debenụ ya ma mee; ma unu emela dika ọlu-ha si di: n'ihi na ha nēkwu, ma ha adighi-eme.

1. Irube isi n'iwu vs. Ịgbaso ihe atụ nke okwukwe

2. Idebe Iwu Chineke n'agbanyeghị ihe atụ ọjọọ

1. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

2. Ndị Filipaị 3:17 – Ụmụnna m, sonyenụ n’iṅomi m, lekwasịkwa anya n’ebe ndị na-eje ije dị ka ihe nlereanya unu nwere n’ime anyị si dị.

Matiu 23:4 Nʼihi na ha na-ekekọta ibu dị arọ nke dịkwa ike ibu, na-atụkwasịkwa ha nʼubu mmadụ; ma ha onwe ha agaghị eji otu mkpịsị aka ha megharịa ha.

Ndị ndú okpukpe nke oge Jizọs bụ ndị ihu abụọ, na-atụkwasị ndị ọzọ ibu ndị na-agaghị ekwe omume ma na-ajụ ibuli mkpịsị aka ha nyere ha aka.

1. " Ibu nke ihu abụọ: Ịmụ ihe n'Okwu Jizọs"

2. "Arọ na-enweghị atụ nke atụmanya na-ezighị ezi"

1. Aisaia 58:6-7 - "Ọ́ bụghị nke a abụghị obubu ọnụ nke M họọrọ? tọpụ agbụ nile nke ajọ omume, ịtọpụ ibu dị arọ, na ịhapụ ndị a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, na ka unu tijie yok ọ bụla? ọ bughi iwere onye agu nāgu nri-gi, na i wetara ndi-ob͕eye nke achupuru achupu n'ulo-gi, mb͕e i gāhu onye ọtọ, ka i we kpuchie ya, ka i we ghara izonari onwe-gi n'anu-aru-gi?

2. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

MATIU 23:5 Ma ọlu-ha nile ka ha nālu ka madu hu ha: ha nēme ka phylacteri-ha sa mbara, nāb͕asa kwa uwe-nb͕ochi nke uwe-ha.

Ihe e dere na Matiu 23:5 na-ekwu na ọlụ ndị Farisii mere ka ndị ọzọ hụ na ito ya kama ịbụ maka otuto Chineke.

1. "Ịrụ ezi ọrụ maka ezi ihe kpatara ya"

2. "Na-elekwasị anya n'otuto Chineke, ọ bụghị nke anyị"

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke doworo na mbu ka ayi nējeghari nime ha.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka unu na-emere Onyenwe anyị, ọ bụghịkwa nye mmadụ.

Matiu 23:6 Na-ahụ nʼanya ụlọ ndị kasị elu nʼoge oriri, na oche ndị isi nʼụlọ nzukọ.

Akụkụ ahụ bụ maka ịhụ ebe kacha mma n'ememme ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ okpukpe.

1. Ọṅụ nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi

2. Ịdị umeala n'obi n'oge ememe

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu

2. Luk 14:7-14 - Jizọs tụrụ ilu gbasara ịdị umeala n'obi, na-asị "N'ihi na ndị niile na-ebuli onwe ha ka a ga-eweda ya ala, ndị na-eweda onwe ha ala, a ga-ebulikwa ha elu."

Matiu 23:7 na ekele nʼọma ahịa, ka ndị mmadụ na-akpọkwa ha, Rabai, Rabai.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ihe egwu dị n'ịchọ nnabata na mmasị sitere n'aka ndị ọzọ.

1: Nganga na-aga n’ihu ọdịda – Ilu 16:18

2: Dị umeala n’obi ma jeere ndị ọzọ ozi—Ndị Filipaị 2:3-4

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2: Matiu 6: 1-4 - Unu adịla ka ndị ihu abụọ na-achọ nkwado na mmasị n'aka ndị ọzọ.

Matiu 23:8 Ma ka a ghara ịkpọ unu Rabai: n’ihi na otu onye bụ Onye-ozizi unu, ya bụ, Kraịst; ma unu nile bu umu-nne.

Jizọs na-akụzi na ndị niile kwere ekwe hà nhata nakwa na ọ dịghị onye e kwesịrị inye aha dị elu karịa nke ọzọ.

1. Uru nke nha anya n'ụka

2. Ike nke ije ozi na ịdị umeala n'obi

1. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ịsọ mpi ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

Matiu 23:9 Unu akpọ-kwa-la onye ọ bula nna-unu n'elu uwa: n'ihi na otù Onye bu Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara ịsọpụrụ mmadụ ọ bụla n’ụwa, n’ihi na ọ bụ naanị Chineke bụ Nna ha nke bi n’eluigwe.

1. “Nna Anyị Kasị Elu: Ịnabata Chineke Dị Ka Nna Anyị nke Eluigwe”

2. “Sọpụrụ Onyenwe Anyị: Ịjụ Ịtụkwasị Mmadụ Ọ Bụ n’Ụkwụ”

1. Ndị Efesọs 3:14-15 “N'ihi nke a ka m na-akpọ ikpere n'ala n'ihu Nna m, bụ́ onye sitere n'aka ya kpọọ ezinụlọ ọ bụla n'eluigwe na n'elu ụwa.”

2. Aisaia 40:25 “Ònye kwa ka ị ga-eji tụnyere m, na m ga-adị ka ya? ka Onye Nsọ kwuru.”

Matiu 23:10 Ka a gharakwa ịkpọ unu ndị-isi: nʼihi na otu onye bụ Onye ozizi unu, bụ́ Kraịst.

Jizọs dọrọ aka ná ntị ka a ghara ịkpọ onwe ya onye nwe, ebe ọ bụ naanị ya bụ ezigbo nna ukwu.

1. "Kraịst bụ Nna-ukwu anyị: Gịnị Ka nke ahụ Pụtara nye Anyị?"

2. "Ihe ize ndụ nke mpako: Ịtụkwasị Onwe Anyị n'ihu Kraịst"

1. Ilu 16:18 “Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.”

2. Ndị Filipaị 2:3 “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ ịdị mpako;

Matiu 23:11 Ma onye kacha ukwuu n’etiti unu ga-abụ ohu unu.

Jizọs kụziri na onye kasị ukwuu n’ime anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi na-ejere ndị ọzọ ozi.

1. "Ezi ịdị ukwuu dị n'ije ozi"

2. "Ijere Ndị Ọzọ Ozi: Ụzọ Na-emezu"

1. Ndị Filipaị 2:5-8

2. Luk 22:24-27

Matiu 23:12 Ma onye ọ bụla nke ga-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya; ma onye nēweda onwe-ya, agēweli ya elu.

Weda onwe gị ala, a ga-ebulikwa gị elu; bulie onwe gị elu, a ga-eweda gị ala.

1. Chineke ga-asọpụrụ ndị na-ahọrọ ịsọpụrụ Ya site n'ịdị umeala n'obi.

2. Nganga na nganga na-ebute mbibi, ma ịdị umeala n’obi na-eduga n’ebube.

1. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēbuli kwa unu.

2. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

Matiu 23:13 Ma ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! n'ihi na unu nēkpuchi ala-eze elu-igwe megide madu: n'ihi na unu onwe-unu adighi-abà nime onwe-unu, unu ekwe-kwa-la ndi nābà nime.

Jizọs katọrọ omume ihu abụọ nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, bụ́ ndị jụrụ ịbanye n’alaeze eluigwe n’onwe ha ma gbochie ndị ọzọ ịbanye.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jizọs

2. Ime Ihe Anyị Na-ekwusa: Ime Ka Okwukwe Anyị Na-eme Ihe

1. Jemes 1:22: "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2. 1 Jọn 1:9: “Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.”

Matiu 23:14 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēripia ulo ndinyom di-ha nwuru, nēkpe-kwa-nu ekpere di anya ka ọ buru ihe-efu: ya mere unu gānata ikpé kariri.

Jizọs katọrọ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii ikpe maka iji ụmụ nwanyị di ha nwụrụ na-eme ihe na-eme ka hà na-ekpe okpukpe ha site n’ikpere ogologo ekpere.

1. Ihe ize ndụ dị n'ime ka à ga-asị na ọ bụ okpukpere chi

2. Ejila ndị nọ ná mkpa uru

1. Jemes 2:15-17 - "Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị na-eyi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, "Laa n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ," n'enyeghị ha ihe ndị dị mkpa. ahu , kedu ihe di nma?"

2. 1 Jọn 3:17-18 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa, ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ okwu ma ọ bụ? kwuo okwu ma n'omume na n'eziokwu."

Matiu 23:15 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nāga oké osimiri na ala buruburu ime otù onye nime ha madu, ma mb͕e emesiri ya, unu nēme ya okpukpu abua ka ọ buru nwa nke ala-mọ ka unu onwe-unu.

A mara ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii ikpe maka ịgbalị ime mgbanwe na ime ka ha dị njọ karịa onwe ha.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jizọs

2. Ije ije: Ibi ndụ nke eziokwu

1. Jemes 4:17 - "Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụ ya mmehie."

2. Ndị Efesọs 4: 15 - "Kama, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ niile n'ime onye bụ isi, n'ime Kraịst."

Matiu 23:16 Ahuhu gādiri unu, ndi-ndú kpuru ìsì, ndi nāsi, Onye ọ bula nke gēji ulo nsọ ṅu iyi, ọ bughi ihe; ma onye ọ bụla nke ga-eji ọla-edo nke ụlọ nsọ ahụ ṅụọ iyi, o ji ya ụgwọ!

Jizọs katọrọ ndị Farisii na ha na-ekwe ka ndị mmadụ jiri ụlọ nsọ ṅụọ iyi ma na-achọ ka ha jiri ọlaedo dị n’ụlọ nsọ ṅụọ iyi, bụ́ nke na-eduga n’ụgwọ ka ukwuu.

1. Ihe ize ndụ nke iduhie ndị mmadụ: Otú ndị Farisii si emezughị ihe e kwesịrị ịrụrụ ha.

2. Ike Okwu: Otú Okwu Anyị Si Apụta na Mmetụta Ndị Ọzọ

1. Ilu 11:9 - Onye-iru-abua ji ọnu-ya mebie ibe-ya: Ma n'ọmuma ka agēji naputa onye ezi omume.

2. Ilu 12:13 – Ajiwo njehie nke eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua nāda onye nēmebi iwu ọnyà: Ma onye ezi omume gēsi na nkpab͕u puta.

Matiu 23:17 Unu ndi-nzuzu na ndi-ìsì: n'ihi na òle nke ka uku, ọla-edo, ma-ọbu ulo nsọ nke nēdo ọla-edo nsọ?

Akụkụ ahụ na-eme ka atụnyere ọla edo na ụlọ nsọ ahụ nke doro ya nsọ, na-ajụ onye ka ukwuu.

1. Mkpa nke ido nsọ - na-akọwapụta otu esi eme ọla edo ka ọ baa uru site n'ịnọ na temple.

2. Ezi Uru nke Ihe - Na-emesi ike na ọla edo abụghị ezigbo ọnụ ahịa kama ọ bụ ụlọ nsọ na-edo ya nsọ.

1. 1 Pita 1:7 – “ka e wee hụ na ezi okwukwe unu a nwalere—dị oké ọnụ ahịa karịa ọla edo nke na-ala n’iyi n’agbanyeghị na a na-anwale ya n’ọkụ—ka e wee nweta otuto na otuto na nsọpụrụ ná mkpughe nke Jizọs Kraịst.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 3:16-17 - "Ọ̀ bụ na unu amaghị na unu bụ ụlọ nsọ Chineke nakwa na Mmụọ Nsọ bi n'ime unu? Ọ bụrụ na onye ọ bụla emebi ụlọ nsọ Chineke, Chineke ga-ebibi ya. "

Matiu 23:18 Ma, Onye ọ bụla nke ji ebe ịchụàjà ṅụọ iyi, ọ bughi ihe; ma onye ọ bụla nke ji onyinye nke dị n’elu ya ṅụọ iyi, ikpe mara ya.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na iji ebe ịchụàjà ṅụọ iyi adịghị njọ, ma onye ahụ ikpe mara ma ọ bụrụ na ha ejiri onyinye dị n’elu ya ṅụọ iyi.

1. Ike Ịṅụ iyi: Ihe Jizọs Na-akụziri Anyị Banyere Ime Nkwa

2. Ịghọta Ozizi Jizọs n’ihe banyere nkwa nkwa ahụ pụtara

1. Jemes 5:12 - "Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ bụghị n'eluigwe ma ọ bụ ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ikpe.

2. Eklisiastis 5:4-5 - “Mgbe ị na-ekwe Chineke nkwa, egbula oge imezu ya. Ọ dighi-atọ Ya utọ n'aru ndi-nzuzu; mezuo nkwa gị. Ọ di nma ka i ghara ikwe nkwa kari ikwe nkwa na ighara imezu ya.

Matiu 23:19 Unu ndi-nzuzu na ndi-ìsì: n'ihi na òle nke ka uku, onyinye-inata-iru-ọma, ma-ọbu ebe-ichu-àjà nke nēdo onyinye-inata-iru-ọma ahu nsọ?

Jizọs na-abara ndị Farisii mba maka ihu abụọ ha n’inye otu ụzọ n’ụzọ iri, ebe ha leghaara ikpe ziri ezi na ebere anya.

1. "Arọ nke Okwu Anyị: Jizọs na ndị Farisii"

2. "Ihe kacha mkpa n'ịhụnanya: Ịchụta onyinye anyị n'àjà nye Chineke"

1. Luk 6:37-38 - "Ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe unu ikpe: unu amala ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe : gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Jemes 2:14-17 - "Gịnị ka ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? okwukwe pụrụ ịzọpụta ya?"

Matiu 23:20 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-eji ebe ịchụàjà ṅụọ iyi, ji ya na ihe niile dị n’elu ya ṅụọ iyi.

Jizọs na-akụzi na mgbe mmadụ ji ebe ịchụàjà ṅụọ iyi, ha jikwa ihe niile dị n’elu ya ṅụọ iyi.

1. Ike nke Okwu anyị: Ịghọta Ihe Ịnwụrụ Pụtara

2. Mkpa Ịdị Nsọ: Ibi ndụ kwekọrọ ná nkwa anyị

1. Jemes 5:12 - "Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi—ọ bụghị n'eluigwe ma ọ bụ ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ikpe.”

2. Eklisiastis 5:2-4 - “Ejila ọnụ gị dị ngwa, adịla ngwa n'obi gị ikwu ihe ọ bụla n'ihu Chineke. Chineke nọ n'elu-igwe ma gi onwe-gi nọ n'elu uwa, ya mere ka okwu-unu di ole-na-ole. Nrọ na-abịa mgbe ọtụtụ nchegbu dị, ma ọtụtụ okwu na-amata okwu onye-nzuzu.

Matiu 23:21 Ma onye ọ bụla nke ga-eji ụlọ nsọ ahụ ṅụọ iyi ji ya na onye bi nʼime ya ṅụọ iyi.

Jizọs na-akụzi na ndị ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, bụ́ ndị ji Chineke bi n’ime ụlọ nsọ ṅụọ n’ezie.

1. Ike nke Ịṅụ iyi: Inyocha ịdị arọ nke iji ụlọ nsọ aṅụ iyi na ihe Chineke bi n’ime ya pụtara.

2. Ịṅụ iyi: Inyocha mmekọrịta anyị na ụlọ nsọ na mkpa ọ dị ịsọpụrụ Chineke site n'okwu anyị.

1. Jemes 5:12-14 - "Ma nke ka nke, ụmụnna m, unu aṅụla iyi, ma ọ bụ n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa ma ọ bụ iyi ọ bụla ọzọ, kama ka ee" unu bụrụ ee na "mba" unu bụrụ ee e, ya mere. ka ewe ghara ima unu ikpe: ọ̀ di onye ọ bula n'etiti unu nāhu ahuhu? Ya kpe ekpere;

2. Aịzaya 65:16 - "Onye ọ bụla nke na-akpọku ngọzi n'ala a ga-eji Chineke nke ikwesị ntụkwasị obi mee ya: ma onye na-aṅụ iyi n'ala ahụ ga-eji Chineke nke ikwesị ntụkwasị obi ṅụọ."

Matiu 23:22 Ma onye ga-eji elu-igwe ṅụọ iyi ji ocheeze Chineke na Onye nọ ọdụ nʼelu ya ṅụọ iyi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị iji Chineke na ocheeze Ya ṅụọ iyi.

1: "Sọpụrụ Jehova n'iyi gị"

2: “Ike nke Ocheeze Chineke”

1: Isaiah 66:1 - "Otú a ka Jehova siri, Elu-igwe bu oche-ezem, uwa bu kwa ihe-nb͕akwasi-ukwu nke ukwum: òle ebe ulo ahu nke unu nēwurum di?"

2: Jeremaịa 17:12 - "Ocheeze dị ebube site na mmalite bụ ebe nsọ anyị."

Matiu 23:23 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na anise na cummin, we rapuwo ihe nile kariri n'iwu, bú ikpé, ebere, na okwukwe: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara irapu nke-ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Matiu 23:23 na-ekwu maka ihu abụọ nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii maka ilekwasị anya n'ihe ndị dị nta nke iwu ma na-eleghara ihe ndị ka mkpa nke ikpe, ebere, na okwukwe anya.

1. "Ịchọ ikpe ziri ezi na ebere: Ihe dị arọ nke iwu"

2. “Na-ebi Ndụ n’Ikwesị ntụkwasị obi na n’Ezi omume: Ntụgharị uche na Matiu 23:23”

1. Maịka 6:8 "O gosiwo gị ihe dị mma, gị mmadụ, gịnịkwa ka Jehova na-achọ n'aka gị?

2. Ndị Galetia 5:22-23 "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu ọ bụla megidere ihe ndị dị otú ahụ."

MATIU 23:24 Unu ndi-ndú ìsì, ndi nāb͕apu ntà, nēloda kwa camel.

Amaokwu a na-ekwu banyere ihu abụọ n'etiti ndị ndú okpukpe bụ́ ndị na-elekwasị anya n'obere nkọwa ma na-eleghara okwu ndị ka ukwuu anya.

1. Ịhụ nnukwu foto: Ikpughe ihu abụọ na ndụ anyị

2. Site na ntakiri rue kamel: Ihe ize ndụ nke nrubeisi nhọrọ

1. Aisaia 29:13-14 - Ahuhu gādiri ndi nēkpe ikpé ajọ omume, ndi nēde kwa ihe ọjọ nke ha debere; Ichighari ndi-ob͕eye n'ikpé, na inapu ikpé n'aka ob͕eye nke ndim, ka ndinyom di-ha nwuru we buru ihe-nkwata-ha, na ka ha we punara nwa-nb͕ei ihe!

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ nanị ndị na-eduhie onwe unu. N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo: n'ihi na ọ huru onwe-ya, we la, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu. Ma onye ọ bula nke nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, ma nọgide nime ya, ebe ọ nābughi onye nānu ihe nēchezọ, kama onye nālu ọlu ahu, onye a gāgọzi n'ọlu-ya.

Matiu 23:25 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēme ka azu iko na afere di ọcha, ma nime ha juputara n'ipunara madu ihe na ngabiga.

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii lekwasịrị anya n'ọdịdị elu ahụ kama ịgbanwe n'ime ha.

1: Ihe anyị lekwasịrị anya kwesịrị ịdị na mgbanwe nke ime kama ịbụ ihe a na-ahụ anya.

2: Anyị kwesịrị ilekwasị anya na ịgbaso ntụziaka Chineke na ibi ndụ dị ọcha.

1: Ndị Kọlọsi 3:12-17 - Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

Jemes 1:22-25 Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Matiu 23:26 Gi Farisii kpuru, buru ụzọ mee ka ihe dị n'ime iko na efere dị ọcha, ka azụ ha wee dịkwa ọcha.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ịbanye n'ime obi mmadụ tupu ichegbuo onwe ya maka ọdịdị elu ahụ.

1. "Obi nke Okwu: Na-asachapụ Ime Ime Mbụ"

2. "Ihe ngosi nwere ike ịghọ aghụghọ: Mkpa maka ime ka ọ dị ọcha"

1. Abụ Ọma 51:10 - "Keere m obi dị ọcha, Chineke; meekwa ka mmụọ ziri ezi dị ọhụrụ n'ime m."

2. Ilu 4:23 - "Jiri ịdị uchu niile debe obi gị;

Matiu 23:27 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu di ka ílì ọcha, nke nāma n'anya n'èzí, ma n'ime ha juputara n'ọkpukpu nke ndi nwuru anwu, na n'adịghị ọcha nile.

Jizọs katọrọ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii ikpe maka ịdị nsọ n’èzí ebe obi ha jupụtara ná mmehie na ire ure.

1. Ịdọ aka ná ntị Jizọs Mere Ka ihu abụọ

2. Ihe ize ndụ dị n'ịgbanwe ụgha nke nsọpụrụ Chineke

1. Ndị Rom 3:23 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha erubeghịkwa otuto Chineke.

2. Jemes 4:17 – Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Matiu 23:28 Otú a unu onwe-unu nēweputa kwa ezi omume n'anya madu, ma n'ime unu juputara n'iru-abua na ajọ omume.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ịpụta onye ezi omume n'èzí ma na-ezochi ihu abụọ na mmehie nke ime ya.

1: Ezi ezi omume si n'ime puta, ọ bughi n'ọhu di elu.

2: Anyị ga-eme ihe n'eziokwu n'onwe anyị, na-agba mbọ maka ezi omume, ọ bụghị naanị ọdịdị ya.

1: Ndị Filipaị 3: 8-9 - "N'ezie, ana m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi uru dị ukwuu nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m: n'ihi ya ka m lara ihe niile n'iyi, gụọkwa ha dị ka ihe mkpofu, ka m wee nwee ike m. nwere ike inweta Kraịst."

2: 1 Jọn 1: 8-10 - "Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-aghọgbu onwe anyị, na eziokwu adịghị n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị na-ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị mmehie anyị. anyị si n'ajọ omume niile pụta: ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na-eme ya onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n'ime anyị.

Matiu 23:29 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēwu ili ndi-amuma, nēdozi kwa ílì nile nke ndi ezi omume mma;

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii bụ ndị ihu abụọ n’ihi ịkwanyere ndị ha kpagburu ùgwù.

1. ihu abụọ nke ịkwụ ụgwọ ugwu

2. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ

1. Aisaia 29:13 - "Ndị a ji ọnụ ha na-abịaru m nso, were egbugbere ọnụ ha na-asọpụrụ m; ma obi ha dị anya n'ebe m nọ."

2. Jemes 2:17 - "N'otu aka ahụ, okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, nwụrụ anwụ, ebe naanị ya."

Matiu 23:30 si, Ọ bụrụ na anyị nọri nʼụbọchị nna anyị hà, anyị agaraghị eso ha ekere òkè nʼọbara ndị amụma.

Ndị dịrị ndụ n’oge Jizọs bụ ndị ihu abụọ, na-azọrọ na ha agaraghị kpagbuo ndị amụma dị ka ndị nna nna ha mere, ebe n’ezie, ha na-eme otu ihe ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: Ịmata na izere ụgha

2. Ịkwụsị Eziokwu n'Oge Mmegide: Iguzosi Ike n'Okwukwe

1. Aịzaya 29:13 - "Jehova wee sị: "N'ihi na ndị a na-abịaru nso n'ọnụ ha, na-asọpụrụ m site n'egbugbere ọnụ ha, mgbe obi ha dị anya n'ebe m nọ, na egwu ha na-atụ m bụ iwu nke mmadụ ziri"

2. Jemes 2:17 - "Otú ahụkwa, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, bụ ihe nwụrụ anwụ."

Matiu 23:31 Ya mere unu onwe-unu nāb͕ara onwe-unu àmà, na unu bu umu nke ndi b͕uru ndi-amuma.

Jizọs dọrọ ndị Farisii aka ná ntị na ha bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma.

1. Ihe si n'omume anyị pụta

2. Ihe ize ndụ nke mpako ime mmụọ

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke chọrọ.

Matiu 23:32 unu meju kwa ọtùtù nna-unu-hà.

Jizọs dọrọ ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke ihu abụọ ha site n’ichetara ha mmehie nke ndị nna nna ha.

1. Mkpa nke ịkwụwa aka ọtọ na ịdị umeala n'obi na ije ije anyị na Chineke

2. Ihe ga-esi n’erube isi n’iwu Chineke pụta

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ilu 28:13 – Onye na-ezobe ajọ omume ya agaghị aga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ya, gbahapụkwa ha, a ga-emere ya ebere.

Matiu 23:33 Unu agwọ, unu ọgbọ nke ajụala, olee otú unu ga-esi gbanarị ikpe nke ala mmụọ?

Jizọs katọrọ ndị Farisii maka omume ihu abụọ ha ma dọọ ha aka ná ntị banyere ihe ga-esi n’omume ọjọọ ha pụta.

1. ihu abụọ: Mmehie nke a na-apụghị ịgbanarị

2. Ọnụ Ịjụ Eziokwu Chineke na-efu

1. Ndị Rom 2:1-5 - Ya mere unu enweghị ihe ngọpụ, gị mmadụ, onye ọ bụla n'ime unu onye na-ekpe ikpe. N'ihi na n'ikpe ikpe n'ebe ibe-ya nọ, i nēkpe onwe-gi ikpe: n'ihi na gi onwe-gi, bú onye-ikpé, nēme kwa otù ihe ahu.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

Matiu 23:34 N'ihi nka, le, Mu onwem nēzitere unu ndi-amuma, na ndi-amam-ihe, na ndi-ode-akwukwọ; ufọdu nime ha ka unu gāti kwa ihe n'ulo-nzukọ-unu, nēsob͕u kwa ha site n'obodo rue obodo;

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere mkpagbu a na-akpagbu ndị ohu Chineke.

1. Mkpagbu a na-akpagbu Ndị Ohu Chineke: Na-eguzosi Ike n’Ezigbo N’agbanyeghị Ahụhụ

2. Ọkpọku Anyị: Ịhụnanya N'agbanyeghị Mkpagbu

1. Ndị Hibru 11: 35-40 - Okwukwe nke ndị ohu Chineke

2. Jọn 15:17-19 - Ịhụnanya nke Ndị Ohu Chineke

Matiu 23:35 Ka ọbara ezi omume nile nke a wụfuru nʼụwa bịakwasị unu, site nʼọbara Ebel bụ́ onye ezi omume ruo nʼọbara Sakaria nwa Barakaya, onye unu gburu nʼetiti ụlọ nsọ na ebe ịchụàjà.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ikpe Chineke kpere ndị mmadụ maka mmehie ha, karịsịa maka ịwụfu ọbara ndị aka ha dị ọcha.

1: Ihe si na mmehie pụta

2: Iwe Chineke

1: Jenesis 4:10 - Ọ si, Gini ka i meworo? Olu ọbara nwa-nne-gi nētikum site n'ala.

2: Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

Matiu 23:36 Nʼezie a sị m unu, ihe ndị a niile ga-adakwasị ọgbọ a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ikpe nke ga-abịakwasị ọgbọ dị ugbu a.

1. Ayi aghaghi ibi ndu n'uzo na-akwanyere Chineke ugwu, ka ayi we weta ikpe n'aru onwe ayi.

2. Omume anyị nwere ihe ga-esi na ya pụta, ma na ndụ nke a ma na ndụ nke na-abịa.

1. Ndị Hibru 9:27 - "Ma dị nnọọ ka a kara aka na mmadụ ịnwụ otu ugboro, mgbe ahụ ka ikpe na-abịa."

2. Ndị Rom 2: 5-6 - "Ma n'ihi obi siri ike na nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọbara onwe gị ọnụma n'ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi nke Chineke."

MATIU 23:37 Jerusalem, Jerusalem, gi onye nēb͕u ndi-amuma, nke nātu kwa ndi eziteworo gi na nkume, ùb͕ò ole ka M'chọrọ ichikọta umu-gi, dika nne-ọkuku si ekpokọta umu-ya n'okpuru nkù-ya, ma unu achọghi.

Jizọs gosipụtara mwute dị ukwuu n’ihi ọjụjụ Jerusalem jụrụ ịnakwere Ya, n’agbanyeghị ọtụtụ ndị amụma ezigara ya n’akụkọ ihe mere eme nile.

1. Ịhụnanya Chineke Na-adịgide: Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs nwere n'ebe Jerusalem nọ

2. Ịjụ Oku: Ihe si n’ịjụ onyinye nzọpụta nke Chineke

1. Aịzaya 53:3 - "Ndị mmadụ ledara ya anya, ndị mmadụ jụkwara ya, nwoke iru uju na onye maara iru újú"

2. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe unu ji obi gị dum chọọ m"

Matiu 23:38 Le, a rapuru unu ulo-unu ka ọ tọb͕ọrọ n'efu.

Jizọs dọrọ ndị Farisii aka ná ntị na a ga-eme ka ụlọ ha tọgbọrọ n’efu n’ihi na ha jụrụ ichegharị.

1. Ihe ga-esi na ya pụta - A na Matiu 23:38

2. Ịjụ nchegharị - A Banyere ekweghị ekwe nke ndị Farisii na ntọgbọrọ n'efu nke Ụlọ ha kpatara.

1. Ndị Hibru 3: 7-14 - Ịdọ aka ná ntị megide imechi obi.

2. Aisaia 6:9-10 – Oku nke Chineke ka ha chegharia.

Matiu 23:39 N'ihi na asim unu, Unu agaghi-ahum ọzọ ma-ọli rue mb͕e unu gāsi, Ngọzi nādiri Onye ahu Nke nābia n'aha Onye-nwe-ayi.

Jizọs kwuru na a gaghị ahụ ya ọzọ ruo mgbe ndị mmadụ ghọtara ikike ya site n’aka Onyenwe anyị.

1. Ike nke Nghọta: Otu esi anabata ikike Chineke na ndụ anyị

2. Uru Ngọzi bara: Inweta ọńụ nke ịṅụrị ọṅụ n’ime Onyenwe anyị

1. Aisaia 11:10 - "N'ubọchi ahu mgbọrọgwụ Jesi gādi, nke gēguzo ka ọ buru ihe-iriba-ama nke ndi nile di iche iche; ya ka mba nile nāchọ: ma izu-ike-ya gādi ebube."

2. Abụ Ọma 118:26 - "Onye agọziri agọzi ka ọ bụ onye na-abịa n'aha Jehova: anyị esiwo n'ụlọ Jehova gọzie gị."

Matiu 24 na-ekwu maka mbibi nke ụlọ nsọ, ihe ịrịba ama nke oge ikpeazụ, na mkpa ọ dị ịmụrụ anya n’atụmanya nloghachi nke Jisus.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs buru amụma banyere mbibi ụlọ nsọ (Matiu 24:1-2). Mgbe ndị na-eso ụzọ jụrụ banyere ihe ịrịba ama nke ọgbọ ọgwụgwụ ya na-abịa, ọ dọrọ ha aka ná ntị ka ha ghara ịbụ ndị Kraịst ụgha duhiere ma ọ bụ kpagbuo ha site na asịrị agha n'ihi na ihe ndị a aghaghị ime ma ọgwụgwụ ka na-abịa. Ọ na-ekwu maka mba na-ebili imegide mba alaeze imegide ụnwụ alaeze, ala ọma jijiji n'ebe dị iche iche ma ndị a ka na-amalite ihe mgbu ọmụmụ (Matiu 24:3-8).

Paragraf nke abụọ: Ọ kọwaziri mkpagbu ndị kwere ekwe ga-eche ndị amụma ụgha ihu ndị ga-eduhie ọtụtụ ndị na-abawanye ajọ omume ịhụnanya kacha na-ajụ oyi mana ndị guzosiri ike na njedebe ga-azọpụta. A ga-ekwusa ozi ọma alaeze ụwa dum ịgba ama mba niile mgbe ahụ ọgwụgwụ ga-abịa (Matiu 24:9-14). Ọ na-ezo aka ‘n’ịtọgbọrọ n’efu’ nke e kwuru site n’ọnụ Daniel onye amụma ka o guzo n’ebe nsọ na-adọ ndị nọ na Judia aka ịgbapụ n’ugwu n’egbughị oge n’ihi na a ga-enwe oké nhụjuanya nke na-enweghị atụ site ná mmalite ụwa ruo ugbu a, a na-agaghịkwa ahazi ọzọ.

Paragraf nke atọ: Jizọs gara n’ihu n’ịtụle ihe ịrịba ama ozugbo ụbọchị ahụhụ gasịrị, kpakpando nke ọnwa gbachiri ahụ́ eluigwe maa jijiji, Ọkpara mmadụ na-abịa n’ígwé ojii n’eluigwe n’ike oké ebube na-ezite ndị mmụọ ozi ji oké opi kpọrọ òkù na-akpọkọta ndị a họpụtara site na ifufe anọ, otu nsọtụ eluigwe ọzọ (Matiu 24:29-31). ). Ọ tụrụ ilu osisi fig mgbe alaka ya na-apụta dị nro, mara na oge okpomọkụ dị nso n'otu ụzọ ahụ ma hụ ihe ndị a niile mara na ọ dị nso n'ọnụ ụzọ. Ma kpọmkwem oge awa, ọ dịghị onye maara ọbụna ndị mmụọ ozi eluigwe ma ọ bụ Ọkpara naanị Nna. Dị ka ọ dị n’ụbọchị Noa, otú ahụ ka ọ ga-adị n’ọbịbịa Ọkpara mmadụ na-eri ihe na-alụ di na nwunye ụbọchị Noa banyere n’ụgbọ ahụ, ha amaghị ihe ọ bụla banyere iju mmiri wee buru ha pụọ na otú Ọkpara mmadụ ga-esi dị mkpa na-eche nche mgbe niile n’ihi na ha amaghị. Kedu ụbọchị Onyenwe gị ga-abịa (Matiu 24:32-44).

Matiu 24:1 Jisus we pua, si n'ulo uku Chineke pua: ndi nēso uzọ-Ya we biakute Ya igosi Ya ulo nile nke ulo uku Chineke.

Jizọs si n’ụlọ nsọ pụọ, ndị na-eso ụzọ ya gosikwara ya ihe owuwu ụlọ nsọ ahụ.

1. Ọnụnọ nke Chineke dị n'ebe niile: Ịghọta ihe Jizọs si n'ụlọ nsọ pụọ

2. Mkpa nkwanye ugwu na egwu: Inwe ekele maka ụlọ nke Ụlọ Nsọ

1. Abụ Ọma 46:4-5 “E nwere osimiri nke iyi ya na-eme ka obodo Chineke ṅụrịa ọṅụ, ebe obibi dị nsọ nke Onye Kasị Elu. Chineke nọ n'etiti ya; agaghi-ewezuga ya n'ọnọdu-ya; Chineke ga-enyere ya aka mgbe chi bọrọ.”

2. Aịzaya 66:1 “Otú a ka Jehova kwuru: “Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m; gini bu ulo ahu nke i gāwurum, gini bu kwa ebe izu-ikem?

Matiu 24:2 Jisus we si ha, Ùnu ahughi ihe ndia nile? n'ezie asim unu, Ọ dighi otù nkume gārapu n'ebe a n'elu nkume ọzọ, nke anāgaghi-atutu kwatu.

Jizọs buru amụma na a ga-ebibi Ụlọ Nsọ dị na Jeruselem.

1: Anyị ga-adị njikere maka ihe a na-atụghị anya ya, dịka Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị na mbibi ga-ekwe omume.

2: Anyị ga-atụkwasị obi n’atụmatụ nke Onye-nwe, ọbụlagodi mgbe ọ dị njọ ma ọ bụ siri ike.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Matiu 24:3 Ma ka ọ nọdụrụ ala nʼelu ugwu Oliv, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya na nzuzo, sị: Gwa anyị, òle mgbe ihe ndị a ga-abụ? gini gābu kwa ihe-iriba-ama nke ọbibia-Gi, na nke ọgwugwu uwa?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs ajụjụ gbasara ihe ịrịba ama nke ọbịbịa ya nke ugboro abụọ na ọgwụgwụ nke ụwa mgbe ọ nọdụrụ ala n’Ugwu Oliv.

1. Ike Okwukwe: Otu esi akwado maka ọbịbịa nke ugboro abụọ Jizọs

2. Mkpa ikiri na ichere: nloghachi Jizọs na ọgwụgwụ nke ụwa

1. Ndị Rom 13:11-12 “E wezụga nke a, unu maara oge ahụ, na oge awa ahụ eruwo ka unu teta n'ụra. N’ihi na nzọpụta dị anyị nso ugbu a karịa mgbe anyị kweere na mbụ. Abali adiwo anya; ụbọchị dị nso. Ya mere, ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị ma yikwasị ihe agha nke ìhè.

2. Taịtọs 2:11-14 “N'ihi na amara nke Chineke pụtara ìhè, na-eweta nzọpụta maka mmadụ niile, na-azụ anyị ka anyị jụ asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi, na ndụ nsọpụrụ Chineke n'oge a, na-echere. maka olileanya anyị a gọziri agọzi, mpụta ìhè nke ebube Chineke anyị dị ukwuu na Onye Nzọpụta anyị bụ́ Jizọs Kraịst, onye nyere onwe ya maka anyị ka o wee gbapụta anyị n’ajọ omume niile na ime ka ndị mmadụ dị ọcha nye onwe ya maka ihe onwunwe ya bụ́ ndị na-anụ ọkụ n’obi ịrụ ezi ọrụ.”

Matiu 24:4 Jisus zara, si ha, Lezienu anya ka onye ọ bula ghara iduhie unu.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha mara ndị na-agbalị iduhie ha.

1. "Ihe ize ndụ nke aghụghọ"

2. "Ike nke Nghọta"

1. Ndị Efesọs 5:15-17; "Ya mere, lezienụ anya ka unu si ebi ndụ, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji ohere ọ bụla eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

2. Ilu 14:15; "Ndị dị mfe kwere ihe ọ bụla, ma ndị nwere ezi uche na-eche banyere nzọụkwụ ha."

Matiu 24:5 N'ihi na ọtutu madu gābia n'aham, nāsi, Mu onwem bu Kraist; ọ gāghọ kwa ọtutu madu.

Ọtụtụ ndị ozizi ụgha ga-abịa n’aha Jizọs duhie ọtụtụ ndị.

1. Ndị amụma ụgha: Ihe ize ndụ nke aghụghọ

2. Ikike Kraịst: Izere ozizi ụgha

1. Ọrụ 20: 29-31 - Ịdọ aka ná ntị Pọl Banyere Ndị Ozizi Ụgha

2. 2 Pita 2:1-3 – Ndị amụma ụgha na ahụhụ ha tara

Matiu 24:6 Unu ga-anụkwa okwu agha na asịrị agha dị iche iche: lezienụ anya ka unu ghara ịma jijiji: n’ihi na ihe ndị a aghaghi ime, ma ọgwụgwụ ihe erubeghị.

Itien̄wed emi aban̄a nte ekọn̄ m̀mê mme mbụk ekọn̄ emi ẹdidide idifịnake, sia utịt mîkesịmke.

1. Echegbula onwe gị, Na-ekwesị ntụkwasị obi - Lekwasị anya n'ịtụkwasị Chineke obi kama inwe nsogbu n'ihi nsogbu ụwa.

2. Ịnagide nsogbu n'ụbọchị ikpeazụ - Jikere maka ọgwụgwụ oge site n'idebe okwukwe na ịghara ịdaba n'egwu.

1. Ndị Rom 8:18 "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

2. Aisaia 41:10 "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Matiu 24:7 N'ihi na mba ga-ebili imegide mba ọzọ, alaeze ga-ebusokwa alaeze ọzọ agha;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu a ga-esi nwee esemokwu n'etiti mba dị iche iche, ụnwụ nri, ọrịa na-efe efe na ala ọma jijiji n'ebe dị iche iche.

1. Chineke ka na-achị ọbụna n'oge nsogbu.

2. Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka ihe na-eme n’ụwa, kama tụkwasị Chineke obi.

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 46: 1-3 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka na-adị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, n'agbanyeghị na ụwa na-adaba, ugwu niile na-adabakwa n'ime obi oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya. mbigbọ na ụfụfụ na ugwu na-ama jijiji n'ihi oké mkpọtụ ha."

Matiu 24:8 Ihe ndị a niile bụ mmalite ihe mwute.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ọtụtụ oge ndị tara akpụ ga-abịa tupu ọgwụgwụ nke ụwa.

1. "Mwute nke Oge Ọgwụgwụ: Ịdọ Aka ná ntị Jizọs Maka Anyị"

2. “Ike nke Okwu Jizọs: Ịkwadebe Maka Ihe gaje ịbịa”

1. Aisaia 61:1-2 - “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ́ m, n'ihi na Jehova etewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha na ntọhapụ n'ọchịchịrị nye ndị mkpọrọ.

2. Ndị Rom 8:18-19 - “Ana m agụ na ahụhụ anyị na-ata ugbu a abaghị uru iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị. N’ihi na ihe e kere eke na-atụsi anya ike ka e kpughee ụmụ Chineke.”

Matiu 24:9 Mgbe ahụ ka ha ga-arara unu nye ka e wedara unu n’ala, ha ga-egbukwa unu: mba nile ga-akpọkwa unu asị n’ihi aham.

A ga-akpagbu ma gbuo ndị na-eso ụzọ Jizọs n’ihi aha ya.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị kwesị ntụkwasị obi ọbụna n'agbanyeghị mkpagbu.

2. Ike nke aha Jizọs kwesịrị ịgbachitere.

1. Jọn 15:18-20 - "Ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị: ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ unu n'anya dị ka nke ya. uwa, ma arọputawom unu n'uwa: n'ihi nka uwa nākpọ unu asì: Chetanu okwu M'siri unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya. Ọ bụrụ na ha kpagburu m, ha ga-akpagbukwa unu.”

2. 1 Pita 4:12-13 - "Ndị enyi m, ka ọkụ nke na-agbakwasị ụkwụ bịakwasị unu iji nwalee unu, ka ọ ghara iju unu anya, dị ka à ga-asị na ọ bụ ihe ọhụrụ na-eme unu. Kraist, ka unu we ṅuria ọṅu nke-uku mb͕e ekpughere ebube-Ya.

Matiu 24:10 Ma mgbe ahụ ka a ga-akpasu ọtụtụ ndị, na-arara ibe ha nye, na-akpọkwa ibe ha asị.

Ọtụtụ ndị ga-akpasu ha iwe ma na-atụgharị megide ibe ha, na-eduga n'ịkpọasị.

1. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: Ihe ize ndụ nke imejọ ndị ọzọ"

2. " Ọnụ nke Nraranye: Ntụleghachi na Matiu 24:10"

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - "Ịhụnanya na-enwe ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị enwe anyaụfụ, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ dịghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ṅụrịa ọṅụ n'ihi ajọ omume, ma ṅụrịa ọṅụ n'eziokwu: ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile."

Matiu 24:11 Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebilikwa, duhiekwa ọtụtụ.

Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-agbasa ozizi ụgha ma duhie ọtụtụ ndị.

1. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha - Ndị Galeshia 1: 6-9

2. Nyochaa Ihe niile - 1 Ndị Tesalonaịka 5: 21-22

1. Jeremaịa 14:14; 23:25-32

2. 2 Pita 2:1-3; Mkpughe 19:20

Matiu 24:12 Ma nʼihi na ajọ omume ga-aba ụba, ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụkwa oyi.

Ịba ụba nke mmehie ga-eme ka ịhụnanya belata.

1: Anyị ga-alụ ọgụ megide ọnwụnwa nke mmehie kama ịzụlite ịhụnanya na ndụ anyị.

2: Anyị aghaghị ịmụrụ anya n'okwukwe anyị ma ghara ikwe ka mmehie merie anyị.

1: Ndị Rom 12: 9-10 - Ịhụnanya ga-abụrịrị ezi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike.

2: 1 Jọn 4: 7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke ma mara Chineke.

Matiu 24:13 Ma onye tachiri obi ruo ọgwụgwụ, onye ahụ ka a ga-azọpụta.

Amaokwu a na-emesi ike ịdị mkpa nke ntachi obi ka e wee zọpụta ya.

1: Iguzosi ike n'oge ihe isi ike - ilekwasị anya na mkpa nke ntachi obi n'oge nsogbu.

2: Okwukwe na-adịgide adịgide nke Ndị-nsọ - na-egosipụta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi

1: Ndị Hibru 10: 35-36 - "Ya mere, atụla ntụkwasị obi gị, n'ihi na ọ nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. "

2: Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ ga-anwale ule, ọ ga-anata okpueze nke ndụ nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

Matiu 24:14 Agēkwusa kwa ozi ọma nke a nke ala-eze elu-uwa dum madu bi ka ọ buru àmà nye mba nile; mb͕e ahu ka ọgwugwu ihe nile gābia.

Ebe a na-ekwu maka mkpa ọ dị ikwusa okwu Chineke na otú ọ ga-esi egosi ọgwụgwụ oge.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Okwu Chineke Si Mee Ka Anyị Dị n’Otu ma Jikere Anyị Maka Mgbe Ebighị Ebi.

2. Nnukwu Ọrụ: Otu Anyị Ga-esi Kesaa Ozi Chineke na Weta Ọbịbịa nke Ọgwụgwụ nso

1. Olu 1:8 – Ma unu gānata ike mgbe Mọ Nsọ gābiakwasi unu; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

2. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke nātọm utọ, o we gara nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

MATIU 24:15 Ya mere mb͕e unu gāhu ihe-árú nke itọb͕ọ-n'efu ahu, nke Daniel, bú onye-amuma kwuru, ka o nēguzo n'ebe nsọ, (onye nāgu, ya ghọta:)

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha mụrụ anya ma mara banyere “ihe arụ nke ịtọgbọrọ n’efu” nke Daniel onye amụma kwuru banyere ya.

1. Ihe arụ nke ịtọgbọrọ n'efu: Ihe ọ pụtara nye anyị taa

2. Dịrị Njikere: Ịdọ aka ná ntị Jizọs na Matiu 24

1. Daniel 9:27 - "Ọ ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ ya na ọtụtụ mmadụ guzosie ike otu izu: ma n'etiti izu ka ọ ga-eme ka àjà na onyinye ahụ kwụsị, na n'ihi mgbasa nke ihe arụ nile ọ ga-eme ka ọ tọgbọrọ n'efu. ọbụna ruo n’ikpeazụ, a ga-awụkwasịkwa ihe e kpebisiri ike n’ahụ́ ndị tọgbọrọ n’efu.”

2. 2 Ndị Tesalonaịka 2:3 - "Ka onye ọ bụla ghara iduhie unu n'ụzọ ọ bụla: n'ihi na ụbọchị ahụ agaghị abịa, ma ọ bụrụ na ndapụ abịaghị, ewe kpughee nwoke ahụ nke mmehie, nwa mbibi."

Matiu 24:16 Mgbe ahụ ka ndị nọ na Judia gbalaga nʼugwu.

Ebe ahụ na-adụ ndị nọ na Judia ọdụ ka ha gbaga n’ugwu n’oge ihe ize ndụ.

1. Anyị ga-adị njikere ịgbapụ mgbe ihe egwu dị nso.

2. Anyị aghaghị ịṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị Chineke ka anyị nọrọ ná nchebe.

1. Ilu 22:3 - Onye nwere ezi uche nāhu ihe ọjọ, zobe onwe-ya: Ma ndi nēnweghi uche nāgabiga, ewe ta ha nra.

2. Abụ Ọma 91:14-16 - N'ihi na ọ huwo n'anya-Ya n'arum, n'ihi nka ka M'gānaputa ya: M'gēme kwa ya ka ọ di elu, n'ihi na ọ mawo aham. Ọ gākpọkum, M'gāza kwa Ya: N'ahuhu ka M'gānọyere ya; M ga-anapụta ya, sọpụrụ ya. Ogologo ndu ka M'gēji me ka afọ ju ya, me ka ọ hu nzọputam.

Matiu 24:17 Ka onye nọ nʼelu ụlọ ghara ịrịdata iwepụta ihe ọ bụla nʼụlọ ya.

Jizọs gwara ndị mmadụ ka ha ghara ịlaghachi n'ụlọ ha mgbe ha na-agbapụ n'otu obodo.

1. Chineke maara ihe ga-akacha baara anyị uru, ọ ga-enyekwara anyị ihe nchebe dị mkpa iji chebe anyị.

2. Okwukwe anyị na Chineke ga-enweta ụgwọ ọrụ ma anyị gee ntị ma gbasoo ntụziaka ya.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Matiu 6:25-33 - "Ya mere ana m asị unu, unu echegbula onwe unu banyere ndụ unu, ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ọ bụghị ndụ karịrị nri. , ahụ́ kwa karịa uwe? Leenụ anụ ufe nke eluigwe: ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghị ewe ihe ubi, ha adịghị ekpokọtakwa ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị oké ọnụ ahịa karịa ha?

Matiu 24:18 Ma onye nọ nʼọhịa, ka ọ ghara ịlaghachi azụ iburu uwe ya.

Amaokwu a na-adọ aka ná ntị ka mmadụ ghara ịhapụ ọrụ ya ngwa ngwa, karịsịa n'agbanyeghị ihe egwu dị nso.

1. Ịghọta Ịdị Ịdị mkpụmkpụ nke Ndụ: Ntụgharị uche na Matiu 24:18 .

2. Ịkwadebe Onwe Anyị Maka Nsogbu Ndị A Na-atụghị anya Ya: Ọmụmụ Matiu 24:18 .

1. Luk 14:28-30 - "N'ihi na ònye n'ime unu, nke na-achọ iwu ụlọ elu, na-agaghị eburu ụzọ nọdụ ala gụọ ihe ọ ga-efu, ma o nwere ihe ga-ezu iji wuchaa ya? Ma ọ bụghị ya, mgbe ọ tọrọ ntọala ma ọ bụghị Ndị niile na-ahụ ya malitere ịkwa ya emo, na-asị, ‘Nwoke a malitere iwu ụlọ, ma o nweghị ike iwucha ya.’”

2. Ndị Hibru 10:35-36 - “Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. N’ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ.”

Matiu 24:19 Ahuhu gādiri ndi di ime na ndi nēnye nwa n'ubọchi ahu!

Na Matiu 24:19, Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ihe isi ike ndị ga-abịara ndị nne dị ime na ndị na-enye nwa ara n’oge ọgwụgwụ.

1. "Oge kacha sie ike: Ndị nne dị ime na ndị nọọsụ n'oge ọgwụgwụ"

2. "Ịdọ aka ná ntị Jizọs: Ịtachi obi n'Ahụhụ Ndị Nne"

1. Aịzaya 40:11 - "Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ, ọ ga-achịkọtakwa ụmụ atụrụ n'ogwe aka ya, ọ ga-eburu ha n'obi ya, jiri nwayọọ na-edu ndị na-eto eto."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:3 - "N'ihi na mgbe ha ga-asị, Udo na ntụkwasị obi, mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha, dị ka ime n'ahụ nwanyị dị ime; ma ha agaghị agbanarị."

Matiu 24:20 Ma kpenu ekpere ka mgbapụ unu ghara ịbụ nʼoge oyi ma ọ bụ nʼụbọchị izu ike.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị ka ị ghara ịgbapụ n'ụbọchị izu ike ma ọ bụ n'oge oyi.

1: Okwukwe anyị na-akpọ anyị ka anyị dị njikere kamakwa ka anyị na-echeta ọrụ anyị na Chineke.

2: Ihe ndakpọ olileanya nke ndụ ekwesịghị ime ka anyị chefuo iwu Chineke.

1: Deuterọnọmi 5: 12-15 - Sọpụrụ ụbọchị izu ike ma debe ya nsọ.

2: Aisaia 40:31 - Ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ.

Matiu 24:21 Nʼihi na mgbe ahụ ka oké mkpagbu ga-adị, nke na-adibeghị kemgbe mmalite nke ụwa ruo ugbu a, e e, ma-ọbụghị ma ọlị.

Oké mkpagbu bụ oge oké nhụjuanya nke ga-eme tupu Jizọs alọghachi.

1: Chineke na-achị ga-ewebatakwa anyị n’oké mkpagbu ahụ.

Nke abụọ: Anyị ga-atụkwasị Chineke obi ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye ya n’oge oké mkpagbu.

1: Ndị Rom 8: 31-39 - Ọ dịghị ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke.

2: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Matiu 24:22 Ma ọ buru na emeghi ka ubọchi ahu di nkpirikpi, agaraghi-azọputa madu ọ bula: ma n'ihi ndi arọputara ka agēme ka ubọchi ahu di nkpirikpi.

Chineke ga-ebelata ụbọchị mkpagbu n'ihi ndị a họpụtara.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Ndị Ọ họpụtara: Otú Ebere Chineke si echebe ndị Ya n'oge nsogbu

2. Nkwa nke Nchebe Chineke: Otú ihe Chineke nyere anyị si azọpụta anyị ná mkpagbu.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 54:17 - Ọ dịghị ngwa ọgụ akpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma; ma ire ọ bula nke gēbili imegide gi n'ikpé ka i gāma ikpe. Nka bu ihe-nketa nke ndi-orù nke Onye-nwe-ayi, ma ezi omume-ha sitere na Mu, ka Jehova siri.

Matiu 24:23 Mgbe ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu, ‘Lee, Kraịst nọ n’ebe a, ma ọ bụ n’ebe ahụ; ekwela ya.

Jizọs dụrụ ndị na-eso ụzọ ya ọdụ ka ha ghara ikwere onye ọ bụla na-azọrọ na ya bụ Mesaịa ahụ, ọ bụrụgodị na ha na-azọrọ na ha bụ ya n’otu ebe.

1. “Kpacharanụ Anya Maka Ndị Amụma Ụgha”

2. "Ihe ize ndụ nke ikwere ebubo ụgha"

1. Jeremaia 29:8-9 "N'ihi na otú a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha, bú Chineke nke Israel, siri: Ka ndi-amuma-unu na ndi nāju unu ase, ndi nọ n'etiti unu, ghara iduhie unu, ege-kwa-la nti nrọ-unu nke unu nēme ka ha ghọ ndi-orù-unu. N'ihi na ha nēburu unu amuma ugha n'aham: eziteghm ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

2. 2 Pita 2:1-3 "Ma e nwekwara ndị amụma ụgha n'etiti ndị mmadụ, ọbụna dị ka ndị ozizi ụgha ga-adị n'etiti unu, ndị na-ezoro ezo na-ewebata ozizi ụgha dị njọ, ọbụna na-agọnarị Onyenwe anyị nke zụtara ha, na-ewetara onwe ha. nbibi ngwa ngwa: ọtutu madu gāb͕aso kwa uzọ-ha nile nke ajọ omume-ha, n'ihi ha ka agēji kwujọ okwu-ha n'uzọ ezi-okwu-ha: site kwa n'anya-uku ka ha gēji okwu-ugha me zuere unu ihe-ahia: ndi ikpé-ha nādighi-adi ub͕u a site na mb͕e di anya di anya, ha nēweta kwa ha ihe. ikpe agaghị ada ụra."

Matiu 24:24 N'ihi na Kraist ugha na ndi-amuma ugha gābili, gosi kwa oké ihe-iriba-ama na ọlu-ebube nile; nke mere na, ọbụrụ na ọ ga-ekwe omume, ha ga-eduhie ndị a họpụtara.

Ndị ozizi ụgha na ndị amụma ga-eduhie ọbụna ndị a họpụtara, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.

1. Ịmata ndị nkuzi ụgha na ndị amụma

2. Unu ekwela ka ozizi ụgha duhie unu

1. Matiu 7:15-20 - Kpachara anya maka ndị amụma ụgha

2. 1 Jọn 4:1-6 - Nyochaa ndị mmụọ ka ị mara ma hà si na Chineke

Matiu 24:25 Lee, agwawo m unu na mbụ.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha mụrụ anya ma dịrị njikere maka ọbịbịa nke alaeze Chineke.

1. Mara: Jizọs Na-agba Anyị Ntị Ka Anyị Jikere Maka Ọbịbịa nke Alaeze Chineke

2. Mkpa ọ dị ịṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị Jizọs

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:2-4 - N'ihi na unu maara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị.

2. 1 Ndị Kọrịnt 16:13 - Na-echenụ nche, guzosienụ ike n'okwukwe, na-emenụ ka ndị ikom, dị ike.

Matiu 24:26 Ya mere ọ buru na ha asi unu, Le, Ọ nọ n'ọhia; apula: le, ọ nọ n'ime-ulo nzuzo; ekwela ya.

Amaokwu a na-adọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ikwere ndị amụma ụgha ma tụkwasị obi n'okwu Chineke kama.

1. Ekwetala Ụgha: Ịtụkwasị Obi n'Okwu Chineke

2. Ndị amụma ụgha: Nghọta dị n'ụwa taa

1. 2 Timoti 3:16-17 "Akwụkwọ Nsọ dum ka Chineke na-ekupụ ume, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ onye a kwadebere maka ezi ọrụ ọ bụla."

2. Aisaia 8:20 "Degara ozizi na àmà! Ọ bụrụ na ha agaghị ekwu dị ka okwu a si dị, ọ bụ n'ihi na ha enweghị chi."

Matiu 24:27 N'ihi na dị ka àmụ̀mà si n'Ọwụwa Anyanwụ abịa, na-enwukwa ruo n'Ọdịda Anyanwụ; otú a ka ọbibia Nwa nke madu gādi.

Ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ ga-adị ka àmụmà, nke mmadụ niile na-ahụ anya.

1. Ìhè nke Ụwa: A na ọbịbịa nke Ọkpara nke mmadụ

2. Jizọs na-abịa: A na olileanya na mgbapụta

1. Ọrụ Ndịozi 1:11: “Jizọs a, onye e napụworo n'ebe unu nọ baa n'eluigwe, ga-abịakwa otú ahụ dị ka unu hụrụ ka ọ na-aga n'eluigwe.

2. Aisaia 9:2: “Ndị na-ejegharị n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè: ndị bi n'ala nke onyinyo ọnwụ, ìhè amụkwasịkwara ha.”

Matiu 24:28 Nʼihi na ebe ọ bụla ozu dị, nʼebe ahụ ka a ga-achịkọta ugo.

Amaokwu a gosiri ihe Jizọs kwuru na ọnwụ na mbibi ga-adọrọ uche gaa n’ihe omume ahụ.

1: Mkpọkọta ugo na-anọchi anya ọnwụ na mbibi, na kwesịrị iduga anyị ịtụgharị uche na adịghị ike nke ndụ.

2: Ịchịkọta Ugo bụ ihe na-echetara ịdọ aka ná ntị Jizọs na ọnwụ na mbibi ga-abịara ndị na-akwadobeghị.

1: Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2: Jemes 4:14 – Ị maghị ihe echi ga-abụ. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ.

Matiu 24:29 Ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghịkwa enye ìhè ya, kpakpando ga-esikwa n’eluigwe daa, a ga-emekwa ka ike nke eluigwe maa jijiji.

Jizọs buru amụma na mgbe oge mkpagbu gachara, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghịkwa enye ìhè ya, kpakpando ga-esikwa n’eluigwe daa, a ga-emekwa ka ike ndị dị n’eluigwe maa jijiji.

1. Otú E Si Jikere Maka Nsogbu ná Ndụ - Matiu 24:29

2. Ịtụkwasị Obi ná Nchebe Chineke n'Oge Nsogbu - Matiu 24:29

1. Aisaia 13:10 – N'ihi na kpakpando nile nke elu-igwe na nkpọkọta-ha nile agaghi-enye ìhè-ha: anyanwu gāb͕a ọchichiri n'ọputa-ya, ọnwa agaghi-eme kwa ka ìhè-ya munwu.

2. Ndị Hibru 12:26-27 - Onye olu-Ya we me ka uwa me nkpatu: ma ub͕u a o kwere nkwa, si, Ọ bughi kwa ala ọzọ ka M'nējighari ọzọ, kama ọ bu kwa elu-igwe. Ma okwu a, Ọ bu kwa otù ub͕ò, nēgosi n'iwepu ihe nile nke anēme nkpatu, dika ihe emere, ka ihe nke anāgaghi-ama jijiji we digide.

Matiu 24:30 Mgbe ahụ ka ihe ịrịba ama nke Nwa nke mmadụ ga-apụta n’eluigwe: mgbe ahụ ka ebo niile nke ụwa ga-eru uju, ha ga-ahụkwa Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n’ígwé ojii nke eluigwe n’ike na ebube dị ukwuu.

Ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Jizọs ga-abụ ihe omume dị ebube nke nwere ihe ịrịba ama nke Nwa nke mmadụ nke pụtara n’eluigwe na Jizọs na-abịa n’ígwé ojii.

1. Ebube nke Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ

2. Jikere maka nloghachi nke Eze

1. Nkpughe 1:7 - Le, ọ nēji igwe-oji bia; anya nile ọ bula gāhu kwa ya, ha na ndi nāmapu ya: ma ab͕uru nile nke uwa gākwa ákwá n'ihi ya.

2. Zekaraia 14:5 - Unu gāb͕alaga kwa na ndagwurugwu ugwu, n'ihi na ndagwurugwu ugwu gāruru Asal: e, unu gāb͕alaga, dika unu siri n'iru ala-ọma-jijiji b͕alaga n'ubọchi Uzaia, bú eze eze. Juda: Jehova, bú Chinekem, gābia kwa, ya na ndi nsọ nile;

Matiu 24:31 Ọ ga-ejikwa olu opi zite ndị mmụọ ozi ya, ha ga-esikwa n’ifufe anọ chikọta ndị ọ họpụtara site n’otu nsọtụ elu-igwe ruo na nsọtụ ọzọ.

Jizọs ga-ezite ndị mmụọ ozi ndị ji oké ụda opi kpọkọta ndị a họpụtara site n’akụkụ anọ nke ụwa.

1: Opi ga-ada, na-ekwupụta nloghachi nke Jisus na nkpọkọta nke ndị Ya.

2: Anyị niile ga-eso Jizọs ọzọ, n’agbanyeghị ebe agbasasịrị anyị.

1: 1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17 - N'ihi na Jehova n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata na iti-nkpu nke iwu, na olu nke onyeisi ndị mmụọ ozi, na olu nke opi nke Chineke. Na ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebu ụzọ bilie.

2: Mkpughe 11:15 - Mgbe ahụ, mmụọ ozi nke asaa fụrụ opi ya, oké olu wee dị n'eluigwe, na-asị, "Alaeze nke ụwa aghọwo alaeze nke Onyenwe anyị na nke Kraịst ya, na ọ ga-achị ruo mgbe ebighị ebi na mgbe ebighị ebi. "

Matiu 24:32 Ugbu a mụtanụ ilu osisi fig; Mb͕e alaka-ya nāb͕a nrò, nāwaputa kwa akwukwọ, unu mara na mb͕e okpom-ọku di nso;

Ihe atụ nke osisi fig: oge okpomọkụ dị nso mgbe alaka ya dị nro ma epupụta pụtara.

1. Olileanya nke Oge Ọhụrụ

2. Nkwadebe maka mgbanwe

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Matiu 24:33 Ya mere unu onwe unu, mgbe unu ga-ahụ ihe ndị a niile, maranụ na ọ dị nso, ọbụna nʼọnụ ụzọ.

Jizọs gwara anyị ka anyị mata ihe ịrịba ama nke ọbịbịa ya na ijikere maka ya.

1. "Dịrị Njikere: Ihe ịrịba ama nke Ọbịbịa nke Onyenwe Anyị"

2. "Ịdị nso nke Onyenwe anyị: Ịmara na Ọ nọ nso"

1. Luk 21:28 - "Ugbu a mgbe ihe ndị a malitere ime, guzosienụ ike welie isi unu, n'ihi na mgbapụta unu na-eru nso."

2. Matiu 24:44 - “Ya mere unu onwe unu ga-adịkwa njikere, n’ihi na Nwa nke mmadụ na-abịa n’oge awa unu na-atụghị anya ya.”

Matiu 24:34 Nʼezie a sị m unu, Ọgbọ a agaghị agabiga, ruo mgbe ihe ndị a nile emezu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ihe niile e buru n'amụma ga-eme n'ọgbọ dị ugbu a.

1. Okwu Chineke bụ eziokwu: Anyị pụrụ ịtụkwasị ihe O kwere ná nkwa obi

2. Ibi ndụ n'ìhè nke ihe omume ndị e buru n'amụma: Ime Ihe Ugbu a

1. Aisaia 40:8: "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru na-akpọnwụ: ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi."

2. Ndị Efesọs 1:13-14: “N'ime Ya ka unu onwe-unu kwa, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu, we kwere na Ya, were Mọ Nsọ nke ekwere ná nkwa, bú ihe-nkweta nke ihe-nketa-ayi rue mb͕e ebighi-ebi ka ha raworo. anyị nwetara ya, ka e wee too ebube ya.”

Matiu 24:35 Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga.

Amaokwu a na-ekwusa na okwu Chineke ga-eguzosi ike, ọbụna mgbe ihe ọ bụla ga-emezu.

1. Okwu Chineke Na-adigide

2. Ụdị Okwu Chineke adịghị agbanwe agbanwe

1. Aisaia 40:8 - “Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.”

2. 1 Pita 1:25 - “Ma okwu Onyenwe anyị na-adịru mgbe ebighị ebi. Okwu a bụkwa ozi ọma e kwusara unu.”

Matiu 24:36 Ma ọ dịghị onye maara ụbọchị ahụ na oge awa ahụ, ọ dịghịkwa ndị mmụọ ozi nke eluigwe maara, ma e wezụga Nna m nanị.

Ọ dịghị onye ma mgbe ọgwụgwụ nke ụwa ga-abịa, nanị Chineke maara.

1. Mkpa ọ dị ịtụkwasị obi na oge Chineke.

2. Otu esi akwadebe maka ụbọchị amaghị.

1. Jeremaịa 29:11 "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Abụ Ọma 31:15 "Oge m dị n'aka Gị."

Matiu 24:37 Ma dị ka ụbọchị Noa dịrị, otu ahụ ka ọbịbịa Nwa nke mmadụ ga-adịkwa.

Ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ ga-adị ka ụbọchị Noa.

1 N'ubọchi Noa, uwa juputara na nmehie na ajọ omume, ma Chineke ka nēnye uzọ nzọputa na nkwa nke olile-anya site n'aka Noa na ezi-na-ulo-ya.

2: Anyị ga na-echeta mgbe niile inwe okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke, ọbụna mgbe ụwa gbara anyị gburugburu yiri ka juputara na ajọ omume na mmehie.

1: Jenesis 6: 5-9 - Jehova hụrụ otú ajọ omume nke ụmụ mmadụ si dị ukwuu n'ụwa, na na echiche ọ bụla nke echiche obi mmadụ bụ naanị ihe ọjọọ mgbe niile.

2: Ndị Rom 5: 12-14 - Ya mere, dị nnọọ ka mmehie si n'otu mmadụ bata n'ụwa, na ọnwụ sitere na mmehie, na otú a ka ọnwụ wee ruo mmadụ nile, n'ihi na mmadụ nile mehiere.

Matiu 24:38 Nʼihi na nʼụbọchị ndị bu iju mmiri ahụ, ha na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-alụ nwunye, na-enyekwa di na nwunye, ruo ụbọchị Noa banyere nʼụgbọ ahụ.

N’ụbọchị ndị bu iju mmiri ahụ ụzọ, ndị mmadụ nọ na-ebi ndụ ha na-adị kwa ụbọchị n’agbanyeghị ihe ikpe na-abịanụ.

1: Ndu ayi nādighi-aka; anyị ga-adị njikere mgbe niile maka ikpe, n'ihi na ọ nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla.

2: Anyị agaghị eji ndụ ahụ Chineke nyere anyị egwuri egwu, n'ihi na enwere ike ịnapụ anyị ya n'otu ntabi anya.

1: Jenesis 6:5-8 - Chineke huru na ihe ọjọ nke madu riri nne n'uwa, na echiche nile ọ bula nke echiche obi-ya bu nání ihe ọjọ mb͕e dum.

2:1 Pita 3:20 - Ndị na-enupụ isi n'oge gara aga, mgbe ogologo ntachi obi nke Chineke chere n'ụbọchị Noa, mgbe a na-edozi ụgbọ ahụ, nke e jiri mmiri zọpụta mmadụ ole na ole, ya bụ, mkpụrụ obi asatọ.

Matiu 24:39 Ma ha amaghị ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara, kpụrụ ha nile pụọ; otú a ka ọbibia Nwa nke madu gādi.

Ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ ga-abụ na mberede na ihe a na-atụghị anya ya dị ka iju mmiri ahụ.

1: Jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe

Nke abụọ: Jikere maka nloghachi Kraịst

1: Luk 12:35-40 – Jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5: 1-11 - Dịrịnụ nche na njikere maka nloghachi nke Onye-nwe

Matiu 24:40 Mgbe ahụ mmadụ abụọ ga-anọ n'ọhịa; agēwere otù, ma rapu nke-ọzọ.

A ga-ekewapụ mmadụ abụọ n'ubi, otu na-ahapụ nke ọzọ.

1. Ikpe Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, ọ dịghịkwa onye ga-agbanarị ya.

2. Ijikere maka ikpe Chineke dị mkpa.

1. 2 Ndị Kọrint 5:10 - N'ihi na anyị nile aghaghi iputa n'iru oche-ikpé nke Kraist, ka onye ọ bula we nata ihe emere n'aru, dika ihe o meworo si di, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2. Ndị Rom 14:12 - Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke.

Matiu 24:41 Ndị inyom abụọ ga-egwe ihe n'ebe nkume igwe nri; agēwere otù, ma rapu nke-ọzọ.

Mmadụ abụọ ga na-eme otu ihe ahụ, ma a ga-akpọrọ otu na a ga-ahapụ nke ọzọ.

1. Mkpa ọ dị ịdị njikere maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị.

2. Anyị ga-ejikere onye ọ bụla n’ime onwe ya maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:2-4 - N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ na-asị, “Udo na ntụkwasị obi dị,” mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha dị ka ime na-adakwasị nwanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị.

2. Luk 21:34-36 - “Ma nēchenu onwe-unu ka unu ghara iṅubiga-ókè nke manya-vine na iṅubiga-manya-ókè na ncheb͕u nke ndu nka tua arọ́, ubọchi ahu we biakwasi unu na mberede dika ọnyà. N’ihi na ọ ga-abịakwasị ndị niile bi n’elu ụwa dum. Ma mụrụnụ anya mgbe niile, na-ekpe ekpere ka unu nwee ike ịgbanarị ihe ndị a niile nke gaje ime, na iguzo n’ihu Nwa nke mmadụ.”

Matiu 24:42 Ya mere na-eche nche: nʼihi na unu amataghị oge awa Onyenwe unu ga-abịa.

Jizọs na-akụzi na anyị kwesịrị ịmụrụ anya mgbe niile ma na-eche nche maka ọbịbịa ya, ebe anyị na-amaghị mgbe ọ ga-abịa.

1. "Chere ma chere: Jikere maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị"

2. "Lụrụ anya: Nlaghachi nke Jizọs Agbagharala"

1. Ndị Hibru 9:28 - "Ya mere a chụrụ Kraịst n'àjà otu ugboro ka o buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ. Ọ ga-apụta ìhè nke ugboro abụọ na-enweghị mmehie maka ndị na-echere Ya maka nzọpụta."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-4 - "N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. N'ihi na mgbe ha na-asị, "Udo na nchekwa!" Mb͕e ahu na mberede ka nbibi nābiakwasi ha, dika ime nēme nwanyi di ime: ha agaghi-ab͕apu kwa.

Matiu 24:43 Ma maranụ nke a, na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ mara nʼoge nche nke onye ohi ga-abịa, ọ gaara echere, ma ọ gaaraghị ekwe ka agbajie ụlọ ya.

Onye nwe ụlọ gaara akwadoro ma ọ bụrụ na ọ mara mgbe onye ohi na-abịa.

1. Dịrị njikere maka ihe a na-atụghị anya ya - Matiu 24:43

2. Ekwela ka e jide gị n’amaghị ama - Matiu 24:43

1. Ilu 22:3 - Onye nwere ezi uche nāhu ihe ọjọ, zobe onwe-ya: Ma ndi nēnweghi uche nāgabiga, ewe ta ha nra.

2. 1 Pita 5:8 - Nwee uche ziri ezi, mụrụ anya; n'ihi na onye-nkpab͕u-unu, bú ekwensu, dika ọdum nāb͕ọ uja, nējeghari, nāchọ onye ọ gēripia.

Matiu 24:44 Ya mere unu onwe-unu jikere kwa: n'ihi na n'oge hour unu nēchèghi ka Nwa nke madu gābia.

Nwa nke mmadụ ga-abịa n’oge awa a na-atụghị anya ya, ya mere dịrị njikere.

1. "Dịrị Njikere: Na-akwadebe maka nlọghachi Nwa nke Mmadụ Na-atụghị anya ya"

2. "Dịrị Njikere: Ibi n'Atụmatụ nke Ọlaghachi Nwa nke Mmadụ"

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:2-4 - "N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. dika ime nābiakwasi nwanyi di ime, ma ha agaghi-ab͕apu: ma unu anọghị n'ọchichiri, umu-nna-ayi, n'ihi na ubọchi ahu gāju unu anya dika onye-ori.

2. Jemes 5:7-8 – Ya mere, ụmụnna, nwee ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Le ka onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, nēnwe ntachi-obi bayere ya, rue mb͕e ọ nānara miri-ozuzo nke-isi na nke mb͕e mbu. Gị onwe gị kwa, nwee ndidi. Mee ka obi unu guzosie ike, n’ihi na ọbịbịa nke Onye-nwe dị nso.

Matiu 24:45 Ònyekwa bụ ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, nke nwekwara uche, onye onye-nwe ya mere onye-isi ezinụlọ ya, inye ha anụ nʼoge ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị ịbụ ohu Jehova kwesịrị ntụkwasị obi na amamihe.

1. “Oku Ka Ịbụ Ndị Ohu Na-ekwesị Ntụkwasị Obi na Mara Ihe”

2. “Ịrụzu Ọrụ Anyị Dị Ka Ndị Ozi Chineke”

1. Ilu 2:6-9 - N'ihi na Jehova nēnye amam-ihe: n'ọnu-Ya ka ihe-ọmuma na nghọta si aputa. Ọ nēdobere onye ezi omume ezi amam-ihe: Ọ buru ndi nēje ije n'izi-ezi ihe-ọchichi. Ọ nēdebe uzọ nile nke ikpé, Ọ nēdebe kwa uzọ ndi-ebere-Ya. I gāghọ kwa ezi omume, na ikpé, na izi-ezi; e, ezi ụzọ nile.

2. Jemes 1:5-8 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; agēnye kwa ya. Ma ya rịọ n'okwukwe, ọ dịghị ihe na-atụgharị uche. N'ihi na onye na-ama jijiji yiri ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-enugharị na-enugharịkwa ya. N'ihi na ka onye ahu ghara iche na ọ gānata ihe ọ bula n'aka Onye-nwe-ayi. Onye nwere uche abua nādighi-eguzo ọtọ n'uzọ-ya nile.

Matiu 24:46 Ngọzi na-adịrị ohu ahụ, onye onyenwe ya ga-abịa mgbe ọ ga-ahụ na ọ na-eme otú ahụ.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na ịdị uchu n’ozi ha, n’ihi na a ga-enweta ụgwọ ọrụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọghachi.

1. Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi ruo mgbe Onyenweanyị ga-alọta

2. Inweta ugwo olu nke ije ozi

1. Ilu 13:4 - Mkpụrụ obi onye umengwụ na-agụsi agụụ ike, ọ naghị enwetakwa ihe ọ bụla, ma mkpụrụ obi ndị dị uchu na-enye afọ ojuju.

2. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ọrụ, ọ bụghị maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-anata ihe nketa ahụ ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ unu. Ị na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi.

Matiu 24:47 Nʼezie a sị m unu, na Ọ ga-eme ya onye-isi ihe nile o nwere.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ohu kwesịrị ntụkwasị obi ka e mere onye na-achị ihe niile onye nwe ya nwere.

1: A ga-akwụghachi anyị ụgwọ maka ikwesị ntụkwasị obi anyị ka e mere anyị ndị na-achị ihe niile Chineke nwere.

2: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ma na-erube isi n'uche Ya, n'ihi na nke a ga-eduga anyị na ụgwọ ọrụ ka ukwuu.

Ndị Hibru 11:6 - Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2: Ndị Kọlọsi 3:23 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

Matiu 24:48 Ma ọ buru na ajọ orù ahu gāsi n'obi-ya, Onye-nwem nēbilata ọbibia-ya;

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide afọ ojuju na enweghị okwukwe mgbe ọ na-echere nloghachi Jizọs.

1: Na-eche nche, jikerekwa maka ọbịbịa nke Onye-nwe.

2: Nwee okwukwe na Jehova ga-abịa n'oge nke ya.

1: Luk 12: 35-40 - "Ngọzi na-adịrị ndị ohu ahụ bụ ndị nna ukwu na-ahụ anya mgbe ọ bịara."

2: 1 Pita 4: 7 - "Ọgwụgwụ ihe niile dị nso. Ya mere, nwee uche na uche ziri ezi, ka i wee kpee ekpere."

Matiu 24:49 Ọ ga-amalitekwa tie ndị ohu ibe ya ihe, na iso ndị aṅụrụma rie ihe;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a owo emi ọtọn̄ọde ndinam n̄kpọ ye ekemmọ mme asan̄autom esie, ye ndikpa mmịn.

1: Ka anyị ghara ịbụ ndị na-achọ naanị ọdịmma onwe anyị, ma ọ bụ na-emegbu ndị ọzọ, kama meere mmadụ niile ebere na ịhụnanya.

2: Ayi agaghi-aṅubiga manya ókè, n'ihi na ọ bu nmehie na ihe nātọ Chineke utọ.

1: Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka ewepụ obi ilu niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, tinyere ihe ọjọọ niile. "

2: Ilu 20: 1 - "Onye na-akwa emo ka mmanya bụ, ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya bụ onye na-ese okwu, ma onye ọ bụla nke e ji eduhie ya adịghị ama ihe."

Matiu 24:50 Onye-nwe ohu ahụ ga-abịa nʼụbọchị ọ na-adịghị ele anya ya, na nʼoge awa ọ na-amaghị.

Onye-nwe ga-abịa mgbe a na-atụghị anya ya.

1: Na-adị njikere mgbe niile maka nloghachi nke Onye-nwe.

2: Adịla afọ ojuju n'okwukwe gị, n'ihi na ị maghị mgbe Onyenwe anyị ga-abịa.

1: Luk 12:35-40 - Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha dị njikere na ịmụrụ anya maka nloghachi ya.

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-4 - Pọl na-agba ndị ụka ume ka ha na-eche nche na uche, ọ bụghị ibi n'ọchịchịrị.

MATIU 24:51 Ọ gēb͕u kwa ya, nye ya òkè-ya n'etiti ndi-iru-abua: n'ebe ahu ikwa-ákwá na ita-izi eze gādi.

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ihe ndị na-esi n’ịghara ikwesị ntụkwasị obi pụta, bụ́ ndị gụnyere ikewapụ n’ebe Chineke nọ na iso ndị ihu abụọ kerịta òkè, bụ́ ndị ga-akwa ákwá na ịta ikikere ezé.

1. Ịdọ aka ná ntị Jizọs: Ịkwadebe maka Ikpe Ikpeazụ

2. Kwụsịnụ ntụkwasị obi ma ọ bụ chere ihe ga-esi na ya pụta: Ikwa ákwá na ịta ikikere ezé

1. Abụ Ọma 35:13 – Ma mụ onwe m, mgbe ha na-arịa ọrịa, uwe m bụ ákwà iru uju: Eji m obubu ọnụ weda mkpụrụ obi m ala; ekperem we laghachi n'obim.

2. Matiu 25:41 – Mgbe ahụ ọ ga-agwakwa ha ndị nọ n'aka ekpe, Si n'ebe m nọ pụọ, unu a bụrụ ọnụ, banye n'ọkụ ebighị ebi, nke edoziworo ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.

Matiu 25 nwere ilu gbasara ụmụ agbọghọ iri ahụ, talent, wee jiri ikpe mba dị iche iche mechie.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ ji ilu nke ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke meghere (Matiu 25:1-13). N’ilu a, ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke na-eburu oriọna ha izute nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ. Ise mara ihe, weta kwa manu ọzọ, ebe ise bu ndi-nzuzu ma ha emela. Mgbe nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ na-egbu oge, ha niile na-arahụ ụra. N'etiti abalị iti mkpu na-eti 'Lee nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ! Pụtanụ izute ya!' Ụmụ agbọghọ niile na-eteta n'ụra kpụzie oriọna ha mana ndị nzuzu agwụla mmanụ jụọ ndị maara ihe na-ekesa nke ha mana ndị maara ihe jụrụ sị na o nwere ike ọ gaghị ezuru anyị abụọ, ị ga-azụrụ onwe gị. Mgbe ha na-aga ịzụ mmanụ, nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ bịarutere; ndị dị njikere so ya bata n'ọnụ ụzọ oriri agbamakwụkwọ. Mgbe e mesịrị, ndị ọzọ bịakwara sị, Onyenwe anyị Jehova megheere anyị ụzọ! Ma ọ zara, si, N'ezie asim i na amaghm gi. Ya mere, Jizọs dọrọ aka ná ntị mgbe niile ịdị njikere n'ihi na amaghị ụbọchị ma ọ bụ awa.

Paragraf nke abụọ: Nke a na-esote Ilu nke Talent (Matiu 25:14-30). Onye na-aga njem na-enyefe ndị ohu ya ihe onwunwe ya otu talent ise nke ọzọ abụọ abụọ dị ka ike ya si dị. Abụọ mbụ itinye ego na-enweta karịa mana nke atọ na-eli talent ya n'ala onye isi egwu. Mgbe nna ukwu lọghachiri, ọ na-eto ndị ohu abụọ mbụ ma ọ katọrọ ntaramahụhụ ohu nke atọ enweghị ụzọ ọdịda iji ihe e nyere ya mee ihe nke ọma na-ekwu "N'ihi na onye ọ bụla nke nwere ka a ga-enye ya karịa, ha ga-enwekwa ụba nke onye ọ bụla na-enweghị ọbụna ihe o nwere, a ga-ewere ya. site n'aka ha."

Paragraf nke atọ: N’ikpeazụ, Jizọs kọwara Mba ikpe (Matiu 25:31-46) ebe Ọkpara mmadụ na-abịa n’ebube ya nọkwasị n’ocheeze ya dị ebube, mba dị iche iche gbakọrọ n’ihu Ya na-ekewapụ ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ na-ekewapụ atụrụ na ewu na-atụkwasị atụrụ n’elu ewu aka nri ya. Aka ekpe ya. Mgbe ahụ ọ kpọkwara ndị ezi omume nketa Ya nke edoziworo ha site n’ụwa n’ihi na mgbe agụụ gụụrụ ya onye ala ọzọ gba ọtọ na-arịa ọrịa n’ụlọ mkpọrọ, ha nyere Ya ihe ọṅụṅụ na-anabata ya, yikwasị ya uwe na-elegide Ya anya, ma ndị aka ekpe ya emeghị ihe ndị a. pụọ ahụhụ ebighị ebi ndụ ebighị ebi ezi omume na-egosi mkpa na-eche kacha nta n'etiti anyị dị ka a ga-asị na anyị na-eche Kraịst n'onwe ya.

Matiu 25:1 Mgbe ahụ ka a ga-atụnyere ala-eze elu-igwe dị ka ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke, bụ́ ndị chiri oriọna ha, pụta izute onye na-alụ nwunye ọhụrụ.

Na Matiu 25:1, Jizọs ji alaeze eluigwe tụnyere ụmụ agbọghọ iri ndị buri oriọna ha zute nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ.

1. Ihe Nkwadebe Dị Mkpa: Otú Ilu Ndị Na-amaghị Nwoke Iri si agba anyị ume ka anyị dịrị njikere maka nloghachi Kraịst.

2. Ndị maara ihe na ndị nzuzu: Nnyocha nke nsonaazụ dị iche iche nke ụmụ agbọghọ iri ahụ

1. 2 Pita 3:14 - "Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, ebe unu na-echere ihe ndị a, na-anụ ọkụ n'obi ka o wee hụ ha n'enweghị ntụpọ ma ọ bụ mmerụ ahụ, na n'udo."

2. Ndị Filipaị 4:5 - “Ka onye ọ bụla mara na unu nwere ezi uche. Onyenweanyị nọ nso.”

Matiu 25:2 Ma ise n’ime ha mara ihe, ma ise bụ ndị nzuzu.

Ilu banyere ụmụ agbọghọ iri ahụ na-akụzi na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ijikere maka nloghachi Kraịst.

1. Dịrị Njikere: Na-akwadebe maka nloghachi Kraịst

2. Ndụ amamihe: Ihe mmụta sitere n’ilu nke ụmụ agbọghọ iri

1. Luk 12:35-48 - Ilu nke Ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi

2. Ndị Rom 13:11-14 - Yikwasị ihe agha nke ìhè

Matiu 25:3 Ndị nzuzu chiri oriọna ha, ma ha ejighị mmanụ n'aka ha.

Ndị nzuzu na-eburu oriọna ha, ma ha ebuteghị mmanụ maka nkwadebe maka njem ahụ.

1: Anyị ga-adị njikere iji ihe niile dị anyị mkpa maka ịga nke ọma ihu njem anyị na ndụ.

2: Anyị ga-eburu n'uche ihe onwunwe anyị kwesịrị iji nwee ihe ịga nke ọma ma nwee amamihe n'iji ha eme ihe.

1: Ilu 16:9, "Obi mmadụ na-echepụta ụzọ ya: ma Jehova na-edozi nzọụkwụ ya."

2: Ndị Efesọs 6: 10-18, "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu."

Matiu 25:4 Ma ndị maara ihe were mmanụ n’ite ha na oriọna ha.

Ụmụ agbọghọ ndị maara ihe n’ilu nke ụmụ agbọghọ iri ahụ na-ebugara mmanụ n’ite ha iji were oriọna ha gaa.

1. Amamihe nke Ịkwado Maka ihe ịma aka na-atụghị anya ya

2. Uru Ịdị Njikere Maka Amaghị Ndụ

1. Jems 4:13-15 – Ugbu a, bịanụ, unu ndị na-asị, “Taa ma ọ bụ echi, anyị ga-abanye n’obodo dị otú a, nọrọkwa otu afọ n’ebe ahụ, zụọ ahịa, ritekwa uru” 14 ma unu amaghị ihe echi. ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. 15 Kama unu kwesịrị ịsị, “Ọ bụrụ na Jehova chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee ihe a ma ọ bụ ihe ahụ.”

2. Ilu 21:5 - Atụmatụ nke ndị dị uchu na-eduba n'ezie n'ụba, ma onye ọ bụla ọ na-adị ngwa ngwa na-abịara nanị ịda ogbenye.

Matiu 25:5 Ma mgbe nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ nọ ọdụ, ha niile raru ura ma rahụ ụra.

Itien̄wed emi owụt nte ebendọ emi enyenede ime ke ebet mbahade isenowo esie.

1: Ndidi bụ omume ọma - Ilu 16:32

2: Ichere Jehova na-eweta ngọzi - Aịzaya 40:31

1: Luk 12:35-36 - Jikere maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị

2: Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi na mkpagbu

Matiu 25:6 Ma nʼetiti abalị iti-nkpu wee daa, si, Le, onye nālu nwunye ọhu nābia; pua izute ya.

N’etiti abalị, a na-akpọ òkù ka anyị pụọ gaa zute nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ.

1. Nwoke ahụ na-alụ nwunye: Na-akwado maka ọbịbịa ya

2. Ịdị Jikere Maka Jizọs: Ịkwadebe izute Nwoke ahụ Na-alụ ọhụrụ

1. Aisaia 62:5 - N'ihi na dika nwa-okorọbia si aluru nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke, otú a ka umu-gi ndikom gālu gi: ọzọ kwa, dika obi-utọ nke di n'aru nwunye ọhu, otú a ka Chineke-gi gāṅuri n'aru gi.

2. Nkpughe 19:7 – Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, nyekwa ya otuto: n'ihi na ọlụlụlụ nwunye nke Nwa atụrụ ahụ eruwo, nwunye ya edoziwokwa onwe ya.

Matiu 25:7 Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ ahụ niile biliri, dozie oriọna ha.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ilu nke ụmụ agbọghọ ndị maara ihe na ndị nzuzu, ebe a kwadebere ụmụ agbọghọ maara ihe ma nwee mmanụ zuru oke maka oriọna ha ebe ụmụ agbọghọ ndị nzuzu enweghị.

1. Njikere maka odinihu site n'inwe amamihe na itinye ego n'okwu Chineke.

2. Wepụta oge iji lekwasị anya ná mmekọrịta anyị na Chineke na ịdị uchu n'okwukwe anyị.

1. Ilu 6:6-11 - Jekwuru ndanda, onye umengwụ; tukwasinu uche n'uzọ-ya nile, we mara ihe;

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

Matiu 25:8 Ndi-nzuzu we si ndi mara ihe, Nye ayi ufọdu manu-unu; n'ihi na oriọna-ayi anwuwo.

Ụmụ agbọghọ ndị maara ihe nwere mmanụ maka oriọna ha ma ndị nzuzu enweghị, ya mere ha rịọrọ ndị maara ihe maka ụfọdụ mmanụ ha.

1: Kraist kpọrọ anyị ka anyị dịrị njikere maka ọbịbịa ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị uchu n'okwukwe anyị ma dịrị njikere maka ihe a na-atụghị anya ya.

Matiu 24:44: “Ya mere unu onwe unu ga-adịkwa njikere: n’ihi na n’oge awa unu na-atụghị anya ka Nwa nke mmadụ na-abịa.”

2: Ilu 19:2: “Agụụ ma ọ bụrụ na ihe ọmụma adịghị mma, ma onye ọ bụla nke na-eji ụkwụ ya ọsọ ọsọ na-atụ uche ụzọ ya.”

Matiu 25:9 Ma ndi-amam-ihe zara, si, Ọ bughi otú a; ka o we ghara izuru ayi na unu: kama jekurunu ndi nēre ere, zutara onwe-unu.

Ndị maara ihe na-adụ ọdụ ka ha ghara ịkekọrịta ihe onwunwe ha, kama na-atụ aro ịzụrụ onwe ha karịa.

1. Tukwasi obi na amamihe nke Chineke mgbe ị na-eme mkpebi.

2. Mara ihe ga-esi n'ikekọrịta ihe pụta.

1. Ekliziastis 11:2 - “Nye mmadụ asaa òkè, ee, ọbụna asatọ, n'ihi na ị maghị ihe ọdachi ga-adakwasị ala a.”

2. Ilu 11:24 - “Mmadụ na-enye n'efu, ma ọ na-amụba ọgaranya; onye ọzọ na-egbochi ihe o kwesịrị inye, ọ na-enwekwa ụkọ.”

Matiu 25:10 Ma mgbe ha gara ịzụrụ ihe, nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ bịara; ndi edoziworo we so Ya ba n'ọlulu-nwunye ahu: ewe mechie uzọ.

Nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ bịara mgbe ụmụ agbọghọ ise ahụ na-amaghị nwoke na-aga ịzụ mmanụ, ma ọ bụ naanị ndị dị njikere ịbanye n’agbamakwụkwọ ahụ.

1. Ịdị Jikere: Ịkwadebe maka Nlaghachi nke Nwoke ahụ Na-alụ ọhụrụ

2. Mkpa nke ịkwado maka ihe a na-atụghị anya ya

1. Ndị Rom 13:11-14 - Yikwasị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, emela ndokwa maka anụ ahụ, imezu ọchịchọ ya.

2. Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị chọtara ime, were ike gị dum mee ya, n'ihi na ọ dịghị ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụ ihe ọmụma dị n'ili ebe ị na-aga.

Matiu 25:11 E mesịa, ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-amaghị nwoke bịakwara, si, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, megheere anyị ụzọ.

Ilu nke ụmụ agbọghọ iri ahụ na-akụzi na anyị ga-adị njikere ma nọrọ na nche maka nloghachi nke Onyenwe anyị.

1. Jikere na Jikere Maka Nlaghachi nke Onye-nwe-ayi

2. Iche nche na ịmụrụ anya n'ihu nke ejighị n'aka

1. Matiu 24:42-44

2. Luk 12:35-40

Matiu 25:12 Ma Ọ zara, si, N'ezie asim unu, amataghm unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Matiu 25:12 na-emesi ike mkpa ọ dị ịmara Jizọs iji nweta ndụ ebighị ebi.

1. 'Ịghọta Uru Ịma Jizọs''

2. "Ọ dị mkpa nke ịmara Onye Nzọpụta"

1. Jọn 17:3, "Nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere."

2. 1 Jọn 5:12, "Onye nwere Ọkpara ahụ nwere ndụ, ma onye na-enweghị Ọkpara Chineke enweghị ndụ."

Matiu 25:13 Ya mere na-eche nche, nʼihi na unu amataghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa nke Nwa nke mmadụ ga-abịa.

Lezienụ anya ma jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe.

1: Lezie anya ma jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe.

2: Jikere na Tetanụ maka nloghachi nke Jizọs.

1: Matiu 24:36-44 - Ọ dịghị onye maara kpọmkwem ụbọchị ma ọ bụ awa nke Jizọs ga-abịa, ya mere anyị ga-amụrịrị na njikere.

2: Luk 12: 35-40 - Anyị ga-adị njikere na iyi ihe agha ime mmụọ anyị ka anyị wee dịrị njikere mgbe Jizọs ga-alọghachi.

Matiu 25:14 Nʼihi na ala-eze elu-igwe dị ka nwoke nke na-ejegharị nʼala dị anya, bụ́ onye kpọpụtara ndị ohu ya ma nyefee ha ihe onwunwe ya.

Ilu nke talent na-emesi ike mkpa ọ dị iji onyinye Chineke na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na nke na-arụpụta ihe.

1: Anyị ga-eji onyinye Chineke nyere anyị nyere anyị aka wulite Alaeze ya.

2: Anyị ga-abụ ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke onyinye Chineke nyere anyị ka ọ bụrụ ngọzi nye ndị ọzọ.

1 Ndị Kọlọsi 3:23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ọrụ, ọ bụghị maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n’aka Onyenwe anyị unu ga-anata ihe nketa ahụ ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ unu. Ị na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi.

2:1 Ndị Kọrint 4:2 - Ọzọkwa, a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ ka ha bụrụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi.

Matiu 25:15 O we nye otù onye talent ise, nye ibe-ya abua, nye kwa onye ọzọ otù; nye onye ọ bula dika ike-ya nile si di; ngwa ngwa we je ije.

Jizọs na-enye talent dị ka ike onye ọ bụla nwere ma gaa n'ụzọ nke ya.

1. Chineke na-enye anyị onyinye dịka ike anyị siri dị, ma kpọọ anyị ka anyị were ha nye otuto Ya.

2. Ilu gbasara talent na-akụziri anyị ka anyị jiri onyinye anyị na-asọpụrụ Chineke ma na-agọzi ndị ọzọ.

1. Ndị Rom 12:6-8 - Anyị nwere onyinye dị iche iche dịka amara e nyere anyị, anyị ga-eji ha mee ihe maka ọdịmma ọha.

2. 1 Pita 4:10-11 - Onye ọ bụla kwesịrị iji onyinye ọ bụla o nwetara jeere ndị ọzọ ozi, na-eji ikwesị ntụkwasị obi na-enye amara Chineke n'ụdị dị iche iche.

Matiu 25:16 Mgbe ahụ, onye natara talent ise gara zụọ ahịa ya, nye ha talent ise ọzọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a owo emi ẹkenọde talent ition onyụn̄ ekemede ndida mmọ nnam talent ition efen efen.

1. Na-eme ihe kacha mma n'ihe e nyere gị

2. Inye ego n'Alaeze Chineke

1. Ilu 13:11 – Akụ na ụba e nwetara ngwa ngwa ga-ebelata, ma onye ọ bụla nke na-ekpokọta nke nta nke nta ga-amụba ya.

2. Matiu 6:20-21 - Kpakọbaranụ onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị ebibi na ebe ndị ohi na-adịghị anababa zuo ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

Matiu 25:17 Nʼotu aka ahụ, onye natara abụọ, ọ rite abụọ ọzọ nʼuru.

Onye e nyere talent abụọ nwere ike irite abụọ ọzọ.

1. "Ike nke itinye ego" - Olee otú itinye ego na talent anyị nwere ike isi mee ka nlọghachi azụ.

2. “Emesapụ Aka nke Chineke” - Ka Chineke na-akwụghachi ma na-abawanye ngọzi nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi site n'ihe ha nwere.

1. Ilu 22:29 - “Ị̀ hụrụ onye nwere nkà n'ọrụ ya? Ọ gēguzo n'iru ndi-eze; ọ gaghị eguzo n’ihu ndị na-amaghị ihe.”

2. Ndị Efesọs 4:28 - “Ka onye ohi gharakwa izu ohi ọzọ, kama ka ọ rụsie ọrụ ike, jiri aka ya na-arụ ọrụ nke ọma, ka o wee nwee ihe ọ ga-enye onye ọ bụla nọ ná mkpa.”

Matiu 25:18 Ma onye natara otu gara gwuo ala, zoo ego onyenwe ya.

Otu ilu Jizọs tụrụ gosiri na onye e nyere ihe kwesịrị iji amamihe na ezi uche mee ihe.

1. Ilu nke talent: Iji onyinye anyị mee ihe nke ọma

2. Itinye ego n’Alaeze Chineke: Ihe Ilu nke Talent Na-akụziri Anyị

1. Ilu 3: 9-10 - Sọpụrụ Jehova site n'akụnụba gị na mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile.

2. Luk 16:10 - Onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta nke nta na-ekwesịkwa ntụkwasị obi n'ọtụtụ ihe.

Matiu 25:19 Mgbe ogologo oge gachara, onyenwe ndị ohu ahụ bịara, ya na ha wee gbakọọ.

Eteufọk kiet ama ọnọ mme asan̄autom esie okụk, ndien ke anyan ini ama ekebe, enye afiak ọnyọn̄ edi ndibụp mmọ se mmọ ẹkenamde.

1. Onye-nwe na-ele anya: Ọrụ nlekọta n’ilu nke talent

2. Jikere: Na-akwado maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị

1. Matiu 24:44-51 - Ya mere unu onwe-unu kwa di njikere: n'ihi na n'oge hour unu nēcheghi ka Nwa nke madu gābia.

2. Luk 12:35-38 - Ka kee úkwù unu n'úkwù, ka oriọna unu nēnwu kwa; Ma unu onwe-unu di ka ndikom ndi nēchere onye-nwe-ha, mb͕e O siri n'ọlulu-nwunye lata.

Matiu 25:20 Ya mere onye natara talent ise bịara weta talent ise ọzọ, si, Onye-nwe-ayi, I nyeferem talent ise: le, eritaram talent ise ọzọ n'urù ọzọ.

E nyere otu nwoke talent ise, o weghachite ọzọ ise, ebe o ritere uru n'ego mbụ o tinyere.

1. Ilu nke itinye ego: Ịmụta ijikwa ihe Chineke nwere

2. Iji ohere kacha mma: Ịtụgharị ngọzi ka ọ bụrụ ngọzi bara ụba

1. Ilu 13:11 - Akụ na ụba sitere na atụmatụ ịba ọgaranya ngwa ngwa na-apụ n'anya ngwa ngwa; akụ na ụba sitere na ịrụsi ọrụ ike na-eto ka oge na-aga.

2. 1 Ndị Kọrint 4:2 - Ugbu a, a chọrọ ka ndị e nyeworo ntụkwasị obi kwesị ntụkwasị obi.

Matiu 25:21 Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù nke kwesiri ntukwasi-obi: i kwesiworo n'ihe ole-na-ole, M'gēme gi onye-isi ọtutu ihe: ba n'ọṅù nke onye-nwe-gi.

Itien̄wed emi aban̄a Jesus Christ nditoro asan̄autom anam-akpanikọ onyụn̄ ọnọ mmọ akwa ifetutom.

1. Ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi - otú iguzosi ike n'ihe nye Chineke si eduga ná ngọzi ka ukwuu.

2. Añụrị nke ijere ozi - obi ụtọ na-abịa site n'imezu uche Chineke.

1. 1 Ndị Kọrint 15:58 – Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, bụrụnụ ndị na-eguzosi ike, bụrụ ndị a na-apụghị ịpụ apụ n’ahụ́, na-ababiga ụba ókè n’ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu matara na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n’ọrụ abụghị ihe efu n’ime Onyenwe anyị.

2. Abụ Ọma 37:3-5 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; i gēbi kwa n'ala ahu, ma n'ezie agēzù gi. Ka Jehova tọ kwa gi utọ; Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ. Tuak uzọ-gi nye Jehova; tukwasi kwa Ya obi; ọ gēme kwa ka ọ puta.

MATIU 25:22 Onye natara talent abua we bia, si, Onye-nwe-ayi, i nyerem talent abua: le, eritaram talent abua ọzọ n'urù nāgughi ha.

A kwụrụ otu nwoke nwere talent abụọ ụgwọ maka inweta talent abụọ ọzọ.

1. Chineke na-akwụghachi ọrụ ike.

2. Itinye ego n’Alaeze na-eweta nloghachi.

1. Ndị Filipaị 4:19 - "Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụnụba ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Matiu 25:23 Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù nke kwesiri ntukwasi-obi; ihe ole-na-ole ka i kwesiri ntukwasi-obi, M'gēme gi onye-isi ọtutu ihe: ba n'ọṅù nke onye-nwe-gi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a asan̄autom anam-akpanikọ ẹdibọ utịp ke ntak ọkpọsọn̄ utom mmọ.

1. "Ụgwọ Ọrụ Maka Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

2. "Ọṅụ nke Ngọzi Chineke"

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2. Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa n'ihi na, mgbe ọ nwalechara, onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

Matiu 25:24 Mgbe ahụ, onye natara otu talent bịara, sị: “Onyenwe anyị, amatara m gị na ị bụ nwoke siri ike, onye na-aghọrọ mkpụrụ n’ebe ị na-akụghị mkpụrụ, na-ekpokọtakwa ihe n’ebe ị na-akọchaghị ahịhịa .

Onye nwere otu talent na-abịakwute Onye-nwe na-eme mkpesa banyere àgwà Onye-nwe, na-ekwu na ọ na-aghọrọ mkpụrụ n’ebe ọ na-akụghị mkpụrụ.

1. Àgwà Chineke - Ịmata amara na obi ebere Chineke

2. Ike nke ndụ nwere nkà - Ime ihe kacha mma n'ihe ị nwere

1. Abụ Ọma 145:8-9 - Jehova nwere amara, na-emekwa ebere, Ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, Ọ na-abakwa ụba n'ebere.

2. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya? Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara?

Matiu 25:25 M'we tua egwu, je zobe talent-gi n'uwa: le, i nwere nke gi.

Mmadụ na-atụ egwu ma lie talent ya n'ala kama iji ya mee ihe.

1. "Ihe ize ndụ nke Ụjọ: Imeri Ụjọ Iji Nkà Chineke Na-enye"

2. "Iji Enyi Anyị Na-enye Chineke Otuto"

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

Matiu 25:26 Onye-nwe-ya zara, si ya, Gi ajọ orù na onye-ume-ngwu, i mara na mu onwem nēwe ihe-ubi n'ebe m'nāghaghi nkpuru, nāchikọta kwa n'ebe m'nāghaghi nkpuru;

Nna ukwu na-abara ohu ya dị umengwụ mba maka na ọ naghị arụ ọrụ ya, na-achọpụta na o nwere ohere dị ukwuu ime otú ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke ịdị umengwụ na ndụ Ndị Kraịst

2. Nkwa nke Ngọzi Site na ịdị uchu

1. Ilu 12:24 - Aka dị uchu ga-achị, ma ume-ngwụ na-ejedebe n'ọrụ mmanye.

2. Matiu 6:33 – Ma buru uzọ chọ ala-eze-Ya na ezi omume-Ya, agēnye kwa unu ihe ndia nile.

Matiu 25:27 Ya mere, i kwesịrị itinye ego m nʼaka ndị na-agbanwe agbanwe, ma mgbe m bịara m gaara anara nke m ya na ọmụrụ nwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụzi mkpa ọ dị ime atụmatụ n'ihu na itinye ego nke amamihe.

1. Itinye ego n'Alaeze: Uru nke atụmatụ amamihe dị na ya

2. Itinye Ego Anyị Na-arụ Ọrụ: Ihe Anyị Pụrụ Ịmụta n'ilu nke Talent

1. Ilu 13:11 – Ego akwụwaghị aka ọtọ na-ebelata, ma onye ọ bụla nke na-achịkọta ego nke nta nke nta na-eme ka ọ too.

2. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

Matiu 25:28 Ya mere nara ya talent ahu, nye onye nwere talent iri.

Ilu nke talent na-akụzi na Chineke na-atụ anya ka anyị jiri onyinye na talent ndị o nyere anyị mee ihe nke ọma.

1: Chineke enyela anyị onyinye na nka, ọ bụkwa ọrụ dịịrị anyị iji ha were amamihe na ike anyị niile.

2: Anyị kwesịrị iji onyinye na onyinye Chineke nyere anyị na-asọpụrụ ya na ijere ndị ọzọ ozi.

1: Ndị Efesọs 4: 7-8 - Ma onye ọ bụla n'ime anyị ka enyeworo amara dịka Kraịst kesara ya. Ya mere, ọ na-ekwu, sị: "Mgbe ọ rịgoro n'elu, ọ dọtara ndị a dọọrọ n'agha n'ụgbọ okporo ígwè ya ma nye ndị mmadụ onyinye."

2: 1 Pita 4:10 - Onye ọ bụla kwesịrị iji onyinye ọ bụla ọ nataworo jeere ndị ọzọ ozi, na-eji ikwesị ntụkwasị obi nye amara Chineke n'ụdị dị iche iche.

Matiu 25:29 N'ihi na onye ọ bula nke nwere ka agēnye, ọ gēnwe kwa uba: ma n'aka onye nēnweghi ka agānapu ọbuná ihe o nwere.

A ga-enye ndị nwere karịa, ebe ndị na-enweghị ihe ga-enwe ọbụna nke ahụ.

1: Anyị kwesịrị inwe ekele maka ihe anyị nwere, ebe Chineke na-agọzi anyị karịa maka ihe anyị nwere.

2: Anyị kwesịrị ịkọrọ ndị nwere obere ihe anyị nwere, ka Chineke nwere ike ịnapụ ihe nta ha nwere.

1: Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n'ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

2: Ilu 19:17 - Onye na-enwere ogbenye ebere na-ebinye Jehova ihe; ma ihe o nyeworo ka ọ gākwughachi ya.

Matiu 25:30 Tuba-kwa-nu orù ahu nke nābaghi urù n'ọchichiri di n'èzí: n'ebe ahu ikwa-ákwá na ita-izi eze gādi.

Agētupu orù ahu nābaghi kwa urù n'ọchichiri di n'èzí, ebe ikwa-ákwá na ita-izi eze gādi.

1. "Ihe si n'omume anyị pụta: Gịnị ka ndị ohu na-abaghị uru na-aghọrọ"

2. “Ikpe nke Chineke n’Aka Ndị Ohu Na-abaghị Uru”

1. Ilu 6:1-5 – Nwam nwoke, ọ buru na i jide enyi-gi n'aka, ọ buru na i were onye ala ọzọ tie aka-gi, were okwu nile nke ọnu-gi tua ọnyà, were okwu nile nke ọnu-gi jide gi. Me nka ub͕u a, nwam, naputa kwa onwe-gi, mb͕e i batara n'aka eyì-gi; je, weda onwe-gi n'ala, ma hu eyì-gi. enyela anya-gi abua ura, enye-kwa-la ura n'elu anya-gi. Naputa onwe-gi dika nne-nna n'aka onye-nchu-àjà, na dika anu-ufe n'aka onye-nzuzu.

2. Ilu 21:13 – Onye nēkpuchi nti-ya n'iti-nkpu nke ob͕eye, ya onwe-ya gēti kwa nkpu, ma agaghi-anu ya.

Matiu 25:31 Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa nʼebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ka ọ ga-anọkwasị nʼocheeze nke ebube ya.

Jizọs ga-abịa ọzọ n’ebube, ya na ndị mmụọ ozi dị nsọ, ga-anọkwasịkwa n’ocheeze ya.

1. Nlaghachi nke Kraist di ebube

2. Ebube nke Eluigwe: Na-akwado maka nloghachi Kraịst

1. Mkpughe 22:12 - "Le, m na-abịa ọsọ ọsọ, ụgwọ ọrụ m dịkwa n'aka m, inye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya ga-adị."

2. Abụ Ọma 96:13 - "N'ihu Jehova: n'ihi na Ọ na-abịa, n'ihi na Ọ na-abịa ikpe ụwa: Ọ ga-ekpe ụwa n'ezi omume, na ndị mmadụ n'eziokwu ya."

Matiu 25:32 Agāchikọta kwa mba nile n'iru Ya: Ọ gēkewa kwa ha, otù onye n'ebe ibe-ya nọ, dika onye-ọzùzù-aturu si ekewa aturu-ya n'etiti ewu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ịchịkọta mba nile n'ihu Chineke na ikewapụ ha ịbụ atụrụ na ewu.

1. Ikpe Ikpeazụ: Ònye Ka A Ga-ekewa ná Ọgwụgwụ?

2. Atụrụ na Ewu: Gịnị Na-ekpebi Amụma Anyị?

1. Aisaia 10:17 - “Ìhè Israel gāghọ kwa ọku, Onye Nsọ Ya gāghọ kwa ire-ọku; ọ ga-erepịakwa ogwu ya na ahịhịa ya n’otu ụbọchị.”

2. Luk 17:24-25 - “N'ihi na dị ka àmụ̀mà na-amụba ma na-amụnye elu-igwe site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ nke ọzọ, otú ahụ ka Nwa nke mmadụ ga-adị n'ụbọchị ya. Ma ọ ghaghị ibu ụzọ hụ ọtụtụ ahụhụ, ọgbọ a ga-ajụkwa ya.”

Matiu 25:33 Ọ ga-edokwa atụrụ ahụ nʼaka nri ya, ma mkpi nʼaka ekpe.

Akụkụ ahụ na-ekwu na ndị ezi omume ka edobere n'aka nri na ndị ajọ omume n'aka ekpe.

1. Oke nkewa: Ndị ezi omume na ndị ajọ omume

2. Ubochi ikpe: ikewapu aturu na ewu

1. Matiu 7:21-23 - "Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n'eluigwe. N'ụbọchị ahụ ọtụtụ ndị. gāsim, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, ọ̀ bughi n'aha-Gi ka ayi buru amuma, chupu kwa ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi, were kwa aha-Gi lu ọtutu ihe-iriba-ama? M'gāsi kwa ha nke-ọma, si, Ọ dighi mb͕e ọ bula m'mara unu: si n'ebe m'nọ pua, unu ndi nēme ihe ọjọ.

2. Ndị Rom 2:6-8 - Chineke “ga-akwụghachi onye ọ bụla dị ka ihe ha mere si dị. Ndị ahụ site n’ịnọgidesi ike n’ime ihe ọma na-achọ otuto, nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ọ ga-enye ndụ ebighị ebi. Ma maka ndị na-achọ onwe ha na ndị na-ajụ eziokwu na-agbaso ihe ọjọọ, a ga-enwe ọnụma na iwe. A ga-enwe nsogbu na nhụjuanya nye mmadụ ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ. "

Matiu 25:34 Mgbe ahụ Eze ga-asị ha nʼaka nri ya, Bianu, unu ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ ala-eze edoziworo unu site na ntọ-ala nke ụwa.

Eze ahụ ga-anabata ndị ezi omume baa n’alaeze nke edoziworo site na ntọ-ala nke ụwa.

1. Chineke nwere mgbe nile atumatu nke nzoputa na ndu ebighebi nye ayi.

2. Ibi ndụ ezi omume bụ ụgwọ ọrụ karịrị akụ na ụba ma ọ bụ ihe ụtọ ọ bụla nke ụwa.

1. Ndị Efesọs 2:8–9: N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. 1 Pita 1:3-4: Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye muworo ayi ọzọ dika ebere-Ya bara uba si di, rue olile-anya di ndu site na nbilite-n'ọnwu nke Jisus Kraist site na ndi nwuru anwu, rue ihe-nketa nādighi-emebi emebi. , na emerughi-aru, nke nādighi-ere kwa anwu, nke edobere n'elu-igwe nye unu.

Matiu 25:35 N'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe-oriri: akpiri kpọrọm nku, unu we me ka m'ṅua: Mu onwem bu ọbìa, unu we kurum.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ilekọta ndị nọ ná mkpa.

1: A na-akpọ anyị niile ka anyị na-ele ọbịa na ọrụ achọghị ọdịmma onwe ha nanị maka ọdịmma ụmụnna anyị ndị nọ ná mkpa.

2: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị na-echeta mkpa ndị ọzọ na iji oge anyị, ihe onwunwe anyị na nlekọta anyị na-emesapụ aka.

1: Jemes 2:14-17 - Gịnị ka ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya?

2: Mak 12:31 - 'Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'

Matiu 25:36 agba m ọtọ, unu yiwekwa m uwe: arịara m ọrịa, unu letakwara m: anọ m nʼụlọ mkpọrọ, unu bịakwutekwara m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ijere ndị nọ ná mkpa ozi ọmịiko.

1. Oku Ọmịiko Anyị: Imezu Ozi Jizọs

2. Iji ịhụnanya Kraịst na-ejere ndị ọzọ ozi

1. Ndị Galeshia 5:13-14 - "N'ihi na, ụmụnna m, a kpọwo unu na nnwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. na nke a: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe dị ọcha nke e merụrụ emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a, ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe ya n'enweghị ntụpọ site n'ụwa."

Matiu 25:37 Mgbe ahụ ndị ezi omume ga-aza ya, sị, Onyenwe anyị, òle mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ, wee nye gị nri? ma-ọbu akpiri nākpọ gi nku, me ka i ṅua?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndị ezi omume na-aza ajụjụ Chineke banyere mgbe ha lekọtara ndị agụụ na-agụ na akpịrị na-akpọ nkụ.

1: Ayi aghaghi inwe obi ijere ndi odighi nma ozi ma gosi ihunanya Chineke site n'ilekọta ndi agu na agu na agu.

2: Anyị ga-adị njikere ịza azịza maka ihe kpatara anyị ji ebi ndụ nke okwukwe na Kraịst ma gosipụta ya site n'omume anyị.

1: Matiu 22:37-40 - "Jizọs wee sị ya: "Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nke a bụ ihe mbụ na ihe e nyere n'iwu. dị ka ya, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị: n'elu iwu abụọ a ka iwu niile na ndị amụma kwụkwasịrị.

2: Jemes 2: 14-17 - "Gịnị ka ọ bara, ụmụnna m, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? Okwukwe pụrụ ịzọpụta ya? Otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuo afọ, ma unu enyeghị ha ihe ahụ a chọrọ, gịnị ka ọ bara?”+ Ya mere, okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ. ịnọ naanị ya."

MATIU 25:38 Òle mb͕e ayi huru Gi ka ọ bu onye ala ọzọ, we kuru gi bata? ma-ọbu agba ọtọ, yiwe gi uwe?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ile ọbịa na ilekọta ndị nọ ná mkpa dị.

1: A kpọrọ anyị ka anyị na-emesapụ aka na ile ọbịa, dị ka e depụtara na Matiu 25:38.

Nke abụọ: Anyị ga-ele ndị bịara abịa anya dị ka ụmụ Chineke ibe anyị, na-egosikwa ha obiọma na ọmịiko dị ka e kwuru na Matiu 25:38.

1: Ndị Hibru 13: 2 - "Elegharala ile ndị ọbịa ọbịa, n'ihi na site na nke a ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ama."

2: Jemes 2: 15-16 - "Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị na-eyi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, "Gaanụ n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ," n'enyeghị ha ihe ndị dị mkpa. ahu, kedu ihe di nma?"

Matiu 25:39 Ma-ọbụ òle mgbe anyị hụrụ gị ka ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nʼụlọ mkpọrọ, anyị wee bịakwute gị?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ilekọta ndị ọrịa na ndị a tụrụ mkpọrọ.

1. "Ọmịiko Jizọs nwere: Ilekọta Ndị Na-arịa Ọrịa na Ndị A tụrụ mkpọrọ"

2. "Ike nke Ịhụnanya: Na-egosi Ebere Ndị Na-adịghị Ike na Na-emerụ ahụ"

1. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, olee uru ọ bara ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ nwere ike ịzọpụta ha? Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ́ ya, olee uru ọ bara? anwụọla."

2. Aịzaya 58:6-7 - "Ọ́ bụghị ụdị obubu ọnụ nke M họọrọ: ịtọpụ agbụ nke ikpe na-ezighị ezi na ịtọpụ ụdọ yok, ịtọhapụ ndị a na-emegbu emegbu na ịgbaji yok ọ bụla? nri gị na ndị agụụ na-agụ, na inye ogbenye onye na-awagharị awagharị n'ụlọ, mgbe ị na-ahụ ndị gba ọtọ, iyikwasị ha, na ka ị ghara isi n'anụ ahụ gị na ọbara gị chigharịa?

Matiu 25:40 Eze ahụ ga-azakwa, sị ha: “N’ezie a sị m unu, Ebe unu meworo ya otu n’ime ndị a kasị nta n’ime ụmụnne m ndị a, unu emeworo m ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị inyere ụmụnna anyị ndị kasị nta aka, ebe anyị na-enyere Kraịst n'onwe ya aka.

1. "Ibi Ndụ nke Ọmịiko: Ijere Ụmụnna Anyị Ihe Dị Ntụkwasị Obi"

2. "Ike nke Ịhụnanya: Ije Ozi Dị Ka Ngosipụta nke Okwukwe"

1. Jemes 2:14-17

2. Luk 10:25-37

Matiu 25:41 Mgbe ahụ ọ ga-asịkwa ndị nọ nʼaka ekpe, Si nʼebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, baa nʼọkụ ebighị ebi, nke edoziworo ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.

A ga-eziga ndị ajọ omume n’ime ọkụ ebighị ebi, akwadoro ekwensu na ndị mụọ-ozi ya.

1: Ihe ojoo na-esi na ya pụta bụ ikpe ebighi ebi.

2: Unu ekwela ka ekwe omume nke ihe ọjọ duhie unu, n'ihi na ọ nēdubà nání nbibi.

1: Nkpughe 20: 10-15 - Ma ekwensu nke duhiere ha ka a tụbara n'ime ọdọ ọkụ na brimstone, ebe anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha nọ, a ga-atakwa ha ahụhụ ehihie na abalị ruo mgbe ebighị ebi.

2:2 Ndị Tesalonaịka 1:7-9 - Ma unu ndị nọ ná mkpagbu, nọnyere anyị, mgbe a ga-ekpughe Onyenwe anyị Jizọs site n'eluigwe, ya na ndị mmụọ ozi ya dị ike, n'ọkụ na-ere ọkụ na-abọ ọbọ megide ndị na-amaghị Chineke, ndị na-adịghị erubekwa isi. ozi-ọma nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist: Onye agāb͕a nbibi ebighi-ebi site n'iru Onye-nwe-ayi, na site kwa n'ebube nke ike-Ya.

Matiu 25:42 Nʼihi na agụụ gụrụ m, ma unu enyeghị m ihe oriri: akpịrị kpọrọ m nkụ, ma unu enyeghị m ihe ọṅụṅụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịghara inye ndị nọ na mkpa ihe oriri.

1. "Inye ndị nọ ná mkpa: Oku na-emere ebere"

2. "Inyere Ndị Na-enweghị: Ọrụ Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

1. Jemes 2:15-16 "Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, "Laa n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ," n'enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ọdịnihu. ahu, kedu ihe di nma?"

2. 1 Jọn 3:17-18 "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa wee hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ n'ikwu okwu. kama n'omume na n'eziokwu."

Matiu 25:43 Mu onwem bu ọbìa, ma unu akpọbataghm: ab͕ara ọtọ, ma unu eyighm uwe: ariaghm, na n'ulo-nkpọrọ, ma unu eletaghm.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-ele ọbịa ma na-enyere ndị nọ ná mkpa aka.

1: Akpọrọ anyị ka anyị na-ele ndị nọ ná mkpa ọbịa.

2: Anyị ga-enwe ọmịiko na ebere site n’inyere ndị nọ n’ahụhụ na mkpa aka.

Jemes 1:27 - Okpukpe dị ọcha na nke emerughi-aru n'iru Chineke Nna bu nka: ileta umu-nb͕ei na ndinyom di-ha nwuru na nkpab͕u-ha, na idebe onwe-ya n'ihe nādighi ntupọ site n'uwa.

2: Aisaia 58:7 - Ọ bughi ka ya na ndi agu nāgu nēkesa nri-gi, na i wetara n'ulo-gi ndi-ob͕eye nke achupuru achupu; mb͕e i nāhu onye ọtọ, na i nēkpuchi ya, we ghara izo onwe-gi n'anu-aru-gi?

Matiu 25:44 Mgbe ahụ ha ga-azakwa ya, sị, Onyenwe anyị, òle mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ, ma ọ bụ akpịrị ịkpọ nkụ, ma ọ bụ onye ọbịa, ma ọ bụ onye gba ọtọ, ma ọ bụ na-arịa ọrịa, ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, ma anyị ejereghị gị ozi?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otú anyị kwesịrị isi na-emeso ndị ọzọ, ọbụna ndị nọ ná mkpa, dị ka a ga-asị na ha bụ Kraịst n'onwe ya.

1. Oku na-eme ebere: Ọrụ anyị ịhụ ndị nọ ná mkpa n'anya na ijere ndị nọ ná mkpa ozi

2. Ụkpụrụ Ọma: Imeso Ndị Ọzọ Otú Ị Ga-achọ Ka E Meso Gị Ihe

1. Ndị Galeshia 6:9-10 - "Ka ike gwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ ihe ubi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma. , karịsịa ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma ọ dịghị ihe ọ bụla? Okwukwe dị otú ahụ pụrụ ịzọpụta ha? Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ́ ya, olee uru ọ bara? anwụọla."

Matiu 25:45 Mgbe ahụ ọ ga-aza ha, sị: “N'ezie asim unu, Ọ buru na unu emeghi ya nye otù onye nime ndia ntà, ọ bughi Mu ka unu mere ya.

Jizọs na-akụzi na mgbe anyị na-enyere ndị nọ ná mkpa aka, ọ bụ otu ihe ahụ na inyere ya aka.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị na-ejere ndị nọ ná mkpa ozi iji jeere ya ozi.

2: Ozi anyị na-ejere ndị ọzọ na-egosi ịhụnanya anyị nwere n’ebe Jizọs nọ.

1: Ndị Galetia 6:9-10 - Ka ike ghara ịgwụ anyị n'ime ihe ọma: n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ mkpụrụ ihe ubi ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, karịsịa ndị bụ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

2: Jemes 2: 14-17 - Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. Ọ buru na otù onye nime unu asi ha, Jenu n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'omume, na-anwụ anwụ.

Matiu 25:46 Ndị a ga-abakwa n’ahụhụ ebighị ebi: ma ndị ezi omume baa na ndụ ebighị ebi.

Akụkụ ahụ na-emesi ike na ndị ajọ omume ga-eche ntaramahụhụ ebighị ebi ihu, ebe ndị ezi omume ga-enweta ndụ ebighị ebi.

1. Nhọrọ nke Ebighị Ebi: Na-eche nsonaazụ nke omume anyị ihu

2. Nkwa nke Ndụ Ebighị Ebi: Ọkpụkpọ oku maka mgbanwe ime mmụọ

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:19-22 - Ọ bụrụ na naanị na ndụ a ka anyị nwere olile anya na Kraịst, anyị bụ ndị nwere nhụsianya karịa mmadụ niile. Ma ugbua e mewo ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, we ghọ nkpuru mbu nke ndi nāraru ura. N'ihi na ebe ọnwu sitere n'aka madu, nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu si-kwa-ra n'aka madu. N'ihi na dika madu nile nānwu nime Adam, ọbuná otú a ka agēme ka madu nile di ndu nime Kraist.

Matiu 26 na-akọ banyere nkata ahụ e mere Jizọs, mmanụ o tere na Betani, Nri Anyasị Ikpeazụ, ekpere ya na Getsemane, njide ya na ọnwụnwa ndị ga-esochi ya n’ihu onye isi nchụaja na ngọnarị nke Pita.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs buru amụma banyere ọnwụ ya n’ime ụbọchị abụọ n’oge Ememe Ngabiga (Matiu 26:1-5). Ka ọ dị ugbu a, ndị isi nchụàjà na ndị okenye na-akpa nkata ijide ya. Na Betani, otu nwanyị tere Jizọs mmanụ dị oké ọnụ ahịa nke Judas Iskarịọt lere anya dị ka ihe efu. Nke a kpalitere Judas ikweta ịrara Jizọs nye maka mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ (Matiu 26:6-16).

Paragraf nke Abụọ: N’oge Nri Anyasị Ikpeazụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-ekerịta achịcha na mmanya dị ka ihe nnọchianya nke ahụ na ọbara ya nke a ga-enyefe maka ọtụtụ mmadụ maka mgbaghara mmehie (Matiu 26:17-29). Ọ bukwara amụma na otu n’ime ha ga-arara ya nye nke mere ka onye ọ bụla na-eso ụzọ na-ajụ ajụjụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ya. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ha gawara n’Ugwu Oliv ebe Jizọs buru amụma na Pita ga-agọnahụ ya tupu oké ọkpa akwaa. N'agbanyeghị na Pita kwusiri ike na ya agaghị adapụ ma ọ bụ gọnarị Kraịst ọ bụrụgodị na ndị ọzọ niile na-eme ya.

Paragraf nke atọ: Na Getsemane, mgbe ọ na-ekpesi ekpere ike banyere ọnwụ na-abịa, Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ka ha mụrụ anya na-ekpe ekpere mana ọ hụrụ ka ha na-arahụ ụra na nloghachi na-egosi adịghị ike mmadụ dị iche na ike Chineke (Matiu 26:36-46). N’oge na-adịghị anya mgbe Judas ji ìgwè mmadụ ji mma agha bịarute, ndị okenye ndị nchụàjà zitere raara Jizọs ọnụ nke na-eduga ná njide ya. Otu onye na-eso ụzọ kụgburu ohu nnukwu onye nchụàjà ntị ma Jizọs baara ya mba na-agwọ ọrịa na-ejere ya ozi na-ekwu na ndị dị ndụ site na mma agha ga-anwụ site na mma agha, e wee duru ya pụọ bụ Keyafas onye isi nchụaja, ebe ndị ozizi iwu gbakọtara ebe Pita nọ n'ebe dị anya, nnukwu onye nchụàjà nọ ọdụ n'èzí nche. N’ịga n’ihu n’ebe ahụ, ọ gọnarị na ya amaghị Kraịst ugboro atọ oké ọkpa kwara dị nnọọ ka Kraịst buru n’amụma na-emezu ihe e kwuru na mbụ Matiu 26:47-75.

Matiu 26:1 O rue, mb͕e Jisus kwubìri okwu ndia nile, Ọ si ndi nēso uzọ-Ya,

Jizọs kụzichachara ndị na-eso ụzọ ya ihe, ọ dịkwa njikere iche ọnwụnwa ndị ga-abịara ha ihu.

1: N'agbanyeghị ọnwụnwa ọ bụla na-abịara anyị, anyị aghaghị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ma tụkwasị Jehova obi.

2: Anyị ga-adị njikere iso Jizọs na-ebuli obe nke onwe anyị na ndụ.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi ha niile na-arụ ọrụ, ọ bụghị maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe ị maara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-anata ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu. Ị na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi.

Matiu 26:2 Unu matara na mgbe ụbọchị abụọ gachara bụ ememme ngabiga, a ga-ararakwa Nwa nke mmadụ nye ka a kpọgide ya nʼobe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ banyere Ememe Ngabiga na a raara Jizọs nye ma kpọgidere ya n'obe.

1. Àjà Jizọs: Onyinye Kachanụ

2. Ihe na-agaghị ekwe omume imezu atụmatụ Chineke

1. Aisaia 53:4-6 (N'ezie O buruwo ihe-nb͕u nile ayi, buru kwa ihe-nb͕u nile ayi: ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi njehie anyị nile, e chifịa ya n'ihi ajọ omume nile anyị. ahuhu-nmehie nke udo-ayi di n'aru ya, ọ bu kwa ihe-otiti-ya ka ewe meworo ka ayi di ike.

2. Ndị Hibru 9:14-15 (Ọbara nke Kraịst, bụ́ onye site na Mmụọ ebighị ebi nyere onwe ya n'enweghị ntụpọ nye Chineke, ga-esi aṅaa mee ka akọ na uche unu dị ọcha karịa ọrụ ndị nwụrụ anwụ iji jeere Chineke dị ndụ ozi? Ma n'ihi nke a ọ bụ onye ogbugbo. nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka site n’ọnwụ, maka mgbapụta nke mmebi iwu nke dị n’okpuru ọgbụgba ndụ mbụ, ka ndị a kpọrọ wee nata nkwa nke ihe nketa ebighị ebi.)

Matiu 26:3 Mgbe ahụ ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na ndị okenye nke ndị mmadụ zukọtara nʼobí onye isi nchụàjà, onye a na-akpọ Keyafas.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ na ndi-okenye nke ndi-Ju zukọrọ n'obí onye-isi-nchu-àjà Kaiafas.

1. Mmeri Jizọs meriri nmehie - ka ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs si enye anyị ike imeri mmehie.

2. Ike nke ịdị n'otu - Otu imekọ ihe ọnụ nwere ike isi nyere anyị aka iru ebumnuche anyị.

1. Matiu 18:20 - "N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

MATIU 26:4 Ha we b͕a ìzù ka ha we were aghughọ jide Jisus, b͕ue Ya.

Ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na-achọ ụzọ ha ga-esi kpụrụ Jizọs gbuo ya n’akpaghasịghị ya.

1. Ọchịchị Chineke n'ime ihe isi ike - Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke na-achị ọbụna mgbe anyị chere ọnọdụ ndị siri ike ihu.

2. Ihe ize ndụ nke mpako - Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịdaba na nganga na ịchọ iwebata okwu n'aka anyị.

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Jemes 4:13-17 – Bịa ugbu a, unu ndị na-asị, ? 쏷 Oday ka o bu echi anyi ga-abata n'obodo di otua were otu afo n'ebe ahu ahia wee rite uru? 앪 €?ma ị maghị ihe echi ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama i kwesịrị ịsị, ? 쏧 f Onye-nwe-ayi nāchọ, ayi gādi ndu me nka ma-ọbu nke ahu. Ihe niile dị otú ahụ na-anya isi bụ ihe ọjọọ. Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

MATIU 26:5 Ma ha siri, Ọ bughi n'ememe ahu, ka ùzù we ghara idi n'etiti ndi-Ju.

Ndị mmadụ jụrụ ite Jizọs mmanụ na Betani n’ihi na ọ bụ ụbọchị ememme ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ oge Chineke kara aka.

2. Ime amamihe Chineke n'etiti mmegide.

1. Deuterọnọmi 16:16 - "Ugboro atọ n'afọ ka a ga-ahụ ndị ikom gị niile n'ihu Jehova bụ́ Chineke gị n'ebe Ọ ga-ahọrọ: n'ememme achịcha na-ekoghị eko, na n'ememe nke izu, na n'ememe nke Ụlọikwu; ha agaghịkwa abịa n’ihu Jehova n’aka efu.”

2. Ilu 15:2 - "Ire ndị maara ihe na-eji amamihe eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ma ọnụ ndị nzuzu na-awapụta ihe nzuzu."

Matiu 26:6 Ma mgbe Jisọs nọ na Betani, nʼụlọ Saịmọn onye ekpenta.

Jizọs nọ na Betani n’ụlọ Saịmọn onye ekpenta.

1. Ike nke Ndị Na-adịghị: Inyocha nleta Jizọs gara n'ụlọ onye ekpenta

2. Obi ọmịiko nke Kraịst: Ịhụnanya Jizọs Maka Ndị E weere na ha erughị eru

1. Matiu 9:12 – Ma mb͕e Jisus nuru ya, Ọ si ha, Ọ dighi dibia diri ndi ahu zuru okè, kama ọ bu ndi nādighi ike.

2. Jọn 8:7 – Ya mere mb͕e ha nāju Ya, O weliri Onwe-ya elu, si ha, Onye nēnweghi nmehie n'etiti unu, ya buru uzọ tu ya nkume.

Matiu 26:7 Otù nwanyị we biakute Ya nke ji ite alabaster nke manu di oké ọnu-ahia nke-uku, wukwasi ya n'isi-ya, ka ọ nānọdu ala na nri.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄wan emi ekeyetde Jesus aran ata ọsọn̄urua utebe.

1: Jizọs ruru eru ka e tere ya mmanụ.— Luk 4:18-19

2: Igosi ịhụnanya na nsọpụrụ n’ebe Jizọs nọ site n’ije ozi—Jọn 12:1-8

1: Abụ Ọma 133:2 - Lee ka o si dị mma ma na-atọ ụtọ mgbe ndị Chineke na-ebikọ ọnụ n'ịdị n'otu!

2: Jọn 13: 34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya.

MATIU 26:8 Ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru ya, iwe were ha, si, N'ìhi gini ka ihe-efu a bu ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka iwe were ndị na-eso ụzọ Jizọs pụta ìhè mgbe ha hụrụ ka Jizọs na-emefu ihe na-esi ísì ụtọ.

1: Anyị ekwesịghị ịdị na-emefusị ihe, kama were ihe onwunwe anyị na-abara ndị ọzọ uru.

2: Anyị kwesịrị ịbụ ndị nwere amamihe na-elekọta ihe onwunwe anyị, karịsịa ma a bịa n'ijere Jehova ozi.

1: Ilu 21:20 - Àkù di oké ọnu-ahia na manu di n'ulo ndi mara ihe: Ma onye-nzuzu nēmezu ya.

2 Ndị Kọrint 8:7 - Ya mere, ka unu na-ababiga ụba ókè n'ihe nile, n'okwukwe, na n'okwu ọnụ, na n'ọmuma, na n'ime-ọlu-n'obi nile, na nime ihunanya unu nwere n'ebe ayi nọ, lezienu anya ka unu babiga kwa ókè n'amara nka.

Matiu 26:9 Nʼihi na a pụrụ ire manụ mmanụ a dị oké ọnụ ahịa, were nye ndị ogbenye.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ekesinamde n̄kpọ ntatubọk ndida ata ọkpọsọn̄ usọbọ usọp usọp aran aran esie man ẹbụk.

1. Ike nke mmesapụ aka: Ịhọrọ inye ihe n'ụba n'ihi ịhụnanya

2. Ọnụ Ọmịiko: Ịchụ àjà maka ndị ọzọ

1. 2 Ndị Kọrint 8:9 – N'ihi na unu matara amara nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, na, ọ bu ezie na Ọ bara ọgaranya, ma n'ihi unu ọ ghọrọ ob͕eye, ka unu we site n'ogbenye-Ya buru ọgaranya.

2. Luk 6:38 - Nyenụ, a ga-enye unu; ọtùtù ọma, nke anākpatuworo, nke anākpọkọta kwa, nke jubigara ókè, ka agēnye n'obi-unu. N'ihi na otù ọtùtù ahu nke unu ji tùa ka agēji tùru unu ọzọ.

Matiu 26:10 Ma mb͕e Jisus ghọtara ya, Ọ si ha, Gini mere unu nēsob͕u nwanyi ahu? n'ihi na ọlu-ọma ka ọ luworom.

Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ otu nwaanyị tere ya mmanụ dị oké ọnụ ahịa mmanụ.

1. Ọmịiko n'omume: Ịgbaso Ihe Nlereanya Jizọs

2. Iwu nke ofufe achọghị ọdịmma onwe onye: Iji ihe onwunwe anyị na-asọpụrụ Chineke

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu;

2. Luk 10:25-37 – Ilu nke ezi onye Sameria.

Matiu 26:11 N'ihi na unu nwere ndi-ob͕eye n'etiti unu mb͕e nile; ma unu enweghm mb͕e nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Matiu na-emesi ike na ọ bụghị mgbe niile ka Jizọs ga-anọnyere anyị, ma ndị ogbenye ga-anọrịrị n'obodo anyị.

1: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-eche banyere ndị ogbenye mgbe niile.

2: Anyị kwesịrị icheta na ọ bụghị mgbe niile ka Jizọs ga-anọnyere anyị, ma jiri nkuzi ya na-eduzi ndụ anyị.

1: Jemes 1:27 - Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe anyị ka ụwa ghara imebi.

2: Deuterọnọmi 15:7-8 - ? Ma n'etiti unu, otù umu-nne-gi gābu ob͕eye, n'obodo-gi nile nke di n'ala-gi nke Jehova, bú Chineke-gi, nēnye gi, emela ka obi-gi di ike, emechibido-kwa-la aka-gi megide nwa-nne-gi, bú ob͕eye; nyere ya aka ma binye ya ihe ga-ezuru ya maka mkpa ya, ihe ọ bụla ọ pụrụ ịbụ.

Matiu 26:12 Nʼihi na nʼihi na ọ wukwasịrị mmanụ a nʼahụ́ m, o mere ya maka olili m.

Nwanyị ahụ gosiri Jizọs ịhụnanya na nkwanye ùgwù site n’iji mmanụ na-esi ísì ụtọ tee ahụ́ ya ná nkwadebe maka olili ya.

1: Jizọs bụ onye nata oke ịhụnanya na nkwanye ùgwù sitere n'aka ndị gbara ya gburugburu, ọbụna n'ihu ọnwụ.

2: Ngosipụta nke nwanyị ahụ na-ete Jizọs mmanụ bụ omume okwukwe na nsọpụrụ.

MAK 14:8 O mewo ihe puru ime: o buru uzọ tere arum manu n'ílì.

Jọn 12:3 Meri we were manu-otite spikenad, ọ di oké ọnu-ahia nke-uku otù pound, te n'ukwu Jisus, were aji-ya hicha ukwu-Ya: ísì manu-otite ahu we juputa ulo ahu.

Matiu 26:13 N’ezie a sị m unu, Ebe ọ bụla a ga-ekwusa ozi ọma a n’ụwa dum, a ga-ekwupụtakwa ihe nwaanyị a mere ka ọ bụrụ ncheta ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị icheta omume obiọma na ijere ụmụ nwanyị na-eme.

1: Ayi kwesiri nsọpuru na icheta omume-ọma nile nke ndinyom mere ayi, n'ihi na ha bu ihe-ncheta nye ha.

2: Na-eme ememe ndị mere omume ebere na ije ozi, n'ihi na a ga-echeta ha ruo mgbe ebighị ebi.

1: Ilu 31: 30-31 - ? Ihe ọjọ bu aghughọ, ma ima-nma bu kwa ihe-efu: Ma nwanyi nke nātu egwu Jehova, ihe anēto kwesiri ya. Nyenụ ya mkpụrụ nke aka ya, Ka ọrụ ya too ya n'ọnụ ụzọ ámá.

2: Matiu 25:34-40 - ? 쏷 Eze gāsi ndi nọ n'aka-nri-ya, ? 쁂 ome, unu ndi Nnam gọziri agọzi, ketanu ala-eze edoziworo unu site na ntọ-ala uwa. N'ihi na agu gurum, unu we nyem nri, akpiri kpọrọm nku, unu we nyem ihe-ọṅuṅu, abum onye-ọbìa, unu we nabatam, ab͕a ọtọ, unu we yikwasim, ariam aru-aru, unu letakwam, anọm n'ulo-nkpọrọ na unu onwe-unu. biakuterem.'Mgbe ahu ndi ezi omume gāza ya, si, ? Ord , olee mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ wee zụọ gị, ma ọ bụ akpịrị kpọrọ gị nkụ, nye gị mmiri ọṅụṅụ? Ma òle mb͕e ayi huru gi ka ọ bu onye ala ọzọ we nabata gi, ma-ọbu i b͕a ọtọ, yikwasi gi uwe? Oleekwa mgbe anyị hụrụ gị ka ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ leta gị?? bụ €?

Matiu 26:14 Mgbe ahụ otu nʼime mmadụ iri na abụọ ahụ, onye a na-akpọ Judas Iskarịọt, gakwuuru ndị isi nchụàjà.

Judas raara Jizọs nye ndị isi nchụàjà.

1. Ihe ize ndụ nke ịrara ara nye - ka Judas raara Jizọs nye si bụrụ ịdọ aka ná ntị nye anyị gbasara ike nke mmehie na ọnwụnwa.

2. Ike nke mgbaghara - Otu nzaghachi Jizọs na nraranye Judas gosipụtara ike ọgwụgwọ nke amara na mgbaghara.

1. Mak 14:10-11 - Amụma Jizọs buru na otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya ga-arara ya nye.

2. Ndị Rom 5:8 - Ngosipụta nke ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ mgbe anyị ka bụ ndị mmehie.

Matiu 26:15 Ọ si ha, Gini ka unu gēnyem, m'gēnye kwa Ya nye n'aka-unu? Ha na ya we b͕a ndu bayere ego ọla-ọcha atọ na iri.

Ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ nyere Judas Iskarịọt mkpụrụ ọlaọcha iri atọ ka ọ rara Jizọs nye.

1. Ihe Dị Elu nke Nrara Anya: Gịnị Kwesịrị Ịhapụ Ịhapụ Maka Ihe Anyị Kwere?

2. Ihe ize ndụ nke Ịchọ Anya: Ịmata Ọnwụnwa nke anyaukwu.

1. Ilu 15:16 - Ihe nta ka ọ dị n'egwu Jehova dị mma karịa nnukwu akụ na nsogbu ya.

2. Jemes 4:2-3 - Agu unu nāgu, ma unu enweghi: unu nēb͕u, nāchọ kwa inwe, ma unu apughi inweta: unu nēbu agha nēbu kwa agha, ma unu enweghi, n'ihi na unu ariọghi. Unu nāriọ, ma unu anataghi, n'ihi na unu nāriọ ajọ omume, ka unu we mebie ya n'ọchichọ-unu.

Matiu 26:16 Site nʼoge ahụ, ọ chọrọ ohere ọ ga-eji rara ya nye.

Malite mgbe Judas Iskarịọt mere mkpebi ịrara Jizọs nye, ọ chọsiri ike inweta ohere ọ ga-eji mee otú ahụ.

1. Nrara Jizọs: Inyocha Ihe Omume Judas.

2. Ịmụta n'aka Judas: Inyocha Ihe Omume Anyị.

1. Luk 22:3-6 - Jizọs maara atụmatụ Judas ịrara ya nye, ma kwere ka ọ mee.

2. Jọn 13:21-30 - Jizọs gosipụtara ịhụnanya Ya n'ebe Judas nọ ọbụna mgbe Judas raara ya nye.

MATIU 26:17 Ma n'ubọchi mbu nke ememe achicha ekoghi-eko, ndi nēso uzọ-Ya biakutere Jisus, si Ya, Òle ebe I nāchọ ka ayi doziere Gi ka I rie oriri ngabiga?

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-akwadebe maka Ememme Ngabiga.

1. Òkù Jizọs Kpọrọ Ka Ikwado Maka Ememme Ngabiga: Gịnị Ka Ọ Pụrụ Imere Anyị Taa?

2. Icheta Ememme Ngabiga: Ihe mmụta ndị dị n’okwukwe na nrubeisi sitere n’aka Jizọs.

1. Ọpụpụ 12:3-14 - ntụziaka Chineke nyere ụmụ Izrel maka ime Ememe Ngabiga.

2. Luk 22: 15-18 - Nhazi nke Jizọs nke Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị na Ememe Ngabiga.

Matiu 26:18 O we si, Ba n'obodo ahu jekuru onye di otú a, si ya, Onye-ozizí siri, Ogem di nso; M'gēme ememe ngabiga n'ulo-gi, Mu na ndi nēso uzọm.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gakwuru otu nwoke bi n’obodo ahụ ka ọ kwadebere maka nri Ememme Ngabiga.

1. Mkpa Ikwado Maka Ememme Ngabiga

2. Oge Jizọs zuru okè mgbe niile

1. Luk 22:7-13 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha jikere maka Ememme Ngabiga

2. Ọpụpụ 12:1-14 – ntụziaka nke Chineke maka oriri ngabiga

Matiu 26:19 Ndi nēso uzọ-Ya we me dika Jisus nyere ha iwu; ha we doziere ememe ngabiga ahu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs mere ihe Jizọs gwara ha ma mee Ememme Ngabiga.

1. Nrubeisi: Ike nke ịgbaso iwu Chineke

2. Nkwadebe: Jikere Maka Ihe Chineke Kpọọla Anyị

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2. Abụ Ọma 119:60 - "M na-eme ngwa ngwa, adịghịkwa egbu oge idebe iwu gị."

Matiu 26:20 Ma mgbe o ruru anyasị, ya na mmadụ iri na abụọ ahụ nọdụrụ ala.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya zukọrọ maka nri Ememe Ngabiga.

1: Ihe atụ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si n’inyawa achịcha na-akụziri anyị na ọ dị mkpa ka anyị na ndị anyị hụrụ n’anya na ndị enyi anyị na-akpakọrịta.

2: Nzukọ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-echeta na-echetara anyị inwe ekele maka mmekọrịta anyị na iji ha kpọrọ ihe.

1: Ọrụ 2: 42-46 - Nzukọ-nsọ mbụ gbakọtara na mkpakọrịta wee nyawaa achịcha.

2: Abụ Ọma 133: 1 - "Le, ka ọ dị mma na ihe na-atọ ụtọ mgbe ụmụnna bi n'ịdị n'otu!"

Matiu 26:21 Ma mb͕e ha nēri ihe, Ọ si, N'ezie asim unu, na otù onye nime unu gāraram nye.

A dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere otu n’ime ha nke ga-arara Jizọs nye.

1 - Oku nke nchegharị: Ịmụta ihe site n’ịrara Ndị na-eso ụzọ

2 - Oku nke Ikwesị ntụkwasị obi: Ikwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị ọnọdụ ndị siri ike.

1 - Luk 22:21-22 ? ma , le, aka onye nāraram nye diyerem n'elu table. Ma n'ezie Nwa nke madu nāla, dika anēkpesiri ya ike: ma ahuhu gādiri nwoke ahu nke anārara ya nye!

2 - Jọn 13:21-30 ? 쏻 mb͕e Jisus kwusiri otú a, Ọ nāb͕aru ya nime mọ-ya, b͕a àmà, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, na otù onye nime unu gāraram nye.

Matiu 26:22 O wee wute ha nke ukwuu, ha malitere ịsị ya, Onye-nwe, ọ̀ bụ m?

Ndị na-eso ụzọ ya nwere mwute ma jụọ Jizọs ma ọ̀ na-ekwu banyere ha mgbe o kwuru na otu n’ime ha ga-arara ya nye.

1. Ike nke ntughari uche: Iche mmejọ nke anyi ihu

2. Ibi ndụ ọmịiko: Ime ebere na mmekọrịta anyị

1. Ndị Filipaị 3:12-14 - Ọ bụghị na m nwetara ya ma ọ bụ na emechaala m, kama ana m agbasi mbọ ike ka m wee jide ihe ahụ Kraịst Jizọs ji jidekwa m n'ihi ya. Ụmụnna m, ahụghị m onwe m dị ka ejidewo ya ma; ma otu ihe ka m na-eme: na-echezọ ihe dị n'azụ na iru n'ihu n'ihe dị n'ihu, ana m anọgide na-erute ihe mgbaru ọsọ ahụ maka ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 5:16 – Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu ka e wee gwọọ unu. Ekpere dị irè nke onye ezi omume na-ekpe pụrụ ịrụzu ọtụtụ ihe.

Matiu 26:23 Ọ zara, sị: “Onye tinyere m aka n'afere, onye ahụ ga-arara m nye.

Jizọs buru amụma na otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-arara ya nye.

1. Aghụghọ na Ntụkwasị Obi: Ọmụmụ nke Matiu 26:23

2. Ihe ga-esi n'ịrara arara pụta: Ịmụta ihe site n'ịrara Jizọs nye na Matiu 26:23

1. Jọn 13:21-26 - Jizọs buru amụma na a ga-arara ya nye.

2. Abụ Ọma 41:9 - Ịrara enyi.

Matiu 26:24 Nwa nke mmadụ na-aga dị ka e dere banyere ya: ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ onye a ga-esi n’aka ya rara Nwa nke mmadụ nye! ọ gādiri nwoke ahu nma ma ọ buru na amughi ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ịrara Jizọs nye, n'ihi na ọ ga-aka mma ma a sị na a mụọghị nwoke ahụ.

1. Ihe Na-eri Nraranye: Otu esi ezere akara aka dị njọ karịa ọnwụ

2. Ihe ize ndụ dị n'ịtụgharị Jizọs azụ

1. Luk 22:22 - "N'ezie Nwa nke mmadụ na-aga dị ka e kpebisiri ike: ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ onye ọ ga-esi n'aka ya rara ya nye!"

2. Aisaia 53:3 - "Onye a na-eleda anya, ma ndị mmadụ jụrụ ya; onye na-eru uju na onye maara ihe n'iru uju: anyị wee zonarị ya dị ka iru anyị, onye a na-eleda anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe."

Matiu 26:25 Judas, onye nārara Ya nye, we za, si, Onye-ozizí, ọ̀ bu mu onwem? Ọ si ya, Gi onwe-gi ekwuwo.

Judas jụrụ Jizọs ma ọ̀ bụ ya ga-arara ya nye. Jizọs kwuru na ọ bụ ya.

1. Ibi ndụ n'iguzosi ike n'ezi ihe: Ịghọta ihe ga-esi n'ịrara arara pụta

2. Amara Jizọs: Ọmịiko N'agbanyeghị Nrara Ya

1. Abụ Ọma 55:12-14 ? ma- ọbu ọ bughi onye-iro nātam uta; m'gānagide kwa ya: ọ bughi kwa onye-nkpab͕u nke nēbuli onwe-ya uku megidem; M'gēzonari ya Onwem: ma ọ bu gi onwe-gi, bú nwoke nkem ra, na onye-ndúm, na onye mu onwem mara. Ayi b͕aara ìzù utọ, we je n'ulo Chineke n'ìgwè.

2. Ndị Rom 2:4 "Ma ọ bụ ị na-eleda akụ nke ịdị mma na ntachi obi na ogologo ntachi obi ya anya, ebe ị maghị na ịdị mma nke Chineke na-eduba gị na nchegharị?"

Matiu 26:26 Ma mb͕e ha nēri ihe, Jisus were ob͕e achicha, gọzie ya, nyawa ya, nye ndi nēso uzọ-Ya, si, Nara, rie; nka bu arum.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a kọwara otú Jizọs si gọzie achịcha ma nye ya ndị na-eso ụzọ ya ka ha rie, na-ekwu na ọ bụ ahụ Ya.

1. Jizọs Bụ Achịcha nke Ndụ: Ịchọgharị Ihe Jizọs Pụtara? Àjà \_

2. Iri Achịcha nke Ndụ: Olee otu esi enweta Chineke? Onyinye Nzọpụta

1. Jọn 6:35 - ? Jisus si ha, ? 쁈 bu nri nke ndu; onye ọ bụla na-abịakwute m agụụ agaghị agụ ya, ma onye ọ bụla nke kwere na m agaghị akpọ nkụ nkụ. bụ €?

2. Aịzaya 55:1-3 - ? Ome , onye ọ bula nke akpiri nākpọ nku, bia na miri; ma onye nēnweghi ego, bia zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na-enweghị ọnụ ahịa. N'ìhi gini ka unu nēmefu ego-unu n'ihe nābughi nri, na ndọb͕u-unu n'ọlu n'ihi ihe nādighi-eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma, riekwa ezi ihe, na-atọkwa unu ụtọ na nri bara ụba.

Matiu 26:27 O we nara iko, kele ekele, nye ha, si, Ṅua ya nile;

Jizọs keere ndị na-eso ụzọ ya iko nzọpụta ma nye ha iwu ka ha rie ya.

1. Iko Nzọpụta: Ịṅụ mmanya na Nkwa Chineke

2. Azịza nke akpịrị ịkpọ nkụ anyị: Inweta ịhụnanya Jizọs site na iko

1. Aịzaya 55:1 - ? Ome , onye ọ bula nke akpiri nākpọ nku, bia na miri; ma onye nēnweghi ego, bia zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na enweghị ọnụ ahịa. ??

2. Abụ Ọma 116:13 - ? 쏧 ga ebuli iko nzoputa we kpọkue aha Jehova.??

Matiu 26:28 Nʼihi na nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, nke a na-awụsị maka ọtụtụ mmadụ maka ngbaghara mmehie.

Ebe a na-ekwu maka àjà Jizọs chụrụ maka mgbaghara mmehie.

1: Jisus, Nwa-aturu Chineke- onyinye amara na ebere Ya nke di egwu.

2: Jisus, Ohu na-ata ahụhụ - omume ịhụnanya na nraranye ya kacha.

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Ndị Efesọs 1:7 - N'ime ya ka anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, mgbaghara nke mmehie, dịka ụbara nke amara Chineke si dị.

MATIU 26:29 Ma asim unu, M'gaghi-aṅu site n'ub͕u a site na nkpuru osisi vine a, rue ubọchi ahu mb͕e Mu na unu gāṅu ya ọhu n'ala-eze Nnam.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a un̄wọn̄ọ Jesus ete ke imọ idin̄wọn̄ke mfri vine tutu enye ọn̄wọn̄ enye efen ke Obio Ubọn̄ Ete esie.

1. Olileanya nke eluigwe: Nkwa Jizọs kwere nkwa

2. Ịchọta Ike n'Oge Ihe isi ike: Okwu nkasi obi nke Jizọs

1. Nkpughe 21:1-4 - Nkwa nke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ

2. Aisaia 25:6-9 - Jehova ga-ehichapụ anya mmiri n'ihu niile

Matiu 26:30 Ma mb͕e ha bùsiri abù, ha pua ba n'ugwu Olive.

Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya bụrụ abụ, ha gara n’Ugwu Oliv.

1. Mkpa ekpere na ofufe dị na ndụ anyị

2. Ịghọta ihe Ugwu Oliv pụtara ná ndụ Jizọs

1. Mak 14:26, "Mgbe ha bụrụ abụ, ha pụrụ n'Ugwu Oliv."

2. Luk 22:39, "O wee pụta gawa, dị ka ọ na-eme, n'Ugwu Oliv, ndị na-eso ụzọ ya sokwa ya."

Matiu 26:31 Ya mere Jisus siri ha, Unu nile gāma n'ọnyà n'arum n'abali a;

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-akpasu ha iwe n’ihi ya nakwa na e dere na a ga-eti onye ọzụzụ atụrụ ahụ ihe, meekwa ka atụrụ nke ìgwè atụrụ ahụ gbasasịa.

1. Ịchụsasị Atụrụ: Ntụgharị uche na Matiu 26:31

2. Ịghọta ihe etigbu nke onye ọzụzụ atụrụ: A na okwukwe na ntachi obi

1. Zekaraya 13:7 - ? Teta , gi mma-agha, imegide onye-ọzùzù-aturum, megide kwa nwoke ahu nke bu ibem, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri: tib͕ue onye-ọzùzù-aturu, aturu ewe b͕asasia: M'gēchighari kwa akam n'aru umu-ntakiri.

2. Ndị Hibru 13:20 - ? Ọ̀ bu Chineke nke udo, Onye mere ka Onye-nwe-ayi Jisus si na ndi nwuru anwu lata, Onye-ọzùzù aturu uku ahu, site n'ọbara nke ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi.

Matiu 26:32 Ma mb͕e emere ka m'si n'ọnwu bilie, M'gēburu unu uzọ ga Galili.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya ga-ebili ọzọ buru ha ụzọ banye Galili.

1. Ike nke Olileanya na Okwukwe: Mbilite n'ọnwụ Jizọs na Njem Okwukwe Anyị

2. Nkwa nke Kraịst ahụ Bilitere: Ịghọta na itinye olileanya nke mbilite n'ọnwụ n'ọrụ.

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị ji ndidi chere ya.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:13-14 - Ma ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, a kpọliteghịkwa Kraịst. Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si n’ọnwụ bilie, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu.

Matiu 26:33 Pita zara, sị ya: “Ọ bụ ezie na a ga-akpasu mmadụ niile n'anya n'ihi gị, ma agaghị m eme ka m maa jijiji ma ọlị.

Pita gosipụtara iguzosi ike n'ihe ya n'esepụghị aka nye Jizọs n'agbanyeghị egwu nke ịbụ ndị ndị ọzọ nile gbahapụrụ.

1. Iguzosi Ike n'Okwukwe Anyị: Ịnọgidesi Ike n'Aka Jizọs Ọbụna n'oge Ihe isi ike

2. Ikwesị ntụkwasị obi nye Jizọs: Pita? Ihe Nlereanya nke Nkwenye Na-adịghị Agbanwe

1. Ndị Hibru 11:1- Ma okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na mmesi obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya.

2. Ndị Rom 12:9- Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike.

Matiu 26:34 Jisus si ya, N'ezie asim i, na abali a, tutu oké ọkpa akwaa, i gāgọnarim ub͕ò atọ.

Jizọs dọrọ Pita aka ná ntị banyere ịgọnarị ya nke na-abịanụ tupu oké ọkpa akwaa.

1: Adịla ngwa ngwa na nkwa gị nye Chineke

2: Ezi Okwukwe adịghị n'okwu, kama n'omume

1: Jemes 2: 17-18 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2: Ilu 14:23 - "N'ime ndọgbu nile ọ bara uru: ma okwu egbugbere ọnụ na-enweta naanị iri nri."

Matiu 26:35 Pita sịrị ya: “Ọ bụrụ na m ga-eso gị nwụọ, ma m gaghị agọnarị gị. Otú ahụ ka ndị niile na-eso ụzọ kwuru.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kwuputara ikwesị ntụkwasị obi ha n'akwụsịghị akwụsị ọbụna ma ọ bụ ọnwụ.

1: Anyị ekwesịghị ịtụ egwu iguzo n'okwukwe anyị n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Ka anyị nọgide na-arapara n'ahụ Jizọs na nkuzi ya.

1: Ndị Rom 8: 31-39 - Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2: Ndị Filipaị 1:21 - N'ihi na m, ịdị ndụ bụ Kraịst na ịnwụ bụ uru.

Matiu 26:36 Ya mere Jisus na ha bia n'ebe anākpọ Getsemane, Ọ si ndi nēso uzọ-Ya, Nọdunu n'ebe a, mb͕e Mu onwem nāga nēkpe ekpere n'ebe ahu.

Jizọs kpọọrọ ndị na-eso ụzọ ya gaa n’ebe a na-akpọ Getsemeni ma gwa ha ka ha chere ya ka ọ na-aga ikpe ekpere.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Ịmụta Ihe n'Ihe Nlereanya Jizọs

2. Ike Ọnụnọ Ya: Ịtụkwasị Chineke obi n'oge Ọnwụnwa

1. Abụ Ọma 139:7-10 -Olee ebe m ga-esi pụọ na mmụọ gị? Ma-ọbu òle ebe m'gāb͕apu n'iru Gi?

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

MATIU 26:37 O we kuru Pita na umu-ndikom Zebedi abua tiyere Onwe-ya, o we malite inwe iru-utọ nke-uku.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs so ya bịa ka o wutere ya ma na-ajọ ya njọ.

1: Jizọs gosiri anyị na ọ dị mma inwe mwute na obi nkoropụ na ndụ anyị, na ihere ekwesịghị ime anyị ịchọ nkasi obi n'aka ndị enyi na ezinụlọ anyị.

2: Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị inwe ndị na-enyere anyị aka mgbe ihe siri ike.

1: Eklisiastis 4:9-10 - ? Ahụhụ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya!??

2: Ilu 17:17 - ? 쏛 enyi nāhu n'anya mb͕e nile, Amu-kwa-ra nwa-nne n'ihi ahuhu.

Matiu 26:38 Ya mere Ọ si ha, Nkpuru-obim nēwuta nke-uku, rue ọnwu: nọdunu n'ebe a, sorom nēche kwa nche.

Jizọs gosipụtara mwute dị ukwuu ma gwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha na ya nọrọ na-eche nche.

1. Ike nke Ezi Mmekọrịta – Otu Arịrịọ Jizọs rịọrọ ka ndị na-eso ụzọ ya nọrọ na-ekiri ya na-akụziri anyị banyere ike nke obodo.

2. Omimi n'ịhụnanya Jizọs - Arịrịọ Ọ rịọrọ ka ndị na-eso ụzọ ya nọrọ na-ekiri ya na-egosipụta oke ọmịiko ya.

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na O kwuru, sị, ? Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.

MATIU 26:39 O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika Gi onwe-gi nāchọ.

Jizọs kpegaara Chineke ekpere, na-arịọ ka e wepụ ya iko ahụhụ ahụ, ma ka e mee uche Ya, ọ bụghị uche Jizọs.

1. Ibi ndụ nke ntọhapụ: Ịghọta uche Chineke

2. Ndụ akpọgidere n’obe: Ịhụ ahụhụ nke Chineke

1. Ndị Filipaị 2:8-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

2. Aisaia 53:10-12 - Ma ọ bu uche Jehova ka ọ zọpia ya na ime ka ọ hu ahuhu, ma ọ buru na Jehova eme ka ndu-ya chu àjà nmehie, ọ gāhu nkpuru-ya, me kwa ka ubọchi-ya nile di anya, na ọchichọ nke ndu-ya. Jehova gāgara ya nke-ọma n'aka-Ya.

Matiu 26:40 O we biakute ndi nēso uzọ-Ya, hu ha ka ha nāraru ura, o we si Pita, Ọ̀ bu gini, unu puru mu na unu nēche nche otù awa?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs emeghị ka ha mụrụ anya n’oge ọ nọ ná mkpa.

1. Anyị aghaghị ịmụrụ anya n'okwukwe anyị, dị njikere ịmụrụ anya na Jizọs n'agbanyeghị ihe isi ike.

2. Anyị ga-anọrịrị n'ebe Jizọs nọ ọbụna n'oge ihe siri ike, iji gosi nraranye na nraranye anyị nye Ya.

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Yikwasịnụ ihe agha nke Chineke ka unu nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere.

Matiu 26:41 Na-echenụ nche, na-ekpekwanụ ekpere, ka unu ghara ịbanye n'ọnwụnwa: mmụọ ahụ chọrọ n'ezie, ma anụ ahụ adịghị ike.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-ekiri na ikpe ekpere ka anyị wee gbanarị ọnwụnwa ma mee ka mmụọ anyị dị njikere n'agbanyeghị na anyị adịghị ike nke mmadụ.

1. "Ike nke Ekpere: Ime Onwe Anyị Ike Imegide Ọnwụnwa"

2. "Na-ekiri ma na-ekpe ekpere: Ilekọta Onwe Anyị n'Ọnwụnwa"

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

Matiu 26:42 Ọ gara ọzọ nke ugboro abụọ, kpee ekpere, sị, Nna m, ọ bụrụ na iko a agaghị agabiga n’ebe m nọ, ma ọ bụrụ na m aṅụghị ya, ka e mee uche gị.

Jizọs kpegaara Chineke ekpere ma nakwere uche Ya, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịṅụ iko ahụhụ.

1. "Iko Ahụhụ: Ịnabata uche Chineke"

2. "Ike nke Ekpere: Ịmụta Ịdaba n'Atụmatụ Chineke"

1. Jemes 4:13-15 - "Bịanụ ugbu a, unu ndị na-asị, ? 쏷 ụbọchị ma ọ bụ echi ka anyị ga-aga n'ebe dị otú ahụ na ndị dị otú ahụ obodo, nọrọ otu afọ n'ebe ahụ, zụrụ na-ere, rite uru?? ebe ị na-eme. amaghi ihe gādi echi: n'ihi na gini bu ndu-unu, ọbuná uzuzu nke nāputa ìhè nwa oge, we lapu: kama unu gāsi, Ọ buru na Onye-nwe-ayi nāchọ, ayi gādi ndu, me nka ma-ọbu ihe ahu . .??

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were ahụ unu chere Chineke dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ozi ezi uche dị na ya. Ka eme-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, nke di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Matiu 26:43 O we bia, hu ha ka ha nāraru ura ọzọ: n'ihi na anya-ha di arọ́.

Jizọs hụrụ ka ndị na-eso ụzọ ya na-arahụ ụra ọzọ n’agbanyeghị ike ọgwụgwụ ha nwere.

1. ? Dị Njikere: Na-eteta na Ntụrụndụ??

2. ? 쏝 e Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Icheta Jizọs?? Àjà ??

1. Aịzaya 40:31 - ? Ndi nēchere Jehova gēnwe kwa ume-ha ọzọ; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 11:1 - ? Ọ̀ bụ ezie na okwukwe bụ isi ihe a na-atụ anya ya, bụ́ ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 26:44 O wee hapụ ha, gakwa ọzọ, kpee ekpere nke ugboro atọ, na-ekwu otu ihe ahụ.

Jizọs kpere ekpere ugboro atọ n’ogige Getsemeni, na-ekwughachi otu okwu ahụ mgbe ọ bụla.

1. Ike Ekpere: Ihe Nlereanya Jizọs n’ogige Getsemeni

2. Nkasi Obi nke Ekpere Na-ekpeghachi: Ihe Nlereanya Jizọs N’ogige Getsemeni.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - ? Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kachasi nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Jemes 5:16 - ? Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu ma na-ekpe ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike di uku ka ọ nālu ọlu.

Matiu 26:45 Mgbe ahụ ọ bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya, sị ha: “Ugbu a na-arahụ ụra, zuru ike: lee, oge awa ahụ dị nso, a ga-ararakwa Nwa nke mmadụ nye n'aka ndị mmehie.

Jizọs gakwuuru ndị na-eso ụzọ ya gwa ha ka ha zuru ike n’ihi na oge ọ ga-eji rara ya nye dị nso.

1. Mkpa izu ike dị n'oge ikpe

2. Ịghọta na ịnakwere atụmatụ Chineke

1. Abụ Ọma 4:8 - N'udo ka m'gādina ala raru ura; N'ihi na nání Gi, Jehova, me ka m'biri na ntukwasi-obi.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Matiu 26:46 Bilienụ, ka anyị ga: le, Onye nāraram nye nọ nso.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ediyarade Jesus emi ekperede.

1. Ike Jis]s n'Ihu nke Nrara

2. Ike nke mgbaghara n'ihu nsogbu

1. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo nke m ka m na-enye unu. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, ka ha gharakwa ịtụ egwu."

Matiu 26:47 Ma mb͕e Ọ nọ nēkwu okwu, le, Judas, bú otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, bia, ya na oké ìgwè madu chiri mma-agha na nkpa-n'aka, site n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye nke ndi-Ju.

Judas, otù nime ndi nēso uzọ Jisus, we bia, ya na oké ìgwè madu sitere na ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye nke ndi-Ju, ndi chiri mma-agha na nkpa-n'aka.

1. Nrara nke Judas: Ihe ize ndụ nke imebi okwukwe

2. Iguzosi Ike n'Oge Nri: Ihe mmụta ndị sitere n'Jide Jizọs

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. ụzọ ka i wee nwee ike idi ya."

2. Abụ Ọma 37:5-7 - "Tụkwasị Jehova obi, tụkwasị ya obi, ọ ga-emekwa otú a: Ọ ga-eme ka ezi omume gị nwuo dị ka chi ọbụbọ, ikpe ziri ezi nke ikpe gị dị ka anyanwụ nke ehihie. Jehova, were ogologo-ntachi-obi chere Ya: ewela iwe, mb͕e ndi madu nāga n'uzọ-ha, na mb͕e ha nēme ajọ omume-ha.

Matiu 26:48 Ma onye nārara Ya nye nyere ha ihe-iriba-ama, si, Onye ọ bula m'gēsutu ọnu, onye ahu bu Ya: jidesienu ya ike.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha mata onye ga-arara ya nye site n’ihe ịrịba ama.

1. Ịrara Jizọs Nrara: Ịghọta Pụtara Ihe Ntuziaka Jizọs Pụtara. 2. Ikpughe Ike Ịhụnanya Jizọs n'agbanyeghị na a rara ya nye.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. 2. Luk 22:48 - Jizọs sịrị ya, ? 쏪 udas, ị na-eji nsusu ọnụ na-arara Nwa nke mmadụ nye???

Matiu 26:49 Ngwa ngwa o we biakute Jisus, si, Ekele, Onye-nwe-ayi; sutukwa ya ọnu.

Otu onye na-eso ụzọ Jizọs, bụ́ Judas, ji nsusu ọnụ kelee Jizọs.

1. Ike Isusu ọnụ: Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’aka Judas?

2. Nrara nye n'Ogige: Ịghọta Omume Judas.

1. Luk 22:47-48, ? Ma mb͕e Ọ nọ nēkwu okwu, le, ìgwè madu, na onye anākpọ Judas, bú otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, nēje n'iru ha, biakute Jisus nso itu Ya ọnu. Ma Jisus siri ya, Judas, Gi onwe-gi nēji isutu-ọnu rara Nwa nke madu nye?

2. 2 Ndị Kọrịnt 11:14, ? ọ dịghị ihe ijuanya; n'ihi na Setan n'onwe ya na-eme onwe ya ka ọ ghọọ mmụọ ozi nke ìhè.

Matiu 26:50 Jisus we si ya, Enyi, gini mere i ji bia? Ha we bia, tukwasi Jisus aka, jide Ya.

A raara Jizọs nye ma jide ya.

1: Jizọs ṅomiri ịhụnanya na ọbụbụenyi ọbụna mgbe a na-arara mmadụ nye.

2: Jizọs bụ ihe atụ nke otú anyị ga-esi na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’agbanyeghị ọnọdụ ndị tara akpụ.

1: Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

17 N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2: Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche;

3 ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi.

4 Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè na zuo okè, nēnweghi ihe ọ bula nēnweghi.

Matiu 26:51 Ma, le, otù onye nime ha ndi ha na Jisus nọ we setipu aka-ya, miputa mma-agha-ya, tie orù onye-isi-nchu-àjà, bipu nti-ya.

Jizọs gbochiri ndị na-eso ụzọ ya ime ihe ike iji chebe ya.

1: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ime ihe ike iji dozie nsogbu anyị.

2: Soro ihe nlereanya Jizọs site n’ịtụgharị ntì nke ọzọ n’ọnọdụ ndị tara akpụ.

1: Ndị Rom 12:17-21 - Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-eche echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile na-ebi n’udo.

2: Matiu 5:38-42 - Ị nụwo na e kwuru, sị, ? 쁀 n anya lara anya, eze lara eze. Ma asim unu, Eguzogidela onye nēmebi iwu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ǹtì aka nri, tụgharịakwa ya ọzọ.

Matiu 26:52 Jisus we si ya, Mghachi mma-agha-gi ọzọ n'ọnọdu-ya: n'ihi na ndi nile ndi nēji mma-agha gāla n'iyì site na mma-agha.

Jizọs gwara otu onye na-eso ụzọ ya ka ọ wepụ mma agha ya, na-adọ ha aka ná ntị na ndị na-ebuli mma agha ga-ala n’iyi site na ya.

1. Omume Anyị Na-arụpụta Ihe - Ilu 16:18

2. Ịtụgharị ǹtì ọzọ - Matiu 5:38-39

1. Ndị Rom 12:19-21

2. Jems 4:1-3

Matiu 26:53 Ì chere na apụghị m ikpeku Nna m ekpere ugbu a, ọ ga-enyekwa m ihe karịrị ụsụụ ndị mmụọ ozi iri na abụọ ugbu a?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi ike Jizọs nwere, ebe ọ na-ekwu na ọ pụrụ ịkpọku Nna ya ka o zite ya ihe karịrị ìgwè ndị mmụọ ozi iri na abụọ.

1. Ike Ekpere: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Jizọs

2. Nwee Okwukwe n'Onye Pụrụ Ime Ihe Nile: Ịtụkwasị Obi na Ike Chineke

1. Luk 18:27 - Jizọs zara onye ọchịchị bara ọgaranya bụ́ onye jụrụ ihe ọ na-aghaghị ime iji keta ndụ ebighị ebi: ? 쏻 okpu agaghị ekwe omume na mmadụ ga-ekwe omume n'ebe Chineke nọ.??

2. Ndị Efesọs 3:20 - ? 쏯 ow onye nwere ike ime nke ukwuu karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike na-arụ ọrụ n'ime anyị.

Matiu 26:54 Ma oleekwanụ otú ihe e dere n’akwụkwọ nsọ ga-esi mezuo, na otú a ka ọ ga-adị?

Jizọs zoro aka n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji kọwaa na e nwere ihe aghaghị ime iji mezuo amụma ahụ.

1. Ike Amụma: Otú Okwu Chineke Si Emezu Ndụ Anyị

2. Ibi ndụ n'Akwụkwọ Nsọ: Otú Anyị Ga-esi Mee Ka Amụma Mezu

1. Aisaia 46:10-11 - M na-eme ka a mara ọgwụgwụ site na mmalite, site n'oge ochie, ihe ga-abịa. M na-ekwu, ? 쁌 y nzube ga-eguzo, na m ga-eme ihe niile masịrị m.

2. Ndị Galetia 3:8 - Akwụkwọ Nsọ buru ụzọ hụ na Chineke ga-esi n'okwukwe gu ndị mba ọzọ n'onye ezi omume, we zisa ozi-ọma n'iru Abraham:? a ga-esikwa na Gi gọzie mba niile .

MATIU 26:55 N'oge hour ahu Jisus siri ìgwè madu ahu, Ùnu chiri mma-agha na nkpa-n'aka puta, dika imegide onye-ori? Mu na unu nānọkọ kwa-ubọchi nēzí ihe n'ulo uku Chineke, ma unu ejideghim.

Jizọs kpọrọ ihu abụọ nke ìgwè mmadụ ahụ ijide Ya n'otu ụzọ ahụ ha ga-esi bụrụ onye ohi mgbe Ọ na-ezi ihe n'ihu ọha n'ụlọ nsọ kwa ụbọchị.

1. Ihe ize ndụ Dị n'Ihu abụọ: Otú Jizọs Si Katọọ Ìgwè Mmadụ Ikpe n'ihi Omume Na-ezighị ezi Ha

2. Ikpe Ziri Ezi nke Chineke: Otú Jizọs Si Kpọọ n'Ezigbo Otu ìgwè mmadụ Maka Mmehie Ha

1. Matiu 23:27-28 - "Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! unu onwe-unu nēgosi kwa madu ike n'èzí, ma n'ime unu juputara n'iru-abua na ajọ omume."

2. Ndị Rom 2:1-3 - "Ya mere i nweghị ihe ngọpụ, gị nwoke, onye ọ bụla ị bụ onye na-ekpe ikpe: n'ihi na n'ihe ị na-ekpe onye ọzọ ikpe, ị na-ama onwe gị ikpe; n'ihi na gị onye na-ekpe ikpe na-eme otu ihe ahụ. nke Chineke dị ka ezi-okwu megide ndị na-eme ihe ndị dị otú a: ma ị̀ na-eche ihe a, gị nwoke, onye na-ekpe ndị na-eme ihe ndị dị otú a ikpe ma na-eme otu ihe ahụ, na ị ga-agbanarị ikpe Chineke?

Matiu 26:56 Ma e mere ihe ndị a niile, ka e wee mezu ihe e dere n’akwụkwọ ndị amụma. Ndi nēso uzọ-Ya nile we rapu Ya, b͕alaga.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú ndị na-eso ụzọ si gbahapụ Jizọs iji mezuo amụma ndị dị n'Agba Ochie.

1. "Iguzosi Ike n'Ahụhụ: Ihe mmụta sitere n'aka ndị na-eso ụzọ Jizọs na Jizọs"

2. “Imezu Atumatu Chineke: Ndị Na-eso Ụzọ, Jizọs, na Akwụkwọ Nsọ nke Ndị Amụma”

1. Abụ Ọma 22:1-31 - Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m?

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Matiu 26:57 Ndị ahụ jidekwara Jizọs duru ya gakwuru Keyafas onye isi nchụàjà, ebe ndị odeakwụkwọ na ndị okenye zukọtara.

Ẹma ẹmen Jesus ẹka n̄kpọkọbi ẹnyụn̄ ẹda ẹsọk Caiaphas akwa oku, emi ẹkesan̄ade ye mme scribe ye mbiowo.

1. Ihe Njide Jizos Pụtara - Gịnị ka                      mụm          mụme,           kpụpụta           kpụrụ mma mma mà ka e jide ya?

2.                                                                ለመ                ለመ                ለመ                    laha                                                                                                                                        መጠኑlahaያት ê ê ê ê      Olee otú ]lê nke nnukwu onye nchuaja si metụta ak Jiss?

1. Jọn 18:12-14 - Ya mere ndi-agha ahu na onye-isi-agha na ndi-ochi-agha nke ndi-Ju kuru Jisus, ke ya ab͕u, buru uzọ duru ya jekuru Anas; n'ihi na ọ bu nna nwunye Kaiafas, onye bu onye-isi-nchu-àjà n'arọ ahu.

2. Ọrụ Ndịozi 4:5-7 - O wee ruo n'echi ya, na ndị isi ha na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ na Anas onye isi nchụaja na Keyafas na Jọn na Alegzanda na ka ha ra bụ ndị si n'agbụrụ ha. umu-nna ndi-isi-nchu-àjà, zukọrọ na Jerusalem.

Matiu 26:58 Ma Pita soro ya nʼebe dị anya ruo nʼobí onyeisi nchụàjà, banyekwara nʼime ya, ya na ndị na-ejere ya ozi nọkọọ, ịhụ ọgwụgwụ ihe ndị ahụ.

Pita sooro Jizọs gaa n'obí nnukwu onye nchụàjà n'agbanyeghị ihe ize ndụ dị na ya.

1. Imekeme ndikpep nto uko ye mbuọtidem Peter nditiene Jesus kpa ye mme n̄kpọndịk.

2. Ọbụlagodi mgbe ọ dị anyị ka anyị dị anya n'ebe Chineke nọ, anyị ka nwere ike ime ihe iji bịaruo Ya nso.

1. Ndị Hibru 11:8-10 - Site n'okwukwe Abraham, mb͕e akpọrọ ya ka ọ pua n'ebe ọ gānara ka ọ buru ihe-nketa, we rube isi; o we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

2. Matiu 14:29 - O we si, Bia. Ma mb͕e Pita siri n'ub͕ọ rida, jere ije n'elu miri, ijekuru Jisus.

Matiu 26:59 Ma ndị isi nchụaja na ndị okenye na nnọkọ izu ụka niile chọrọ ịgba akaebe ụgha megide Jizọs ka ha gbuo ya;

Ndị isi nchụàjà na ndị isi okpukpe ndị ọzọ chọrọ ịgba akaebe ụgha iji maa Jizọs ikpe ọnwụ.

1. Ihe ize ndụ nke ebubo ụgha

2. Ike nke Eziokwu

1. Abụ Ọma 25:2-3 - "Chineke m, na Gị ka m tụkwasịrị obi, ekwela ka ihere mee m, ekwela ka ndị iro m aṅụrị ọṅụ n'ihi m. N'ezie, ọ dịghị onye na-echere gị ka ihere ga-eme; ka ihere mee ndị na-aghọgbu ndị aghụghọ.”

2. Ilu 12:17 - "Onye na-ekwu eziokwu na-enye ezi ihe àmà, ma onye akaebe ụgha na-ekwu aghụghọ."

Matiu 26:60 Ma ha ahụghị, e, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị akaebe ụgha bịara, ma ha ahụghị. N'ikpeazụ, ndị akaebe ụgha abụọ bịara.

O siiri nnukwu onye nchụàjà na Sanhedrin ike ịchọta ndị akaebe ga-agba akaebe megide Jizọs, ma mesịa chọta ndị akaebe ụgha abụọ.

1. Ike nke ezi-okwu: ọbuná ndi-àmà ugha apughi ime ka okwu-ugha guzo ọtọ.

2. Mkpa ọ dị iguzosi ike n'okwukwe gị, ọbụna mgbe a gbara àmà ụgha ihu.

1. Abụ Ọma 119:160 - "Nchikota nke okwu-Gi bu ezi-okwu;

2. Jọn 8:44 - "Unu sitere na nna unu ekwensu, unu gēme kwa ọchichọ nke nna-unu. ọ nēkwu okwu-ugha, o nēkwu ihe nke aka ya: n'ihi na onye-ugha ka ọ bu, na nna-ya.

Matiu 26:61 O we si, Nwoke a siri, Enwerem ike kwatu ulo nsọ Chineke, wu kwa ya n'ubọchi atọ.

Nnukwu onye nchụàjà boro Jizọs ebubo na ọ na-ekwu na ya nwere ike ibibi ụlọ nsọ Chineke ma wughachi ya n'ime ụbọchị atọ.

1: Ike nke Okwu - Otu okwu anyị na-asụ si nwee ike ịmepụta ma ọ bụ mebie.

2: Ikike nke Jisus-Ikike nke Jisus gosipụtara site n’okwu Ya.

1: Jemes 3: 5-6 - "Otú ahụkwa ire bụ akụkụ dị nta, ma ọ na-anya isi n'ihe ukwu. Lee ka oké ọhịa si were ọkụ nta dị otú ahụ eree! Ire bụkwa ọkụ, ụwa ajọ omume. .Ire dị n'etiti akụkụ ahụ anyị, na-emerụ ahụ dum, na-esure ụzọ ndụ dum ọkụ, na-amụnyekwa ọkụ ala mmụọ.

2: Ilu 18:21 - "Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ndị hụrụ ya n'anya ga-erikwa mkpụrụ ya."

Matiu 26:62 Onye-isi-nchu-àjà we bilie, si Ya, Ì zaghi ihe ọ bula? gini bu ihe ndia nāb͕a àmà megide gi?

Nnukwu onye nchụàjà jụrụ Jizọs ajụjụ n’enyeghị ya ohere ịza.

1: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa na-ekpe ikpe na ajụjụ nke na anyị anaghị enye ndị mmadụ ohere ịza.

2: Na-echeta okwu anyị na-ekwu, karịsịa mgbe ị na-agwa onye ọchịchị okwu.

Jemes 1:19 - Mara nka, umu-nnam ndi m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ.

2: Ilu 18:13 - Ọ bụrụ na mmadụ azaa tupu ọ nụ, ọ bụ nzuzu ya na ihere.

Matiu 26:63 Ma Jizọs gbachiri nkịtị. Onye-isi-nchu-àjà we za, si ya, Ejim Chineke di ndu b͕a gi iyi, ka I gosi ayi ma Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara Chineke.

Akwa oku ama obụp Jesus m̀mê enye edi Christ, Eyen Abasi, edi Jesus ikọbọrọke.

1. Mgbe ị na-eche nhọrọ ndị siri ike ihu, chọọ uche Chineke ma tụkwasị obi na nduzi Ya.

2. Ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị siri ike, anyị nwere ike ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'atụmatụ Chineke maka anyị.

1. Jọn 14:27 - "Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka M'nēnye unu. Ka obi-unu ghara itu ujọ, ka ọ ghara itu egwu."

2. Aisaia 26:3 - "Ị ga-echebe ya n'udo zuru oke, onye uche ya dabere na gị: n'ihi na ọ tụkwasịrị gị obi."

Matiu 26:64 Jisus si ya, Gi onwe-gi kwuru: ma asim unu, Site n'ub͕u a unu gāhu Nwa nke madu ka Ọ nānọdu ala n'aka-nri nke ike, nābia kwa n'igwe-oji nile nke elu-igwe.

Jizọs kwuputara ikike na ike ya dịka Ọkpara nke mmadụ.

1: Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ.

2:Jizọs bụ Mezaịa ahụ nke ga-abịa ọzọ n'igwe ojii.

1: Nkpughe 19: 11-16 - Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ.

2: Zekaraya 14: 4-5 - Jizọs ga-eji igwe ojii bịa.

Matiu 26:65 Onye-isi-nchu-àjà we dọwa uwe-ya nile, si, O kwuluru; gini ka ndi-àmà nāchọ kwa ayi? le, ub͕u a unu anuwo nkwulu-Ya.

Nnukwu onye nchụàjà mara Jizọs ikpe maka nkwulu.

1: Na-ekwu eziokwu Chineke ọbụna mgbe o siri ike.

2: Atụla egwu iguzo n'ihe ị kwenyere na ya.

Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

1 Ndị Kọrint 15:58 - Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, bụrụnụ ndị na-eguzosi ike, ndị a na-apụghị ịpụ apụ n'ahụhụ, na-aba ụba n'ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu maara na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu abụghị ihe efu n'ime Onyenwe anyị.

Matiu 26:66 Gịnị ka unu chere? Ha zara, si, Ọnwu emewo ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ikpe nke ndị na-ebo Jizọs ebubo, ndị mara ya ikpe ọnwụ.

1. Ọnụ Ọnụ Ndị Na-eso Ụzọ: Àjà Jizọs Maka Nzọpụta nke Mmadụ

2. Ike Obe: Ịghọta Ọnwụ Jizọs na Mbilite n'ọnwụ

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Matiu 26:67 Mgbe ahụ ha bịrị ọnụ mmiri n'ihu, tie ya ihe; ndi ọzọ we were ọbu-aka-ha tie ya;

Ẹma ẹsuene Jesus ẹnyụn̄ ẹfịk enye.

1: Anyị ekwesịghị ichefu ahụhụ Jizọs tara na otu o siri dị njikere ịgabiga ya maka anyị.

2: Anyị kwesịrị ịgbalị ịdị umeala n'obi na irubere Chineke isi, ọbụlagodi n'oge ọnwụnwa.

1: Aisaia 50:6 "M'we nyeghachi ndi nēti ihe azum, nye kwa ndi nādọpu agiri-isi ntìm abua: ezonarighm irum n'ihere na ọb͕à-miri."

2: Ndị Hibru 12: 2-3 "Na-ele anya Jizọs, Onye-isi na Onye Mmezu nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere ya n'ihu ya, na-eleda ihere anya, na-atọkwa ya n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

Matiu 26:68 si, Buoro ayi amuma, Kraist, ònye bu onye ahu nke tib͕uru gi?

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nsahi oro Akwa Oku ye mme asan̄autom esie ẹkesakde Jesus ke ini ikpe esie.

1: Ihe nlereanya Jizọs nwere ndidi, ịdị umeala n'obi na mgbaghara bụ ihe nlereanya nye anyị n'oge ihe isi ike.

2: Anyị nwere ike ịmụta obi ike na okwukwe Jizọs n’agbanyeghị ihe isi ike.

1: Aisaia 53:7 - Onye ewedara n'ala na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2: 1 Pita 2: 21-23 - Nke a ka akpọrọ unu, n'ihi na Kraịst tara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe atụ, ka unu wee na-eso nzọụkwụ ya. ? 쏦 e emehieghi, ọ dighi kwa aghughọ ahu ahughi n'ọnu-ya. mgbe ọ tara ahụhụ, o yighị egwu ọ bụla. Kama, o nyefere onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.

Matiu 26:69 Ma Pita nọ ọdụ nʼèzí nʼobí eze: otu nwa agbọghọ wee bịakwute ya, sị: “Gị onwe gị na Jizọs onye Galili nọkwa.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ, akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwukwa banyere agọnarị nke atọ.

1: Omume anyị na-arụpụta ihe, anyị ga-akpachapụkwa anya ibi ndụ nke na-egosipụta okwukwe anyị.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịnọgide na-adị umeala n'obi ma ghara ime ihere ikwusa okwukwe anyị n'agbanyeghị nrụgide ndị sitere n'èzí.

1: 1 Jọn 2:28 - Ma ugbu a, ụmụntakịrị, nọgidenụ na ya; ka, mb͕e ọ bula Ọ gāhu ayi, ka ayi we nwe obi ike, ka ihere ghara kwa ayi n'iru Ya n'ọbibia-Ya.

Matiu 10:33 - Ma onye ọ bụla nke ga-agọnahụ m n'ihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe.

Matiu 26:70 Ma Ọ gọrọ agọ n'iru ha nile, si, Amataghm ihe I nēkwu.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Peter akakan̄ Jesus utịm ikata.

1: N'ọgba aghara, anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma guzosie ike na nkwenye anyị.

2: Ihere ekwesịghị ime anyị ma ọlị ikweta na anyị maara Jizọs n’agbanyeghị nrụgide ma ọ bụ ihe ize ndụ.

1: Jọn 16:33 - "Ihe ndị a ka M gwara unu, ka unu wee nwee udo n'ime m. N'ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Ma nwee obi ike; Emeriwo m ụwa. ??

2: 1 Timoti 6:12 - ? hụrụ ezi ọgụ nke okwukwe ahụ. Jide ndu ebighi-ebi ahu nke akpọrọ gi, nke I kwuputara ezi nkwuputa bayere ya n'iru ọtutu ndi-àmà.

MATIU 26:71 Ma mb͕e Ọ nāpu ba n'uzọ-uzọ-ama, nwa-ab͕ọghọ ọzọ hu Ya, we si ndi nọ n'ebe ahu, Nwoke a na Jisus Onye Nazaret nọ-kwa-ra.

Nwa agbọghọ ahụ matara na Pita bụ onye ya na Jizọs onye Nazaret nọrọ.

1: Anyị kwesịrị iso Jizọs mgbe niile, ọ bụrụgodị na ndị mmadụ amataghị anyị maka ya.

2: Anyị nwere ike iguzo maka okwukwe anyị ọbụlagodi n'ihu nkatọ.

1: Matiu 10:32-33 ? Ya mere, onye ọ bula nke gēkwuputam n'iru madu, Mu onwem gēkwuputa kwa ya n'iru Nnam Nke bi n'elu-igwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnarị m n'ihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe.

2: Ndị Filipaị 1:27-28 ? Ka omume-unu kwe-kwa-ra ozi ọma nke Kraist, ka m'we nuru, ma ọ buru na Mu onwem abia hu unu ma-ọbu na anọghm, ka m'we guzosie ike n'otù Mọ Nsọ, n'otù obi nāb͕akọ n'otù n'ihi okwukwe nke Chineke. ozioma.??

Matiu 26:72 O werekwa iyi gọ ọzọ, si, Amataghị m nwoke ahụ.

Pita gọrọ agọ ugboro atọ na ya amaghị Jizọs, ọbụna mgbe ọ ṅụsịrị iyi.

1. Ihe ize ndụ nke Ịgọnarị Kraịst - Otú anyị nwere ike isi zere otu ihe ahụ Pita mehiere.

2. Ike nke amara Chineke - Otú Jizọs si gbaghara Pita n'agbanyeghị na ọ gọnahụrụ ya.

1. Ndị Rom 10: 9-10 - na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

Matiu 26:73 Ma mb͕e nwa oge gasiri ndi guzoro nso biakutere Ya, si Pita, N'ezie gi onwe-gi bu kwa otù nime ha; N'ihi na okwu-gi nēgosi gi anya.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ mgbe a kọpụtachara ya dị ka otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya.

1: Adịla ka Pita - guzosie ike n'okwukwe na nkwenye gị.

2: Di ike n'iru ihe ọjọ, atula egwu ikwu okwu.

1: Joshua 1: 9 - "Ọ bụ na m nyeghị gị iwu? Dị ike, nwee ume, atụla egwu, atụkwala ụjọ, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga."

2: Ndị Hibru 10:35 - "Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu."

Matiu 26:74 Mgbe ahụ ọ malitere kọchaa na ṅụọ iyi, si, Amataghị m nwoke ahụ. Ngwa ngwa oke-ọkpa ahu fekwara.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1. Ihe ize ndụ nke ịgọnarị Kraịst: Nlele nke ịgọnarị nke Pita

2. Ike nke otu oge: Mkpa ọ dị n'oge ngọnarị nke Pita

1. Matiu 26:31-35 - Jizọs buru amụma na Pita ga-agọnahụ ya

2. 1 Pita 5:8 - Lezienụ anya, nweekwa uche ziri ezi, onye iro gị bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ na-achọ onye ọ ga-eripịa.

Matiu 26:75 Ma Pita chetara okwu Jizọs, nke sịrị ya: “Tupu oke ọkpa akwaa, ị ga-agọnarị m ugboro atọ. O we pua, kwa ákwá nke-uku.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ n’agbanyeghị ịdọ aka ná ntị Jizọs nyere ya.

1: Anyị aghaghị ịmụta ihe site n’ihe Pita mejọrọ ma nọgide na-eguzosi ike n’okwukwe anyị, ọbụna mgbe anyị chere ọnọdụ ndị tara akpụ ihu.

2: Mgbe Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe, ọ dị mkpa iji ya kpọrọ ihe ma tụkwasị obi na nduzi ya.

1: Luk 22: 31-32 - "Onyenwe anyị wee sị, ? 쏶 imon, Saịmọn! N'ezie, Setan arịọwo gị, ka ọ yọchaa gị dị ka ọka. ma mb͕e unu laghachikuterem, mesie umu-nne-unu ike.

2: Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa; n'ihi na mgbe a nwapụtara ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onyenwe anyị kwere nkwa inye ndị hụrụ Ya n'anya."

Matiu 27 bụ isi nke iri abụọ na asaa nke Oziọma Matiu, nke lekwasịrị anya n’ihe omume ndị butere na gụnyere mkpọgidere Jizọs n’obe, ọnwụ, na olili ozu.

Paragraf nke mbụ: Isi-isi na-amalite site na nraranye na ikpe Jizọs (Matiu 27:1-26). Judas Iskarịọt, bụ́ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, kwara ụta maka nrara ya nye ma nyeghachi ndị isi nchụàjà mkpụrụ ọlaọcha iri atọ ahụ. N'ịbụ onye obi amamikpe rikpuru, Judas kwụgburu onwe ya. Ka ọ dịgodị, a kpọta Jizọs n’ihu Paịlet, bụ́ gọvanọ ndị Rom. N’agbanyeghị na Paịlet ahụghị ihe ọjọọ ọ bụla n’ime ya, ọ dabara ná nrụgide sitere n’aka ìgwè mmadụ ahụ ma tọhapụ Barabas—onye omekome a ma ama—kama Jisọs. Paịlet wee nye iwu ka a pịa Jizọs ihe ma nyefee ya ka a kpọgide ya n’obe.

Paragraf nke abụọ: Ndị agha ahụ na-akwa Jizọs emo ma na-akparị Jizọs tupu ha eduga ya na Gọlgọta maka ịkpọgide ya n’obe (Matiu 27:27-44). Ha yiwe ya uwe na-acha uhie uhie ma were ogwu kpuwe ya okpu mgbe ha na-akwa ya emo dị ka Eze ndị Juu. A kpọgidere Jizọs na ndị omekome abụọ n'obe n'etiti ha. Ndị na-agafe agafe na-esonye n'ịkwa Ya emo ebe ndị isi okpukpe na-ama nkwuputa ya banyere inwe ike ịzọpụta onwe ya. Ọchịchịrị dara n'ala site n'ehihie ruo elekere atọ nke ehihie.

Paragraf nke atọ: Ka Jizọs kubiri ume ikpeazụ ya n’obe (Matiu 27:45-66), ala ọma jijiji mere, ili meghere, a kpọlitekwara ụfọdụ ndị nsọ nwụrụ anwụ. Otu narị ndị agha na-ekwupụta na “nke a bụ Ọkpara Chineke.” Josef onye Arimatia—onye na-eso ụzọ Jizọs na nzuzo na-eso Jizọs—jiri obi ike rịọ Paịlet ka o nye ya ikike ilekọta ozu Jizọs maka olili. Josef were ákwà linin dị ọcha fụchie ya ma dọba ya n’ili ọhụrụ ya e gwuru na nkume, ebe Meri Magdalin na Meri ọzọ nọ na-ekiri ya.

Na nchịkọta,

Isi nke iri abụọ na asaa nke Matiu na-egosi nchegharị Judas na igbu onwe ya, ikpe Jisọs kpere n’ihu Paịlet, ịkpọgide ya n’obe ya na ndị omekome, na ọnwụ na olili Ya n’ikpeazụ.

Ndị agha ahụ kwara Jizọs emo, metọọ ya, ma duru ya gaa Gọlgọta maka ịkpọgide ya n’obe. Ọchịchịrị na-ekpuchi ala ebe ndị na-agafe agafe na-akwa Ya emo na ndị ndú okpukpe na-ama aka na nkwupụta ya.

Ka Jizọs na-anwụ n’obe, ala ọma jijiji mere, ili meghere, otu narị ọchịagha kwupụtakwara na Ọ bụ Ọkpara Chineke. Josef onye Arimatia ji obi ike rịọ ozu Jizọs ka e lie ya n’ili nke ya ka Meri Magdalin na Meri ọzọ na-ahụ ya. Isiakwụkwọ a na-egosi obere ihe omume ndị gbara aja Jizọs chụrụ maka nzọpụta mmadụ.

Matiu 27:1 Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụàjà na ndị okenye niile gbara izu megide Jizọs igbu ya.

Ndị isi nchụàjà na ndị okenye gbara izu igbu Jizọs.

1. Ijere Chineke ozi ọ bụghị mmadụ - Ọrụ 5:29

2. Ekwela ka ụwa na-amanye gị n’ụdị ya—Ndị Rom 12:2

1. Ndị Rom 3:23, "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke."

2. Ndị Rom 5:8, "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Matiu 27:2 Mgbe ha kechara ya agbụ, ha kpụrụ ya pụọ, rara ya nye nʼaka Pọntiọs Paịlet, bụ́ gọvanọ.

E jidere Jizọs ma kee ya agbụ, e mesịakwa nyefee ya n’aka Pọntiọs Paịlet, bụ́ gọvanọ.

1. Ike nke Okwukwe n'iru mkpagbu

2. Ịhụnanya Jizọs n’ụzọ Ọrụ ebube

1. Olu 4:19-20 Ma Pita na Jọn zara, si ha, Ma ọ di nma n'anya Chineke ige unu nti kari Chineke, kpenu ikpe. N'ihi na ayi apughi ikwu ihe ayi huworo na nke ayi nuru.

2. 1 Pita 2:21-22 - N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-atu-anya, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya.

Matiu 27:3 Judas, onye raara ya nye, mgbe ọ hụrụ na a mara ya ikpe, o chegharịrị, wetaghachi ndị isi nchụàjà na ndị okenye iri mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ.

Judas chegharịrị ma nyeghachi ya ego e nyere ya maka ịrara Jizọs nye.

1: Anyị ga-amarịrị ihe ga-esi n'omume anyị pụta ma chigharịkwuuru Chineke maka mgbaghara.

2: Mgbe anyị dara, anyị ga-eji obi umeala chọọ nchegharị ma dozie ihe ọjọọ anyị mere.

1: Jeremaịa 31:19 “N'ihi na mgbe m laghachiri azụ, echegharịwo m; ma mb͕e enyesirim ntụziaka, m'we tib͕ue Onwem n'apata-ukwu; Ihere mere m, e mewekwa m ihere, n’ihi na a buru m nkọcha nke oge ntorobịa m.”

2: Luk 17:3–4 “Lezienụ onwe unu anya! Ọ bụrụ na nwanne gị emehie, baara ya mba, ọ bụrụkwa na o chegharịa, gbaghara ya, ọ bụrụkwa na o mehie gị ugboro asaa n’ụbọchị, o wee tụgharịa bịakwute gị ugboro asaa, sị, ‘Echegharịwo m,’ ị ga-agbaghara ya.”

Matiu 27:4 si, Emehiewom n'ihi na m'raraworo ọbara nke nēmeghi ihe ọjọ. Ha we si, Gini bu ihe ahu ayi? lekwanu ya.

Paịlet jụrụ ndị Juu ihe ọ ga-eme Jizọs, ha zaghachikwara ya site n’ịgwa Paịlet na ọ bụ ya ka ọ dịịrị ikpebi ihe a ga-eme Jizọs.

1. Mkpa ọ dị iburu ibu ọrụ maka omume anyị

2. Mkpa maka ọmịiko na mgbaghara

1. Jeremaịa 17:9-10 - "Obi dị aghụghọ karịa ihe niile, ọ dịkwa njọ nke ukwuu: ònye pụrụ ịma ya? dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị”

2. Jemes 3: 17-18 - "Ma amamihe nke si n'elu na mbụ dị ọcha, na-eme udo, dị nwayọọ, na-adị mfe arịrịọ, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ. a na-agha ezi omume n’udo nke ndị na-eme udo.”

Matiu 27:5 O wee tụba mkpụrụ ego ọlaọcha nʼụlọnsọ ukwu ahụ, gawa, kwụgbuo onwe ya.

Judas Iskarịọt, bụ́ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, raara ya nye, chegharịakwa chegharịa. O weghachiri ya ego a kwụrụ maka nrara ya nye wee kwụgbuo onwe ya.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịrara mmadụ nye - Otú omume nke nrara nke Judas si metụta ndụ Jizọs na nke ya.

2. Ike nke nchegharị – ka omume nke Judas chegharịrị na nchegharị siri gosi ike nke ichighari na nmehie.

1. Abụ Ọma 51:17 - "Àjà Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa;

2. Luk 15:11-32 - Ilu nke Ọkpara mmefu - Akụkọ Jizọs gbasara nwa nwoke chegharịrị ma laghachikwuru nna ya.

Matiu 27:6 Ndị-isi-nchu-àjà we chiri iberibe ọla-ọcha ahu, si, O zighi ezi n'iwu itiye ha n'ulo-àkù, n'ihi na ọ bu ọnu-ahia ọbara.

Ndi-isi-nchu-àjà were iberibe ọla-ọcha ahu, nke bu ọnu-ahia ọbara, ma ha kwuputara na o zighi ezi n'iwu itiye ya n'ulo-nkọba.

1. Mgbe anyị na-anata ụgwọ maka ihe ọjọọ anyị mere, anyị ekwesịghị iji ya rite uru nke onwe anyị.

2. Anyị ga-ejirịrị ihe ndị enyere anyị aka, ọ bụrụgodị na ha sitere na isi mmalite ndị a na-enyo enyo.

1. Ilu 16:8 - Ihe nta na ezi omume di mma Kari ihe bara uba n'ezi omume.

2. 1 Pita 4:3-4 - N'ihi na oge gara aga ezuola ime ihe ndị mba ọzọ na-achọ ime, ibi ndụ n'ime anụ ahụ́, agụụ agụụ mmekọahụ, ịṅụbiga mmanya ókè, ịṅụ oké mmanya, na ikpere arụsị rụrụ arụ. N'ihe banyere nke a, ọ na-eju ha anya ma unu esoghị ha n'otu iju mmiri nke ịla n'iyi ahụ, ha na-akparịkwa gị.

MATIU 27:7 Ha we b͕a ìzù, were ha zutara ubi ọkpu-ite ahu, ilì ndi ala ọzọ.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye nke ndi-Ju b͕ara uka, were ego ha natara n'ihi rara Jisus nye, zuta ala-ubi, nke eji lìe ndi-ọbìa nime ya.

1. "Ibi Ndụ nke enweghị Onwe: Ihe Nlereanya nke Ndị Isi Nchụàjà na ndị okenye"

2. "Ike nke ọmịiko: Ubi Ọkpụite"

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụworo unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. , ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Aisaia 58:6-7 - “Ọ̀ bughi nka bu obubu-ọnu nke M'nārọputa: itọpu ab͕u nile nke ajọ omume, itọpu ab͕u nile nke yoke, izipu ndi anēmeb͕u onwe-ha n'ofè, na ime ka yoke nile ọ bula tipu? Ọ bughi ya na ndi agu nāgu nēkesa nri-gi, webata ndi nēnweghi ebe obibi n'ulo-gi; mgbe ị na-ahụ onye gba ọtọ, ikpuchi ya, na ikpuchighị onwe gị n'anụ ahụ gị?

Matiu 27:8 Ya mere akpọrọ ala ahụ, Ala ọbara, ruo taa.

Eji ego nke Judas Iskarịọt raara Jizọs zụta ala Akeldama, ya mere a na-akpọ ya ubi ọbara.

1. Nrara nke Kraịst: Nchọgharị nke ihe ga-esi na mmehie pụta

2. Ọnụ Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ịhapụ Ihe Nile Maka Jizọs

1. Ọrụ 1: 18-19, nke dekọtara azụrụ nke ubi Akeldama

2. Luk 14:25-33, nke na-akọwa uru ịbụ ndị na-eso ụzọ na-efu

Matiu 27:9 Mgbe ahụ ka e mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ Jeremi onye amụma, sị: “Ha chirikwa iri mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ, ọnụ ahịa nke onye ahụ eboro ọnụ, bụ́ onye ụmụ Izrel ji kpọrọ ihe;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte ntịn̄nnịm ikọ prọfet Jeremiah okosude ke ini ẹkekpede Jesus mbak silver 30 oro.

1: Atumatu Chineke na-emezu mgbe nile.

2: Ịtụkwasị obi n’uche na atụmatụ nke Onye-nwe.

1: Isaiah 55:11 "Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke nātọm utọ, ọ gāgara kwa nke-ọma n'ihe M'zigara ya."

2: Ilu 16:3 "Tara ọrụ gị nye Jehova, echiche gị ga-eguzosikwa ike."

Matiu 27:10 O were ha nye maka ubi ọkpụite, dị ka Onyenwe anyị nyere m.

Onye-nwe nyere Paịlet ntụziaka ka o nye onye ọkpụite mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ, bụ́ onye were ya zụta ala iji lie ndị bịara abịa.

1. Ime mgbanwe site n'irubere Chineke isi - Otu nrube isi Paịlet nye Onyenwe anyị si metụta ndụ ndị ọzọ.

2. Ike nke onyinye nta - ka onyinye yiri ihe na-adịghị mkpa nwere ike isi nwee mmetụta dị ukwuu na nke na-adịgide adịgide.

1. Ọrụ 10: 38 - Otu Chineke na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu n'ịhụnanya na nlekọta Ya maka mmadụ niile.

2. Ilu 19:17 – Onye na-emere ogbenye ebere na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ maka ihe o mere.

Matiu 27:11 Ma Jisus guzoro n'iru onye-isi: onye-isi ahu we jua ya, si, Gì onwe-gi bu Eze ndi-Ju? Jisus we si ya, Gi onwe-gi nāsi.

Jizọs kwuputara na ya bụ eze n'ihu Paịlet mgbe a jụrụ ya.

1: Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ – Mkpughe 19:16

2: Jizọs esighị n’ụwa a - Jọn 18:36

1: Jizọs bụ Eze ebube - Abụ 24:10

2: Paịlet jụrụ Jizọs ma Ọ bụ Eze ndị Juu - Mak 15:2

Matiu 27:12 Ma mgbe ndị isi nchụàjà na ndị okenye boro ya ebubo, ọ zaghị ihe ọ bụla.

Ebe a na-akọwa na ndị isi nchụàjà na ndị okenye boro Jizọs ebubo, ma ọ gbachiri nkịtị ma ọ zaghị.

1. Ike nke Ịgbachi nkịtị: Inyocha ihe Jizọs zara ndị na-ebo ya ebubo

2. Ịmụta ikwu okwu: Mgbe anyị ga-eji olu anyị eme ihe

1. Aisaia 53:7 - Onye emegbu na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Jemes 1:19 – Ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, maranụ nke a: Onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n’ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ.

Matiu 27:13 Ya mere Paịlet sịrị ya: “Ị nụghị ihe ole ha na-agba akaebe megide gị?

Ndị mmadụ boro Jizọs ebubo ọtụtụ ihe, ma Paịlet jụrụ ma Jizọs ọ̀ nụrụ ha.

1. Ihe Jizọs Zaghachi n'Ebo Ebo: Otú Jizọs si were iwe dị nwayọọ na nke udo chere ebubo ihu.

2. Iguzogide Ọchịchọ Imeghachi: Ọ bụghị iji iwe ma ọ bụ obi ilu azaghachi ebubo ụgha.

1. 1 Pita 2:23 - Mgbe e kwujọrọ Ya, Ọ kwujọghịkwa ọzọ; mb͕e Ọ huara ahuhu, Ọ bughi egwu, kama ọ rara Onwe-ya nye n'aka Onye nēkpe ezi omume.

2. Matiu 5:43-44 - Ị nụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Ma asim unu, nāhu ndi-iro-unu n'anya, gọzie ndi nākọ unu, nēmere ndi nākpọ unu asì ezi ihe.

Matiu 27:14 Ma Ọ zaghị ya ọ dịghị otu okwu; nke mere na ibobo juru onye-isi ahu anya nke-uku.

Otú Jizọs si gbachie nkịtị n’ihu Paịlet gosiri na o kwenyesiri ike ime uche Chineke.

1: Nkwenye Jizọs n'ime uche Chineke siri ike nke na ọbụna n'ihu ọnwụ ọ gbachiri nkịtị.

2: Jizọs rubere isi n’uche Chineke ike nke na ọ hapụrụ ndụ nke ya n’egbughị oge.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 - Jizọs weda onwe ya ala, were ọdịdị ohu, were nrubeisi nye ndụ ya.

2: Aisaia 53:7 - Onye ewedara n'ala na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; ewe duru ya dika nwa-aturu je n'ob͕u.

Matiu 27:15 Ma nʼememme ahụ, onye ọchịchị na-enwekarị ike ịhapụ ndị mmadụ onye mkpọrọ, onye ha chọrọ.

N’otu oriri, Paịlet na-emekarị ka ọ tọhapụ onye mkpọrọ ndị mmadụ họpụtara.

1. Ike Ebere: Inyocha Ihe Nlereanya Paịlet na Matiu 27:15

2. Ịhọrọ Ọmiko n'Abọ ọbọ: Ịchọgharị Nhọrọ Paịlet na Matiu 27:15

1. Ọpụpụ 34:7 - "na-edebe ebere maka puku kwuru puku, na-agbaghara ajọ omume na mmebi iwu na mmehie, na nke na-agaghị ma ọlị na-ewepụ ndị ikpe mara;

2. Ndị Rom 12:19-21 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ahụ ohere: n'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, 'Ọbọ ọbọ bụ nke m; m ga-akwụghachi,' ka Onyenwe anyị kwuru. Ya mere, ọ bụrụ na onye iro gị agụụ, nye ya nri; ọ buru na akpiri nākpọ ya nku, nye ya miri ka ọ ṅua: n'ihi na n'ime otú a, i gātukwasi icheku ọku n'isi-ya.

Matiu 27:16 Mgbe ahụ ha nwere onye mkpọrọ a ma ama nke a na-akpọ Barabas.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Matiu 27:16 na-akpọ Barabas, onye mkpọrọ a ma ama.

1. Ihe mgbaghara pụtara - ka Jizọs gbaghaara Barabas

2. Ike nke Ebere-Otú Jizọs si meere Barabas ebere

1. Luk 23:13-25 - Paịlet kwere nkwa ịhapụ Jizọs ma ọ bụ Barabas

2. Ndị Efesọs 2:4-9 - Ebere na amara Chineke site na Jizọs

Matiu 27:17 Ya mere mb͕e ha zukọrọ, Pailat siri ha, Ònye ka unu nāchọ ka M'rapuru unu? Barabas, ma-ọbu Jisus Onye anākpọ Kraist?

Paịlet jụrụ ìgwè mmadụ ahụ ma ọ ga-ahapụ Barabas ma ọ bụ Jizọs, onye a maara dị ka Kraịst.

1. Onyinye nke nnwere onwe: Ka amara Chineke si eme ka anyị nwere onwe anyị

2. Ike nke Nhọrọ: Otu esi akpọ anyị ka anyị mee mkpebi amamihe dị na ya

1. Ndị Rom 6:14-15 - N'ihi na nmehie agaghị enwe ike n'isi unu: n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. Ndị Efesọs 4:17-19 - Ya mere nka ka m'nēkwu, nāb͕a kwa àmà nime Onye-nwe-ayi, ka unu ghara ijeghari ọzọ dika ndi mba ọzọ nējeghari n'ihe-efu nke uche-ha.

Matiu 27:18 Nʼihi na ọ matara na nʼihi ekworo ha ji napụta ya.

A raara Jizọs nye ma nyefee ya ka ndị nke ya kpọgidere ya n’ihi anyaụfụ.

1. Ike nke anyaụfụ: Otu o si eduga ná mbibi

2. Onyinye Ịhụnanya Kasịnụ: Àjà Jizọs chụrụ maka Ihe A kpọrọ mmadụ

1. Ilu 14:30 – Obi zuru okè bu ndu nke anu-aru: ma ire-ure nke ọkpukpu.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 27:19 Mgbe ọ nọkwasịrị nʼoche ikpe ahụ, nwunye ya zigara ya ozi, sị: “Enwela ihe jikọrọ gị na onye ezi omume ahụ: nʼihi na ahụwo m ọtụtụ ihe taa na nrọ nʼihi ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ntọt n̄wan Pilate ọnọ ebe esie aban̄a edisana Jesus.

1. Chineke na-eji ụzọ dị ebube chebe ndị aka ha dị ọcha.

2. Ike mmetụta di na nwunye.

1. Daniel 2: 28-30 - Chineke na-ekpughe ihe omimi nye ndị Ọ họọrọ.

2. Ilu 31:11-12 - E kwesịrị ịchọ ndụmọdụ nwunye ma gee ntị.

Matiu 27:20 Ma ndị isi nchụàjà na ndị okenye mere ka ìgwè mmadụ kweta ka ha rịọ Barabas, ka ha gbuokwa Jizọs.

Ndị isi nchụàjà na ndị okenye mere ka ìgwè mmadụ ahụ kweta ka ha rịọ Barabas ka a tọhapụ ya kama Jizọs, nke mere ka ọ nwụọ.

1. Uche Chineke dị ukwuu karịa nhọrọ mmadụ.

2. Ime mkpebi ziri ezi dabeere n'okwukwe, ọ bụghị ime ka e kwenye.

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

Matiu 27:21 Gọvanọ ahụ zara, si ha, Òle n'ime mmadụ abụọ a ka unu chọrọ ka m hapụ unu? Ha si, Barabas.

Ìgwè mmadụ ahụ họọrọ Barabas karịa Jizọs.

1. "Ime Ezi Ihe vs. Ime Ihe Na-ewu ewu"

2. "Gịnị Ka Iso Jizọs Pụtara?"

1. Aisaia 53:12 - "Ya mere M'gākè Ya òkè n'etiti ndi uku, Ọ gēso kwa ndi di ike kesa ihe-nkwata, n'ihi na Ọ nāwupu nkpuru-obi-Ya n'ọnwu."

2. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, bulie ya obe, na-eso m."

Matiu 27:22 Pailat si ha, Gini ka m’gēme kwa Jisus Onye anākpọ Kraist? Ha nile nāsi Ya, Ka akpọgide Ya n'obe.

Ndị mmadụ rịọrọ ka a kpọgide Jizọs n'obe.

1: Jizọs bụ àjà anyị kacha.

2: Ike nke ndi mmadu na ikike nke ochichi.

1: Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2: Jọn 19:11 - Jizọs zara, "Ị gaghị enwe ike n'ebe m nọ ma ọ bụrụ na e siteghị n'elu nye gị ya.

MATIU 27:23 Onye-isi ahu we si, Gini mere, ihe ọjọ gini ka o meworo? Ma ha tisiri nkpu kari, si, Ka akpọgide Ya n'obe.

Ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ ka a kpọgide Jizọs n’obe ọbụna mgbe Paịlet jụrụ ihe mere Jizọs ji mee ihe ọjọọ.

1. Ike nke Ìgwè Mmadụ: Otú Nrụgide Ndị ọgbọ Pụrụ Isi Meta Ikpe Na-ezighị ezi

2. Mkpọgidere Jizọs n’obe: Ihe Nlereanya Kasịnụ nke Àjà na Mgbaghara Anyị

1. Matiu 27:23 - "Ka akpọgide ya n'obe"

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Matiu 27:24 Mgbe Paịlet hụrụ na ọ gaghị emeri ihe ọ bụla, ma ọ́ bụghị na ọ bụ oké mkpọtụ, o were mmiri saa aka ya nʼihu ìgwè mmadụ ahụ, sị: “Emehieghị m n'ọbara onye ezi omume a: leenụ ya anya. .

Paịlet, n'ịbụ onye na-enweghị ike ịchịkwa ìgwè mmadụ ahụ, sara aka ya dị ka ihe nnọchianya nke aka ya dị ọcha n'ọnwụ Jizọs.

1. Ike nke ihe nnọchianya n'ime Akwụkwọ Nsọ

2. Esemokwu nke ezi omume na ajọ omume

1. Aisaia 1:15-18 - Mgbe ị na-agbasa aka gị n'ekpere, m ga-ezonarị gị anya m; ọ bụrụgodị na ị na-ekpe ọtụtụ ekpere, agaghị m ege ntị. Aka gị juputara n'ọbara!

2. Abụ Ọma 51:1-2 – Meere m ebere, Chineke, dịka ihu-n’anya Gị nke na-adịghị ada ada; Dika ọtutu obi-ebere-Gi si di, hichapu njehiem nile. Sachapụ ajọ omume m nile, sachapụkwa m mmehie m.

Matiu 27:25 Mmadụ niile wee zaa, sị: “Ọbara ya dị n’isi anyị na n’isi ụmụ anyị.

Amaokwu a na-ekwu maka ịdị njikere ndị mmadụ ịnakwere ihe ga-esi na ọnwụ Jizọs pụta dị ka nke ha.

1. "Ike nke Okwu: Inwe Okwu na Omume Anyị"

2. "Ọbara Jizọs: Àjà Ya, Nzọpụta anyị"

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Luk 23:34 - "Jizọs wee sị: "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme."

Matiu 27:26 Mgbe ahụ, ọ hapụrụ Barabas nye ha: ma mgbe ọ pịara Jizọs ihe, o nyefere ya ka a kpọgide ya nʼobe.

Paịlet tọhapụrụ Barabas ma pịa Jizọs ihe tupu ọ rara ya nye ka a kpọgide ya n’obe.

1. Ọnụ nke mgbapụta anyị: ịhụnanya ịchụ-aja na obe

2. Ike Mgbaghara: Onyinye Kachanụ Jizọs nyere

1. Luk 23:34 – Ya mere Jisus siri, Nna, b͕aghara ha; n'ihi na ha amaghi ihe ha nēme.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Matiu 27:27 Mgbe ahụ, ndị agha nke gọvanọ kuru Jizọs banye nʼụlọ ezumezu, chikọta ìgwè ndị agha niile nʼebe ọ nọ.

Ndị agha Gọvanọ ahụ kpọọrọ Jizọs gaa n’ụlọ ezumezu ọha ma kpọkọta nnukwu ìgwè ndị agha.

1. Chineke nwere atumatu maka anyi, na obuna n'oge anyi kacha oji, O ka nonyere anyi.

2. Anyị ga-adị njikere iche ihe ga-esi n'omume anyị pụta ma nabata uche Chineke.

1. Aịsaịa 43:1-2 - “Ma ugbu a, nke a bụ ihe Jehova kwuru—Onye kere gị, Jekọb, Onye kpụrụ gị, Izrel: “Atụla egwu, n'ihi na agbapụtawo m gị; akpọwom unu n'aha; ị bụ nke m. Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị ere gị.”

2. Aisaia 41:10 - “Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.”

Matiu 27:28 Ha we yipu ya uwe, yikwasi ya uwe uhie.

Ndị agha ahụ yipụrụ Jizọs uwe ma yiwe ya uwe na-acha uhie uhie.

1. Uwe mwụda ahụ nke na-acha uhie uhie: Àjà Jizọs chụrụ maka mgbapụta anyị

2. Uwe nke ịdị umeala n’obi: Ihe mmụta n’ịdị umeala n’obi sitere n’aka Eze ndị eze

1. Aịzaya 53:3: “Ndị mmadụ ledara ya anya, ndị mmadụ jụkwara ya, nwoke iru uju na onye maara ihe iru uju bụ onye a na-eleda anya, dị ka onye mmadụ na-ezonarị ihu ha, a ledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.”

2. Ndị Filipaị 2:5-8: “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama mere onwe ya ihe efu. ebe o were udi orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu: ebe ahuputara ya n’udi madu, o we weda onwe-ya ala site n’irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n’elu obe.”

Matiu 27:29 Ma mb͕e ha kpusiri okpu-eze nke ogwu, tukwasi ya n'isi-Ya, na ami n'aka-nri-Ya: ha we b͕ue ikperè n'ala n'iru Ya, nākwa ya emò, si, Ekele, Eze ndi-Ju!

Ndị agha ahụ kpube okpueze nke ogwu n’isi Jizọs, tinye okporo ahịhịa amị n’aka nri ya, kwara ya emo, na-asị, “Ekele, Eze ndị Juu!”

1. Ike Ịkwa emo: Otú Jizọs Si Meri n’Ewerịa

2. Ezi Eze: Otú e si maara Jizọs n’agbanyeghị ahụhụ ọ tara

1. Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eleda anya ma ju ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. Ndị Filipaị 2:8-11 – Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Matiu 27:30 Ha we b͕asa ya asọ, were ami ahu, tie ya n'isi.

Ndị agha ahụ kwara Jizọs emo ma wakpo ya.

1:Jizọs dị njikere ịweda anyị ala na ihe mgbu nke anụ ahụ iji wetara anyị nzọpụta.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere iṅomi Jizọs ma jiri amara na-ata ahụhụ.

1:1 Pita 2:20-21 “N'ihi na olee otuto ọ dị ma ọ bụrụ na, mgbe unu na-emehie, e wee tie unu ihe, unu tachie obi? Ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma ma na-ata ahụhụ n'ihi ya ị na-atachi obi, nke a bụ ihe dị mma n'anya Chineke. N’ihi na ọ bụ nke a ka   kpọrọ kpọrọ                                   kpọrọ        ahụhụ  hu ah u n’ihi ayi.

2: Aisaia 53:5-6 “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi; Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; anyị echigharịwo—onye ọ bụla—n’ụzọ nke ya; ma Jehova emewo ka ajọ omume nke anyị nile tukwasi ya.”

Matiu 27:31 Mgbe ha mesịworo ya emo, ha napụrụ ya uwe mwụda ahụ, yikwasị ya uwe nke ya, duru ya pụọ ka ha kpọgide ya nʼobe.

Ẹma ẹsak Jesus nsahi ndien ekem ẹmen Jesus ẹka ẹkekọn̄ enye ke cross.

1: N'agbanyeghị otú a na-akwa anyị emo na na-akpagbu anyị, Jizọs bụ ihe atụ kasịnụ nke ịdị umeala n'obi na obi ike n'agbanyeghị ahụhụ.

2: Anyị kwesịrị ịkasi obi n’ihe nlereanya Jizọs nke nnọgidesi ike na okwukwe n’agbanyeghị mmegide.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, ma o meghị onwe ya ihe ọ bụla. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2:1 Pita 2:21-23 N'ihi na nka ka akpọrọ unu, n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi unu, nārapu kwa unu ihe-atù, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile. Ọ dighi nmehie ọ mehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-ya. Mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghị ekwujọ ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu, kama ọ nọgidere na-enyefe onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.

Matiu 27:32 Mgbe ha pụtara, ha hụrụ otu nwoke onye Saịrini, aha ya bụ Saịmọn: onye ahụ manyere ibu obe ya.

Ndị agha Rom abụọ manyere Saịmọn onye Saịrini ka o nyere ha aka iburu obe Jizọs Kraịst.

1. Jizọs meriri ahụhụ na iru uju site n'enyemaka nke ndị ọzọ.

2. Ibu ibu nke ibe ya bu ibu obe Kraist.

1. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

2. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, na M ga-enye unu ezumike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

Matiu 27:33 Ma mgbe ha rutere nʼebe a na-akpọ Gọlgọta, ya bụ, ebe okpokoro isi.

Ebe a kpọgidere Jizọs n’obe ka a na-akpọ Gọlgọta, nke pụtara “ebe okpokoro isi”.

1. Okpokoro Isi nke Jizọs: Ihe nnọchianya nke mgbapụta anyị

2. Ihe Gọlgọta pụtara: Ebe akpọgidere n’obe

1. Luk 23:33-34 - Mgbe ha rutere n'ebe a na-akpọ Okpokoro Isi, n'ebe ahụ ka ha kpọgidere ya na ndị ajọ omume, otu onye n'aka nri ya na otu n'aka ekpe ya.

2. Jọn 19:17-18 - Ya mere ha kuru Jisus, Ọ pua, nēbu obe nke aka Ya, rue ebe anākpọ Ebe okpokoro-isi, nke anākpọ n'asusu Hibru, Gọlgọta. N'ebe ahu ka ha kpọgidere Ya n'obe, ya na ndikom abua ọzọ, otù n'akuku ọzọ, na Jisus n'etiti.

Matiu 27:34 Ha nyere ya mmanya gbara ụka nke agwara gall ka ọ ṅụọ: ma mgbe o detụrụ ya ire, ọ chọghị ịṅụ.

Ndị agha ahụ nyere Jizọs ngwakọta mmanya na gall, ma ọ jụrụ ịṅụ ya.

1. Ahụhụ Jizọs Ga-enwe: Otu esi emeghachi omume ma ọ bụrụ na ihe niile dị ka enweghị olileanya

2. Okwukwe na ntụkwasị obi nke Jizọs nwere n'atụmatụ Chineke

1. Aisaia 53:7 - Ewe meb͕u ya, ewedara ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya: ewe kpọ ya dika nwa-aturu ka anēb͕u ob͕u, na dika aturu nāb͕a ogbi n'iru ndi nākpacha ya aji, ya mere ọ dighi-asaghe ọnu-ya.

2. Matiu 26:39 - O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika Gi onwe-gi. wilt.

Matiu 27:35 Ha kpọgidere ya nʼobe, kewaa uwe ya, fe nzà, ka ihe e kwuru site nʼọnụ onye amụma wee mezuo, sị: “Ha kewara uwe m nʼetiti ha, fekwara nza nʼelu uwe mwụda m.

A kpọgidere Jizọs n’obe, keekwa uwe ya n’etiti ndị mmadụ, na-emezu amụma e buru na a ga-eke uwe ya site n’ife nza.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Jizọs: Mmezu nke amụma

2. Ike nke Mkpebi Anyị: Ihe nkedo nza pụtara

1. Aisaia 53:12 "N'ihi nka ka M'gēwere ya na ndi uku kee ya, ọ bu kwa ndi di ike ka ọ gēkesa ihe-nkwata: n'ihi na ọ wusiwo nkpuru-obi-ya n'ọnwu: ewe gua ya na ndi-njehie; mmehie nke ọtụtụ mmadụ, rịọkwara ndị na-emebi iwu arịrịọ.”

2. Ilu 16:33 "Afefeworo nzà n'apata ụkwụ, ma ikike ya nile sitere n'aka Jehova."

Matiu 27:36 Ha we nọdu ala nēche Ya n'ebe ahu;

Ndị agha ahụ lere Jizọs anya mgbe a na-akpọgide ya n’obe.

1. Ike nke ịgba akaebe: Ịmụta n’aka ndị agha nọ n’obe

2. Àjà Jizọs: Ngosipụta ịhụnanya kacha

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnya-Ya ka emere ayi di ike."

2. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi."

MATIU 27:37 O we dekwasi n'elu isi-ya ihe-nb͕okwasi-ya n'akwukwọ, si, Nka bu Jisus, bú eze ndi-Ju.

E debere ihe-iriba-ama n'elu isi Jisus n'elu obe nke nāgu, Nke a bu Jisus, bú eze ndi-Ju.

1. Ọchịchị Jizọs: Ihe Ọ Pụtara Nye Anyị

2. Ihe ịrịba ama nke Ọchịchị Jizọs: Ihe Ọ Pụrụ Imere Anyị

1. Jọn 3:17 - "N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ụwa ikpe, kama ka ụwa wee site n'aka ya zọpụta."

2. Ndị Rom 8: 1-3 - "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs: n'ihi na iwu nke Mmụọ Nsọ nke ndụ emewo ka ị nwere onwe gị n'ime Kraịst Jizọs n'iwu nke mmehie na ọnwụ. O mere ihe iwu, bụ́ ndị na-esighị ike n’anụ ahụ́, na-apụghị ime.

Matiu 27:38 Mgbe ahụ ndị ohi abụọ kpọgidere ya nʼobe, otu nʼaka nri na onye ọzọ nʼaka ekpe.

A kpọgidere Jizọs na ndị omekome abụọ, otu n’aka nri ya na otu n’aka ekpe ya.

1. Ihe Mkpọgidere Jizọs Pụtara: Ịghọta Ihe Oge Ikpeazụ Ya Pụtara

2. Ike Mgbaghara: Ihe Nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na Ebere

1. Luk 23:43 - Jisus we si ya, N'ezie, asim i, ta ka Mu na gi gānọ na Paradais.

2. Jọn 8:1-11 - Ma Jizọs gara n'Ugwu Oliv. N'isi-ututu ọ biaghachiri n'ulo uku Chineke. Ndị mmadụ niile bịakwutere ya, o wee nọdụ ala kụziere ha ihe.

Matiu 27:39 Ndị na-agafe agafe wee malite ikwujọ ya, na-efefe isi.

Ndị na-agafe agafe kwara ya emo ma gosi na ha adịghị mma.

1. "Ike nke Okwu: Otu Anyị Pụrụ Ịhọrọ iwulite ma ọ bụ Kwatu"

2. "Ịghọta ahụhụ Jizọs tara: Iguzosi ike n'ebe Ya nọ n'oge Oge Mkpa Ya"

1. Ndị Hibru 13:12-13 - "Ya mere Jisus, ka O we were ọbara nke aka Ya do ndi Israel nsọ, hu ahuhu n'azu ọnu-uzọ-ama. Ya mere, ka ayi pukuru ya n'azu ọmuma-ulo-ikwū, nēbu ita-uta-Ya."

2. Ilu 18:21 - "Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire: ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya."

Matiu 27:40 si, Gi onye nākwatu ulo nsọ, wu kwa ya n'ubọchi atọ, zọputa Onwe-gi. Ọbụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, si n’obe ridata.

Ìgwè mmadụ ahụ kwara Jizọs emo, na-agwa ya ka ọ zọpụta onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụ Ọkpara Chineke.

1: Otu Jizọs si gosi anyị ike nke okwukwe, ọbụlagodi n’oge nsogbu na obi abụọ.

2: Ịghọta mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi, ọ bụrụgodị na ọ dị ka ụwa dum na-emegide anyị.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Matiu 16: 24-26 - "Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya ma buru obe ya soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ya. ndu-ya n'ihim gāchọta ya: n'ihi na ùrù gini ka ọ gābara madu, ma ọ buru na o rite uwa nile n'urù, tufue nkpuru-obi-ya, ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

Matiu 27:41 Otú ahụkwa ka ndị-isi nchụaja ha na ndị odeakwụkwọ na ndị okenye na-akwa ya emo.

Ndị isi nchụàjà, ndị odeakwụkwọ na ndị okenye kwara Jizọs emo.

1: Ihe ize ndụ nke ịkwa emo

2: Ike nke Ịdị umeala n'obi

1: Jemes 4:10, weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2: Ndị Efesọs 4: 29, "Ka okwu ọ bụla nke na-emebi emebi ghara isi n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka oge kwesịrị ekwesị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara."

Matiu 27:42 Ọ zọpụtara ndị ọzọ; Ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Ọ buru na ọ bu eze Israel, ka o si n'obe ridata ub͕u a, ayi gēkwe kwa ya.

Ndị mmadụ kwara Jizọs emo maka na ọ bụ Eze Izrel, na-arịọ ya ka o si n’obe rịdata ma ọ chọrọ ka ha kwere ya.

1. Ịdị umeala n'obi Jizọs: Otu Jizọs si weda onwe ya ala n'ọnwụ n'elu obe maka nzọpụta anyị.

2. Ike Okwukwe: Otú okwukwe na Jizọs ga-esi mee ka a zọpụta anyị n’agbanyeghị obi abụọ na ụjọ anyị na-enwe.

1. Ndị Filipaị 2:7-8 - “Ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-amaghị ama, werekwa ọdịdị ohu, e wee mee ya n'oyiyi mmadụ: ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala, wedara onwe ya ala, weda onwe ya ala. ghọrọ ndị rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.”

2. Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

Matiu 27:43 Ọ tụkwasịrị Chineke obi; ya dọputa ya ub͕u a, ọ buru na Ọ nāchọ Ya: n'ihi na Ọ siri, Mu onwem bu Ọkpara Chineke.

Ndị isi nchụàjà na ndị ozizi iwu na-akwa Jizọs emo, na-akpọku Chineke ka ọ napụta ya ma ọ bụrụ na ọ bụ Ọkpara Chineke n'ezie.

1. Atụmatụ Chineke Maka Nzọpụta: Otú Ahụhụ Jizọs Si Weta Anyị Olileanya

2. Ike Ịtụkwasị Obi: Ịmụta Iso Chineke n’agbanyeghị Ọnọdụ Anyị

1. Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na onye ewedara n'ala. Ọ bụ ntaramahụhụ ahụ wetara anyị udo, e werekwa ọnyá ya gwọọ anyị.”

2. Ndị Hibru 12: 2 - "Na-ele anya Jizọs, onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye, n'ihi ọṅụ nke e debere n'ihu ya na-atachi obi n'obe, na-eleda ihere, na-anọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

Matiu 27:44 Ndị ohi ahụ, ndị akpọgidekwara ya nʼobe, tụpụkwara ya nʼezé ya.

Ndị ohi ahụ ha na Jizọs kpọgidere n’obe kwara ya emo.

1:Jisus diri ọchi-ọchì, na ọbuná n'oge hour ya kachasi nma we guzosie ike n'okwukwe-Ya.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’aka Jizọs ka anyị nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ọnọdụ ọ bụla, ọbụna mgbe a na-akwa anyị emo.

1:1 Pita 2:21-23 “N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-ile-anya, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya; , mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghịkwa ekwujọ ya ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu; ma nyefee onwe ya n’aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.”

2: Ndị Hibru 12:2-3 “Na-elegara Jizọs onye bụ́ onye na-emecha okwukwe anyị anya; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke. N'ihi na tukwasinu uche n'onye ahu nke diri okwu-ugha di otú a nke ndi-nmehie megide onwe-ya, ka ike-unu we ghara idi unu n'obi n'obi-unu.

Matiu 27:45 Ma site nʼawa nke isii, ọchịchịrị gbara nʼala ahụ dum ruo nʼawa nke itoolu.

N'etiti ehihie, ọchịchịrị dara n'ala ahụ dum ruo awa atọ.

1: Àjà Jizọs mere ka anyị na Chineke dị ná mma.

2: Mgbe Jizọs nwụrụ n'obe, ọ bụ oge na-agba ọchịchịrị maka ụwa.

1: Aisaia 53:5 - “Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ọnyá ya gwọọ anyị.”

2: Luk 23:44-46 - “O wee dị ka oge awa nke isii, ọchịchịrị wee kpuchie ala ahụ dum ruo n'awa nke itoolu, n'ihi na anyanwụ kwụsịrị ịnwu. Ewe tiwara ákwà-nkwuba nke ulo uku Chineke. Jisus we tie n'oké olu, si, Nna, n'aka-Gi ka M'nēnye Mọm. Mgbe o kwuchara ihe a, o kubiri ume.”

Matiu 27:46 Ma ọ dị ka oge awa nke itoolu Jizọs tie n'oké olu, sị: “Elaị, Ilaị, lama sabaktani? nke ahu bu, Chinekem, Chinekem, gini mere I rapurum?

Jisus, n’ime awa nke-iteghete nke nhụjuanya Ya n’elu obe, tikue Chineke n’oké nhụsianya na-ajụ ihe mere e jiri hapụ ya.

1. Ihe mgbu nke Jisus: Ịghọta Àjà nke Onye Nzọpụta anyị

2. Omume ịhụnanya kachasị elu: Ịchọgharị Agbahapụ Jizọs

1. Abụ Ọma 22: 1-2 - "Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m? Gịnị mere i ji dị anya ịzọpụta m? azala, n'abalị, ma ahụghị m izu ike.

2. Aịzaya 53:3-4 - "Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya, jụkwa ya, nwoke nhụjuanya na onye maara ihe mgbu nke ukwuu: dị ka onye mmadụ na-ezonarị ihu ha ka a na-eleda ya anya, anyị na-eledakwa ya anya. buliri ihe mgbu ayi ma buru ahuhu-ayi.

Matiu 27:47 Ụfọdụ nʼime ndị guzo nʼebe ahụ, mgbe ha nụrụ ya, ha sịrị: “Onye a na-akpọ Elaịja.

Itien̄wed emi etịn̄ nte ndusụk mbon oro ẹkedude ke n̄kpa Jesus ẹkenamde n̄kpọ ke ndidọhọ ke Jesus okokot Elijah.

1. Mkpọgidere Jizọs n’obe: Ohere maka nzọpụta

2. Nzube Chineke n'Ọnwụ Jizọs

1. Abụ Ọma 22:1-21 – Amụma Mesaịa nke ọnwụ Jizọs n’elu obe

2. Isaiah 53:4-6 – Amụma nke ọnwụ Jizọs na nzọpụta ọ ga-eweta

Matiu 27:48 Ngwa ngwa otu onye nʼime ha gbara ọsọ, were sponge, were mmanya gbara ụka gbajuo ya, tukwasi ya nʼelu ahịhịa amị, nye ya ka ọ ṅụọ.

Enyere Jizọs mmanya n’elu ahịhịa amị ka ọ ṅụọ mgbe ọ nọ n’obe.

1. Ike nke ịhụnanya ịchụ aja

2. Iji Omume Gosipụta Okwukwe Anyị

1. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2. Ndị Filipaị 2:7-8 - Ma we me onwe-ya ka ọ ghara idi nsọ, were kwa udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we ghọ madu. na-erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Matiu 27:49 Ndị ọzọ sịrị, Ka anyị hụ ma Elaịja ọ̀ ga-abịa ịzọpụta ya.

Ìgwè mmadụ ahụ a kpọgidere Jizọs n’obe nọ na-ajụ ma Ịlaịja ọ̀ ga-abịa ịzọpụta Jizọs.

1: Anyị ekwesịghị ịdị na-ajụ atumatu Chineke, kama na-atụkwasị obi na uche Ya.

2: Anyị kwesịrị ilekwasị anya n’ihe nlereanya Jizọs ma tụkwasị obi n’àjà ya.

1: Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2: Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Matiu 27:50 Jisọs, mgbe o tisiri nkpu ọzọ nʼoké olu, mụọ ya.

Jizọs nwụrụ mgbe o kwusachara ọnwụ ya n’olu dara ụda.

1. Àjà Jizọs: Ọrụ Kachasịnụ nke Ịhụnanya na nrubeisi

2. Okwu Ikpeazụ nke Jizọs: Àmà Dị Ike nke Okwukwe

1. Ndị Rom 5:8: Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Filipaị 2:8: Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

Matiu 27:51 Ma, le, ákwà-nb͕ochi nke ulo nsọ ahu ab͕awawara abua site n'elu rue ala; ma ala ma jijiji, nkume nile we b͕awa;

Ihe mkpuchi nke ụlọ nsọ ahụ wee gbawaa abụọ site n’elu ruo n’ala, ala wee maa jijiji, nkume wee gbawaa.

1. Chineke kewara ákwà mgbochi: Ịhụ ebube Chineke na ndụ anyị

2. Ụwa Ma jijiji na Oké Nkume Kewaa: Inweta Ike Chineke Site n'ekpere

1. Aisaia 64:1 - "Ọ gādim nọ̄ nma ma asi na I dọwa elu-igwe, we ridata, ka ugwu nile we ma jijiji n'iru Gi!"

2. Abụ Ọma 18: 6-7 - "N'ime mkpagbu m ka m kpọkuru Jehova, kpọkukwara Chineke m maka enyemaka: Site n'ụlọ nsọ Ya ka Ọ nụrụ olu m, iti-nkpu m wee bịa n'ihu Ya, na ntị Ya."

Matiu 27:52 Ewe meghe ílì; na ọtụtụ aru nke ndị-nsọ nke raru ura biliri;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mme akpan̄kpa ẹset ke Jesus ama akakpa.

1. Ike Jizọs nwere imeri ọnwụ

2. Nkwa nke mbilite n’ọnwụ nke ndị nsọ

1. Aisaia 25:8 - Ọ ga-eloda ọnwụ na mmeri

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ.”

Matiu 27:53 O wee si nʼili pụta mgbe o bilitesịrị nʼọnwụ, wee banye nʼobodo nsọ ahụ, wee pụta ìhè nye ọtụtụ mmadụ.

Mgbe Jizọs bilitesịrị n’ọnwụ, o si n’ili pụta wee banye Jeruselem ka ọ pụta ìhè n’ihu ọtụtụ mmadụ.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú mbilite n'ọnwụ Kraịst si agbanwe ndụ anyị

2. Ihe mpụta nke Jizọs pụtara mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ

1. Ndị Rom 6:4-5 - Anyị onwe anyị nwekwara ike ije ije na ndụ ọhụrụ.

2. Jọn 21:1-14 - Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya n'ụsọ osimiri.

Matiu 27:54 Ma mb͕e ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise na ndi ya na ha nọ nēche Jisus, huru ala-ọma-jijiji ahu, na ihe nile emere, ha tua egwu nke-uku, si, N'ezie Onye a bu Ọkpara Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mmeghachi omume nke ọchịagha ahụ na ndị ha na ya nọ ka ha hụrụ ala ọma jijiji ahụ na ihe omume ndị ọzọ metụtara ọnwụ Jizọs. Ha ghọtara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.

1. Ike Jizọs: Otú Ọchịagha ahụ si Mata Ọkpara Chineke

2. Ịgbaama Ọrụ ebube Jizọs: Nabata ike Ya

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Jọn 20:30-31 - Ma Jisus mere ọtutu ihe-iriba-ama ọzọ n'iru ndi nēso uzọ-Ya, nke anēdeghi n'akwukwọ a; ma e dere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke, na site n’okwukwe unu wee nwee ndụ n’aha ya.

Matiu 27:55 Ọtụtụ ndị inyom nọkwa nʼebe ahụ ka ha na-ahụ nʼebe dị anya, ndị si na Galili soro Jizọs, na-ejere Ya ozi.

Itien̄wed oro ọdọhọ ke ediwak iban ẹma ẹtiene Jesus ẹto Galilee ẹka Jerusalem ẹkenam n̄kpọ nnọ enye.

1: Ndị gbara ya gburugburu lekọtara Jizọs anya nke ukwuu ọbụna ruo ọgwụgwụ.

2: Enwere nnukwu ike, ihunanya na nkasi obi na nkwado nke ụmụnne anyị nwanyị na ụmụnna anyị n'ime Kraịst.

1: Mak 14: 3-9 - Meri tere Jizọs mmanụ dị oké ọnụ ahịa, ihe ịrịba ama nke ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ.

2: Ilu 31: 10-31 - Nwanyị zuru oke, onye na-eji onyinye ya na ikike ya na-ejere ndị ọzọ ozi.

Matiu 27:56 Otu nʼime ha bụ Meri Magdalin, na Meri nne Jems na Josef, na nne ụmụ Zebedi.

Meri Magdalini, Meri nne Jemes na Josef, na nne umu Zebedi, so ná ndi ahu huru nkpọgidere Jisus.

1. Onyeàmà Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Inyocha Obi Ike Meri Magdalin na Meri, Nne Jems na Josef

2. Iguzo n'ịdị n'otu: Ka Mkpọgidere Jizọs n'obe si eme ka okwukwe anyị dị n'otu

1. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ma ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n'ihu anyị."

2. Jọn 11:25-26 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Ị kwenyere nke a?

Matiu 27:57 Mgbe o ruru anyasị, otu ọgaranya nke Arimatia, aha ya bụ Josef, bịara, onye ya onwe ya bụkwa onye na-eso ụzọ Jizọs.

Josef onye Arimatia bụ onye na-eso ụzọ Jizọs ji obi ya niile lie Jizọs.

1. Nraranye nke Josef onye Arimatia: Ihe Nlereanya maka iso Jizọs

2. Ike nke Àjà: Otú Josef nke Arimatia si Gosipụta Okwukwe Ya

1. Jọn 19:38-42 – Ozu Jizọs nke Josef nke Arimatia

2. Mak 15:43-46 – Josef nke Arimatia rịọrọ Paịlet ka o nye ya ozu Jizọs.

Matiu 27:58 Ọ gakwuuru Paịlet, rịọ ozu Jizọs. Mgbe ahụ Paịlet nyere iwu ka ebupụta ozu ahụ.

Paịlet nyere Josef onye Arimatia arịrịọ ka o buo ozu Jizọs mgbe ọ rịọrọ ya.

1. Ike nke okwukwe na ntachi-obi nke Josef onye Arimatia gosiputara n’arịrịọ ọ rịọrọ maka ozu Jizọs.

2. Mkpa ọ dị ịrịọ Chineke arịrịọ n’ekpere, dị ka Josef onye Arimatia gosiri.

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Matiu 21:22 - "Ihe ọ bụla unu na-arịọ n'ekpere, ị ga-anata ma ọ bụrụ na i nwere okwukwe."

Matiu 27:59 Josef we buru ozu ahụ, kechie ya nʼezi ákwà ọcha dị ọcha.

Josef gosiri ịhụnanya ya n’ebe Jizọs nọ site n’iji ákwà linin dị ọcha kechie ozu Jizọs.

1: Ịhụnanya bụ omume na ọ bụghị mmetụta. Anyị nwere ike igosi na anyị hụrụ Jizọs n’anya site n’omume anyị otú ahụ Josef mere.

2: Ihe nlereanya Josef nke ịdị umeala n’obi na ijere Jizọs ozi nwere ike ichetara anyị ka anyị ghara ichefu ijere Onyenwe anyị ozi.

1: Jọn 13:34-35, “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n’anya , ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n’anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2: 1 Jọn 4: 19-21, "Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya. Onye ọ bụla nke na-ekwu na ya hụrụ Chineke n'anya ma na-akpọ nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị asị bụ onye ụgha. N'ihi na onye ọ bula nke nāhughi nwa-nna-ya na nwa-nne-ya n'anya, nke ha huworo, apughi ihu Chineke n'anya, bú onye ọ nāhughi. O nyewokwa anyị iwu a: Onye ọ bụla nke hụrụ Chineke n’anya aghaghị ịhụkwa nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị n’anya.”

Matiu 27:60 O we tọb͕ọ ya n'ílì ọhu nke aka ya, nke o waputara n'oké nkume: o we kpọre nkume uku kware ọnu-uzọ ílì ahu, pua.

Josef onye Arimatia rịọrọ Paịlet ozu Jizọs ma tọgbọrọ ya n’ili ọhụrụ a wapụtara n’oké nkume, jiri nnukwu nkume mechie ili ahụ.

1. Ɔkwan a Yesu faa so kyerɛkyerɛe no: Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ.

2. Ihe Josef nke Arimatia pụtara bụ okwukwe na nrube isi nye uche Chineke.

1. Aisaia 53:9 - "O we me ka ili-ya na ndi nēmebi iwu, na n'etiti ọgaranya n'ọnwu-ya..."

2. Luk 23: 50-53 - "Ma, le, e nwere otu nwoke aha ya bụ Josef, onye ndụmọdụ; ọ bụkwa ezi mmadụ na onye ezi omume: (Onye ahụ ekwetaghị ndụmọdụ na omume ha;) onye ahu bu onye Arimatia, obodo ndi-Ju: onye ya onwe-ya nēche kwa ala-eze Chineke: Nwoke a jekuru Pailat, riọ aru Jisus, we budata ya, were ákwà ọcha ke ya, tukwasi ya n'ebe ahu. ili nke a waraworo na nkume, nke a na-edobughị mmadụ n’ime ya.”

Matiu 27:61 Ma e nwere Meri Magdalini na Meri ọzọ nọ ọdụ na ncherita-iru ílì ahụ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a edidu Mary Magdalene ye Mary eken ke udi Jesus.

1. Ịṅụrị ọṅụ ná Mbilite n'Ọnwụ - Otú Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Si Gosi Obi Ike na Okwukwe Ha site n'ịgba àmà olili na mbilite n'ọnwụ ya.

2. Mwute Kwesịrị Ntụkwasị Obi—Otú Meri Magdalin na Meri nke ọzọ si gosi nrara ha raara onwe ha nye Jizọs n'ịkwa ákwá n'ọnwụ Ya

1. Jọn 20:1-18 - Mbilite n'ọnwụ nke Jizọs

2. Luk 24:1-12 - Akụkọ Jizọs mere ka o si n'ọnwụ bilie pụtara ìhè nye ndị na-eso ụzọ ya.

Matiu 27:62 Ma nʼechi ya, bụ́ nke na-esote ụbọchị nkwadebe, ndị isi nchụàjà na ndị Farisii zukọrọ na Paịlet.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi biakutere Pailat n'echi-ya gasiri n'ubọchi Nkwadebe.

1: Ike nke nkwadebe - Matiu 27:62

2: Ịmara mgbe anyị ga-eme ihe - Matiu 27:62

1: Luk 14:28-30 - N'ihi na ònye n'etiti unu nke nāchọ iwu ulo-elu, nādighi-ebu uzọ nọdu ala guọ ọlu-ya, ma o nwere ihe gēzuru ime ya?

2: Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, lezienu anya ka unu nējeghari n'obi-ọma, ọ bughi dika ndi-nzuzu, kama dika ndi mara ihe, nāb͕aputa oge ahu, n'ihi na ubọchi ndia jọrọ njọ.

Matiu 27:63 si, Onye-nwe-ayi, ayi nēcheta na onye-nghọb͕u ahu siri, mb͕e ọ nọ ndu, mb͕e ubọchi atọ gasiri m’gāsi n’ọnwu bilie.

Ndị ndú ndị Juu maara amụma Jizọs buru banyere mbilite n’ọnwụ ya mgbe ụbọchị atọ gachara.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Ntụgharị uche n'amụma Jizọs buru banyere Mbilite n'Ọnwụ Ya.

2. Ike Jizọs: Inyocha mmetụta Okwu Ya nwere

1. Daniel 6:20-23 - Ntụgharị uche n'ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ịnapụta Daniel n'olulu ọdụm.

2. Abụ Ọma 16:10 - Ntụgharị uche maka mmeri Jizọs meriri ọnwụ na mbilite n'ọnwụ

Matiu 27:64 Ya mere nye iwu ka edobe ili ahụ nche ruo ụbọchị nke atọ, ka ndị na-eso ụzọ ya wee ghara ịbịa n'abalị zuru ohi, gwa ndị mmadụ, sị: “E mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie: njehie ikpeazụ ga-adịkwa njọ karịa. nke mbụ.

Ndị isi nchụàjà na ndị Farisii nọ na-echegbu onwe ha na ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-ezu ozu ya ma gwa ìgwè mmadụ ahụ na o siwo ná ndị nwụrụ anwụ bilie, ha rịọrọ Paịlet ka o chechie ili ahụ.

1. Ụjọ na ekweghị ekwe: Otú Ndị Isi Nchụàjà na ndị Farisii si meghachi omume ná Mbilite n'ọnwụ Jizọs.

2. Ịkwadebe maka ihe a na-atụghị anya ya: Mkpa maka okwukwe n'oge ihe isi ike

1. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

Matiu 27:65 Paịlet sịrị ha: “Unu nwere ndị nche: gaanụ, jidesienụ ike ka unu nwee ike.

Paịlet gbara ndị isi nchụàjà na ndị okenye ume ka ha chebe Jizọs otú ha chọrọ.

1. Ike nke Ọrụ Anyị: Otu Nhọrọ Anyị Si Nweta nsonaazụ

2. Ime Ka Okwukwe Anyị Jisie Ike: Ịtụkwasị Obi n'Atụmatụ Chineke

1. Ezikiel 18:20 – Mkpụrụ obi nke na-emehie, ọ ga-anwụ. Nwa-nwoke agaghi-ebu kwa ajọ omume nke nna, nna agaghi-ebu kwa ajọ omume nwa: ezi omume nke onye ezi omume gādikwasi ya, ajọ omume nke onye nēmebi iwu gādi kwa n'aru ya.

2. Matiu 6:34 - Ya mere, unu echegbula onwe unu maka echi, n'ihi na echi ga-echegbu onwe ya maka onwe ya. Ụbọchị ọ bụla nwere nsogbu zuru oke nke ya.

Matiu 27:66 Ya mere, ha gawara, gbasie ili ahụ ike, na-ekechi nkume ahụ akara, debekwa ndị nche.

Ndị nche mechie ili ahụ ma guzoro na-eche ya nche.

1. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Mmeri Kacha Elu n'Anahụ Ọnwụ

2. Ike nke Àjà Kraịst: Otú Ọnwụ Ya Si Wechie Mmehie

1. Aisaia 53:10-11 - Ma ọ bu uche Jehova ka ọ zọpia ya na ime ka ọ hu ahuhu, ma ọ bu ezie na Jehova nēme ndu-ya ka ọ buru àjà-nmehie, ọ gāhu nkpuru-ya, me kwa ka ubọchi-ya nile di anya, na ọchichọ nke ndu-ya . Jehova gēme nke-ọma n'aka-Ya.

2. Jọn 10:17-18 - Ihe mere Nna m ji hụ m n'anya bụ na m na-atọgbọ ndụ m, naanị iburu ya ọzọ. Ọ dighi onye ọ bula nānaram ya, kama mu onwem nātọb͕ọ ya n'onwem. Enwerem ike itọb͕ọ ya, na ikike ibuli ya ọzọ. Iwu a ka m’natara n’aka Nna m.

Matiu 28 na-akọwa nbilite n'ọnwụ nke Jizọs, ọdịdị Ya n'ihu ndị inyom na ndị na-eso ụzọ ya, na nnukwu ọrụ ọ na-enye ndị na-eso ụzọ ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Meri Magdalin na Meri ọzọ na-aga ele ili ebe e liri Jizọs. Mmụọ ozi nke Onyenwe anyị si n’eluigwe rịdata, kpọghachite nkume ahụ nke kpuchiri ili ahụ, nọkwasị n’elu ya wee gwa ha na Jizọs esiwo n’ọnwụ bilie dị ka o kwuru (Matiu 28:1-7). Mmụọ ozi ahụ gwara ha ka ha gaa ngwa ngwa gwa ndị na-eso ụzọ ya na O siwo n’ọnwụ bilie na-ebutere ha ụzọ banye Galili ebe ha ga-ahụ ya. Ha we laa n'ọṅù juru na egwu.

Paragraf nke Abụọ: Ka ha na-aga izi ozi a, Jizọs n’onwe ya zutere ha. Ha dara n'ala n'ihu Ya na-akụgide ya ụkwụ na-efe Ya. Jizọs sịrị ha atụla egwu kama gaanụ gwa ụmụnna ka ha gaa Galili n’ebe ahụ ka ha ga-ahụ ya (Matiu 28:8-10). Ka ọ dị ugbu a, mgbe ndị nche nọ n’ili ahụ kọrọ ihe mere ndị isi nchụàjà kpara nkata inye ndị agha nnukwu ego iri ngo na-ekwu na ‘Ndị na-eso ụzọ ya bịara n’abalị zuru ohi ya mgbe anyị nọ n’ụra’ nkwa na-echebe ndị agha pụọ n’ata ahụhụ ọ bụla a ga-ata ndị òtù nche ha dara ada (Matiu). 28:11-15 ).

Paragraf nke atọ: Ndị na-eso ụzọ iri na otu ahụ gakwara Galili ebe ha zutere Jizọs n’elu ugwu. Ụfọdụ na-efe Ya ma ndị ọzọ nwere obi abụọ. N'ime ihe a maara dị ka "Akwa ọrụ ahụ", Jizọs bịara n'ihu na-enye ntụziaka ikpeazụ na-ekwu na ikike niile dị n'eluigwe ụwa ka e nyere Ya, ya mere na ha ga-aga mee ka ndị mba niile na-eso ụzọ na-eme ha baptizim n'aha Nna Ọkpara nke Mmụọ Nsọ na-akụziri ha ka ha na-erube isi ihe niile. e nyere iwu ka nkwa dịrị na ọgwụgwụ mgbe nile (Matiu 28:16-20). Nke a na-egosi njedebe nke Oziọma Matiu na-emesi ọrụ ụka na-aga n'ihu na-agbasa ozi ọma n'ụwa niile.

Matiu 28:1 Nʼọgwụgwụ izu ike, mgbe chi bọrọ nʼụbọchị mbụ nʼizu ahụ, Meri Magdalini na Meri ọzọ bịara ịhụ ílì ahụ.

Meri abụọ ahụ bịara n’ili ahụ n’isi ụtụtụ nke ụbọchị mbụ n’izu.

1: Olileanya na Mbilite n'Ọnwụ: Ọbụlagodi n'ime ụbọchị ọjọọ, Jizọs na-ewetara anyị olileanya.

Nkeji 2: Okwukwe na Ọnwụ: Na-akasi obi na ọbụna n'ọnwụ, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nọnyeere anyị.

Jọn 11:25-26 Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2: 1 Ndị Kọrint 15:55-57 - “Olee ebe mmeri gị dị, O ọnwụ? Onwu, òle ebe ihe-iriba-gi di? Ihe ogbugbu nke ọnwụ bụ mmehie, ma ike nke mmehie bụ iwu. Ma ekele diri Chineke, Onye nēnye ayi nmeri site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

MATIU 28:2 Ma, le, oké ala-ọma-jijiji di: n'ihi na mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi siri n'elu-igwe ridata, bia, kpọghachite nkume ahu n'ọnu-uzọ, nọkwasi ya.

Mọ-ozi nke Jehova siri n'elu-igwe ridata, me ka ala-ọma-jijiji kwatue nkume ahu n'ọnu-uzọ.

1. Ike Chineke n'omume

2. Mmụọ ozi Jehova Na-arụ Ọrụ Chineke

1. Ọrụ 4:31 “Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ, ha wee kwuo okwu Chineke n'atụghị egwu.”

2. Aisaia 30:30 “Jehova gēme kwa ka anu ebube-Ya olu-Ya, me kwa nkpuda nke ogwe-aka-Ya, n'ọnuma nke iwe-Ya, na ire-ọku nke ọku nēripia eripia, na nkpọsasasị, na oké ifufe. , na akụ́ mmiri igwe.”

Matiu 28:3 Ihu ya dị ka àmụmà, uwe ya na-achakwa ọcha dị ka snow.

Mmụọ ozi nọ n'ili Jizọs na-egbukepụ egbukepụ ma yiwe uwe ọcha.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi nchapụta nke mmụọ ozi n'ili Jizọs.

2: N'agbanyeghị ezughị okè anyị, Chineke ka nwere ike iji anyị dị ka ngwa Ya.

1: Isaiah 6: 1-7 - Ọhụụ nke Aisaia nke Jehova n'oche-eze ya, ndị seraphim gbara ya gburugburu bụ ndị tiri " Nsọ, nsọ, nsọ."

2: Matiu 5: 14-16 - Jizọs nọ n'elu ugwu, na-akụzi na anyị kwesịrị ịbụ "ìhè nke ụwa."

Matiu 28:4 Ma nʼihi egwu ya ndị nche wee maa jijiji, wee dị ka ndị nwụrụ anwụ.

Ndị nche ili ahụ tụrụ egwu mgbe ha hụrụ Jizọs e mere ka o si n’ọnwụ bilie wee dị ka ndị nwụrụ anwụ.

1. Egwu Jehova bu mmalite amamihe.

2. Ike nke mbilite n'ọnwụ Jizọs kwesịrị ime ka anyị na-atụ egwu na nsọpụrụ.

1. Ilu 9:10 – Mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ, ma ihe ọmụma nke Onye Nsọ bụ nghọta.

2. Ndị Rom 1:4 - ewe kpughee ya na ọ bu Ọkpara Chineke n'ike dika Mọ nke idi-nsọ si di site na nbilite-n'ọnwu-Ya site na ndi nwuru anwu, Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Matiu 28:5 Mọ-ozi ahu we za, si ndinyom ahu, Unu atula egwu: n'ihi na amawom na unu nāchọ Jisus, Onye akpọgidere n'obe.

Mmụọ ozi ahụ gwara ụmụ nwaanyị ahụ ka ha ghara ịtụ ụjọ n’ihi na ọ ma na ha na-achọ Jizọs, bụ́ onye a kpọgidere n’obe.

1. Nkasi obi nke ịmara Jizọs

2. Ike nke okwukwe n'iru egwu

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwadoro gị."

2. Abụ Ọma 56: 3-4 - "Mgbe m na-atụ egwu, m na-atụkwasị obi m na Gị: Chineke, Onye m na-eto okwu ya, na Chineke ka m tụkwasịrị obi: m gaghị atụ egwu. Gịnị ka anụ ahụ nwere ike ime m?"

Matiu 28:6 Ọ nọkwaghị nʼebe a: nʼihi na o si nʼọnwụ bilie, dịka o kwuru. Bianu, hu ebe Jehova tọb͕ọrọ.

Jizọs esiwo n’ọnwụ bilie, a kpọkwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa hụ ebe ọ tọgbọrọ n’efu.

1. Mbilite n'Ọnwụ nke Kraịst: Ememe olileanya

2. Ike nke Àjà Jizọs: Oku nke Okwukwe

1. Ndị Rom 6:9-10 - “N'ihi na anyị maara na Kraịst, ebe e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, agaghị anwụ ọzọ ma ọlị; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ. N’ihi na ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ ná mmehie, otu ugboro, ma ndụ ọ dị ndụ, ọ na-adị ndụ n’ebe Chineke nọ.”

2. 1 Ndị Kọrint 15:20-22 - “Ma n'ezie, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ́ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N’ihi na dị ka ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ esitewokwa n’aka mmadụ. N’ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst.”

Matiu 28:7 Gaanụ ngwa ngwa gwa ndị na-eso ụzọ ya na o si na ndị nwụrụ anwụ bilie; ma, le, Ọ buru unu uzọ ga Galili; n'ebe ahu ka unu gāhu ya: le, agwawom unu.

Jizọs esiwo n’ọnwụ bilie buru ndị na-eso ụzọ ya gawa Galili, bụ́ ebe ha ga-ahụ ya.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ime Ememme Nlaghachi nke mmeri Jizọs

2. Olileanya nke Kraịst ahụ Bilitere: Ịnabata Ozi Ọma Na-agbanwe Ndụ

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.

Matiu 28:8 Ma ha ji egwu na oké ọṅụ si nʼili ahụ pụọ ngwa ngwa; o we b͕a ọsọ iwetara ndi nēso uzọ-Ya okwu.

Ụmụ nwaanyị ahụ hụrụ na ili Jizọs tọgbọrọ chakoo ma pụọ n’ọṅụ na egwu juru ya.

1. Ka ili Jizọs tọgbọrọ chakoo si emeju anyị ọṅụ na olileanya

2. Imeri Egwu Site n'Añụ nime Jisos

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo. N'ịba ụba nke ọchịchị ya na udo agaghị enwe ọgwụgwụ, n'elu ocheeze Devid na n'isi ala-eze ya, ime ka ya guzosie ike na ịkwado ya n'ezi omume na n'ezi omume site ugbu a gaa n'ihu na ruo mgbe ebighị ebi.

2. Jọn 20:19-22 - N'uhuruchi nke ụbọchị ahụ, n'ụbọchị mbụ n'izu, mgbe a kpọchiri ọnụ ụzọ ebe ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ n'ihi egwu ndị Juu, Jizọs bịara guzo n'etiti ha, sị ha: "Udo. nọnyere gị.” Mb͕e O kwusiri nka, O we gosi ha aka-Ya na akuku-Ya. Mb͕e ahu ndi nēso uzọ-Ya ṅuriri ọṅu mb͕e ha huru Onye-nwe-ayi. Jisus we si ha ọzọ, Udo diri unu. Dika Nnam ziterem, otú a ka Mu onwem nēzipu kwa unu. Mb͕e O kwusiri nka, O kupuru ha ume, si ha, Naranu Mọ Nsọ.

Matiu 28:9 Ma mb͕e ha nāga ikọrọ ndi nēso uzọ-Ya, le, Jisus zutere ha, si, Ekele. Ha we bia jide Ya n'ukwu, kpọ isi ala nye Ya.

Jizọs zutere mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya, ha jide ya n’ụkwụ ma kpọọrọ ya isiala.

1. Ife Jizọs ofufe: Ịmata ikike na ike Ya

2. Ike nke Ọnụnọ Jizọs: Ịnọ n’ihu nke Onye Nzọpụta

1. Ndị Filipaị 2:10-11 - ka ikpere nile ọ bụla we rube isi n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, na ire ọ bula nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Ndị Hibru 12:2 - N'ile anya Jizọs, onye malitere na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye, n'ihi ọṅụ nke e debere n'ihu ya, na-atachi obi n'obe, na-eleda ihere, na-anọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke.

Matiu 28:10 Ya mere Jisus siri ha, Unu atula egwu: jenu gwa umu-nnem ka ha je Galili, n'ebe ahu ka ha gāhukwam.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ghara ịtụ egwu ma gwa ụmụnna ya ka ha gaa Galili, bụ́ ebe ha ga-ahụ ya.

1. Nwee Obi Ike: Jizọs Kpọọ Anyị Ka Anyị Atụghị Egwu

2. Ịgbasa: Jizọs zitere anyị ka anyị gbasaa ozi ọma

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

Matiu 28:11 Ma mb͕e ha nāga, le, ufọdu nime ndi-nche batara n'obodo ahu, gosi ndi-isi-nchu-àjà ihe nile mere.

Ụfọdụ n’ime ndị nche ahụ kọọrọ ndị isi nchụàjà ihe ndị mere n’ili Jizọs.

1. Ike nke ịgba akaebe: Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’iji nche na-agba ama maka ike Ya.

2. Nkwenye Ụgwọ Ụgwọ: Nkwesị ntụkwasị obi Chineke n'inye ndị na-ekwesị ntụkwasị obi nye Ya ụgwọ ọrụ.

1. Abụ Ọma 37:3-4 "Tụkwasị Jehova obi, meekwa ezi ihe: Biri n'ala, meekwa ntụkwasị obi enyi.

2. Ọrụ 1: 8 "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruokwa na nsọtụ ụwa."

Matiu 28:12 Ma mb͕e ha na ndi-okenye zukọrọ, b͕a ndu, ha nye ndi-agha ahu nnukwu ego.

Ndị okenye na ndị agha gbatara ndụmọdụ, ndị okenye nyere ndị agha ego.

1. Ike Ndụmọdụ: Ịmụta n’aka ndị okenye

2. Ọrụ nlekọta: Iji akụ maka otuto Chineke

1. Ilu 11:14 - "N'ebe ọ na-enweghị nduzi, ndị mmadụ na-ada: ma n'ụba nke ndị ndụmọdụ, e nwere nchebe."

2. Ọrụ 4: 32-35 - "Ma ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị kwere ekwe nwere otu obi na mkpụrụ obi, ọ dịghịkwa onye kwuru na ihe ọ bụla n'ime ihe ya bụ nke ya, kama ha nwere ihe niile jikọrọ. ndi-ozi nāb͕a kwa àmà nke-uku bayere nbilite-n'ọnwu nke Onye-nwe-ayi Jisus, n'oké amara di kwa n'aru ha nile: ọ dighi kwa onye-ob͕eye di n'etiti ha: n'ihi na ndi nile ndi-nwe ala ma-ọbu ulo rere ha we weta ihe ha nwetara . nke ihe e rere wee dọba ya n’ụkwụ ndịozi, e wee kesa ya nye onye ọ bụla dị ka mkpa.”

Matiu 28:13 si, Si unu, Ndi nēso uzọ-Ya biara n'abali, zuru Ya mb͕e ayi nāraru ura.

Ebe a na-akọwa ebubo ụgha ndị isi nchụaja na ndị okenye boro na ndị na-eso ụzọ Jizọs zuuru ozu ya mgbe ha na-ehi ụra.

1. Ike Chineke: Ịghọta ọrụ ebube nke mbilite n'ọnwụ

2. Okwukwe Dị Obi Ike: Na-eguzosi Ike n'Enweghị Mmegide

1. Jọn 11:25–26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:21 - Ma nwalee ihe niile; jidesie ezi ihe ike.

Matiu 28:14 Ma ọ bụrụ na ihe a abatala onye ọchịchị, anyị ga-eme ka ọ kweta, meekwa ka unu nọrọ ná nchebe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú ndị na-eso ụzọ Jizọs si dị njikere iji okwu ime mmụọ chebe Jizọs n'aka ndị ọchịchị.

1: Anyị aghaghị iguzoro ihe ziri ezi ọ bụrụgodị na ọ pụtara itinye onwe anyị n’ihe ọjọọ.

2: Anyị aghaghị inwe okwukwe na Chineke ga-enye anyị obi ike na ume ime ihe ziri ezi.

Ilu 28:1 - Ndi nēmebi iwu nāb͕alaga mb͕e ọ nādighi onye nāchu ha: Ma ndi ezi omume nwere obi ike dika ọdum.

Daniel 3: 17-18 - Ọ bụrụ otu a, Chineke anyị, onye anyị na-efe, pụrụ ịnapụta anyị n'oké ọkụ ahụ, Ọ ga-anapụtakwa anyị n'aka gị, eze. Ma ọ buru na ọ bughi, ka gi mara, eze, na ayi agaghi-efe chi-gi nile òfùfè, ayi agaghi-akpọ kwa isi ala nye arusi ọla-edo ahu nke I guzobeworo.

Matiu 28:15 Ha we nara ego ahu, me dika akụziri ha ihe: ma okwu a ka anuru n'etiti ndi-Ju rue ta.

Ndị Juu nakweere ego iji gbasaa akụkọ ụgha banyere Jizọs, e kwughachikwara akụkọ ụgha a ruo taa.

1: Anyị kwesịrị ịkpachara anya iji hụ na anyị na-agbasa eziokwu banyere Jizọs, ọ bụghị ụgha.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya maka akụkọ ndị anyị na-anụ ma jide n'aka na anyị ga-enyocha eziokwu ha ugboro abụọ.

1 Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka mmụọ mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghị dị ka Kraịst si dị.

2: 1 Jọn 4: 1 - Ndị m hụrụ n'anya, ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwalee ndị mmụọ ka ha mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

Matiu 28:16 Mgbe ahụ iri na otu ahụ ndị na-eso ụzọ ya gawara Galili, nʼugwu ebe Jisọs họpụtara ha.

Ndị na-eso ụzọ iri na otu ahụ gara n’otu ugwu dị na Galili, bụ́ ebe Jizọs gwara ha ka ha zute.

1. Iso Jizọs: Ọkpọku Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ

2. Okwukwe na-enweghị mgbagha: Ibi ndụ n'oku Jizọs

1. Matiu 4:19-20 - "O wee sị ha: "Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ." Ngwa ngwa ha hapụrụ ụgbụ ha soro ya.

2. Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Matiu 28:17 Ma mgbe ha hụrụ ya, ha kpọọrọ ya isiala: ma ụfọdụ nwere obi abụọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mmeghachi omume nke ndị na-eso ụzọ Jizọs n'ịhụ ka ọ dị ndụ mgbe o bilitesịrị n'ọnwụ - ụfọdụ fere Ya ofufe, ma ụfọdụ nwere obi abụọ.

1: Akpọrọ anyị niile ka anyị kwere na ike Chineke na ịdị mma, na igosi okwukwe anyị na Ya site n’ofufe.

2: Ọbụlagodi mgbe ewepụtara ya ihe ọrụ ebube, okwukwe nwere ike ịdị na-emebi emebi, mana amara Chineke dị ukwuu, Ọ na-enwere anyị ndidi.

1: Ndị Rom 4:17-21 Abraham kwere na Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume.

2: Ndị Hibru 11: 1-3 - Site n'okwukwe anyị na-aghọta na e sitere n'okwu Chineke ke eluigwe na ụwa, nke mere na ihe a na-ahụ anya esiteghị n'ihe a na-ahụ anya.

Matiu 28:18 Jisus wee bịa gwa ha okwu, sị: “Enyewo m ike niile n’eluigwe na n’ụwa.

Itien̄wed oro ọdọhọ ke Jesus ama ọnọ ofụri odudu ke heaven ye ke isọn̄.

1. A na-echetara anyị ike na ikike Jizọs nwere n’ebe anyị na ụwa nọ.

2. Ayi nwere ike tukwasi obi n'ike Jisos ma dabere na Ya n'ihe nile.

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha niile.

2. Daniel 4: 34-35 - N'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a, mụ onwe m, Nebukadneza, weliri anya m le n'eluigwe, na uche m laghachikwutere m, m wee gọzie Onye kacha elu, na-eto ma na-asọpụrụ onye dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi nke ya. ọchichi bu ọchichi ebighi-ebi: ala-eze-Ya nādi kwa site n'ọb͕ọ rue ọb͕ọ.

Matiu 28:19 Ya mere, gaanụ, zí mba nile, mee ha baptizim nʼaha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.

Chineke nyere anyị iwu ka anyị gaa na-agbasa ozi ya n'ụwa niile.

1: Jisus enyewo ayi oké ozi, ka ayi je nēzisa ozi ọma ahu nye mba nile.

2: Anyị ga-echeta na a kpọrọ anyị niile ka anyị bụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs na ịbụ ndị akaebe nke ịhụnanya ya.

Ọlu Ndi-Ozi 1:8 Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ gādakwasi unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia nile, na nime Sameria, rue nsọtu uwa. .

Aisaia 6:8 M'we nu olu Jehova, si, Ònye ka M'gēziga, ònye gēje-kwa-ra ayi? M'we si, Lekwam; ziga m.

Matiu 28:20 Na-ezi ha ka ha debe ihe niile ka m nyeworo unu n’iwu: ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha debe ozizi ya na nkwa ya na ha ga-anọ ruo ọgwụgwụ nke ụwa.

1. Ike nke ọnụnọ Jizọs - Inyocha nkwa Jizọs kwere ịnọnyere anyị mgbe niile.

2. Idebe Iwu Jizọs - Ịghọta mkpa ọ dị ịgbaso ozizi Jizọs.

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Diuterọnọmi 31:6 - “Dị ike, nweekwa obi ike. Atụla egwu, atụkwala egwu ha, n'ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị na-eso gị. Ọ gaghị ahapụ gị, ọ gaghịkwa agbahapụ gị.”

Mak 1 na-ewebata ozi nke Jọn Baptist, baptism na ọnwụnwa nke Jizọs, mmalite nke ozi ọha nke Jizọs, na ọgwụgwọ dị iche iche nke Ọ rụrụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’amụma sitere n’Aịsaịa banyere otu onye ozi na-akwadebe ụzọ maka Onyenwe anyị. Nke a mezuru na Jọn Baptist onye na-ekwusa ozi ọma n’ime ọzara na-akpọ ndị mmadụ ka ha chegharịa na ime ha baptizim n’Osimiri Jọdan (Mak 1:1–8). Jizọs onye Nazaret wee bịakwute Jọn ka o mee ya baptizim. Ka O siri na mmiri pụta, eluigwe meghere, mmụọ na-agbadakwa n’elu ya dị ka nduru ebe olu si n’elu-igwe na-ekwupụta “Ị bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, ihe Gị na-atọ m ụtọ” (Mak 1:9-11).

Paragraf nke abụọ: Ozugbo e mechara ya baptizim, Mụọ dugara Jizọs n’ime ọzara ebe Setan nwara ya ruo ụbọchị iri anọ mana ọ na-eguzosi ike (Mak 1:12–13). Mgbe e jidere Jọn, Jizọs gara Galili na-ekwusa ozi ọma banyere alaeze Chineke na-asị, “Oge ahụ eruwo,” ka o kwuru. "Alaeze Chineke eruwo nso. Chegharịanụ, kwerekwa ozi ọma ahụ!" (Mak 1:14-15). Ka Ọ nējeghari n'akuku Galili Ọ nākpọ Saimon Pita Andru Jemes nwa Zebedi, bú Jọn, nwa-nne-ya, kwere nkwa ime ha ndi-ọkù, ha nāhapu ub͕u soro Ya ngwa ngwa.

Paragraf nke atọ: Ha gara Kapanaum ebe Jizọs na-akụzi n'ụlọ nzukọ n'Ụbọchị Izu Ike na-atụ ndị mmadụ n'anya site n'ikike ya n'adịghị ka iwu ndị nkuzi (Mak 1:21-22). N’ebe ahụ ọ na-achụpụ mmụọ na-adịghị ọcha nke na-amata na ọ bụ Chineke dị Nsọ, ndị mmadụ na-eduba ndị a ma ama na-agbasa ngwa ngwa na mpaghara niile (Mak 1:23-28). Mgbe ahụ n'ụlọ Saịmọn Pita gwọọ nne di nke dina ahụ ahụ́ ọkụ n'oge na-adịghị anya ọ malitere ijere ha ozi. N'uhuruchi, mgbe anyanwụ dara, obodo niile na-agbakọta ọnụ ụzọ na-eweta mmụọ ọjọọ a gwọọla ọtụtụ ọrịa dị iche iche chụpụrụ ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ na-ekweghị ka ndị mmụọ ọjọọ kwuo okwu n'ihi na ha maara onye ọ bụ. N’ụtụtụ echi ka ọchịchịrị ka na-aga n’ebe ịnọ naanị ya kpee ekpere Saịmọn ndị ọzọ hụ ya na-asị onye ọ bụla na-achọ gị ma ọ zara ka anyị gaa n’ebe ọzọ obodo nta ndị dị nso nwere ike ikwusa ozi ọma n’ebe ahụ na ihe mere ha ji bịarute na Galili na-ekwusa ụlọ nzukọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ (Mak 1: 29-39). N'ikpeazụ, ọ gwọọ ọrịa ekpenta nke rịọrọ ya gbuo ikpere n'ala sị, 'Ọ bụrụ na ị dị njikere, ị nwere ike ime ka m dị ọcha', ọmịiko kpaliri Jizọs setịpụ aka ya metụ ya sị 'Achọrọ m ịdị ọcha' ozugbo ekpenta hapụrụ mmadụ dị ọcha dọrọ ya aka ná ntị ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla kama je gosi onwe-gi onye-nchu-àjà nāchu àjà Moses nyere iwu ka ọ buru ha àmà, otú ọ di, madu we b͕asa ozi ọma nke-uku nke na ọ pughi kwa ibà n'obodo n'èzí n'èzí, ma ndikom nābia ya n'akuku ọ bula.

Mak 1:1 Nmalite ozi-ọma nke Jisus Kraịst, Ọkpara Chineke;

Itien̄wed emi aban̄a ntọn̄ọ eti mbụk Jesus Christ, Eyen Abasi.

1. Ezi Ozi Ọma Si malite

2. Ike nke Ozioma

1. Ndị Rom 1:1-4 - Pọl, orù nke Kraist Jisus, onye akpọrọ ibu onye-ozi, onye ekewapuru iche maka ozi ọma nke Chineke;

2. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuworo ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

MAK 1:2 Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ n'akwukwọ ndi-amuma, si, Le, Mu onwem nēziga onye-ozim n'iru Gi, Onye gēdozi uzọ-gi n'iru Gi.

Onye-ozi ahụ na-edozi ụzọ maka Onyenwe anyị tupu ọ bịarute.

1: Ikwadebe Ụzọ Maka Onye-nwe: Ime ohere maka ọnụnọ Chineke.

2: Olu Amụma: Ige ntị n’okwu Jehova.

1: Aisaia 40:3 - Olu nke onye nākpọ òkù: “N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

2: Zekaraia 3:8 - Biko, nuru, Joshua, bú onye-isi-nchu-àjà, gi na ndi-òtù-gi ndi nānọdu ala n'iru gi, n'ihi na ihe-iriba-ama di ebube ka ha bu; n’ihi na lee, a na m ewepụta Ohu m Alaka ahụ.

MAK 1:3 Olu otù onye nēti nkpu n'ọhia, si, Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, menu ka okporo-uzọ-Ya guzozie.

Olu Jọn Baptist na-akpọ ndị mmadụ ka ha jikere maka ọbịbịa Jizọs na ime ka ụzọ ya guzozie.

1. Oku Jikere Maka Jizọs: Ịzaghachi Ozi Jọn Onye Na-eme Baptizim

2. Ime Ụzọ ziri ezi: Ntụgharị uche n’ihe Ịkwadebe Maka Onye-nwe-anyị pụtara

1. Aisaia 40:3-5 - Kasienụ ndị m obi, ka Chineke unu kwuru. Gwa Jerusalem okwu nke-ọma, kpọsa-kwa-nu ya, na agwusiwo òfùfè-ya siri ike, na akwughachiwo nmehie-ya, na ọ natara n'aka Jehova okpukpu abua n'ihi nmehie-ya nile.

2. Luk 3:4-6 – Dị ka e dere n’akwụkwọ nke okwu ndị amụma Aịzaya: “Olu onye na-akpọ n’ala ịkpa, Dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meerenụ ya ụzọ kwụ ọtọ. Ndagwurugwu ọ bụla ga-ejupụta, mee ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala. Ụzọ gbagọrọ agbagọ ga-abụ ndị kwụ ọtọ, okporo ụzọ ndị ahụ gbagọrọ agbagọ ga-adịkwa ire ụtọ. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke.'”

Mak 1:4 Jọn mere baptizim nʼime ọzara, na-ekwusakwa baptizim nke nchegharị maka mgbaghara mmehie.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara mkpa nchegharị na mgbaghara mmehie.

1. Ike nke nchegharị: Ịmata na anyị nwere mkpa maka mgbaghara

2. Mkpa nke Omume Anyị: Nabata mkpa nke nchegharị

1. Ezikiel 18:21-32 - Ezi omume site na nchegharị

2. Luk 24:47 - Nchegharị na mgbaghara mmehie n'aha Jizọs

MAK 1:5 Ala Judia nile na ndi Jerusalem we pukuru Ya, Ọ we me ha nile baptism n'osimiri Jọdan, nēkwuputa nmehie nile ha.

Ndị Judia na ndị Jerusalem gara ka e mee Jọn Baptist baptizim n’Osimiri Jọdan, na-ekwupụta mmehie ha.

1: Ike nke nkwuputa-Ikwupụta mmehie bụ nzọụkwụ dị mkpa na njem nke okwukwe.

2: Ike nke Baptizim - Baptizim bụ ihe nhụbama nke mgbanwe ime na ihe nnọchianya siri ike nke okwukwe.

1: 1 Jọn 1: 9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

2: Ndị Rom 6:3-4 - Ma-ọbụ ùnu amataghi na emere ayi nile emere baptism iba nime Kraist Jisus baptism iba n'ọnwu-Ya? Ya mere e liri ayi na ya site na baptism iba n'ọnwu ka, dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi onwe-ayi we bi kwa ndu ọhu.

MAK 1:6 Jọn nēyi kwa uwe aji camel, were kwa ihe-ọkiké akpukpọ n'úkwù-ya; o riri igurube na manu-aṅu ọhia;

Jọn Onye Na-eme Baptizim bụ nwoke dị umeala n’obi na onye obi tara mmiri bụ́ onye gosipụtara ndụ ịchụàjà site n’itinye uwe dị mfe na iri nri nkịtị.

1. Ibi ndụ nke ịchụ àjà na ịdị umeala n'obi

2. Ihe atụ nke Jọn Baptist

1 Matiu 3:4 - Ma Jọn onwe-ya yi-kwa-ra uwe aji camel, were kwa ihe-ọkiké akpukpọ n'úkwù; nri-ya bu igurube na manu-aṅu nke ọhia.

2. Maịka 6:8 - Ọ gwawo gị, mmadụ, ihe dị mma; ma gini ka Jehova nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ime ezi omume, na ihu ebere n'anya, na iji obi-ume-ala soro Chineke-gi nēje ije?

MAK 1:7 O we kwusa, si, Otù onye ka m'nwere nābia n'azum, Onye m'nērughi eruda ala na itọpu eriri-ukwu-ya.

Jizọs kwusara na e nwere onye ka ya ike na-abịa n’azụ ya, na o kwesịghịkwa ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya.

1. Ike nke Ịdị umeala n'obi - Jizọs na-akụziri anyị na obi dị umeala nwere ike ime ka anyị bịaruo Chineke nso.

2. Ọbịbịa nke Onyenwe anyị-Jizọs buru amụma maka ọbịbịa nke onye ka ya ike.

1. Matiu 3:1-2 - N'ubọchi ahu Jọn Baptist biara, nēkwusa n'ọhia nke Judia, si, Chegharianu: n'ihi na ala-eze elu-igwe di nso.

2. Matiu 4:17 – Site n'oge ahu Jisus malitere ikwusa, si, Chegharianu: n'ihi na ala-eze elu-igwe di nso.

Mak 1: 8 M ji mmiri mee baptizim n'eziokwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ mee gị baptizim.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs ji Mụọ Nsọ mee ndị mmadụ baptizim.

1: Jisus kpughe Onwe-ya nye ndi nāchọ Ya, nēnye kwa ha onyinye nke Mọ Nsọ.

2: Nchegharị na okwukwe na Jizọs na-eme ka anyị na Chineke nwee mmekọrịta na inye ike nke Mmụọ Nsọ.

1: Ọlu Ndi-Ozi 2:38 - Pita we si ha, chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism, onye ọ bula n'etiti unu n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye-inata-iru-ọma nke Mọ Nsọ.

2: Ndị Rom 8: 14-15 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke. N’ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ọzọ ịtụ egwu; ma unu anatawo Mụọ nke nkuchi, nke anyị na-eti, Abba, Nna.

MAK 1:9 O rue, n'ubọchi ahu, na Jisus siri na Nazaret nke Galili bia, Jọn we me Ya baptism nime Jọdan.

Jọn mere Jizọs baptizim na Jọdan.

1: Ike Ime Baptizim: Otú Baptizim Jizọs Si Setịpụrụ Anyị Ihe Nlereanya

2: Ihe Baptizim Pụtara: Ihe Baptizim Na-egosi Maka Okwukwe Anyị

1: Matiu 3:13-17 – Baptizim Jizọs mere Jọn

2: Ọrụ 2:38 - Nnata nke Mmụọ Nsọ site na Baptizim.

MAK 1:10 Ngwa ngwa o we si na miri rigota, ọ hu elu-igwe ka emegheworo ya, na Mọ Nsọ nēfedakwasi ya dika nduru:

E mere Jizọs baptizim n’osimiri Jọdan, ma mgbe o si na mmiri pụta, ọ hụrụ eluigwe ka o meghere, na mmụọ nsọ ka ọ na-efedata n’ahụ́ ya dị ka nduru.

1. Ike nke Jisus na Udi Ya

2. Ihe Baptizim pụtara na ndụ anyị

1. Matiu 3:16-17 - Mgbe e mere Jizọs baptizim, otu olu si n'eluigwe kwuo, sị: "Onye a bụ Ọkpara m m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma."

2. Aisaia 42:1 - Le, orùm, onye M'jideworo; Onye M họọrọ, onye ihe ya masịrị mkpụrụ obi m. E tinyewom Mọm n'aru Ya; Ọ ga-eme ka ikpe ziri ezi pụta ìhè nye mba dị iche iche.

Mak 1:11 Ma olu si n'elu-igwe bia, si, Gi onwe-gi bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

Olu Chineke si n’eluigwe kwupụta na Jizọs bụ Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya, onye ihe Nna ya dị Nna ya mma.

1: Ịhụnanya Nna nwere n’ebe Ọkpara Ya nọ

2: Obi ụtọ Nna n’ime Ọkpara ya

1: Luk 3:22 - Mọ Nsọ we dakwasi ya n'udi aru dika nduru, olu we si n'elu-igwe bia, si, Gi onwe-gi bu Ọkparam M'huru n'anya; n'ime gi ka m'huworo nke-uku.

Matiu 3:17 - Ma le, olu sitere n'elu-igwe, si, Nke a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

Mak 1:12 Ngwa ngwa Mmụọ Nsọ wee chụba ya nʼime ọzara.

Itien̄wed emi owụt nte spirit adade Jesus aka wilderness ke ini udia ye akam.

1. Ibi n’irube isi: Ịghọta ike nke mmụọ nsọ na ndụ anyị

2. Ibu ọnụ na ikpe ekpere: akụkụ dị mkpa nke okwukwe anyị

1. Ọrụ 1: 2 - "ruo ụbọchị nke e weliri Ya, mgbe O si n'aka Mmụọ Nsọ nye ndịozi ọ họọrọ iwu."

2. Luk 4: 1-2 - "Mgbe ahụ Jizọs jupụtara na Mmụọ Nsọ, o si na Jọdan lọta, mmụọ nsọ durukwa ya banye n'ime ọzara, ekwensu nwara ya ruo ụbọchị iri anọ."

Mak 1:13 O we nọ n'ebe ahu n'ọzara ọgu ubọchi abua, Setan nwara Ya; we nọyere anu-ọhia; ndi-mọ-ozi we nējere Ya ozi.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ini oro Jesus okodude ke wilderness ke usen 40, ke ini enye okosobode idomo Satan, ye nte mme angel ẹkenamde n̄kpọ nnọ enye.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs Si Si Nweta Ọnwụnwa n’Ọzara

2. Ike nke Okwukwe: Imeri Ọnwụnwa site n'enyemaka nke ndị mmụọ ozi

1. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke nọgidere na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

MAK 1:14 Ma mb͕e atusiri Jọn n'ulo-nkpọrọ, Jisus bia na Galili, nēzisa ozi ọma nke ala-eze Chineke.

Jizọs malitere ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke na Galili mgbe a tụrụ Jọn mkpọrọ.

1. Ike Ịgbaghara Mgbaghara: Ozi Jizọs Ozi Mgbe Jọn Akpọchara Jọn

2. Ozi Ọma nke Alaeze Chineke: Ozi Jizọs E gara Galili

1. Luk 6: 37-38, "Ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe gị ikpe. Amala gị ikpe, a gaghịkwa ama gị ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị."

2. Matiu 11:2-5, "Ma mgbe Jọn nuru n'ulo-nkpọrọ ọlu Kraist, o zigara madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya, si ya, Gì onwe-gi bu Onye ahu Nke gābia, ma-ọbu àyi nāchọ onye ọzọ? zara, si ha, Jenu gosi Jọn ọzọ ihe unu nānu na nke unu nāhu: ndi-ìsì nāhu uzọ, ndi-ngwurọ nējeghari kwa, anēme ndi-ekpenta ka ha di ọcha, ndi nti chiri nānu kwa ihe, anēme ndi nwuru anwu si n'ọnwu bilie, ndi-ob͕eye nēje kwa. e kwusaara ha ozi ọma.”

Mak 1:15 na-asị, Oge ahụ ezuwo, alaeze Chineke dịkwa nso: chegharịanụ, kwerekwa ozi ọma ahụ.

Oge eruwo ka ndị mmadụ chegharịa ma kwere ozi ọma nke Alaeze Chineke.

1: Chegharịa ma dịrị ndụ maka Alaeze Chineke

2: Kwere na Ozi Ọma Maka Ndụ Ebighị Ebi

1: Luk 17: 20-21 - Jizọs kwuru, sị, "Alaeze Chineke agaghị abịa n'ihe a na-ahụ anya, ha agaghịkwa asị, 'Lee, ọ bụ!' ma ọ bụ 'Lee!' N’ihi na, n’ezie, alaeze Chineke dị n’etiti unu.”

2: Ndị Rom 10: 9-10 - Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi-gi ka i ji kwere, ewe gua gi n'onye ezi omume, ọ bu kwa ọnu-gi ka i ji kwuputa, ewe zọputa unu.

MAK 1:16 Ma mb͕e Ọ nējeghari n'akuku oké osimiri Galili, Ọ huru Saimon na Andru nwa-nne-ya ka ha nātuye ub͕u n'oké osimiri: n'ihi na ha bu ndi-ọkù.

Saịmọn na Andru bụ ndị ọkụ azụ̀ ndị na-aga ije n’akụkụ Oké Osimiri Galili.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-akụta mmadụ n’agbanyeghị ọrụ.

2 Jisus huru Saimon na Andru, O we kpọ ha ka ha buru ndi nēso uzọ-Ya.

1: Matiu 4:19 - “Bịa, soro m,” ka Jizọs kwuru, “m ga-ezipụkwa gị ka ị kpọọ ndị mmadụ azụ.”

2: Luk 5:10 - Jisus si Saimon, Atula egwu; site ugbu a gaa n’ihu ị ga-akụta ndị mmadụ.”

Mak 1:17 Jisus we si ha, Bianu n'azu, M'gēme unu ka unu buru ndi-ọkù.

Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha soro ya wee bụrụ ndị na-akụta mmadụ.

1: Iso Jizọs: Ụzọ nke Ezi Mmezu

2: Ịghọ Onye Na-akụ Mmadụ: Oku Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ

Jọn 15:8 - Site na nke a ka eji na-enye Nna m otuto, ka unu na-amị ọtụtụ mkpụrụ wee bụrụ ndị na-eso ụzọ m.

Matiu 4:19 O we si ha, Sorom, M'gēme unu ndi-ọkù.

MAK 1:18 Ngwa ngwa ha we rapu ub͕u nile ha, so Ya.

Ndị ọkụ azụ̀ abụọ sooro Jizọs ozugbo ọ gwachara ha okwu.

1. Iso Jizọs n'agbanyeghị ihe - ka Jizọs na-akpọ anyị ka anyị hapụ ihe niile na-eso Ya

2. Iso Jizọs n'egbughị oge - ihe mere anyị ga-eji tụkwasị ya obi ma rubere ya isi n'egbughị oge

1. Matiu 16:24-25 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulie obe ya, sokwa m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu. ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.”

2. Jọn 10:27 - "Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m."

MAK 1:19 O rue, mb͕e ọ gasiri n'iru nke-ntà n'ebe ahu, ọ hu Jemes nwa Zebedi na Jọn nwa-nne-ya, ndi nọ kwa n'ub͕ọ nēdozi ub͕u-ha.

Jizọs kpọrọ Jems na Jọn ka ha soro ya ma ghọọ ndị na-akụta mmadụ.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị hapụ mpaghara nkasi obi anyị soro Ya.

2. Nzube anyị ná ndụ bụ ịghọ ndị ọkụ azụ̀.

1. Matiu 4:19 - "O wee sị ha, 'Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ.'"

2. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

MAK 1:20 Ngwa ngwa o we kpọ ha: ha we rapu nna-ha Zebedi n'ub͕ọ, ya na ndi-ọlu egoro ọlu, so ya n'azu.

Jizọs kpọrọ òkù, ndị na-eso ụzọ ya wee hapụ nna ha ka ha soro ya.

1) Iso Jizọs mgbe ụfọdụ na-achọ ịchụ àjà - ọbụna ịhapụ ezinụlọ.

2) Oku nke Jisos nwere ike sie ike nke na o wepuru ibu oru na mmekorita anyi ndi ozo.

Matiu 8:21-22 “Onye ọzọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya: “Onyenwe anyị, kwe ka m buru ụzọ gaa ili nna m. Ma Jisus siri ya, Som; ka ndị nwụrụ anwụ liekwa ndị ha nwụrụ anwụ.”

2) Luk 9:59-62 - “O wee sị onye ọzọ, So m. Ma ọ siri, Onye-nwe-ayi, kwe ka m'bu uzọ je lìe nnam. Jisus si ya, Kwe ka ndi nwuru anwu lì ndi-ha: ma gi onwe-gi je kwusa ozi ọma ala-eze Chineke. Onye ọzọ we si, Onye-nwe-ayi, m'gāb͕aso Gi; ma ka m buru ụzọ gaa kpọọ ha nke ọma, ndị nọ n’ụlọ n’ụlọ m. Jisus we si ya, Ọ dighi onye ọ bula, mb͕e o setisiri aka-ya n'ọlu- ọlu-ubi, le anya n'azu, nke kwesiri ala-eze Chineke.

Mak 1:21 Ha we ba na Kapanaum; Ngwa ngwa n'ubọchi-izu-ike o we ba n'ulo-nzukọ, nēzí ihe.

Jizọs banyere n’ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm ma kụzie ihe n’ụbọchị izu ike.

1: Jizọs gosiri anyị na okwukwe na ndụ ime mmụọ kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa n’agbanyeghị na anyị ji ọrụ n’aka.

2: Jizọs setịpụrụ ihe atụ nke ikwesị ntụkwasị obi, na-egosi anyị na ọbụna nrubeisi dị mfe nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu.

1: Ndị Hibru 10: 22-25 - "Ka anyị jiri ezi obi bịaruo nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na-efesa obi anyị n'ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị. Ka anyị jidesie ọrụ okwukwe anyị ike n’atụghị egwu; (n'ihi na Onye ahu kwesiri ntukwasi-obi nke kwere nkwa;) Ka ayi tukwasi-kwa-ra onwe-ayi uche n'ikpasu ima-n'anya na ime ezi ọlu: ka ayi ghara irapu nkpọkọta-ayi n'otù, dika ufọdu nēme; kama na-agbarịtanụ ibe unu ume: ma nke ukwuu karị, ka unu na-ahụ ụbọchị na-abịa.”

2: Jemes 2: 17-18 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, ma enwere m ọrụ: gosi m okwukwe gị nke na-enweghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

Mak 1:22 Ibobo ozizí-Ya we nwua ha n'aru: n'ihi na Ọ nēzí ha ihe dika onye nwere ike, ọ bughi kwa dika ndi-ode-akwukwọ.

Ihe ndị Jizọs kụziri tụrụ ndị mmadụ n’anya n’ihi na o ji ikike na-ekwu okwu, n’adịghị ka ndị odeakwụkwọ.

1. Jizọs bụ ikike kachanụ n'eziokwu na ezi omume.

2. Okwu Chineke bụ ikike kachanụ na ndụ.

1. Jọn 17:17, “Doonụ ha nsọ n'eziokwu; okwu gị bụ eziokwu.”

2. Abụ Ọma 119:105, “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.”

Mak 1:23 Ma otù nwoke nke nwere mọ nādighi ọcha di n'ulo-nzukọ-ha; o we tie nkpu,

Jizọs na-egosi ikike o nwere n'ebe ndị mmụọ ọjọọ nọ site n'ike nke ịchụpụ mmadụ.

1: Anyị ga-amata ikike Jizọs nwere imeri ihe ọjọọ.

2: Ka anyị nọgide na-atụ egwu ike Jizọs nwere ime ka obi anyị dị ọcha.

1:2 Ndị Kọrint 10:4-5 - N'ihi na ngwa-agha nke ibu agha anyị abụghị nke anụ ahụ kama ọ dị ike site na Chineke ịkwatu ebe ewusiri ike, na-akwada okwu-okwu na ihe niile dị elu nke na-ebuli onwe ya imegide ọmụma Chineke.

Matiu 16:23 Ma ọ tụgharịrị sị Pita: “Gaa n’azụ m, Setan! Ị bụụrụ m ihe ịsụ ngọngọ; unu adịghị eburu n’uche ihe ndị metụtara Chineke, kama ọ bụ nanị ihe gbasara mmadụ.”

Mak 1:24 si, Rapu ayi; gini ka ayi na Gi nwekọrọ, Jisus Onye Nazaret? ọ̀ bu ime ka ayi la n'iyì? Amataram Gi onye I bu, Onye Nsọ nke Chineke.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ke spirit emi mîfọnke osobo ye enye ke synagogue ke Capernaum. Mmụọ nsọ ghọtara na Jizọs bụ Onye Nsọ nke Chineke.

1: Jisus bu Onye Nsọ nke Chineke, kwesiri ito na nrube-isi ayi.

2: Anyị ga-aghọta na Jizọs bụ Onye Nsọ nke Chineke ma were obi dị umeala bịakwute ya.

1: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2:1 Pita 2:9 - Ma unu bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà nke eze, mba dị nsọ, mba maka ihe nketa ya, ka unu wee kwusaa ịdị mma nke Onye kpọpụtara unu n’ọchịchịrị baa n’ìhè ya dị ebube.

Mak 1:25 Jisus we bara ya nba, si, B͕a nkiti, pua nime ya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ọdiọn̄ọ erenowo onyụn̄ owụk enye ete ọduọ onyụn̄ ọkpọn̄ ikpọkidem owo oro.

1. Jizọs bụ naanị onye nwere ike iweta udo na nnwere onwe.

2. Ọ bụ onye nwere ike iweta ọgwụgwọ, mweghachi na nnapụta.

1. Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na onye ewedara n'ala. Ọ bụ ntaramahụhụ ahụ mere ka anyị dị udo, e werekwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

2. Matiu 8:16 – Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o were okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile.

MAK 1:26 Ma mb͕e mọ ahu nādighi ọcha dọwara ya, were kwa oké olu tie nkpu, o we si nime ya puta.

Ma otù nwoke nwere mọ nādighi ọcha, ma mb͕e o tisiri nkpu ike, mọ ahu we rapu nwoke ahu.

1. Jizọs nwere ikike ịchụpụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha.

2. Chineke ga-echebe ma napụta anyị n'aka ndị mmụọ ọjọọ mgbe niile.

1. Ndị Efesọs 6:12 – N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ arụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke oge a, megide ndị agha ime mmụọ nke ajọ omume n’ebe dị n’eluigwe.

2. Jemes 4:7 – Ya mere na-erubere Chineke isi. Nagidenụ ekwensu na ọ ga-agbanarị unu.

Mak 1:27 Ibobo we nwua ha nile, nke mere na ha nājurita onwe-ha, si, Gini bu ihe a? kedu ozizi ọhụrụ nke a bụ? n'ihi na n'ike ka Ọ nēnye ọbuná ndi-mọ nādighi ọcha iwu, ha nēge kwa Ya nti.

Ikike Jizọs nwere n’ebe ndị mmụọ na-adịghị ọcha nọ, bụ́ ndị na-erubere ya isi, tụrụ ndị mmadụ n’anya.

1: E kwesịrị ime ememe ikike Jizọs nwere n'ihe niile.

2: Ekwesịrị ito ikike Jizọs nwere n'ebe mmehie na ọnwụ nọ.

1: Ndị Kọlọsi 2: 15 - "N'ịbụ onye napụrụ ikike na ikike, O mere ka ha hụ ha n'ihu ọha, na-emeri ha site n'obe."

2: Ndị Hibru 2: 14-15 - “Ebe ụmụaka nwere anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya nwekwara ikere òkè n'ime mmadụ ha ka o wee site n'ọnwụ ya tipịa ike nke onye ahụ ji ike ọnwụ - ya bụ, ekwensu - na tọhapụrụ ndị ahụ ndụ ha nile ji n’ịbụ ohu n’ihi egwu ọnwụ ha.”

MAK 1:28 Ngwa ngwa akukọ-Ya we b͕asa n'ala nile di Galili gburugburu.

Jizọs gwọrọ otu nwoke nwere mmụọ na-adịghị ọcha n'ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm, ozi ahụ gbasaakwara n'ógbè Galili ngwa ngwa.

1. Ịghọta Ike Ọrụ ebube nke Jizọs

2. Mmetụta nke ọgwụgwọ ọrụ ebube

1. Ọrụ Ndịozi 3:16 - "Ma aha ya, site n'okwukwe n'aha ya, emewo ka nwoke a dị ike, onye unu na-ahụ ma mara. Ee, okwukwe nke si n'aka Ya nye ya ịdị mma a zuru oke n'ihu unu niile. "

2. Matiu 8:16 - "Mgbe o ruru anyasị, ha kpọtara Ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O were okwu chụpụ ndị mmụọ, wee gwọọ ndị niile na-arịa ọrịa."

MAK 1:29 Ngwa ngwa, mb͕e ha siri n'ulo-nzukọ ahu puta, ha we ba n'ulo Saimon na Andru, ha na Jemes na Jọn.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụlọ Saịmọn na Andru mgbe ha gachara n’ụlọ nzukọ.

1. Mkpa ọ dị iso Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-akpakọrịta.

2. Uru ndị dị n’ịga n’ụlọ nzukọ.

1. Ọrụ Ndịozi 2:42-47 - Ndịozi tinyere onwe ha na mkpakọrịta, n'inyawa achịcha na ekpere.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlee otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka àgwà ụfọdụ.

MAK 1:30 Ma nne nwunye Saimon nēdina n'aru-ọku; ma ha gwara ya bayere ya.

Nne nwunye Saịmọn nọ na-arịa ahụ́ ọkụ, n'oge na-adịghịkwa anya akụkọ ahụ gbasara ya.

1. Ọ dịghị ọrịa ọ bụla pụrụ ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke—Ndị Rom 8:38-39

2. Ike nke okwukwe site na mkpagbu - Jemes 1:2-4

1. Matiu 8:14-15 - Jizọs gwọrọ nne nwunye Saịmọn

2. 1 Pita 5:7 – Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile n’ihi na ọ na-eche banyere gị

Mak 1:31 O we bia, jide ya n'aka, welie ya; ngwa ngwa aru-ọku ahu we rapu ya, o we nējere ha ozi.

Jizọs gwọkwara otu nwaanyị ahụ́ ọkụ ya, o wee na-ejere ha ozi.

1. Nye Chineke ihe nile gi, Ọ ga-egboro gị mkpa gị.

2. Ike nke Jisus ịgwọ ma gbanwee ndụ.

1. Matiu 11:28-30 - “Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N’ihi na yoke m adịghị mfe, ibu m dịkwa mfe.”

2. Jemes 5:14-15 - “Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Jehova ga-emekwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.”

MAK 1:32 Ma n'anyasi, mb͕e anyanwu dara, ha kutara Ya ndi nile aru-ha nādighi ike, na ndi mọ ọjọ ji.

Ndị mmadụ kpọtaara Jizọs ndị ahụ́ na-arịa ọrịa na ndị mmụọ ọjọọ ji mgbe anyanwụ dara.

1. Jizọs Na-eche Banyere Ndị Nile Mkpa Ya

2. Ngwọta na mgbapụta Site n'aka Jizọs

1. Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na onye ewedara n'ala. Ọ bụ ntaramahụhụ ahụ mere ka anyị dị udo, e werekwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

2. Matiu 8:16 – Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o were okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile.

Mak 1:33 Obodo ahụ niile wee zukọta nʼọnụ ụzọ.

Ndị niile nọ n’obodo ahụ gbakọtara n’ọnụ ụzọ mgbe Jizọs rutere.

1.Ike nke Ọnụnọ Jizọs: Ka Jizọs Si Mee Ka Anyị Na-agbakọ Ọnụ

2.Ike Ogbe: Otu Jis]s Jikọọ Anyị Na Mmekọrịta

1. Matiu 8: 16-17, "N'uhuruchi ahụ, ha kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ na-emegbu, o wee jiri okwu chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, gwọọ ndị niile na-arịa ọrịa. : “O were ọrịa anyị burukwa ọrịa anyị.”

2. Ọrụ 2: 44-45, “Ma ndị niile kwere na ha nọkọrọ, nweekwa ihe niile jikọrọ ọnụ. Ha na-erekwa ihe onwunwe ha na ihe onwunwe ha ma na-ekesa ihe ha nwetara nye mmadụ nile, dị ka mkpa onye ọ bụla nwere.”

MAK 1:34 O we me ka aru di ọtutu madu di ike, bú ndi nāria ọria di iche iche, we chupu ọtutu ndi-mọ ọjọ; ma ekweghi ka ndi-mọ ọjọ kwue okwu, n'ihi na ha mara Ya.

Jizọs gwọrọ ọtụtụ mmadụ, chụpụkwa ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ, ma o gbochiri ha ikwu okwu n’ihi na ha matara ya.

1. Jizọs gosipụtara ike na ikike o nwere n'ebe ọrịa na ndị mmụọ ọjọọ nọ.

2. Ịhụnanya Chineke bụ ike dị ike nke na-emeri ihe ọjọọ.

1. Matiu 12:22-30 - Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ, ikike ya juru ndị mmadụ anya.

2. Abụ Ọma 103:3 - "Ọ na-agbaghara gị niile mmehie na-agwọkwa gị niile ọrịa."

MAK 1:35 Ma n'ututu, o biliri n'ututu mb͕e chi bọrọ, o we pua je n'ebe di iche iche, kpe ekpere n'ebe ahu.

Jizọs kpere ekpere naanị ya tupu ụbọchị ahụ amalite.

1: Ichọ ebe mgbaba na Jehova n'oge nsogbu.

2: Inweta udo n'ekpere.

1: Abụ Ọma 91: 1-2 - Onye bi n'ebe nchekwa nke Onye kachasị ihe nile elu ga-anọ na ndò nke Onye puru ime ihe nile. M'gāsi Jehova, bú ebe-nb͕abàm na ebem ewusiri ike, Chinekem, Onye m'tukwasiworo obi.

Matiu 6:6 - Ma mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n'ime ụlọ gị mechie ụzọ, kpegara Nna gị nke nọ na nzuzo ekpere. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụkwa gị ụgwọ.

Mak 1:36 Saịmọn na ndị ya na ha so sokwa ya.

Jisus gara n’ụlọ Saimọn, ndị ya na ha so sokwa ya.

1. Ike Ọnụnọ Jizọs: Otú Iso Jizọs Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Gị

2. Ike Ogbe: Otu Iso Jikọrọ Jizos Sisi Ike Ike

1. Matiu 4: 18-22 - Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ mbụ

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:12-27 - ahụ nke Kraịst na mkpa ya

Mak 1:37 Ma mb͕e ha chọtara ya, ha siri ya, Madu nile nāchọ Gi.

Mmadụ niile na-achọ Jizọs.

1: Chọọnụ Jizọs, ị ga-ahụkwa udo.

2: Jisos bu isi iyi nke ike na olile-anya nile.

1: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Ilu 3: 5-6 - Were obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

MAK 1:38 O we si ha, Ka ayi je n'obodo nile ọzọ, ka m'we kwusa kwa n'ebe ahu: n'ihi na n'ihi nka ka m'siri.

Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha gaa n’obodo ọzọ ka o nwee ike ikwusa ozi ọma n’ebe ahụ.

1. Jizọs Na-egosi Anyị Otú Anyị Ga-esi Na-ekwusa Ozi Ọma

2. Ike nke Nkwusa nke Jisos

1. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jeruselem na na Judia dum na Sameria ruo ọgwụgwụ ụwa.”

MAK 1:39 O we kwusa ozi ọma n'ulo-nzukọ-ha nile na Galili nile, nāchupu kwa ndi-mọ ọjọ.

Jizọs kwusara ozi ọma na Galili niile ma chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ.

1: Anyị kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs ma kwusaa okwu ya n'agbanyeghị gburugburu anyị.

2: Anyị kwesịrị ịgbalị ịgbasa ozi ọma na ịjụ ihe ọjọọ na ndụ anyị.

1: Matiu 28: 19-20, "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2: Luk 4: 18-19, “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha, na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m tọhapụ ndị a na-emegbu emegbu, ịkpọsa afọ nke ihu ọma Jehova.”

MAK 1:40 Onye-ekpenta we biakute Ya, nāriọ Ya, nēb͕u kwa n'ala n'iru Ya, si Ya, Ọ buru na I nāchọ, I puru imem ka m'di ọcha.

Otu onye ekpenta bịakwutere Jizọs na-arịọ ka a gwọọ ya.

1: Jizọs na-adị njikere mgbe niile inyere ndị ji okwukwe na obi umeala na-abịakwute ya aka.

2: Jizọs chọrọ ịgwọ anyị na iweghachi anyị n'agbanyeghị ọnọdụ anyị.

Matiu 11:28 -Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2: Jemes 4:6-7 Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere, doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Mak 1:41 Jisus we nwe ọmiko, we setipu aka-Ya, metu ya, si ya, Anamachọ; di ọcha.

Jizọs nwere ọmịiko n'ahụ́ onye ekpenta site n'ịgwọ ya.

1: Ọmịiko bụ akụkụ dị mkpa nke iso Jizọs - Luk 6:36-38

2: Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa bụ ihe atụ nke ebere ya - Luk 5: 17-26

1 Pita 3:8 - N'ikpeazụ, unu niile, nweenụ otu obi, nwee obi ọmịiko, hụrịta ibe unu n'anya, nwee obi ọmịiko na obi umeala.

2: Ndị Hibru 4: 15-16 - N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụaja nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama anyị nwere onye a nwaleworo n'ụzọ ọ bụla, dị ka a na-anwa anyị - ma omehieghị. Ka anyị wee were ntụkwasị obi bịaruo oche-eze amara nke Chineke, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara nke ga-enyere anyị aka n’oge mkpa anyị.

MAK 1:42 Ma mb͕e O kwusiri okwu, ngwa ngwa ekpenta ahu rapuru ya, ewe me ka ọ di ọcha.

Otu onye ekpenta bịakwutere Jizọs ka ọ gwọọ ya, Jizọs gwakwara ya okwu ịgwọ ọrịa, mee ka onye ekpenta ahụ dị ọcha ozugbo n’ekpenta ya.

1. Jizọs nwere ike ịgwọ anyị ọrịa anụ ahụ́ na nke ime mmụọ anyị.

2. Okwu Jizọs dị ike ma nwee ike ịgbanwe ndụ anyị.

1. Aisaia 53:5 - “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie nile nke ayi, etipiawo kwa ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ntaramahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị n’ahụ́ ya, e sitekwa n’ọnyá ya gwọọ anyị.”

2. Matiu 8:2-3 - “Otu nwoke ekpenta bịakwutere ya wee rịọ ya n'ikpere ya, sị, 'Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ime ka m dị ọcha.' Iwe were Jizọs. Osetịpụrụ aka ya metụ nwoke ahụ aka. 'Adị m njikere,' ka o kwuru. 'Dịrị ọcha!'”

Mak 1:43 O we nye ya iwu ike, zipu ya ngwa ngwa;

Jizọs nyere nwoke ahụ ọ gwọrọ iwu ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla banyere ọrụ ebube ọ rụrụ.

1. Ike Jizọs: Igosipụta Ọrụ ebube

2. Mkpa nrubeisi: Ịgbaso Iwu Jizọs

1. Matiu 8:4 - "Jizọs wee sị ya: "Hụ na ị gwala onye ọ bụla ihe ọ bụla, kama gaa gosi onye nchụàjà onwe gị, chụọkwa onyinye ahụ nke Mozis nyere n'iwu ka ọ bụrụ ihe àmà nye ha."

2. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

MAK 1:44 O we si ya, Le, agwala onye ọ bula ihe ọ bula: ma je, gosi onye-nchu-àjà onwe-gi, churu kwa nso ime ka i di ọcha ihe Moses nyere n'iwu, ka ọ buru ha àmà.

Itien̄wed oro aban̄a nte Jesus eketemede owo ete edịp usọbọ esie, onyụn̄ aka ebịne oku ọnọ mme n̄kpọ oro Moses okowụkde nte ntiense.

1: Ngwọta na Ọkwa nke Chineke

2: Ike nke akaebe

Ọpụpụ 12: 3-5 "Gwa nzukọ Israel nile okwu, si, N'ubọchi nke-iri nke ọnwa a ka ha gēwere nye onwe-ha otù nwa-aturu, dika ulo nke ndi bu nna-ha si di, nwa-aturu diri ulo. Ma ọ buru na ulo ahu di ntà kari nwa-aturu, ya onwe-ya na ibe-ya nke nọ n'akuku ulo-ya ka ha were ya dika ọnu-ọgugu madu si di: nwoke ọ bula dika ihe-oriri-ya si di, gāguta unu bayere nwa-aturu: nwa-aturu-unu gānọ kwa n'èzí. ọlu, nwoke b͕ara arọ: unu gēwepu ya n'aturu, ma-ọbu n'etiti ewu.

2: Jọn 8:32 “Unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.”

Mak 1:45 Ma ọ pụrụ, malite ikwusa ya nke ukwuu, na ime ka okwu ahụ pụta ìhè, nke mere na Jizọs enweghị ike ịbanye nʼobodo ahụ nʼihu ọha ọzọ, kama ọ nọ nʼèzí nʼebe dịpụrụ adịpụ: ha wee si nʼakụkụ nile bịakwute ya. .

Aha aha Jizọs gbasakwara ngwa ngwa, ndị mmadụ si n’ebe niile na-abịakwutekwa ya, ma ọ pụghị ịbanye n’obodo ahụ n’ihu ọha ọzọ.

1. Iso Kraịst ọbụna mgbe ọ na-adịghị ewu ewu ma ọ bụ adabara.

2. Ịmara mgbe ị ga-alaghachi azụ ma kwe ka Chineke rụọ ọrụ n'ụzọ nke ya.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Mak 2 gara n’ihu n’akụkọ banyere ozi Jizọs, gụnyere ọrụ ebube na nkuzi Ọ na-agwọ ọrịa, yana mmegide na-arị elu nke sitere n’aka ndị ndú okpukpe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ na Kapaniọm. Mgbe ndị ikom anọ budara onye ahụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ n'elu ụlọ n'ihi ìgwè mmadụ, Jizọs gbaghaara mmehie ya nke mere ka ụfọdụ ndị ozizi iwu chere na Ọ na-ekwulu Chineke ebe ọ bụ na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ịgbaghara mmehie. Iji gosi ikike O nwere n’ụwa ịgbaghara mmehie, Jizọs gwọrọ nwoke ahụ nke buliri ute ya wee pụọ n’ihu ha nile (Mak 2:1-12).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ahụ, Jizọs kpọrọ Livaị (Matiu) onye ọnaụtụ ka o soro Ya nke ọ na-eme ozugbo. Mgbe e mesịrị n’ụlọ Livaị, n’oge ya na ọtụtụ ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-eri nri, ndị Farisii na-ajụ ihe mere o ji soro ndị dị otú ahụ rie ihe. Jisos zara na ahu adigh ahu ike bu onye choro dibbia ma ndi nria abiaghi akpọ ndi ezi omume kama ndi nmehie (Mak 2:13-17). Mgbe e mesịrị, ndị na-eso ụzọ Jọn bụ ndị Farisii na-ebu ọnụ na-ajụ ihe mere ndị na-eso ụzọ Jọn bụ ndị Farisii ji ebu ọnụ ma ndị na-eso ụzọ ya adịghị eme. Ọ na-akọwa iji ihe atụ nke mmanya ochie ochie akpụkpọ mmanya ndị ọbịa agbamakwụkwọ na-atụ aro na ọnụnọ ya na-eweta oge ọhụrụ na-eme ka omume ochie dị ka ibu ọnụ na-ekwesịghị ekwesị maka oge (Mak 2:18-22).

Paragraf nke atọ: E ji arụmụka Sabbath abụọ mechie isiakwụkwọ ahụ. Nke mbụ, ka ndị na-eso ụzọ ya na-eje ije n’ubi ọka n’Ụbọchị Izu Ike, ha malitere ịtụtụ ọka ndị Farisii weere na ọ bụ ihe iwu na-akwadoghị n’Ụbọchị Izu Ike. Na nzaghachi, Jizọs hotara ihe atụ Devid na-eri achịcha edoro nsọ mgbe agụụ na-agụ ya na-arụrịta ụka na e mere ụbọchị izu ike maka mmadụ, ọ bụghị mmadụ maka Ụbọchị Izu Ike, na-egosi mgbanwe n'usoro iwu siri ike (Mak 2:23-28). N'ihe atụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ, e nwere otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, onye Ọ gwọrọ ọrịa n'ụbọchị izu ike n'agbanyeghị na ndị Farisii na-ele anya na-achọ ihe kpatara ya. Nke a mere ka ndị Farisii pụọ ozugbo kpa nkata ka ndị Herọd kpara nkata otú ha ga-esi gbuo ya na-egosi esemokwu na-akawanye njọ n'etiti ndị ọchịchị okpukpe Jizọs.

Mak 2:1 O we ba na Kapanaum ọzọ mb͕e ubọchi ufọdu gasiri; ewe kpọ nkpọtu na ọ nọ n'ulo.

Jisus we ba na Kapanaum mb͕e ubọchi ufọdu gasiri, ewe b͕asasia na Ọ nọ n'ulo.

1. Ike Ọbịbịa Jizọs: Otú Jizọs Si Weta Olileanya na Ọgwụgwọ

2. Ihe mgbagwoju anya nke Jizọs: Otu Ọ Pụrụ Ịnọ ebe niile n'otu oge

1. Abụ Ọma 107:20 - O zipụrụ okwu ya wee gwọọ ha; Ọ napụtara ha n’ili.

2. Matiu 18:20 - N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha.

MAK 2:2 Ngwa ngwa ewe zukọta ọtutu madu, nke mere na ọ dighi ebe nānara ha, é-è, ma-ọbughi n'ọnu-uzọ: O we kwusaara ha okwu ahu.

Ọtụtụ ndị gbakọtara ka ha nụ okwu Jizọs na-ekwusa.

1. Ike Nkwusa-Otú Jizos si nwee ike ịdọta ìgwè mmadụ na ikwusa okwu ahụ.

2. Ime ohere maka Chineke - Otu anyị nwere ike isi mee ohere na ndụ anyị maka okwu Chineke.

1. Ọrụ Ndịozi 2:42 - Ha we tinye onwe-ha n'obi n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, n'inyawa achicha na ekpere.

2. Ndị Kọlọsi 3:16 – Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu, nēzírita ihe nād kwa ibe-unu àmà n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēji ekele n'obi-unu nye Chineke.

Mak 2:3 Ha we biakute Ya, kutara otù onye akuku-aru-ya akuku-aru-ya nwuru anwu, nke madu anọ bu.

Ndị ikom anọ ahụ kpọtaara Jizọs otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ka ọ gwọọ ya.

1:Jizọs nwere ike ịgwọ na iweghachi anyị.

2: Anyị nwere ike iwetara Jizọs ihe ịma aka kasịnụ ma tụkwasị obi na ike ya ga-enyere anyị aka.

1: Aisaia 40:31 "Ma ndi nēchere Jehova gādighachi ume-ha; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-adi kwa ha; ha gējeghari, ghara ida ume."

2: Jemes 5:16 "Kwapụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

MAK 2:4 Ma mb͕e ha nāpughi ibiaru Ya nso n'ihi ìgwè madu ahu, ha we kpughepu elu-ulo ahu ebe Ọ nọ: mb͕e ha gwupuru ya, ha we buda ihe-ndina nke onye akuku-aru-ya nwuru anwu dina.

Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ọbụna mgbe ìgwè mmadụ gbochiri Ya ịgakwuru ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Si Emeri Ihe Ndị Na-egbochi Ọgwụgwọ

2. Obi ọmịiko Jizọs: Izute ndị mmadụ n’ebe Ha nọ

1. Matiu 17:20 - Jisus we si ha, N'ihi ekweghi-ekwe-unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ gēwepu kwa; ọ dighi kwa ihe nāpughi ime unu.

2. Luk 5:17-26 - O rue, n'otù ubọchi, mb͕e Ọ nēzí ihe, na ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ nānọdu ala nso, ndi nēsi n'obodo nile ọ bula nke Galili na Judia na obodo nile bia. Jerusalem: ike nke Onye-nwe-ayi di kwa ime ka aru di ha ike.

MAK 2:5 Ma mb͕e Jisus huru okwukwe-ha, Ọ si onye ahu akuku-aru-ya nwuru anwu, Nwa, ab͕aghara gi nmehie-gi nile.

Jesus ama okụt mbuọtidem mbon n̄kpọnnam oro onyụn̄ ọdọhọ ke ẹfen mme idiọkn̄kpọ imọ.

1. Ike nke okwukwe iji merie ihe isi ike

2. Amara nke Chineke ịgbaghara mmehie anyị

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Mak 2:6 Ma ụfọdụ ndị odeakwụkwọ nọ ọdụ nʼebe ahụ, na-atụgharịkwa nʼobi ha, sị:

Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ n’ihu ndị odeakwụkwọ.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa na iweghachi ya.

2. Mkpa okwukwe dị n'ọnọdụ ndị siri ike.

1. Matiu 9:1-8 - Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Mak 2:7 Gịnị mere nwoke a ji na-ekwu okwu nkwulu? ònye puru ib͕aghara nmehie ma-ọbughi nání Chineke?

Jizọs gosipụtara ike ya site n'ịgbaghara mmehie nke nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ.

1:Jizọs bụ Chineke, naanị Ya nwere ike ịgbaghara anyị mmehie.

2: Anyị kwesịrị ịghọta na Jizọs dị ka Chineke Ọ bụ ma nabata ike ya ịgbaghara mmehie anyị.

1: Ndị Kọlọsi 2: 13-14 - Chineke emewo ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmebi iwu 'ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta gị.

2: Aisaia 43:25 - Mu onwem, ọbuná Mu onwem, bu Onye nēhichapu ajọ omume-unu, n'ihi Mu onwem, nēchetaghi kwa nmehie-unu ọzọ.

MAK 2:8 Ngwa ngwa Jisus mara nime mọ-Ya na ha nēkwurita ihe nime onwe-ha otú a, Ọ si ha, Gini mere unu nātule ihe ndia n'obi-unu?

Itien̄wed oro odude ke Mark 2:8 owụt ke Jesus ama ọfiọk ekikere mme owo onyụn̄ obụp ekikere mmọ.

1. Jizọs Ma Echiche Anyị - Matiu 12:25

2. Otú Anyị si eche Ihe - Ilu 23:7

1. Matiu 12:25 - "Jizọs wee mara echiche ha, wee sị ha: "Alaeze ọ bụla nke kewara megide onwe ya, a ga-atọgbọrọ n'efu; obodo ma ọ bụ ụlọ ọ bụla nke kewara megide onwe ya agaghị eguzo."

2. Ilu 23:7 - "N'ihi na dị ka o na-eche n'obi ya, otú ahụ ka ọ dị: rie, ṅụọ, ka ọ sịrị gị: ma obi ya adịghị n'ebe ị."

MAK 2:9 Òle ka ọ di nfe isi onye akuku-aru-ya nwuru anwu, Agbagharawo gi nmehie-gi nile; ma-ọbu isi, Bilie, chiri ute-gi, je ije?

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ ka ha kpebie nke ga-aka njọ: ịgbaghara mmehie ma ọ bụ ịgwọ ndị ọrịa.

1. Ike Ịgbaghara Mgbaghara: Otú Ọrụ ebube Jizọs rụrụ maka mgbaghara nwere ike isi gbanwee ndụ anyị.

2. Ọrụ ebube Chineke: Ịghọta Ihe Dị n'Oké Ọgwụgwọ Ọrụ ebube nke Jizọs Pụtara

1. Luk 5:20-24 - Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ wee gbaghara ya mmehie

2. Matiu 21:21-22 - Jizọs gwọrọ osisi fig ma kụzie banyere okwukwe na mgbaghara.

MAK 2:10 Ma ka unu we mara na Nwa nke madu nwere ike n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (ọ si onye akuku-aru-ya nwuru anwu,)

Jizọs gosiri ikike o nwere ịgbaghara mmehie site n'ịgwọ ahụ mkpọnwụ nwoke.

1: Jizọs bụ isi iyi nke ọgwụgwọ na mgbaghara.

2: Kwere na Jizọs na ike ya ịgbaghara na ịgwọ ọrịa.

1: Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2: Jemes 5:15 - Ma ekpere e kpere n'okwukwe ga-eme ka ahụ́ dị onye ọrịa ahụ ike; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha.

MAK 2:11 Asim gi, Bilie, chiri ute-gi, ba n'ulo-gi.

Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ma gwa ya ka o bulite ihe ndina ya lawa.

1. "Ọrụ ebube Chineke: Ike nke Okwukwe"

2. "Ikike Ịga n'ihu: Na-ebuli Ibu Anyị"

1. Isaiah 35: 3-6 - Ike nke ndị na-adịghị ike

2. Ndị Efesọs 3:20 - ike Chineke na-arụ ọrụ n'ime anyị

Mak 2:12 Ngwa ngwa o we bilie, chiri ihe-ndina, pua n'iru ha nile; nke mere na ibobo nwua ha nile n'aru, we nye Chineke otuto, si, Ọ dighi mb͕e ọ bula ayi huworo ya otú a.

Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, na-egosi ike ya na ebube ya nye ndị mmadụ, bụ́ ndị ji egwu na-eto Chineke.

1: Jizọs nọnyeere anyị mgbe niile, dị njikere inye ọgwụgwọ na olile anya.

2: Kwere na ike nke Jizọs ịgwọ na gbanwee ndụ anyị.

1: Jeremaya 33:6 ? le , M'gēme ya ka aru di na ọgwọ-ọgwọ-ya, M'gāgwọ kwa ha, M'gākpughe-kwa-ra ha iba-uba nke udo na ezi-okwu.

2: Matiu 8:17 ? O nwere ike mezuo okpu nke Esaias onye amuma kwuputara ya, na-ekwu, onwe ya bu oria, ma buga oria anyi .?

Mak 2:13 O we pua ọzọ n'akuku oké osimiri; Ìgwè madu ahu nile we biakute Ya, O we nēzí ha ihe.

Jizọs kụziri ihe n’akụkụ oké osimiri, dọtara nnukwu ìgwè mmadụ.

1. Ike nke Ozizi Jizọs: Inyocha Ụdị Ozizi nke Nna-ukwu

2. Abịara n'Aka Jizọs: Ike nke Okwu Jizọs Na-adọta Ìgwè Mmadụ

1. Matiu 5: 1-2 - "Mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rịgoro n'elu ugwu: ma mgbe o guzoro, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya: O wee saghe ọnụ ya, kụziere ha ihe, sị..."

2. Jọn 6:60-63 - "Ya mere ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya, mgbe ha nụrụ nke a, ha sịrị: "Nke a bụ okwu siri ike; ònye pụrụ ịnụ ya? ha sị: “Nke a ọ̀ na-akpasu unu iwe?” Ọ bụrụkwa na unu ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-arịgoro n’ebe ọ nọbu?” Ọ bụ mmụọ na-eme ka ọ dị ndụ, anụ ahụ́ abaghị uru ọ bụla. bụ ndu."

MAK 2:14 Ma mb͕e Ọ nāgabiga, ọ hu Livai nwa Alfiọs ka ọ nānọdu ala n'ulo-ùtú, ọ si ya, Som. O we bilie soro ya.

Jizọs kpọrọ Livaị ka o soro ya wee rube isi.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye ọkpụkpọ oku Kraịst.

2. Ike nke ọkpụkpọ òkù Jizọs.

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi Chineke? Ọ̀ bu ebere, ka ewe were aru-unu churu Chineke àjà di ndu, di nsọ nke nātọ kwa Chineke utọ? Ya bụ ezi ofufe gị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma kwado ihe Chineke? ọ ga-abụ? Ọ dị mma, na-atọ ụtọ na nke zuru oke.

2. Matiu 4:19 - Jizọs sịrị ha, ? Ome , sorom, M'gēme kwa unu ndi-ọkù.

MAK 2:15 O rue, mb͕e Jisus nānọdu na nri n'ulo-Ya, na ọtutu ndi-ọna-utu na ndi-nmehie so-kwa-ra Jisus na ndi nēso uzọ-Ya nọdu ala: n'ihi na ha di ọtutu, ha we so Ya.

Jizọs nabatara ndị mmehie n'ụlọ ya maka mkpakọrịta.

1: Ihe atụ Jizọs nke ịnabata na ịnara ndị mmehie.

2: Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs maka mmadụ niile.

1: Luk 5: 31-32 - Jizọs zara ha, "Ọ bụghị ndị ahụ siri ike chọrọ dọkịta, kama ndị ọrịa. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa."

2: Jọn 8: 1-11 - Jizọs gara n'Ugwu Oliv. N'isi-ututu ọ biaghachiri n'ulo uku Chineke. Ndị mmadụ niile bịakwutere ya, o wee nọdụ ala kụziere ha ihe.

MAK 2:16 Ma mb͕e ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi huru Ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie nērikọ ihe, ha we si ndi nēso uzọ-Ya, Ò si aṅa nēri ṅu kwa ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie?

Jizọs na ndị mmehie na-erikọ ihe, na-egosi ịhụnanya Chineke na ịnabata ha.

1: Jizọs ji aka gba ọtọ na-anabata ndị mmehie, na-echetara anyị ka anyị hụ ndị mmadụ n’anya ma nabata ha n’agbanyeghị mmehie ha.

2:Jizọs gosiri anyị na amara na ebere Chineke dịịrị mmadụ niile n'agbanyeghị na ha gara aga.

1-2 "Ma ndị ọnaụtụ na ndị mmehie gbakọrọ ọnụ ka ha nụ okwu Jizọs .

2: Ndị Rom 5:8 ? Chineke na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

MAK 2:17 Ma mb͕e Jisus nuru ya, Ọ si ha, Ọ dighi ndi dibia zuru okè nāchọ, kama ọ bu ndi aru nādighi nma: Mu onwem abiaghi ka ikpọ ndi ezi omume, kama ọ bu ndi-nmehie ka ha chegharia.

Jizọs na-akụzi na ọ bịara ịkpọ ndị mmehie ka ha chegharịa, ọ bụghị ndị ezi omume.

1. Ike nke nchegharị: Olileanya nke mgbapụta

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Ịkpọ ndị mmehie ka ha chegharịa

1. Ndị Rom 3:23-25 ? ma -ọbụ madu nile emehiewo, ha adighi-eru kwa otuto Chineke, nāgu ha n'onye ezi omume n'efu site n'amara-Ya site na nb͕aputa ahu nke di nime Kraist Jisus, Onye Chineke weputara ka ọ buru ihe-imehie site n'ọbara-Ya, site n'okwukwe, igosi ezi omume-Ya; Ntachi obi ya Chineke agabigawo mmehie ndị e meburu.

2. Luk 5:31-32 ? Jisus zara , si ha, Ọ dighi dibia di ndi ahu aru di nkpà; ma ndi aru nādighi ike. Abịaraghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

MAK 2:18 Ma ndi nēso uzọ Jọn na ndi-Farisi nēbu ọnu: ha we bia, si Ya, Gini mere ndi nēso uzọ Jọn na ndi-Farisi nēbu ọnu, ma ndi nēso uzọ-Gi adighi-ebu ọnu?

Ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii jụrụ Jizọs ihe mere ndị na-eso ụzọ ya anaghị ebu ọnụ mgbe ha na-ebu ọnụ.

1. Mkpa ọ dị ibu ọnụ na ndụ ime mmụọ anyị.

2. Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ịmụ ihe n’aka Jizọs na ịgbaso ihe nlereanya ya.

1. Matiu 6:16-18 – Ibu ọnụ dịka akụkụ nke omume ime mmụọ.

2. Jọn 15:1-5 - Ịnọgide na Kraịst na ịbụ onye na-eso ụzọ.

Mak 2:19 Jisus we si ha, Umu-ndikom nke ulo anālu nwunye ọhu, puru ibū ọnu mb͕e ha na Onye nālu nwunye ọhu nānọ? ọ bụrụhaala na ha na nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ nọ, ha apụghị ibu ọnụ.

Jizọs kụziri na ọ dịghị mkpa ka a na-ebu ọnụ mgbe nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ ka nọ.

1. Achọghị ibu ọnụ mgbe ọṅụ juru eju

2. Ibi n'Oge: Ịnụ Ọṅụ n'Ọbịbịa Nwoke Na-alụ ọhụrụ

1. Jọn 16:20-22 - Jizọs kwuru banyere ọṅụ ya tupu ọ nwụọ.

2. Aisaia 58:3-5 - Chineke chọrọ ebere na ọṅụ karịa ibu ọnụ.

MAK 2:20 Ma ubọchi nābia, mb͕e agānapu ha onye nālu nwunye ọhu, mb͕e ahu ha gēbu kwa ọnu n'ubọchi ahu.

Ụbọchị ga-abịa mgbe a ga-ebupụ nwoke ahụ na-alụ nwunye ọhụrụ, mgbe ahụ ga-abụkwa oge ibu ọnụ.

1: Ibu ọnụ n’oge iru uju

2: Ịchọta ike n'oge mwute

1: Aịzaya 58:6-9

2: Matiu 6:16-18

MAK 2:21 Ọ dighi kwa onye ọ bula nākwa akwa ọhu n'uwe ochie;

Amaokwu a na-ekwu maka nzuzu dị n'ịgbalị iji akwa ọhụrụ kwachie uwe ochie, n'ihi na ọ ga-eme ka anya mmiri ka njọ.

1: Anyị ekwesịghị ịgbalị imechi ụzọ ochie anyị si ebi ndụ na omume ọhụrụ n'ihi na ọ ga-eme ka ihe ka njọ.

2: Anyị ga-adị njikere ịhapụ ụzọ ochie anyị ma nabata ndụ ọhụrụ a na-achọta na Jizọs Kraịst.

1: Ndị Efesọs 4: 22-24 - "Ka unu wee yipụ nwoke ochie ahụ banyere omume mbụ ahụ, nke na-emebi emebi dị ka agụụ ihe ọjọọ dị aghụghọ si dị; ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu; nke e kere dị ka Chineke si dị n’ezi omume na ezi ịdị nsọ.”

2: Ndị Kọlọsi 3: 5-10 - "Ya mere, meenụ ka akụkụ-unu nke dị n'elu ụwa nwụọ; ịkwa iko, adịghị ọcha, ọchịchọ ọjọọ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị: n'ihi nke a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụntakịrị. nke nnupụ-isi: nke unu onwe-unu nējeghari-kwa-ra nime ya na mb͕e gara aga, mb͕e unu biri nime ha: ma ub͕u a unu onwe-unu yipu kwa ihe ndia nile: iwe, ọnuma, ihe ọjọ, nkwulu, nkwulu nke nēsi n'ọnu-unu puta. unu emewo ka ochie ahu na omume-ya nile, unu yikwasi-kwa-ra madu ọhu ahu, nke anēme ka ọ di ọhu n'ọmuma dika onyinyo nke Onye kere ya si di;

MAK 2:22 Ọ dighi kwa onye ọ bula nētiye manya-vine ọhu n'ime karama-akpukpọ ochie: ọzọ, manya-vine ọhu nāb͕awa karama-akpukpọ ahu, manya-vine ahu awusi kwa, karama-akpukpọ ahu ewe mebie: ma agētiye manya-vine ọhu na karama-akpukpọ ọhu.

E kwesịghị ịtinye mmanya ọhụrụ n’ime karama ochie, n’ihi na ọ ga-eme ka karama ahụ gbawa, wụfuokwa mmanya ahụ.

1. Mgbanwe dị mkpa - ihe ịma aka nke mmeghari ohuru

2. Ime ohere maka uto - Na-akwado maka ngozi ọhụrụ

1. Aịzaya 43:18-19 ? Ewepụla ihe mbụ niile, unu agụkwala ihe ochie. Le, anameme ihe ọhu; ub͕u a ọ nēputa, ùnu amataghi ya? M'gēme uzọ n'ọzara na osimiri n'ọzara.

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:17 ? Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ochie agabigawo; le, ọhu abiawo.??

MAK 2:23 O rue, na ọ nāgabiga n'ubi ọka n'ubọchi-izu-ike; ndi nēso uzọ-Ya we malite, mb͕e ha nāga, ighọ oko ọka.

Ebe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-ejegharị n'ubi ọka n'Ụbọchị Izu Ike, ndị na-eso ụzọ ya wee malite ịghọrọ oko ọka.

1. Mkpa nke izu ike izu ike

2. Irubere Chineke isi na ndụ kwa ụbọchị

1. Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

2. Deuterọnọmi 5:12-15 - Debe ubọchi-izu-ike, ido ya nsọ, dika Jehova, bú Chineke-gi, nyere gi iwu.

MAK 2:24 Ndi-Farisi we si ya, Le, gini mere ha nēme n'ubọchi-izu-ike ihe nēzighi ezi?

Ndị Farisii jụrụ Jizọs ihe mere ndị na-eso ụzọ ya anaghị edebe iwu n’Ụbọchị Izu Ike.

1. "Ike nke Mgbaghara: Ịchọta Nnwere Onwe Site n'Iwu"

2. "Ihe Sabbath pụtara: Ụbọchị izu ike na ọṅụ"

1. Luk 6:1-5 - Ndị na-eso ụzọ Jizọs na-aghọgbu ọka n'ụbọchị izu ike na nzaghachi ebere Jizọs.

2. Ndị Kọlọsi 2: 16-17 - ịdọ aka ná ntị Pọl megide iwu.

MAK 2:25 Ọ si ha, Ọ̀ dighi mb͕e ọ bula unu guru ihe Devid mere, mb͕e ọ nọ nkpà, mb͕e agu gua ya, ya onwe-ya na ndi soro ya?

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume icheta ihe nlereanya Devid na otú o si gosi okwukwe n’oge ihe siri ike.

1. A na-egosipụta okwukwe na Chineke n'oge mkpa.

2. Tukwasi obi na Chineke, O ga-egboro anyị mkpa anyị.

1. Abụ Ọma 37:25 - Abụ m nwata, ma ugbu a m emewo agadi, ma ahụghị m ka ndị ezi omume hapụrụ ma ọ bụ ụmụ ha ka ha na-arịọ nri.

2. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

MAK 2:26 O we ba n'ulo Chineke n'ubọchi Abaiata, bú onye-isi-nchu-àjà, rie achicha anēdo n'iru, nke nēzighi ezi iri, ma-ọbughi ndi-nchu-àjà, nye kwa ndi ya na ha nọ?

Itien̄wed oro etịn̄ nte Jesus akasan̄ade okodụk temple ke eyo Abiathar akwa oku, onyụn̄ adia uyo n̄kpọ emi ekenyenede ndita n̄kukụre mme oku onyụn̄ ọnọ mme anditiene enye.

1: Jisus gosiri ayi ihe-atù nke obi-ume-ala, we weda onwe-ya n'ala ọbuná n'iru onye-isi-nchu-àjà.

2: Jizọs gosiri na ọ dị njikere ijere ndị ọzọ ozi site n’inye ndị na-eso ụzọ ya achịcha ahụ.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 - ? Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'iji ọdịdị ohu, ebe ọ bụ amuru n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'obe.

2: Jọn 13:12-17 ??? 쏻 mb͕e ọ sachara ukwu-ha, yikwasi kwa uwe-Ya, laghachi n'ọnọdu-ya, Ọ si ha, ? 쁃 o ighotara ihe m mere gi? Unu na-akpọ m Onye Ozizi na Onyenwe anyị, ma unu ziri ezi, n’ihi na otú ahụ ka m dị. Ya mere, ọ buru na Mu onwem, bú Onye-nwe-unu, na Onye-ozizí-unu, sachara unu ukwu, unu onwe-unu kwesiri kwa sa kwa ibe-unu ukwu. N’ihi na enyewo m unu ihe atụ, ka unu meekwa dị ka m mere unu. N'ezie, n'ezie, asim unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya uku, onye-ozi adighi-aka kwa onye zitere ya. Ọ bụrụ na ị maara ihe ndị a, ngọzi na-adịrị unu ma ọ bụrụ na unu eme ha.

Mak 2:27 O we si ha, E mere ubọchi-izu-ike n'ihi madu, emeghi kwa madu n'ihi ubọchi-izu-ike.

E kere ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ ngọzi nye mmadụ, ọ bụghị ibu arọ.

1: Chineke mere ubọchi-izu-ike ka ọ buru ubọchi-izu-ike na ntughari uche, ọ bughi nke nkpab͕u na nkpab͕u.

2: Chineke nyere ayi ubọchi-izu-ike ka ọ buru ngọzi, ọ bughi ibu ibu.

1: Jenesis 2:2-3 - ? 쏰 n'ubọchi nke-asa ka Chineke jezuru ọlu-Ya, O we kwusi n'ọlu-Ya nile. Chineke we gọzie ubọchi nke-asa, we do ya nsọ, n'ihi na ọ bu ubọchi ahu mb͕e Ọ zuru ike n'ọlu-Ya.

2: Ọpụpụ 20: 8-11 - ? 쏳 emember ido ụbọchị izu ike nsọ. ubọchi isi ka unu nwere kwa-izu-ahia ka unu nēje ozi-unu: ma ubọchi nke-asa bu ubọchi-izu-ike nke ubọchi-izu-ike nke ubọchi-izu-ike emere nye Jehova, bú Chineke-gi. N'ụbọchị ahụ, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ezinụlọ gị pụrụ ịrụ ọrụ ọ bụla. Nka bu kwa gi onwe-gi, na umu-unu ndikom na umu-ndinyom, na orù-unu ndikom na ndinyom nēje ozi, na anu-ulo-unu, na ndi ala ọzọ ọ bula bi n'etiti unu. N'ihi na n'ubọchi isi ka Jehova mere elu-igwe, na uwa, na oké osimiri, na ihe nile nke di ha; ma n'ubọchi nke-asa ọ zuru ike. Ya mere Onye-nwe-ayi gọziri ubọchi-izu-ike, we do ya nsọ ka ọ buru ihe nsọ.

Mak 2:28 Ya mere Nwa nke mmadụ bụkwa Onyenwe nke ụbọchị izu ike.

Nwa nke madu bu Onye-nwe ubọchi-izu-ike.

1. Chineke na-achị ihe niile

2. Anyị ga-agbaso iwu Chineke

1. Abụ Ọma 46:10 ? ma unu mara na Mu onwem bu Chineke.

2. Matiu 5:17-19 ? unu echela na abiaram ibibi iwu ma-ọbu ndi-amuma; Abịaraghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. N'ihi na n'ezie, asim unu, rue mb͕e elu-igwe na uwa gabigara, ọ dighi otù ihe-ọtùtù ma-ọbu ntupọ gāgabiga n'iwu ahu rue mb͕e emezuru ihe nile. Ya mere, onye ọ bụla nke na-ahapụ otu n'ime ndị kasị nta n'ime iwu ndị a ma na-akụziri ndị ọzọ ime otu ihe ahụ, a ga-akpọ onye kasị nta n'alaeze eluigwe;

Mak 3 gara n'ihu n'akụkọ banyere ozi Jizọs, gụnyere nhọpụta ndịozi ya iri na abụọ, ịrụ ọrụ ebube, na ebubo ebubo sitere n'aka ndị ndú okpukpe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs gwọrọ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’Ụbọchị Izu Ike n’ụlọ nzukọ. Mgbe ọ jụrụ ndị Farisii ma ò ziri ezi ime ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ n’Ụbọchị Izu Ike, ha gbachiri nkịtị. Mgbe o lechara ha anya gburugburu n’iwe na oke iwe n’obi ha siri ike, Ọ gwọrọ nwoke na-edu ndị Farisii wee malite iso ndị Herọd kpa nkata otú ha ga-esi gbuo ya (Mak 3:1-6). Mgbe ahụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gawara n'ime ọdọ mmiri, nnukwu ìgwè mmadụ si Galili sokwa ya. Ma mb͕e Ọ mere ka aru di ọtutu madu di ike, ndi nile nāria ọria nāchọsi Ya ike imetu Ya aka. Mgbe ọ bụla ndị mmụọ na-adịghị ọcha hụrụ ya, ha dara n'ala n'ihu ya na-eti mkpu, "Ị bụ Ọkpara Chineke" ma ọ na-enye ha iwu siri ike ka ha ghara ime ka ndị ọzọ mara banyere Ya (Mak 3: 7-12).

Paragraf nke Abụọ: Ọzọ, Jizọs rịgoro n’ugwu kpọrọ ndị ọ chọrọ ka ha bịaruo ya họpụtara ndịozi iri na abụọ ka ha na ya nwee ike izipu ha izi ozi ọma achụpụ ndị mmụọ ọjọọ (Mak 3:13-19). Ndị a gụnyere Saịmọn onye ọ kpọrọ Pita Jemes Jọn onye ọ kpọrọ Boanerges nke pụtara ụmụ égbè eluigwe Andru Philip Batọlọmeu Matiu Thomas James nwa Alfiọs Tadiọs Saịmọn onye na-anụ ọkụ n’obi Judas Iskarịọt onye raara Ya nye.

Paragraf nke atọ: Mgbe ha lọtara ọzọ, igwe mmadụ gbakọtara na-eme ka ọ ghara ikwe ka ha rie nri mgbe ezinụlọ ya nụrụ banyere nke a, ha na-aga na-elekọta ya na-ekwu "Onweghị uche ya". Iwu ndị nkuzi na-ekwu "Beelzebọl nwere ya site n'aka ndị mmụọ ọjọọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ." Na nzaghachi Jizọs na-ekwu ilu ụlọ kewara megide onwe ya enweghị ike iguzo n'otu aka ahụ ma ọ bụrụ na Setan na-emegide onwe ya kewara ekewa enweghị ike iguzo ọgwụgwụ ya abịawo mgbe ahụ na-ekwu maka nkwulu megide Mmụọ Nsọ nke a na-agaghị agbaghara mmehie na-egosi mmehie ebighị ebi na-atụ aro ịjụ ọrụ mmụọ nsọ enweghị mgbaghara n'ihi na ọ bụ ịjụ amara Chineke. na-enye nzọpụta n'ikpeazụ nne ya ụmụnne bịarutere guzo n'èzí zipụ onye na-akpọ Ya ìgwè mmadụ nọ ọdụ gburugburu na-ekwu "Ole ndị bụ nne m ụmụnne?" Ndị na-eso ụzọ na-atụ aka na-ekwu "Lee nne m ụmụnne nwoke onye ọ bụla na-eme ka Chineke nwanne m nwanne nne" na-egosi njikọ ime mmụọ n'etiti ndị kwere ekwe na-ebute ụzọ karịa mmekọrịta dị ndụ.

Mak 3:1 O we ba n'ulo-nzukọ-ha ọzọ; ma otù nwoke nọ n'ebe ahu nke aka-ya kpọnwuru akpọnwu.

Jizọs gwọrọ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’ụlọ nzukọ.

1: Jizọs na-eche banyere anyị ọbụna n'ọnọdụ ndị kasị njọ.

2: Ọrụ ebube ka na-eme taa.

1: Isaiah 41:13 - "N'ihi na Mu onwem, Jehova, bú Chineke-gi, gējide aka-nri-gi, si gi, Atula egwu, M'gāyere gi aka."

2: Ndị Hibru 4: 15-16 - "N'ihi na anyị enweghị Onyeisi Nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama a nwara ya n'ụzọ niile dịka anyị na-enweghị mmehie. Ya mere ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara; ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

MAK 3:2 Ha we nēche ya, ma Ọ gāgwọ ya n'ubọchi-izu-ike; ka ha we bo ya ebubo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otú ndị ndú ndị Juu si na-ele Jizọs anya ka ha mara ma ọ̀ ga-agwọ mmadụ n’ụbọchị izu ike ka ha nwee ike bo ya ebubo.

1. Ike na Ọchịchị Jizọs: Otú Jizọs Si Emeri Ihe Nrụgide

2. Ịhụnanya na ọmịiko Jizọs: Ilekọta Ndị Ọzọ N'agbanyeghị Mmegide

1. Matiu 12:1-14 - Ozizi Jizọs n'ụbọchị izu ike

2. Luk 6:6-11 - Jizọs na-agwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike

MAK 3:3 O we si nwoke ahu aka-ya kpọnwuru akpọnwu, Bilie.

Jizọs nyere otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ iwu ka o guzo ọtọ.

1. Chineke abụghị naanị onye na-agwọ ọrịa; Ọ bụkwa onye nkasi obi.

2. Onwere ike ikwado ihe oma.

1. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

2. Abụ Ọma 46:1 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

MAK 3:4 O we si ha, Ò ziri ezi n'iwu ime ezi ihe n'ubọchi-izu-ike, ma-ọbu ime ihe ọjọ? ịzọpụta ndụ, ma ọ bụ igbu? Ma ha gbachiri nkịtị.

Jizọs gbara ndị ndú okpukpe nke oge ya aka site n’ịjụ ajụjụ banyere iwu ahụ na otú o si metụta ime ihe ọma n’Ụbọchị Izu Ike.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ime ihe ọma n'ọnọdụ niile, ọbụlagodi n'ụbọchị izu ike.

2: Anyị kwesịrị irubere iwu Chineke isi, ma ọ bụghị n'ihi ime ihe ọma.

1: Matiu 12:12 "Ya mere asim unu, Ihe ọ bula unu nāriọ n'ekpere, kwere na i natara ya, ọ gābu-kwa-ra unu.

2: Jemes 2:14-17 "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma ọ dịghị ihe ọ bụla? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? otù onye n'ime unu nāsi ha, 쏥 o n'udo; nānu ọku, riju kwa afọ, ma ọ dighi ihe ọ bula ha nāchọ n'anu-aru-ha, ùrù gini ka ọ bara? , anwụọla."

MAK 3:5 Ma mb͕e O lesiri ha anya buruburu n'iwe, ebe o nēwuta ha n'ihi isi-ike nke obi-ha, Ọ si nwoke ahu, Setipu aka-gi. O we setipu ya: ewe me ka aka-ya di nma dika nke-ọzọ.

Jesus ama ayat esịt onyụn̄ ofụhọ aban̄a nte esịt owo mîsọn̄ke, edi enye ama ọkọk owo oro.

1. Ọmiko na ịhụnanya Jizọs nwere n’ebe ndị jụrụ ya nọ

2. Ike Chineke ịgwọ ọrịa n'agbanyeghị mmehie anyị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Daniel 4:35 - Agāgu ndi nile bi n'uwa dika ihe-efu, ọ nēme kwa dika ọchichọ-Ya si di n'etiti usu nile nke elu-igwe na n'etiti ndi bi n'uwa; ọ dighi kwa onye ọ bula puru ib͕ochi aka-ya, ma-ọbu si ya, Gini ka i meworo?

MAK 3:6 Ndi-Farisi we pua, ngwa ngwa ha na ndi Herod we b͕a ìzù megide ya, ka ha gēme ka ha la n'iyì.

Ndị Farisii na ndị Herọd kpara nkata igbu Jizọs.

1: Anyị agaghị echefu echefu na Jizọs chere ịkpọasị na nrara nye ihu site n'aka ndị kacha nso ya.

2: Onye-nwe na Onye-nzọpụta anyị diri mkpagbu ọbụna site n’aka ndị kwesịrị ikwere na Ya.

1: Jọn 15:18-19 ? Ma uwa kpọ unu asì, unu mara na ọ kpọwom asì mb͕e ọ kākpọ unu asì. Ọ bụrụ na unu bụ ndị nke ụwa, ụwa ga-ahụ ihe nke aka ya n'anya: ma n'ihi na unu esiteghị n'ụwa, kama    mma            rọpụta unu n'ụwa, uwa  kpọ unu asị.

2: Ilu 24:17-18 ? Ọ bughi mb͕e onye-iro-gi gāda, Ekwe-kwa-la ka obi-gi ṅuria mb͕e ọ nāsu ngọngọ: Ka Jehova we ghara ihu ya, o we jọ njọ n'anya-Ya, O we si n'aru Ya chigharia iwe-Ya.

MAK 3:7 Ma Jisus onwe-ya na ndi nēso uzọ-Ya wezugara Onwe-ya n'oké osimiri: oké ìgwè madu si na Galili na Judia so-kwa-ra Ya.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gawara n’oké osimiri, oké ìgwè mmadụ ndị si Galili na Judia sokwa ya.

1. Ike nke Ọnụnọ Jizọs: Iso Jizọs Ọbụna Mgbe Ọ Napụrụ

2. Okwukwe Na-eguzosi Ike: Iso Jizọs n'agbanyeghị ihe isi ike

1. Matiu 14:22-23 - Ngwa ngwa Jizọs mere ka ndị na-eso ụzọ ya banye n'ụgbọ gawa n'ihu n'ofe nke ọzọ, ebe Ọ na-achụpụ ìgwè mmadụ ahụ. Ma mb͕e Ọ rapuru ha, Ọ rigoro n'ugwu nání Ya ikpe ekpere.

1. Jọn 6:1-3 - Mgbe ihe a gachara, Jizọs gafere oke osimiri Galili (ma ọ bụ Taịbirias). Oké ìgwè madu we so Ya, n'ihi na ha huru ihe-iriba-ama-Ya nile Ọ nēmere ndi-nriaria. Ya mere Jisus rigoro n'elu ugwu, Ya na ndi nēso uzọ-Ya we nọdu ala n'ebe ahu.

Mak 3:8 site kwa na Jerusalem, si kwa n'Idumea, si kwa n'ofè Jọdan; na gburugburu Taia na Saidon, oké ìgwè madu, mb͕e ha nuru ihe uku Ọ nēme, we biakute Ya.

Ìgwè mmadụ ndị si Jerusalem, Idumia, n’ofe Jọdan, Taịa, na Saịdọn, nụrụ banyere oké ọrụ nile nke Jisọs wee bịakwute ya.

1. Nnukwu ọrụ Jizọs rụrụ na-adọta mmadụ niile n'ebe ọ nọ

2. Ọrụ ebube Jizọs mere ka ndị si n’akụkụ niile nke ndụ dịrị n’otu

1. Jọn 11:43-44 – Ma mb͕e O kwuworo ihe ndia, o were oké olu tie nkpu, si, Lazarọs, pua. Onye nwuru anwu we puta, ewerewo ákwà-ozu ke ya n'aka na ukwu: ewe were ákwà-ozu kechie iru-ya. Jisus si ha, Tọpunu Ya, rapu Ya.

2. Ọrụ Ndịozi 2:41-42 - Mgbe ahụ e mere ndị ji obi ụtọ nara okwu ya baptizim: ma n'ụbọchị ahụ a tụkwasịkwara ha ihe dị ka puku mkpụrụ obi atọ na ha. Ha we nọgidesie ike n'ozizí ndi-ozi, na nnwekọ, na n'inyawa-achicha, na n'ekpere.

MAK 3:9 O we gwa ndi nēso uzọ-Ya okwu, ka otù ntà ub͕ọ nēche Ya n'ihi ìgwè madu, ka ha we ghara imasu Ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nweta obere ụgbọ mmiri ka ìgwè mmadụ ahụ ghara ịkabiga ya ókè.

1. Mkpa nke nrubeisi: Ịgbaso ntụziaka Jizọs na Mak 3:9 .

2. Ike nke Ìgwè mmadụ: Otú e ga-esi ezere ịbụ ndị na-emebiga ihe ókè na Mak 3:9 .

1. Matiu 8: 18-22 - Jizọs mere ka oké ifufe dị jụụ.

2. Luk 9:10-17 - Nri nke puku ise.

Mak 3:10 N'ihi na Ọ gwọrọ ọtutu madu; nke mere na ha rugidere ya ka o metụ ya aka, ka ha ra bụ ndị nwere ihe otiti.

Jizọs gwọrọ ọtụtụ mmadụ, ha chọkwara imetụ ya aka n’ihi ọrụ ebube ndị ọ rụrụ.

1. Ike nke ebube

2. Mkpa aka

1. Ọrụ 3: 1-10 - Pita na Jọn gwọọ otu nwoke ngwọrọ

2. Aisaia 53:4 – O weere adịghị ike anyị buru ọrịa anyị

MAK 3:11 Ma mb͕e ndi-mọ nādighi ọcha huru ya, da n'ala n'iru Ya, nēti kwa nkpu, si, Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke.

Jizọs bụ Ọkpara Chineke, o kwesịkwara ka e fee ya ofufe.

1. Otú ofufe anyị na-efe Jizọs si egosipụta nkwere anyị n'ịdị nsọ Ya

2. Uru Ofufe Chineke Bara na Ihe Ọ Na-akụziri Anyị Banyere Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'aha Jizọs. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Mkpughe 5:12-13 - Ha ji oké olu na-asị: ? 쏻 ma-ọbu Nwa-aturu ahu, nke egburu, ka ọ gānata ike na àkù na amam-ihe na ume na nsọpuru na ebube na otuto? dị n'ime ha, na-asị: ? 쏷 Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze na Nwa-aturu ahu ka otuto na nsọpuru na otuto na ike diri rue mb͕e nile ebighi-ebi?

Mak 3:12 O we nye ha iwu ike ka ha ghara ime ka amara Ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ka ha zoo onye ọ bụ.

1. Ike nke nzuzo: Mkpa ọ dị ịsọpụrụ ọchịchọ nke Jizọs Kraịst na otu ọ ga-esi nyere anyị aka na njem okwukwe anyị.

2. Ike Ịdị ná Mma: Otú mmekọrịta pụrụ iche Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si gosi na ọ dị mkpa iso Chineke na-enwe mmekọrịta.

1. Luk 9:21 - Jizọs dọsiri ha aka ná ntị ike ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla ihe a.

2. Matiu 6:6 - Ma mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n'ime ụlọ gị mechie ụzọ, kpegara Nna gị nke nọ na nzuzo ekpere.

Mak 3:13 O we rigoro n'ugwu, kpọ onye ọ nāchọ: ha we biakute Ya.

Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya n’ugwu ahụ.

1. Oku Jizọs: Ịza òkù Chineke kpọrọ.

2. Iwepụta oge na-anọnyere Jizọs: Mkpa ọ dị ịchọ Chineke.

1. Luk 5:16 ??? Jizọs na -apụkarị n'ebe ndị mmadụ na-anọkarị ma kpee ekpere. ??

2. Abụ Ọma 27:4 ??? 쏰 ọ dighi ihe m'nāriọ n'aka Jehova, nání nka ka m'nāchọ: ka m'we biri n'ulo Jehova ubọchi nile nke ndum, ka m'we legide ima-nma nke Jehova anya, na ichọ Ya n'ulo uku Ya.

MAK 3:14 O we chiri ndi-isi iri na abua, ka ha na Ya gānọ, na ka O we ziga ha ikwusa ozi ọma.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ndimek mbet duopeba ndisan̄a ye enye nnyụn̄ n̄kwọrọ ikọ.

1. Ike nke mkpakọrịta Ndị Kraịst: Otú ịdị n’otu si eme ka okwukwe sikwuo ike

2. Oku ikwusa ozi ọma: Ọmụmụ banyere nnukwu ọrụ ahụ

1. Olu 1:8 – Ma unu gānata ike mgbe Mọ Nsọ gābiakwasi unu; unu gābu kwa ndi -àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

Mak 3:15 na inwe ike ịgwọ ọrịa, na ịchụpụ mmụọ ọjọọ.

E nyere Jizọs ikike ịgwọ ndị ọrịa na ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. "Ike Ọrụ ebube nke Jizọs: Otu esi enweta ọgwụgwọ na ndụ gị"

2. “Ikike nke Jizọs: Imeri Mmegbu Ndị Mmụọ Ọjọọ”

1. Aisaia 53:4-5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Mak 3:16 Ma Saịmọn ọ kpọrọ Pita;

Jizọs họpụtara ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ ma nye onye nke ọ bụla n’ime ha ihe pụrụ iche nzube. O nyekwara ha aha ọhụrụ iji gosi ndụ ọhụrụ ha ga-ebi na ozi Ya.

1:Jizọs na-akpọ anyị ka anyị bie ndụ ohu na-enye anyị ike ime ya.

2: Jizọs na-enye anyị ebumnobi pụrụ iche na njirimara mgbe anyị na-eso ya.

Luk 6:13-13 IGBOB - Jisus rọputara iri na abua nime ha, kpọ aha-ha ndi-ozi.

2: Ndị Rom 8:29 - N'ihi na ndị Chineke buru ụzọ mara, O nyekwara aka buru ụzọ kpebie ka ha yie oyiyi Ọkpara ya.

Mak 3:17 na Jemes nwa Zebedi, na Jọn nwa-nne Jemes; o we kpọ aha-ha Boanages, nke ahu bu, umu éb͕è-elu-igwe;

Jizọs gụrụ Boanarges, nke pụtara “ụmụ égbè eluigwe,” aha Jems na Jọn, bụ́ ụmụ Zebedi.

1. Na-ebi ndụ na Thunderous okwukwe

2. Ikwughachi mmetụta Ozi

1. Matiu 4:18-22 - Jizọs kpọrọ Jemes na Jọn ka ha soro Ya

2. Luk 9:51-56 - Jizọs na-ekwu maka iwulite alaeze ya na ntọala nke ekpere na ibu ọnụ

Mak 3:18 na Andru, na Filip, na Batọlọmiu, na Matiu, na Tomas, na Jemes nwa Alfiọs, na Tadiọs, na Saimon onye Kenean.

Jizọs họpụtara mmadụ iri na abụọ ka ha na-ekwusa ozi ọma ya.

1: Jizọs họọrọ ndị nkịtị ime ihe pụrụ iche.

2: Ike ịhụnanya Jizọs enweghị atụ.

1: Luk 6: 13-16 - Jizọs họpụtara ndịozi iri na abụọ, wee họrọ ha n'etiti ndị nkịtị.

2: Jọn 15:13 – Jizọs na-enye ndị na-eso ụzọ ya ike ime ihe pụrụ iche site n’ịhụnanya ya na-enweghị atụ.

Mak 3:19 na Judas Iskariot, onye ra-kwa-ra Ya nye: ha we ba n'ulo.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gara n’otu ụlọ ya na Judas Iskarịọt, onye raara ya nye.

1. Ike nke Nrara - Otu esi ezere ma merie nraranye

2. Mgbapụta nke Judas Iskarịọt - Amara na Mgbaghara nke Chineke

1. Matiu 26:14-16 – Ihe ọmụma Jizọs banyere nraranye Judas

2. Abụ Ọma 41:9 - Ịrara ezigbo enyi ya

Mak 3:20 Ìgwè mmadụ ahụ gbakọtara ọzọ, nke mere na ha enweghị ike iri achịcha.

Akwa otuowo ẹma ẹsop idem ndikop se Jesus ekekpepde, ndien mmọ ẹma ẹbịghi tutu mmọ inyeneke ini ndidia udia.

1. Mkpa Ige Jizọs Ntị: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Inwepụta Oge Maka Ihe Kachanụ

2. Jizọs ji Okwu ya na-enye anyị nri: Otu esi eji Akwụkwọ Nsọ zụọ mkpụrụ obi anyị

1. Ndị Hibru 4:12 N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke obi.

2. Ndị Filipaị 4:19 Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

MAK 3:21 Ma mb͕e ndi-eyì-ya nuru ya, ha we pua ijide Ya: n'ihi na ha siri, Ọ nọ n'ọnu-ya.

Ndị enyi Jizọs chere na ọ naghị adị ya mma.

1: Anyị ekwesịghị ikpe ndị ọzọ ikpe ngwa ngwa kama na-agbalị ịghọta omume ha.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara ikwe ka mmetụta uche anyị mee ka anyị na-eme mkpebi ngwa ngwa.

1: Jemes 4: 11-12 - "Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu: onye na-ekwu okwu megide nwanna ma ọ bụ na-ekpe nwanna ya ikpe, na-ekwu ihe ọjọọ megide iwu, na-ekpekwa iwu. abụghị onye na-eme iwu kama ọ bụ onyeikpe."

2: Matiu 7: 1-2 - "Kpebila ikpe, ka a ghara ikpe unu ikpe: n'ihi na ikpe unu na-ekwupụta ka a ga-eji kpee unu ikpe, na ihe unu ji atụ ya ka a ga-eji tụọ ya."

MAK 3:22 Ndi-ode-akwukwọ ndi si na Jerusalem ridata we si, O nwere Beelzebọb, ọ bu kwa onye- isi ndi-mọ ọjọ ka o ji achupu ndi-mọ ọjọ.

Ndị odeakwụkwọ si Jerusalem boro Jizọs ebubo na o ji Beelzebọb, bụ́ onyeisi ndị mmụọ ọjọọ, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. Jisus esiteghi na ekwensu, kama ọ bu nke Chineke, na ike ya nile sitere na Chineke.

2. Okwu na omume anyị kwesịrị igosipụta ịhụnanya Jizọs mgbe niile, ọ bụghị ebubo nke ụwa.

1. Matiu 12:28-29 - ? Ma ọ buru na Mu onwem achupu ndi-mọ ọjọ site na Mọ nke Chineke, ala-eze Chineke biakutere unu. Ma-ọbu uzọ gēsi aṅa ba nime nwoke di ike? ọ̀ gābu kwa ulo, luta àkù-ya, ma ọ buru na o bughi uzọ kee nwoke di ike ab͕u? ma mgbe ahụ ọ ga-akwakọrọ ụlọ ya.??

2. Jọn 10:30 - ? 쏧 na Nnam bu otù.??

MAK 3:23 O we kpọ ha biakute Ya, si ha n'ilu, Setan puru ichupu Setan?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya otú Setan ga-esi jiri ilu chụpụ Setan.

1. Ike Jizọs: Otú O Si Nye Iwu Banyere Setan

2. Ọchịchị Chineke: Setan Adịghị Ike Nile

1. Matiu 12:25-29 - ike Jizọs nwere ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ

2. 1 Jọn 3:8 - Jizọs meriri Setan n'ikpeazụ

Mak 3:24 Ma ọ buru na ala-eze kewara megide onwe-ya, ala-eze ahu apughi iguzo.

Jizọs na-akụzi na alaeze nke kewara megide onwe ya apụghị iguzo.

1. Ịdị n’otu n’Alaeze Chineke

2. Ihe ize ndụ nke Nkewa

1. Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-eme mgbalị niile iji debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo."

2. 1 Ndị Kọrint 1:10 – “Ụmụnna m, ana m arịọsi unu arịrịọ ike, ụmụnna anyị, n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu niile kwekọrịtara n’otu n’otu n’ihe unu na-ekwu, ka nkewa gharakwa ịdị n’etiti unu, ma ọ bụghị na nkewa adịghị n’etiti unu. unu ga-adị n'otu n'otu n'otu na echiche."

MAK 3:25 Ma ọ buru na ulo ekewa megide onwe-ya, ulo ahu apughi iguzo.

Amaokwu a na-akọwa na ụlọ nke kewara ekewa apụghị iguzo, na-emesi ike mkpa ịdị n'otu dị.

1. "Ụlọ United: Mkpa nke ịdị n'otu,"

2. "Na-eguzosi ike: Otu esi adị n'otu mgbe e kewara."

1. Abụ Ọma 133:1 - "Le, ka o si dị mma na ka o si dị ụtọ maka ụmụnna ibikọ ọnụ n'ịdị n'otu!"

2. Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Mak 3:26 Ma ọ buru na Setan ebili imegide onwe-ya, kewaa, ọ pughi iguzo, kama o nwere ọgwugwu.

Setan apụghị iguzo mgbe ọ kewara megide onwe ya.

1: Mgbe anyị kewara, anyị adịghị ike. Anyị nwere ike ịdị ike ma ọ bụrụ na anyị ejikọta ọnụ.

2: Anyị nwere ike imeri ike nke ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na anyị dị n'otu n'okwukwe na nrara anyị nye Chineke.

1: Ndị Efesọs 6:11-12 - ? Dikwasi ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we nwe ike iguzogide èzù nile nke ekwensu. N'ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe dị n'eluigwe.

2: Ndị Galeshia 5:22-23 - ? + mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; megide ihe ndị dị otú ahụ ọ dịghị iwu.??

Mk 3:27 Ọ dighi onye ọ bula puru ibà n'ulo nwoke di ike, kwata ihe-ya, ma ọ buru na o bughi uzọ ke nwoke ahu di ike ab͕u; ọ gāluta kwa ulo-ya.

Ọ dighi onye ọ bula puru ibà n'ulo onye di ike, we kwue nmeri, ọ burughi uzọ ke onye di ike ab͕u.

1: Chineke enyela anyị ike ekekọta nwoke siri ike na ndụ anyị wee merie ebe ewusiri ike nke ga-eme ka anyị ghara inwe mmeri.

2: Anyị ga-ekekọta nwoke siri ike na ndụ anyị tupu anyị enwee mmeri ọ bụla.

1: Matiu 12:29 - "Ma ọ bụghị otú mmadụ ga-esi banye n'ụlọ nwoke dị ike na-apụnara ngwongwo ya, ma ọ bụrụ na o buru ụzọ kee nwoke ahụ dị ike agbụ? ma mgbe ahụ ọ ga-apụnara ụlọ ya."

2: Ndị Efesọs 6: 10-11 - "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ime ike ya dị ike. Yikwasịnụ ihe agha zuru ezu nke Chineke, ka i wee guzoro megide ekwensu? 셲 atụmatụ ."

Mak 3:28 Nʼezie a sị m unu, a ga-agbaghara ụmụ mmadụ mmehie niile na nkwulu nke ha ga-eji kwulu Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na a ga-agbaghara ndị chegharịrị mmehie niile.

1: Chegharịa ma nata mgbaghara

2: Nabata mgbaghara Chineke ma bie ndụ nke ịdị nsọ

1: Jemes 5: 15-16 - Ekpere maka nkwupụta na ọgwụgwọ

2: Ndị Rom 8: 1 - Ọ dịghị ikpe n'ime Kraịst Jizọs

Mak 3:29 Ma onye na-ekwulu Mmụọ Nsọ agaghị agbaghara ya ma ọlị, kama ọ nọ n'ihe ize ndụ nke ikpe ikpe ebighị ebi.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na a gaghị agbaghara nkwulu megide Mmụọ Nsọ na ọ ga-eduga ná ikpe ọmụma ebighị ebi.

1. Ihe ize ndụ nke ikwulu Mmụọ Nsọ

2. Ịghọta ịdị njọ nke nkwulu

1. Luk 12:10 ??? 쏛 n'ihi na onye ọ bula nke nēkwu okwu megide Nwa nke madu, agāb͕aghara: ma onye ọ bula nke nēkwu okwu megide Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara ya, ma ọ bu n'oge a ma-ọbu n'oge nke nābia.

2. Matiu 12:31-32 ??? Ya mere asim unu, agāb͕aghara madu nmehie ọ bula na nkwulu ọ bula, ma agaghi-ab͕aghara nkwulu megide Mọ Nsọ. Ma onye ọ bula nke gēkwu okwu megide Nwa nke madu, agāb͕aghara: ma onye ọ bula nke nēkwu okwu megide Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara ya, ma ọ bu n'oge a ma-ọbu n'oge nke nābia.

Mak 3:30 N'ihi na ha siri, O nwere mọ nādighi ọcha.

E boro Jizọs ebubo na o nwere mmụọ na-adịghị ọcha.

1: Anyị nwere ike ịmụta n'ihe atụ Jizọs ji amara na ndidi were were na-ejizi ebubo ụgha eme ihe.

2: N’akụkụ a, Chineke na-egosi anyị otú anyị ga-esi na-emeghachi omume ma ndị mmadụ mejọrọ anyị ihu.

1: Matiu 5:11-12 ? Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu ma na-ekwu ụdị ihe ọjọọ niile megide unu ụgha n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

2: Ndị Rom 12:14-15 Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie ma akọchala ha. Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

MAK 3:31 Ya mere, umu-nne-Ya na nne-Ya biara, nēguzo kwa n'èzí, zigara ya ozi, nākpọ ya.

Ndị ezinụlọ Jizọs, nne ya na ụmụnne ya, gbalịrị isi n’èzí ụlọ ya kpọkuo ya.

1. Mkpa ezinụlọ dị na otú anyị nwere ike isi gosi na anyị hụrụ ha n’anya.

2. Ike nke okwukwe na otú o si enyere anyị aka n'oge mkpa.

1. Matiu 12:46-50 - Ihe Jizọs zara ezinụlọ ya mgbe ha kpọkuru ya.

2. Ndị Efesọs 6: 1-3 - Ntuziaka maka ịsọpụrụ na irubere nne na nna ya isi.

MAK 3:32 Ìgwè madu ahu we nọdu ala buruburu ya, si ya, Le, nne-gi na umu-nne-gi nāchọ Gi n'azu.

Nne Jizọs na ụmụnne ya chọrọ ka ha na ya kparịta ụka, ìgwè mmadụ gbakọtakwara ya gburugburu.

1. Ihụnanya ezinụlọ Jizọs nwere n’ebe ọ nọ n’agbanyeghị ozi na ebumnobi ya

2. Mkpa mmekọrịta ezinụlọ dị

1. Matiu 12:46-50 – Ihụnanya ezinụlọ Jizọs nwere n’ebe ọ nọ n’agbanyeghị ozi na ebumnuche ya.

2. Ndị Efesọs 5:21-33 - Mkpa mmekọrịta ezinụlọ dị

MAK 3:33 Ọ zara ha, si, Ònye bu nnem, ma-ọbu umu-nnem?

Jizọs na-ajụ ikike ezinụlọ nke ya site n’ịjụ onye nne ya ma ọ bụ ụmụnne ya bụ.

1: Jizọs gosiri na a na-ahụ ezi ezinụlọ n’ime ndị na-eso Chineke.

2: Jizọs gosiri mkpa ọ dị ibute okwukwe ụzọ karịa njikọ ọbara.

1: Matiu 12:48-50 - Jizọs kọwara na onye ọ bụla nke na-eme uche Nna ya bụ ezi onye òtù ezinụlọ.

2: Ndị Galetia 6:10 - Ezi ọrụ dị mkpa karịa ịbụ ndị ikwu ya n'ọbara.

MAK 3:34 O we le anya buruburu n'ebe ndi nānọdu ala Ya buruburu, si, Le, nnem na umu-nnem!

Jizọs kwuru na ezi ezinụlọ ya bụ ìgwè ndị na-eso ya ma kwere na ozizi ya.

1. Anyị niile bụ akụkụ nke Ezinụlọ Chineke - Mak 3:34

2. Ịkwenye na Jizọs Na-eme Ka Anyị Dị n'Otu - Mak 3:34

1. Ndị Galetia 3:26-29 - N'ihi na unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe na Kraịst Jizọs.

2. Ndị Efesọs 2:19 – Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị ezinụlọ nke Chineke.

Mak 3:35 Nʼihi na onye ọ bụla nke ga-eme uche Chineke, onye ahụ bụ nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị na nne m.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso uche Chineke ịbụ akụkụ nke ezinụlọ Jizọs.

1. "Ike nke Uche: Ezinụlọ na Inwe n'Alaeze Jizọs"

2. “Ihe Ọnụ Ndị Na-eso Ụzọ Na-efu: Ime Uche Chineke na Ịghọ Ezinụlọ”

1. Ndị Rom 12:1-2 - "Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi Chineke? 셲 ebere, ka unu chụọ aru unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ? Ya bụ gị ezi na ezi omume ? Kûnam n̄kpọ nte ererimbot emi ;

2. 1 Jọn 2:15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. N'ihi na ihe niile dị n'ụwa ? Ọchịchọ nke anya, na nganga nke ndụ ?

Mak 4 na-akọwa Jizọs na-akụzi n'ilu, gụnyere Ilu nke Ọgha mkpụrụ, Ilu nke oriọna, na ilu nke Mkpụrụ Mọstad. Ọ dekọkwara otu ọrụ ebube bụ́ ebe Jizọs mere ka oké ifufe dajụọ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jizọs ji ilu na-akụziri ìgwè mmadụ dị ukwuu n’akụkụ ọdọ mmiri ihe. Na “ilu nke ọgha mkpụrụ” Ọ kọwara otu onye ọrụ ugbo nke na-agha mkpụrụ n'ụdị ala dị iche iche na-anọchite anya nzaghachi dị iche iche nye okwu Chineke (Mak 4:1-9). Mgbe naanị ya na ndị na-eso ụzọ ya na ndị gbara ya gburugburu, Ọ kọwara ihe ilu na-ekwu na mkpụrụ bụ okwu Chineke na ụdị anọ ala na-anọchi anya nzaghachi anọ na ya - ndị nọ n'ụzọ ebe a na-agha mkpụrụ ma Setan na-abịa na-ewepụ okwu a kụrụ n'ime ha, ndị ọzọ dị ka mkpụrụ. ndị a ghara n’ebe nkume dị elu nụrụ okwu ozugbo were ọṅụ nabata ya ma ebe ọ bụ na ha enweghị mgbọrọgwụ na-adịru nwa oge, mgbe mkpagbu na-abịa n’ihi okwu dapụ ngwa ngwa, ndị ọzọ dị ka mkpụrụ a ghara n’etiti ogwu nụrụ okwu na-echegbu onwe ha, ndụ aghụghọ ka akụ̀ na ụba ọchịchọ ihe ndị ọzọ na-abata . nkpagbu na-eme ka ọ ghara ịmị mkpụrụ n'ikpeazụ ndị ọzọ dị ka mkpụrụ a ghara ezi ala nụrụ okwu na-anabata ihe ọkụkụ na-amụba iri atọ na iri ọbụna otu narị ugboro (Mak 4:10-20).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ahụ, a na-esote “Ilu nke oriọna” nke na-emesi ike na ọ nweghị ihe zoro ezo ga-adịgide ka ewebataghị oriọna kpuchie ya n'okpuru nnukwu efere ma ọ bụ akwa kama tinye ya n'ọnọdụ maka ihe ọ bụla zoro ezo pụtara ka ekpughe ihe ọ bụla ezoro ezo pụtara pụta ìhè (Mak 4: 21-25). Nke a sochiri “Mkpụrụ Mọstad Ilu” nke kacha nta n'ala ma mgbe a kụrụ ya na-etolite na-aghọ nnukwu osisi ubi ubi niile nwere alaka dị otú ahụ nnụnụ nwere ike ịnọ na-ekpuchi alaka ya na-egosi otú alaeze Chineke si malite obere na-eto ngwa ngwa (Mak 4:26-34). Ozizi ndị a nile ka e nyere n’ụdị ilu dịka nghọta ndị mmadụ si dị ebe a na-enye nkọwasị na nzuzo nye ndị na-eso ụzọ Ya.

Paragraf nke atọ: Ebe Jizọs mere ka oké ifufe kwụsịlata, isiakwụkwọ ahụ mechiri. Ka ha na-agafe ọdọ mmiri n'ime ụgbọ mmiri oke mmiri ozuzo na-ebilite na-eme ka ebili mmiri na-agbawa n'elu ụgbọ mmiri ọ fọrọ nke nta ka ọ na-asọba ya. Ka ụjọ na-atụ ndị na-eso ụzọ Jizọs n’ihi na ha na-atụ egwu ndụ ha, Jizọs dinara n’elu nkuku n’azụ. Ha kpọtere ya na-ajụ ya ma ọ chọghị ịma ma ha rie mmiri. Mgbe ịbachara ifufe mba na-agwa ebili mmiri "Kwụsịnụ! na-eme ka ifufe nwụọ kpamkpam jụụ oké osimiri na-ekwu, "Gịnị mere unu ji na-atụ egwu? Ị ka na-enweghị okwukwe?" na-ahapụ ndị na-eso ụzọ na-atụ ụjọ na-ajụrịta onwe ha onye nwoke a ọbụna ifufe ebili mmiri na-erubere ya isi na-egosipụta ikike ya n'ebe ihe ndị sitere n'okike nọ (Mak 4:35-41).

Mak 4:1 O we malite ọzọ izi ihe n'akuku oké osimiri: oké ìgwè madu we zukọ n'ebe ọ nọ, nke mere na ọ ba n'ub͕ọ, nọdu n'oké osimiri; ma igwe-mmadụ ahu nile nọ n’akuku oké osimiri n’elu ala.

Jizọs kụziiri ìgwè mmadụ ihe n’akụkụ oké osimiri ma banye n’ụgbọ mmiri ka ha nọgide na-ezi ihe.

1. Ekwela ka nnukwu igwe mmadụ gbochie gị ịgbasa Okwu Chineke.

2. Nwee okwukwe na Jizọs ka o duzie gị n'oge ihe isi ike.

1. Aisaia 40:31: Ma ndi nēchere Jehova gādi kwa ike-ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Matiu 11:28–30: Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m; n'ihi na abum onye di ume-ala n'obi na onye di ume-ala n'obi n'obi: unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

Mak 4:2 O we were ilu kuziere ha ọtutu ihe, Ọ nāsi kwa ha n'ozizí-Ya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ekpep mme anditiene enye ke n̄ke ye ukpepn̄kpọ.

1. Iji obi na echiche mepere emepe na-agbaso Ozizi Jizọs

2. Ike ilu na ndu anyi

1. Matiu 13:34-35 - Jizọs ji ilu gwa igwe mmadụ ihe ndị a; ọ gwaghị ha ihe ọ bụla ma ọ bụghị ilu. 35 Ya mere, e mezuru ihe e kwuru site n’ọnụ onye amụma, sị: “M ga-asaghe ọnụ m n’ilu, m ga-ekwukwa ihe zoro ezo kemgbe e kere ụwa.”

2. Luk 8:9-10 - Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ihe ilu a pụtara. 10 Ọ si, E nyewo unu ihe-ọmuma nke ihe-nzuzo nke ala-eze Chineke, ma asim ndi ọzọ okwu n'ilu, ka ha we ghara ihu uzọ; ọ bụ ezie na ha na-anụ ihe, ha nwere ike ghara ịghọta.'

Mak 4:3 Ṅaa ntị; Le, ọgha-nkpuru puru ka ọ gha nkpuru;

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akụziri anyị mkpa ọ dị ige ntị n’okwu Chineke.

1. "Ịgha mkpụrụ nke Okwukwe: Ilu nke Ọgha mkpụrụ"

2. “Onyinye Ige Ihe: Otú Okwu Chineke Si Agbanwe Ndụ Anyị”

1. Abụ Ọma 19:7-11 - "Iwu Jehova zuru okè, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Jehova na-ekwesị ntụkwasị obi, na-eme ka ndị na-enweghị uche mara ihe."

2. Jemes 1: 22-25 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

MAK 4:4 O rue, mb͕e ọ nāgha nkpuru, na ufọdu da n'akuku uzọ, anu-ufe nke elu-igwe we bia ripia ya.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akọwa otú e si ekesa Okwu Chineke, na-ebupụkwa ụfọdụ tupu ọ gbanye mkpọrọgwụ.

1. Ekwela ka ekwensu wepụrụ Okwu Chineke - Ịmata Onye iro nke Okwukwe Anyị.

2. Ịgha mkpụrụ nke Alaeze - Jiri ntachi obi zụlite okwukwe

1. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya n'obi, dị ka e mere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ."

MAK 4:5 Ufọdu we da n'ala nkume, ebe ha nēnweghi ọtutu; ngwa ngwa o we pue, n'ihi na ọ dighi omimi nke ala di.

Nkpuru dara n'ala nkume, ọ dighi kwa uwa bara uba, ma o nēpuru n'ihi enweghi omimi.

1. Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume, n'agbanyeghị otú ọnọdụ ahụ siri sie ike.

2. Chineke nwere ike were ihe kacha nta n’ime anyị mee ka anyị dị ukwuu.

1. Abụ Ọma 40:2 “O we me ka m'si n'olùlù di egwu, si n'urọ apịtị rigota, O we tukwasi ukwum abua n'elu nkume di elu, me ka ijem guzosie ike.

2. Ndị Rom 8:31 “Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?”

Mak 4:6 Ma mgbe anyanwụ wara, ọ kpọrọ ọkụ; ma n'ihi na o nweghị mgbọrọgwụ, ọ kpọrọ nkụ.

Itien̄wed emi aban̄a n̄kpasịp oro ẹkesuande, edi mînyeneke n̄kpọkọbi ndinịm enye odu uwem, ntre enye ama ọkpọn̄.

1. Mkpa ọ dị inwe ntọala siri ike na okwukwe.

2. Ike anyanwụ na-ekpo ọkụ na-ebibi ihe na-enweghị mgbọrọgwụ.

1. Matiu 13:5-6 - "Ụfọdụ dara n'ebe nkume dị elu, ebe ha na-enweghị oke ala, o wee pulite ngwa ngwa, n'ihi na ala ahụ dị omimi. n'ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ."

2. Abụ Ọma 1: 1-3 - "Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ onye na-adịghị eso ndị ajọ omume na-eje ije ma ọ bụ guzo n'ụzọ ndị mmehie na-agbaso ma ọ bụ nọdụ n'etiti ndị na-akwa emo, ma ihe na-atọ ya ụtọ dị n'iwu Jehova. Onye na-atụgharịkwa uche n'iwu ya ehihie na abalị: onye ahụ dị ka osisi a kụrụ n'akụkụ iyi iyi, nke na-amị mkpụrụ ya na oge ya, akwụkwọ ya adịghịkwa akpọnwụ akpọnwụ, ihe ọ bụla ha na-eme na-aga nke ọma.

MAK 4:7 Ufọdu we da n'etiti ogwu, ogwu ahu we tolite, kpab͕ue ya, ma ọ mighi nkpuru.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi mkpa ọ dị ebe a na-akụ mkpụrụ, ebe ụfọdụ na-ada n’etiti ogwu ma ghara ịmị mkpụrụ.

1: Ịbụ Onye Kraịst Na-amị mkpụrụ - Ịkụba okwu Chineke n'ala na-eme nri.

2: Na-eto eto n'okwukwe - Ịzụlite okwukwe gị site n'ịgha mkpụrụ n'ebe kwesịrị ekwesị.

1: Luk 8: 4-15 - Ịghọta ilu nke ọgha mkpụrụ na mkpa ọ dị.

2: Ndị Kọlọsi 1:6 – Na-eto eto n’amamihe nke Chineke.

Mak 4:8 Ọzọ kwa dara n'ezi ala, mia nkpuru nke nēpuru nāba uba; o we muputa, otù orú na iri, ọzọ, ọgu atọ, na otù ọgu ise.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi na mkpụrụ osisi dị iche iche na-amị mkpụrụ dị iche iche.

1. “Uba Chineke: Ngọzi nke Owuwe ihe ubi Ugboro narị”

2. "Ikike Ịmepụta Mkpụrụ Uru"

1. Jọn 15:5 - "Abụ m osisi vaịn ahụ, unu bụ alaka. Onye ọ bụla nke na-anọgide n'ime m na m n'ime ya, ọ bụ ya na-amị ọtụtụ mkpụrụ, n'ihi na e wezụga m, unu apụghị ime ihe ọ bụla."

2. Matiu 13:23 - "Ma ihe a ghara n'ezi ala, onye a bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ghọta ya: n'ezie ọ na-amị mkpụrụ ma mezie, n'otu ụzọ ahụ otu narị okpukpu narị, na nke ọzọ iri isii, na ọzọ iri atọ. "

MAK 4:9 Ọ si ha, Onye nwere nti inu ihe, ya nu.

Jizọs na-agba ndị nwere ntị ume ka ha gee ntị nke ọma n'ozizi ya.

1. Ike Ntị: Otu esi anụ olu Chineke

2. Ịzụlite Obi Ntị: Ịmụta Ịghọta Uche Chineke

1. Jemes 1:19 - "Dị ngwa n'ịnụ ihe, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ngwa ngwa."

2. Ilu 18:13 - "Onye na-aza tupu ọ nụ, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere."

MAK 4:10 Ma mb͕e Ọ nọ nání Ya, ndi nọ Ya na ndi-ozi iri na abua ahu we jua Ya ilu ahu.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya banyere ilu.

1. Amamihe Chineke Site n’ilu: Otú Anyị Pụrụ Isi Ghọta Ozizi Jizọs

2. Ilu Jizọs: Ịghọta Alaeze Chineke

1. Matiu 13:34-35 - Jizọs ji ilu gwa igwe mmadụ ihe ndị a; ọ gwaghị ha ihe ọ bụla ma ọ bụghị ilu. Ya mere, e mezuru ihe e kwuru site n’ọnụ onye amụma, sị: “M ga-asaghe ọnụ m n’ilu, m ga-ekwukwa ihe zoro ezo kemgbe e kere ụwa.”

2. Luk 8:9-10 - Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ihe ilu a pụtara. Ọ sịrị, “Enyewo unu ihe ọmụma nke ihe nzuzo nke alaeze Chineke, ma a na m agwa ndị ọzọ okwu n’ilu, ka ha wee ghara ịhụ ụzọ; ọ bụ ezie na ha na-anụ ihe, ha nwere ike ghara ịghọta.'

Mak 4:11 O we si ha, Ọ bu unu ka enyeworo imara ihe-omimi nke ala-eze Chineke: ma ndi nọ n'èzí, anēme ihe ndia nile n'ilu.

Jizọs na-ekpughe ihe omimi nke ala eze Chineke nye ndị Ọ họọrọ, ma ndị nọ n'èzí, ọ na-ekwu okwu n'ilu.

1. Ihe omimi nke ala eze Chineke: Oku a na-akpọ ndi na-eso uzo Jisos

2. Ihe Ịbụ akụkụ nke Alaeze Chineke Pụtara

1. Matiu 13:10-17 - Jizọs kọwara ilu ndị ahụ

2. 2 Ndị Kọrint 4:3-4 - Pọl na-ekwu maka ihe omimi nke Chineke ekpughere site n'okwukwe

Mak 4:12 ka ha we hu, ghara imata; ma n'ọnunu ka ha gānu, ma ha agaghi-aghọta; ka ewe ghara ichighari ha mb͕e ọ bula, ewe b͕aghara kwa ha nmehie nile ha.

Jizọs na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị na ha nwere ike ịnụ okwu ya ma ghara ịghọta ma ọ bụ gbanwee ma bụrụ ndị a gbaghaara mmehie ha.

1: Okwu Chineke dị ike ma na-agbanwe ndụ

2: Ọ bụghị onye ọ bụla ka a ga-atụgharị

1: Ndị Rom 10:14-17 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2: Jemes 1:22-25 - Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Mak 4:13 Ọ si ha, Ùnu amataghi ilu a? Ùnu gēsi kwa aṅa mara ilu nile?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma hà ghọtara ilu ahụ ma gwa ha ka ha ghọta ilu niile.

1: Chineke na-enye anyị ikike ịghọta ozizi ya ma ọ bụrụ na anyị emeghere ya obi anyị.

2: Anyị ga-adị njikere itinye mgbalị ịghọta eziokwu ime mmụọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibi n'alaeze Chineke.

1 Ndị Kọlọsi 1: 9-10 - N'ihi nke a, site n'ụbọchị anyị nụrụ banyere gị, anyị akwụsịghị ikpe ekpere maka unu na ịrịọ Chineke ka o mejupụta gị n'ọmụma nke uche ya site n'amamihe na nghọta niile nke mmụọ.

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Mk 4:14 Ọgha mkpụrụ na-aghakwa i.

Akụkụ ahụ na-atụle mkpa ọ dị ịgha mkpụrụ okwu Chineke.

1. Okwu Chineke: Ntọala nke Okwukwe Anyị

2. Uru Ịgha mkpụrụ Okwu Chineke

1. Aisaia 55:10-11 - “N'ihi na dika miri-ozuzo na snow nēsi n'elu-igwe nērùda, ha adighi-alọghachi kwa n'ebe ahu, kama nēnye uwa miri, nēme ka ọ pua, pue, nēnye nkpuru nye onye nāgha nkpuru na nri nye onye nēri nri; okwum gābu nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, kama ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gāga kwa n'ihe M'zitere ya.

2. Jemes 1:21-22 - “Ya mere, wepụ ihe ruru unyi niile na ajọ omume juru ebe niile, werekwa nwayọọ nara okwu ahụ a kụrụ n'ala, nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi unu. Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.”

Mak 4:15 Ma ndia bu ndi di n'akuku uzọ, ebe anāgha okwu ahu; ma mgbe ha nụrụ, Setan na-abịa ngwa ngwa ma wepụ okwu ahụ nke a ghara n’ime obi ha.

A na-aghakwa Okwu Chineke n’obi ndị na-anụ ya, ma Ekwensu bịara ngwa ngwa wepụ ya.

1. Ike nke Okwu Chineke: Iguzosi Ike Imegide Onye Iro

2. Iguzogide Mwakpo Ekwensu n’Obi Anyị

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Ndị Efesọs 6: 10-11 - "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu."

MAK 4:16 Ma ndia bu kwa ndi anāgha n'ala nkume; ndi, mb͕e ha nuru okwu ahu, ngwa ngwa were ọṅù nara ya;

Ilu Jizọs gbasara ndị ji obi ụtọ nata Okwu Chineke.

1. "Jiri Obi Ụtọ Nara Okwu Chineke"

2. "Ọṅụ nke Ịnụ na Ịnara Okwu Chineke"

1. Luk 8:13 - "Ndị nọ n'elu nkume ahụ bụ ndị ji ọṅụ nata okwu ahụ mgbe ha nụrụ ya, ma ha enweghị mgbọrọgwụ; ha kwere nwa oge, ma n'oge ule ha na-ada."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

Mak 4:17 Ma ha enweghị mgbọrọgwụ n'ime onwe ha, ka ha na-adịkwa naanị ruo nwa oge: emesịa, mgbe mkpagbu ma ọ bụ mkpagbu bilitere n'ihi okwu ahụ, ngwa ngwa a na-akpasu ha iwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu ndị na-enweghị okwukwe siri ike ga-esi dị mfe iwe ma daa mbà mgbe ha chere mkpagbu ma ọ bụ mkpagbu chere okwu Chineke ihu.

1: Iguzosi ike n'ihe n'ihu nhụsianya

2: Ngọzi nke nnọgidesi ike

Jemes 1:12 - Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-eguzosi ike n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ ga-anwale ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa.

2: Matiu 5: 10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n’ụgha n’ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

Mak 4:18 Ma ndia bu ndi aghaworo n'etiti ogwu; dị ka ịnụ okwu,

Amaokwu a na-ekwu maka ndị na-anụ Okwu Chineke, ma a naghị ekwe ka ọ gbanye mgbọrọgwụ n'ime obi ha n'ihi ihe ndọpụ uche nke ụwa.

1. Ekwela ka ụwa dọpụ uche gị n’okwu Chineke

2. Ekwela ka ogwu nke uwa rapu okwu Chineke

1. 1 Jọn 2:15-17-Ahụla ụwa n'anya, kama were obi gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Abụ Ọma 119:11 – Ekpuchiwo m okwu gị n’ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị.

MAK 4:19 Ma ncheb͕u nke uwa nka, na aghughọ nke àkù, na ọchichọ nke ihe ọzọ ibàbata, kpab͕ue okwu ahu, ma ọ we ghara ibu nkpuru.

Aghụghọ nke akụ̀ na ụba na nchegbu nke ụwa pụrụ ịkpagbu Okwu Chineke, mee ka ọ ghara ịmị mkpụrụ.

1. Otu esi ezere Aghụghọ nke Akụ na ụba na nlekọta ụwa

2. Ihe ize ndụ dị n'ikwe ka ọchịchọ nke ụwa jupụta n'okwu Chineke

1. Matiu 6:33, “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.”

2. Eklisiastis 5:10, “Onye hụrụ ego n'anya, ego agaghị eju ya afọ; nka bu kwa ihe-efu.

Mak 4:20 Ma ndia bu ndi aghaworo n'ezi ala; ndị dị ka ndị nụrụ okwu ahụ ma nara ya, na-amị mkpụrụ, ụfọdụ okpukpu iri atọ, ndị ọzọ iri isii, ndị ọzọ otu narị.

Ndị na-anụ ma na-anabata Okwu Chineke ga-amị mkpụrụ na ndụ ha.

1: Ịnabata Okwu Chineke ga-ewetara gị ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

2: Okwu Chineke ga-amịpụta mkpụrụ n'ụba na ndụ gị.

1: 1 Ndị Kọrint 3:6-9 - M kụrụ mkpụrụ, Apọlọs gbara mmiri; ma Chineke mere ka ọ ba uba.

2: Jemes 1:21 - Ya mere, kewapụ iru-uyi nile na ihe-nzuzu nke ihe-efu nile, were kwa nwa-nwayọ nara okwu ahu akukọbaworo, nke puru izọputa nkpuru-obi-unu.

Mak 4:21 O we si ha, Àna-ebute oriọna ka ewe dọba ya n'okpuru ite, ma-ọbu n'okpuru ihe-ndina? ma ghara itokwasi n'elu ihe-idọba-oriọna?

Jizọs jụrụ ndị na-ege ya ntị ma ò ziri ezi izonye kandụl n’okpuru obere ite ma ọ bụ ihe ndina kama ịtụnye ya n’elu ihe ndọba oriọna.

1. Na-amụba Ọchịchịrị: Ihe Ilu Kandụl Jizọs Pụtara

2. Mmehie nke izobe eziokwu Chineke

1. Matiu 5:14-16 - “Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo ewuru n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma tinye ya n'okpuru efere. Kama ha dọba ya n'elu ihe-ndọkwasi-ya, nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto.”

2. Ndị Efesọs 5:8-13 - “N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Dinu ndu dika umu nke ìhè (n'ihi na nkpuru nke Ìhè ahu nādi n'idi-nma nile na ezi omume na ezi-okwu nile) we mata ihe nātọ Jehova utọ. Ọ dịghị ihe jikọrọ ya na omume nke ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ, kama kpughee ha. Ọ bụ ihe ihere ọbụna ikwu ihe ndị na-enupụ isi na-eme na nzuzo. Ma ihe ọ bụla nke ìhè ahụ kpughepụrụ na-apụta ìhè—ihe ọ bụla a na-amụnyekwa na-aghọ ìhè.”

Mak 4:22 N'ihi na ọ dighi ihe ezoro ezo, nke anāgaghi-ekpughe; ọ dighi kwa ihe ezoro ezo, ma-ọbughi na ọ gābia n'èzí.

Akụkụ ahụ na-emesi ike na ọ dịghị ihe zoro ezo na ihe niile ga-amata.

1. Ike nke nghọta

2. Ibi ndụ mepere emepe

1. Luk 8:17 - "N'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla zoro ezo nke na-agaghị apụta ìhè, ma ọ bụ ihe nzuzo ọ bụla nke na-agaghị ama na-apụta ìhè."

2. Ilu 28:13 - "Onye na-ezobe ajọ omume ya agaghị aga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ma na-ahapụ ha ga-enwe ọmịiko."

Mk 4:23 Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ.

Amaokwu a bụ ọkpụkpọ oku ka ndị na-ege ntị gee ntị n'okwu Jizọs.

1. Ige Jizọs ntị: Otu esi anụ ma gee ntị n'ozizi Ya

2. Ike nke Okwu Jizọs: Lezienụ anya n'ihe Ọ na-ekwu

1. Ilu 2:1-5 – Nwam, ọ buru na i nara okwum nile, we zobe ihe nile M'nyere n'iwu n'aka-gi, me ka nti-gi ṅa nti n'amam-ihe, me kwa ka obi-gi chigharia uche; e, ọ buru na i kpọkue uche, we welie olu-gi elu inwe nghọta, Ọ buru na ichọ ya dika ọla-ọcha, we chọ ya dika àkù zoro ezo, i gāghọ kwa egwu Jehova, we chọta ọmuma-ihe nke Chineke.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

Mak 4:24 Ọ we si ha, Lezienu anya ihe unu nānu: ọtùtù ọ bula unu ji tù, agēji tùa unu: ọzọ, bú ndi nānu ka agēnye kari unu.

Chineke chọrọ ka anyị bụrụ ndị na-ege ntị nke ọma, ọ ga-akwụkwa anyị ụgwọ maka ya.

1. "Ige Okwu Chineke: Ụgwọ Ọrụ na Ngọzi"

2. "Ụkpụrụ nke Okwukwe Gị: Ihe Ị Na-anata"

1. Jemes 1:19-21 - "Ụmụnne m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla bụrụ onye ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ: n'ihi na ọnụma mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke. nzuzu, werekwa nwayọọ nara okwu ahụ a nyanyere, nke pụrụ ịzọpụta mkpụrụ obi unu.”

2. Ilu 1:5-7 - "Onye maara ihe ga-anụ ihe, ọ ga-amụbakwa mmụta, onye nghọta ga-enwetakwa ndụmọdụ amamihe dị na ya: ịghọta ilu na nkọwa, okwu ndị maara ihe na ọchịchịrị ha. nmalite ihe-ọmuma ka egwu Jehova bu: Ma ndi-nzuzu nāju amam-ihe na idọ-aka-na-nti.

Mak 4:25 N'ihi na onye nwere, onye ahu ka agēnye: ma onye nēnweghi, ọbuná ihe o nwere ka agānapu ya.

Onye nwere ka a ga-enye karịa, ma ndị na-enweghị ihe a ga-anapụ ọbụna ihe ha nwere.

1: Anyị kwesịrị inwe ekele maka ihe anyị nwere ma jiri ya mee ihe nke ọma, n'ihi na enwere ike ịnapụ anyị ya mgbe ọ bụla.

2: Anyị kwesịrị iji ngọzi anyị na-enyere ndị nọ anyị nso aka.

Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

2: Ekliziastis 11:1 - Tukwasi nri-gi n'elu miri: n'ihi na mb͕e ọtutu ubọchi gasiri i gāchọta ya ọzọ.

Mak 4:26 O we si, Otú a ka ala-eze Chineke di, ọ di ka agāsi na ọ nātu nkpuru n'ala;

Ala-eze Chineke dị ka nwoke na-agha mkpụrụ n’ala.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’ọrụ nke ịgha mkpụrụ

2. Ọṅụ nke itinye ego n'ime Alaeze Chineke

1. 2 Ndị Kọrint 9:10-11 - “Ugbu a, onye na-enye onye na-agha mkpụrụ na nri maka nri ga-enyekwara gị mkpụrụ akụ mkpụrụ, meekwa ka owuwe ihe ubi nke ezi omume gị sa mbara. A ga-eme ka unu baa ọgaranya n’ụzọ ọ bụla, ka unu wee na-emesapụ aka n’oge ọ bụla, sitekwa n’aka anyị ka mmesapụ aka unu ga-esi na-enye Chineke ekele.”

2. Aisaia 55:10-11 - “Dị ka mmiri ozuzo na snow si n'eluigwe na-agbada, ha adịghịkwa alaghachikwute ya n'emeghị ka ụwa ṅụọ mmiri ma mee ka ọ puo ma maa ifuru, nke mere na ọ na-amịpụta mkpụrụ nye onye na-agha mkpụrụ, na nri maka onye na-agha mkpụrụ. + onye na-eri ihe, otú ahụ ka okwu m nke si n’ọnụ m pụta dị: Ọ gaghị alaghachikwute m n’efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, meekwa ihe m zitere ya.”

Mak 4:27 ma ọ ga-arahụ ụra, bilie abalị na ehihie, ma mkpụrụ ahụ ga-epulite, tolite, ọ maghị otú e si eme ya.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi uto nke okwu Chineke na otú a na-adịghị aghọtacha ya mgbe nile.

1. Ike nke Okwu Chineke: Inyocha Uto nke Okwu Chineke

2. Ikpughe Ihe omimi nke Okwu Chineke: Nnyocha nke ilu Ọgha mkpụrụ.

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Abụ Ọma 19:7-8 - Iwu Jehova zuru okè, na-atụgharị mkpụrụ obi: àmà nke Jehova na-ekwesị ntụkwasị obi, na-eme ka ndị na-enweghị uche mara ihe. Ukpuru nile nke Jehova ziri ezi, nēme ka obi ṅuria: ihe Jehova nyere n'iwu di ọcha, nēnye anya abua ìhè.

Mak 4:28 N'ihi na ala na-amị mkpụrụ n'onwe ya; mbụ agụba, emesia nti, emesia ọka zuru oke na nti.

Ala na-amị mkpụrụ sitere na ya; malite na agụba, e mesịa ntị, na n'ikpeazụ ọka zuru ezu.

1. Ike Uto: Otu ndidi na ntachi obi si enweta mmezu

2. Ụgwọ Ọrụ nke Okwukwe: Irite uru dị n'ịtụkwasị Chineke obi

1. Jemes 5:7-8 - Ya mere, ụmụnna m, nwee ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Le ka onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, nēnwe ntachi-obi bayere ya, rue mb͕e ọ nānara miri-ozuzo nke-isi na nke mb͕e mbu. Gị onwe gị kwa, nwee ndidi. Mee ka obi unu guzosie ike, n’ihi na ọbịbịa nke Onye-nwe dị nso.

2. Ndị Galetia 6:7-9 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; N'ihi na onye nāgha nkpuru nye anu-aru-ya gēsite n'anu-aru-ya weta nbibi: ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi. Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n’ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

MAK 4:29 Ma mb͕e ọ putara nkpuru-ya, ngwa ngwa ọ nētiye mma-iwe-ihe-ubi, n'ihi na owuwe-ihe-ubi abiawo.

Owuwe ihe ubi dị ebe a, a ga-achịkọtakwa ya ozugbo.

1: Echela ikwusa ozi ọma, ugbu a bụ oge ịmị mkpụrụ.

2: Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-arụsi ọrụ ike na ozi Ya, ka anyị na-ewe ihe ubi nke mkpụrụ obi.

1: Matiu 9:37-38 Ya mere Ọ si ndi nēso uzọ-Ya, Owuwe-ihe-ubi riri nne n'ezie, ma ndi-ọlu di ole-na-ole; Ya mere, nāriọnu Onye-nwe owuwe-ihe-ubi, ka O zipu ndi-ọlu ba n'owuwe-ihe-ubi-Ya.

2: Jọn 4:35-38 Ùnu asighi, Ọnwa anọ fọduru, owuwe-ihe-ubi ewe bia? le, asim unu, welie anya-unu elu, le kwa ubi nile; n'ihi na ha achawo ihe-ubi ub͕u a. Ma onye nēwe ihe-ubi nānara ugwọ-ọlu, nāchikọta kwa nkpuru nye ndu ebighi-ebi: ka ma onye nāgha nkpuru na onye nēwe ihe ubi we ṅuria ọṅu n'otù.

MAK 4:30 Ọ si, Gini ka ayi gēji tuyere ala-eze Chineke? Ma-ọbu gini ka ayi gēji tuyere ya?

Jizọs jụrụ ajụjụ banyere Alaeze Chineke, na-ajụ otú e nwere ike isi jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ.

1. Ajụjụ Jizọs: Gịnị Ka Anyị Ga-amụta Banyere Alaeze Chineke?

2. Inyocha ihe omimi nke ala eze Chineke

1. Luk 17:20-21 - "N'otu oge, mgbe ndị Farisii jụrụ Jizọs mgbe alaeze Chineke ga-abịa, Jizọs zara, sị, 'Alaeze Chineke esiteghị na ị na-eleru anya nke ọma, ma ọ bụ ndị mmadụ agaghị asị, 'Lee ya. bụ,’ ma ọ bụ ‘N’ebe ahụ,’ n’ihi na alaeze Chineke dị n’ime unu.”

2. Jọn 18:36 - "Jizọs sịrị, 'Alaeze m abụghị nke ụwa a. Ọ bụrụ na ọ bụ, ndị ohu m ga-alụ ọgụ ka ndị ndú ndị Juu jide m. Ma ugbu a alaeze m si n'ebe ọzọ."

Mak 4:31 Ọ dị ka mkpụrụ osisi mọstad, nke dị ntakịrị karịa mkpụrụ osisi niile dị n'ụwa mgbe a kụrụ ya n'ala.

Jizọs ji Alaeze Chineke tụnyere mkpụrụ mọstad, bụ́ nke kasị nta n'ime mkpụrụ niile.

1. "Mgbe Mkpụrụ Mọstad Na-eto: Nnyocha nke Okwukwe"

2. “Ike nke Mkpụrụ Mọstad: Ịkpọsa Alaeze Chineke”

1. Jeremaia 17:7-8 - "Ma onye ihe nāgara nke-ọma nādiri onye nātukwasi Jehova obi, onye-ntukwasi-obi-Ya di: ha gādi ka osisi akuworo n'akuku miri nke nēsesa mgbọrọgwụ-ya n'akuku iyi, ọ dighi-atu egwu. mgbe okpomọkụ na-abịa, akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n'afọ nke oké ọkọchị, ọ dịghịkwa amị mkpụrụ.

2. Matiu 17:20 - “Ọ zara sị, “N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

Mak 4:32 Ma mb͕e anāgha ya, o nētó, we di uku kari ihe-ọkukú nile, b͕a kwa alaka uku; ka anu-ufe nke elu-igwe we nọdu n'okpuru ndò-ya.

Ilu banyere mkpụrụ mọstad na-egosi ike okwukwe na otú ọ pụrụ isi too ibu karịa ihe niile.

1. Ike nke Okwukwe: Otú Ọ Pụrụ Isi too ma mee mmetụta

2. Mkpụrụ Mọstad: Ihe mmụta n'okwukwe na nnọgidesi ike

1. Matiu 13:31-32 “Ọ tụkwara ilu ọzọ n’ihu ha, sị, “Alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad nke mmadụ weere kụọ n’ubi ya. Ọ bụ nke kasị nta n’ime mkpụrụ niile, ma mgbe o tolitere, ọ na-ebu ibu karịa ihe ọkụkụ niile a kụrụ n’ubi wee ghọọ osisi, nke mere na anụ ufe nke eluigwe na-abịa wuo akwụ́ n’alaka ya.”

2. Luk 17:6 “Onyenwe anyị wee sị: “Ọ bụrụ na unu enwee okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu pụrụ ịsị osisi mulberry a, ‘Wepụ ya, kụọkwa ya n’oké osimiri, ọ ga-eruberekwa gị isi.

MAK 4:33 O were kwa ọtutu ilu di otú a gwa ha okwu ahu, mb͕e ha nwere ike inu ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ọtụtụ ihe atụ otú ha nwere ike ịghọta.

1. Ike nke akụkọ na nkuzi na mmụta

2. Ịghọta ike ilu Jizọs nwere

1. Luk 8:4-15 – Ilu nke Ọgha mkpụrụ

2. Matiu 13: 3-23 - Ilu nke Ọgha mkpụrụ na Mkpụrụ

Mak 4:34 Ma Ọ gwaghị ha okwu n’atụghị ilu: ma mgbe naanị ha nọ, ọ kọwara ndị na-eso ụzọ ya ihe niile.

Jizọs ji ilu kọwaara ndị mmadụ eziokwu ime mmụọ.

1: Ilu bụ ngwa ọrụ siri ike iji kọwaa echiche siri ike n'ụzọ dị mfe nghọta.

2: Kwere na Jizọs na nkuzi ya, Ọ ga-akọwara gị eziokwu ime mmụọ.

1 Jọn 14:26 - “Ma onye na-akwado, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n’aha m ga-akụziri unu ihe niile, chetakwa unu ihe niile m gwara unu.”

2: Luk 10:27 - “Ọ zara, sị, 'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya'; na, “Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”'”

MAK 4:35 Ma n'ubọchi ahu, mb͕e o ruru anyasi, Ọ si ha, Ka ayi gabiga n'ofè ọzọ.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gafee n’akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ.

1: Oku Jisos ka Iso Ya – obuna mgbe ayi amagh ebe O nwere ike ibu ayi, ayi nwere ike tukwasi obi na uzo Ya bu uzo kachasi mma.

2: Atụla egwu - ọkpụkpọ òkù Jizọs na-akpọ ịgafe ọdọ ahụ bụ ihe ncheta na Ọ nọnyeere anyị, anyị kwesịkwara inwe okwukwe na Ọ ga-echebe anyị, n'agbanyeghị ihe ize ndụ.

1: Matiu 8: 18-27 - Jizọs mere ka oké ifufe dị jụụ, na-egosipụta ike ya na ikike ya ọbụna n'elu ihe ndị e kere eke.

2: Jọn 6: 16-21 - Jizọs jere ije n'elu mmiri, na-egosi ndị na-eso ụzọ ya na ya bụ onye nwe ihe nile.

MAK 4:36 Ma mb͕e ha zipuru ìgwè madu ahu, ha we kuru Ya dika Ọ nọ n'ub͕ọ. Ma ub͕ọ ntà ọzọ di kwa n'aka-ya.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ji ụgbọ mmiri gafee ọdọ mmiri ahụ mgbe ọ gwachara ìgwè mmadụ okwu.

1. Ihe nlereanya Jizọs nke iwepụta oge zuru ike n'ime ndụ ndị na-ekwo ekwo.

2. Mkpa ọ dị inwe obodo na-akwado.

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. Ọrụ 2: 42-47 - "Ha wee tinye onwe ha n'ozizi ndịozi na nnwekọ, n'inyawa achịcha na ekpere. Egwu we dakwasi nkpuru-obi ọ bula, ewe me kwa ọtutu ihe-ebube na ihe-iriba-ama site n'aka ndi-ozi. Ma ndi nile kwere ekwe nọkọrọ, nwekọrọ ihe nile. Ha na-erekwa ihe onwunwe ha na ihe onwunwe ha ma na-ekesa ihe ha nwetara n'aka mmadụ nile, dị ka mkpa onye ọ bụla nwere. Ma kwa-ubọchi, ha nējekọ n'ulo uku Chineke nārikọ ob͕e achicha n'ulo-ha, ha were kwa ọṅù na obi-utọ nānara nri-ha, nēto Chineke, nēnwe kwa amara n'iru madu nile. Jehova na-atụkwasịkwara ndị a na-azọpụta n’ọnụ ọgụgụ ha kwa ụbọchị.”

Mak 4:37 Oké ifufe ahụ wee malite, ebili mmiri wee malite ife n’ụgbọ ahụ, nke mere na mmiri juru n’ụgbọ ahụ.

Oké ifufe bilitere, na-ejupụta n'ụgbọ mmiri na ebili mmiri.

1. Ịchọta Ike n'ime Ofufe nke Ndụ

2. Ịtụkwasị Chineke obi n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 107:23-24 - "Ndị na-agbada n'oké osimiri n'ụgbọ mmiri, ndị na-azụ ahịa n'oké mmiri; Ndia nāhu ọlu nile nke Jehova, na oké ọlu-Ya nile n'ebe miri emi.

2. Matiu 8: 23-27 - "Mgbe ọ banyere n'ụgbọ mmiri, ndị na-eso ụzọ ya sooro ya. Ma, le, oké ifufe nēfe n'oké osimiri, nke mere na ebili-miri nēkpuchi ub͕ọ: ma ọ nāraru ura. Ndi nēso uzọ-Ya we biakute Ya, kpọte Ya, si, Onye-nwe-ayi, zọputa ayi: ayi nāla n'iyì. O we si ha, Gini mere unu nātu egwu, unu ndi okwukwe ntà? O we bilie, bara ifufe na oké osimiri nba; ma enwere udo di uku. Ma ibobo juru ndikom ahu anya, si, Òle madu ka nka bu, na ọbuná ifufe na oké osimiri nāṅa Ya nti?

MAK 4:38 Ma Ọ nọ n'azu ub͕ọ, nāraru ura n'elu ohiri isi: ha we kpọte ya, si ya, Onye-ozizí, ọ̀ dighi-ama gi na ayi nāla n'iyì?

Jizọs mere ka oké ifufe ahụ dajụọ ma nwaa okwukwe ndị na-eso ụzọ ya ule.

1. Jizọs na-achịkwa oké ifufe mgbe niile: Na-atụkwasị ya obi n'oge nsogbu

2. Nwee okwukwe na obi ike n'ihu egwu

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Matiu 6:25-34 – Nkuzi Jisos banyere echegbula ma obu ichegbu onwe ya.

MAK 4:39 O we bilie bara ifufe nba, si oké osimiri, Udo, du du. Ifufe we kwusi, udo we di uku.

Jizọs nwere ikike ime ka oké ifufe ahụ dajụọ.

1: Jisus bu udo ayi n’etiti oke ifufe nke ndu.

2: Jisos nwere ike ime ka ifufe ogbaaghara we me ka obi dajụọ na zuru ike.

1: Aisaia 26:3 I gēdebe kwa n'udo zuru okè ndi obi-ha nēguzosi ike, n'ihi na ha nātukwasi Gi obi.

2: Abụ Ọma 46:10 - Dua du, mara na Mu onwem bu Chineke; A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa.

MAK 4:40 Ọ si ha, Gini mere unu nātu egwu otú a? gini mere unu enweghi okwukwe?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe mere ụjọ ji tụọ ha, na-ajụkwa ihe mere na ha enweghị okwukwe.

1. Ịtụkwasị Chineke obi: Iji Okwukwe Na-emeri Ụjọ

2. Atụla Egwu: Ịmụta Ime Okwukwe Anyị

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

MAK 4:41 Ha we tua egwu nke-uku, we sirita onwe-ha, Òle madu bu nka, na ọbuná ifufe na oké osimiri nāṅa Ya nti?

Idem ama akpa mme mbet Jesus aban̄a odudu esie ke ofụm ye inyan̄, ẹnyụn̄ ẹbak enye.

1. Jizọs: Onyenwe anyị na Nna-ukwu anyị

2. Ike na ikike nke Jisus

1. Matiu 8:26-27 – Jizọs baara ifufe mba wee sị ebili mmiri, “Udo! Dịrị jụụ!” Mgbe ahụ, ifufe wee daa, ọ dịkwa jụụ kpamkpam.

2. Abụ Ọma 89:8 - Jehova Chineke nke pụrụ ime ihe nile, ònye dị ka gị? Ị dị ike, Jehova, na ikwesị ntụkwasị obi gị gbara gị gburugburu.

Mak 5 na-akọ banyere ọrụ ebube atọ dị ịrịba ama Jizọs rụrụ: ọgwụgwọ nke otu nwoke mmụọ ọjọọ ji, gwọọ otu nwanyị na-agba ọbara na-adịghị ala ala, na ịkpọlite ada Jeirọs n’ọnwụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya rutere n'ógbè Gerasene. N’ebe a, ha zutere otu nwoke mmụọ na-adịghị ọcha bi n’ime ili nke a na-apụghị ijide ọbụna agbụ ígwè. Mgbe Jizọs nyere iwu ka mmụọ pụta mmadụ, ọ na-ekpughe onwe ya ịbụ "Legion" n'ihi na ọ bụ ọtụtụ. Ndị mmụọ ọjọọ ahụ rịọrọ Jizọs ka o ziga ha n’otu ìgwè ezì dị nso kama izipụ ha n’ebe ahụ. O nyere ha ikike wee banye n’ezi na-eme ka ihe dị ka puku ezì abụọ na-agbada n’ebe dị n’ebe dị elu n’ime ọdọ mmiri rikpuru (Mak 5:1-13). Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ na-agba ọsọ kọrọ ihe mere n’obodo ndị mmadụ bịa hụ ihe merenụ hụrụ nwoke nke nọbu n’ebe ahụ yi uwe kwesịrị ekwesị na-arịọ Jizọs ka ọ pụọ n’ógbè ha (Mak 5:14-20).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ọ gafesịrị n'osimiri ọdọ mmiri ìgwè mmadụ gbakọtara gburugburu Ya ka Jeirọs, otu ndị ndú ụlọ nzukọ bịara daa n'ụkwụ Ya na-arịọsi ya arịrịọ ike na ọ na-ekwu na nwa ya nwanyị nta na-anwụ anwụ na-arịọ ya ka o bikwasị ya aka ka e wee gwọọ ya na ndụ (Mak 5:21-21). 24). Ka ha na-aga, nnukwu ìgwè mmadụ sochiri ya, n'etiti ha, otu nwanyị na-agba ọbara afọ iri na abụọ, nwere ndị dọkịta, kama ọ na-akawanye mma, nụrụ na Jizọs bịara n'azụ ìgwè mmadụ metụrụ uwe ya aka n'ihi na o chere "Ọ bụrụ na m metụ uwe ya aka. Aga m agwọ." Ngwa ngwa ọbara na-akwụsị na-ahụ ahụ ya a tọhapụrụ ya na-ata ahụhụ. Ebe ọ matara na ike apụọla, ọ tụgharịrị wee jụọ ìgwè mmadụ jụrụ onye metụrụ uwe aka, ndị na-eso ụzọ ya sị, hụ ka ndị mmadụ na-agbakọta megide gị ma jụọ, 'Ònye metụrụ m aka?' Ma, ọ nọ na-elegharị anya, hụ ka e mere ya mgbe ahụ nwanyị maara ihe mere na ọ bịara daa n'ụkwụ na-ama jijiji gwa ya eziokwu dum na-asị ya: "Nwa nwanyị okwukwe gị agwọwo gị, laa udo n'ahụhụ gị." (Mak 5:25-34).

Paragraf nke atọ: Mgbe ha ka na-ekwu okwu ụfọdụ ndị si n'ụlọ Jairọs ụlọ nzukọ na-abịa na-asị "Nwa gị nwaanyị anwụọla gịnị mere na-enye onye nkụzi nsogbu ọzọ?" N’ileghara ihe ha kwuru Jizọs anya, ọ gwara Jeirọs, atụla ụjọ, kwere ekwe ekweghị ka onye ọ bụla soro ya ma e wezụga Pita Jems Jọn nwanne Jems mgbe ha rutere n’ụlọ, ha hụrụ ọgba aghara ka ndị mmadụ na-akwa ákwá n’olu dara ụda na-ekwu na nwatakịrị anwụghị anwụ ma na-arahụ ụra na-achị ọchị mgbe ọ chụpụsịrị mmadụ niile na-achị ọchị. nna nne na-eso ụzọ ya na ya na-aga ebe nwa na-ewere ya site n'aka na-ekwu na ya "Talitha koum!" nke pụtara "Obere nwa agbọghọ asị m gị bilie!" Ngwa ngwa nwa agbọghọ guzoro na-ejegharị gburugburu mgbe ọ dị afọ iri na abụọ nke a tụrụ nnọọ n'anya ha nyere iwu siri ike ka onye ọ bụla ghara ịma banyere nke a, nyenụ nri (Mak 5:35-43). Ọrụ ebube ndị a na-egosipụtakwa ikike Kraịst n'ebe anụ ahụ dị n'ime mmụọ gụnyere ọnwụ n'onwe ya.

MAK 5:1 Ha we gabiga n'ofè ọzọ nke oké osimiri, rue ala ndi Gedar.

Ndị mmadụ gafere oké osimiri gaa n’obodo ndị Gadara.

1. Ka Anyị Gafee: Njem nke Okwukwe

2. Imeri ihe mgbochi iji rute ebe anyị na-aga

1. Ndị Hibru 11:1 "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Filipaị 3:13-14 "Ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, agụghị m onwe m ruo ugbu a na m ejidebeghị ya. Ma otu ihe ka m na-eme: N'ichefu ihe dị n'azụ na ịgbagidesi ike n'ihe dị n'ihu, m na-aga n'ihu n'ime ihe mgbaru ọsọ ahụ. nweta ihe mgbata n’ọsọ nke Chineke kpọrọ m n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs.”

MAK 5:2 Ma mb͕e o siri n'ub͕ọ puta, ngwa ngwa otù nwoke nke nwere mọ nādighi ọcha siri n'ílì zute ya.

Nwoke ahụ mmụọ na-adịghị ọcha ji zutere Jizọs ka ọ na-apụ n’ụgbọ mmiri ahụ.

1: Irube isi n’uche Chineke: Akụkọ banyere Jizọs na nwoke ahụ e ji achị

2: Ọnwụnwa: Jizọs na Mmụọ na-adịghị ọcha

1: Ndị Efesọs 4:27 - “Enyekwala ekwensu ihe mgbakwasị ụkwụ”

2: Matiu 4: 1-11 - “Mmụọ Nsọ duuru Jizọs banye n'ala ịkpa ka ekwensu nwaa ya.

Mak 5:3 Onye bi n'ime ílì; ọ dighi kwa onye ọ bula puru ab͕u ya, e-è, ọ bughi n'agbụ ígwè;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a owo emi okodụn̄de ke udi, ndien owo ikekemeke ndimụm n̄kpọkọbi.

1. Ike Mmụọ: Mụta ka ike nke Mmụọ Nsọ ga-esi merie ihe mgbochi niile.

2. Imeri Mkpọrọ: Ihe mmụta banyere otu a ga-esi napụta onwe gị n'agbụ nke mmehie.

1. Ọrụ Ndịozi 10:38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ;

2. 2 Ndị Kọrint 5:17 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ochie ihe agabigawo; le, ihe nile aghọwo ọhụrụ."

MAK 5:4 N'ihi na ewerewo ihe-ọb͕u na nkpọrọ ke ya ab͕u ọtutu, na ọ nādọji kwa iyab͕a nile, tijisi-kwa-ra ab͕u nile: ọ dighi kwa onye ọ bula puru imezu ya.

Onye mmụọ ọjọọ Gadarene enweghị ike ịchịkwa ya, ọ nweghị onye nwere ike ime ya ka ọ gbajie agbụ na agbụ.

1. Ike Jizọs nwere ịgbaji agbụ nke ịbụ ohu

2. Ụdị mmehie a na-apụghị ịchịkwa

1. Ndị Rom 6: 6-14 - A napụtara anyị n'agbụ nke mmehie site n'ike Jizọs.

2. Jọn 8:34-36 – Jizọs kwuru na onye ọ bụla nke na-eme mmehie bụ ohu mmehie

MAK 5:5 Ma mb͕e nile, abali na ehihie, Ọ nānọ n'ugwu na n'ílì, nēti kwa nkpu, nēb͕u kwa onwe-ya na nkume.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu nwoke nke na-anọkarị n'ugwu na n'ili, na-akwa ákwá ma na-emerụ onwe ya ahụ site na nkume.

1. Agha N'ime: Ịghọta mgba nke imerụ onwe onye

2. Imeri Ọchịchịrị: Ịchọta Olileanya n'etiti Mgbu

1. Matiu 11:28 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2. Abụ Ọma 34:18 - “Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.”

MAK 5:6 Ma mb͕e ọ huru Jisus n'ebe di anya, ọ b͕a ọsọ, kpọ isi ala nye Ya.

Ụjọ tụrụ nwoke ahụ mgbe ọ hụrụ Jizọs, ma ọ gbara ọsọ gakwuru Ya fee Ya.

1: N'iru egwu, nzaghachi mbụ anyị kwesịrị ịbụ ịtụkwasị Chineke obi na ife Ya ofufe.

2: Anyị nwere ike igosi nrara anyị raara onwe anyị nye Chineke site n'ịgbakwuru Ya mgbe egwu juru anyị.

1: Isaiah 12: 2 - "N'ezie Chineke bụ nzọpụta m; m ga-atụkwasị obi, ghara ịtụ egwu.

2: Abụ Ọma 27:1 - “Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m—Ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m—Ònye ka m ga-atụ egwu?”

Mak 5:7 O we were oké olu tie nkpu, si, Gini ka mu na Gi nwekọrọ, Jisus, Ọkpara nke Chineke Nke kachasi ihe nile elu? Eji m Chineke b͕a gi iyi, ka i ghara imekpam aru.

Nwoke ahụ ndị mmụọ ọjọọ ji tikuo Jizọs, na-arịọ ya ihe jikọrọ ya na ya ma na-arịọ Jizọs ka ọ ghara imekpa ya ahụ́.

1. Ike nke Okwukwe: Ihe mmụta sitere n’aka nwoke ahụ otu usuu ndị mmụọ ọjọọ nwere.

2. Mgbe oge ruru ka ịhapụ njikwa na nyefee Chineke n'aka

1. Luk 4: 33-34 "N'ime ụlọ-nzukọ, otu nwoke dịkwa, nke nwere mọ nke ekwensu na-adịghị ọcha, o wee tie n'oké olu, sị, Hapụ anyị; gịnị jikọrọ gị na gị, gị onwe gị. Jisus Onye Nazaret, Ì biara ibibi ayi? Amawom Gi Onye I bu, Onye Nsọ nke Chineke.

2. Ndị Rom 10:13 "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

MAK 5:8 N'ihi na ọ siri ya, Si n'aru nwoke ahu pua, gi mọ nādighi ọcha.

Itien̄wed oro aban̄a nte Jesus ọkọnọde spirit ndek ete ọwọrọ ke owo.

1. Ike nke Jisus Kraịst inye ndị mmụọ ọjọọ iwu

2. Ọrụ Mmụọ Nsọ n'imeri ọchịchọ ọjọọ

1. Ndị Efesọs 6:10-11 - “N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.”

2. Luk 4:36 - “Ibobo juru mmadụ niile anya, ha wee sị ibe ha, 'Gịnị bụ okwu ndị a! O ji ikike na ike na-enye ndị mmụọ na-adịghị ọcha iwu, ha wee pụta!’”

MAK 5:9 Ọ si Ya, Gini bu aha-gi? Ọ we za, si, Aham bu usu-ndi-agha: n'ihi na ayi di ọtutu.

Legion bụ nwoke jupụtara na ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ bụ́ ndị gwara Jizọs okwu.

1: Ike Jizọs dị ike karịa mmụọ ọjọọ ọ bụla, Ọ nwere ike ịnapụta anyị n'ọchịchịrị ọ bụla.

2: Anyị nwere ike inwe olileanya n’ebe Jizọs nọ, n’agbanyeghị otú ọnọdụ anyị nwere ike isi sikwuo ike.

Matiu 4:23-24 - Jisus gara Galili dum, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha nile, nēzisa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile na ọria nile di n'etiti ndi-Ju.

2: Matiu 8:16-17 – N’uhuruchi ahụ, a kpọtara Jizọs ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O ji okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile. Nke a mezuru okwu Jehova site n’ọnụ Aịzaịa onye amụma, onye sịrị, “O were ọrịa anyị wee wepụ ọrịa anyị.”

Mak 5:10 O we riọsie Ya ike ka Ọ ghara izipu ha n'obodo ahu.

Jizọs gosiri nwoke ahụ mmụọ ọjọọ ji ọmịiko n'ihi na ọ hapụghị ndị mmụọ na-adịghị ọcha.

1: Anyị niile nwere ike ịmụta ihe n’ihe atụ Jizọs mere banyere imere ndị mmadụ ebere ma n’ọnọdụ ndị tara akpụ.

2: Jisos nwere obi ihunanya na nghota mgbe nile, negosi ayi ka ayi ga adi ka Ya na ndu nke ayi.

1: Luk 6:36 - "Nwee obi ebere, dị ka Nna unu nwere obi ebere."

2: Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị ọzọ meere unu, na-emekwara ha otu ihe ahụ, n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

MAK 5:11 Ma oké ìgwè ezì di n'akuku ugwu nso nāta nri.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu nnukwu ìgwè ezì ndị nọ n'akụkụ ugwu.

1. Mkpa ọ dị idobe oke na izere ọnwụnwa.

2. Ka ayi soro Jisos tukwasi obi na ndu Ya.

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-agba m ume.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

MAK 5:12 Ndi-mọ ọjọ nile we riọ Ya, si, Ziga ayi nime ezì ahu, ka ayi we ba nime ha.

Jizọs chụpụrụ mmụọ na-adịghị ọcha n’ahụ́ nwoke, wee kwe ka mmụọ nsọ banye n’ìgwè ezì.

1. Ike Jizọs nwere imeri ndị mmụọ ọjọọ

2. Nke Kacha Mma: Mgbe Ime Mkpebi siri ike

1. Matiu 8:28-34 - Jizọs na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ n'ime mmadụ abụọ

2. Luk 9:37-42 - Jizọs na-achụpụ mmụọ ọjọọ n'ahụ nwata nwoke

Mk 5:13 Ngwa ngwa Jisus wee hapụ ha. Ndi-mọ nādighi ọcha we pua, ba nime ndi ezì ahu: ìgwè ehi ahu we b͕a ọsọ n'ebe di nkpọda n'oké osimiri, (ha ra ka nnù ndikom abua na ọgu iri;) ewe kpab͕ue ha n'oké osimiri.

Jizọs nyere ikike ka ndị mmụọ na-adịghị ọcha banye n’ime ezì ahụ, bụ́ ndị gbabara n’oké osimiri, nke kpatara ọnwụ ha.

1. Ike Jizọs: Otú Okwu Ya na Omume Ya Si emetụta Ụwa Gburugburu Anyị

2. Ike nke Okwukwe: Na-eweta Ọrụ ebube Na Ndụ

1. Ọrụ 8: 5-8 - Filip na-ekwusa ozi ọma na ọrụ ebube

2. Matiu 8:28-34 – Jizọs Na-enugharị Oké Ifufe ahụ ma gwọọ ndị mmụọ ọjọọ ji.

MAK 5:14 Ndi nāzù ezì ahu we b͕alaga, kọrọ ya n'obodo ahu na n'ọhia. Ha we pua ihu ihe emereri.

Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ n’ahụ́ otu nwoke, mee ka ndị na-azụrụ anụ ụlọ gbapụ ma kọọ akụkọ ebube ahụ.

1: Jizọs nwere ike ịrụ ọrụ ebube dị ebube, e kwesịghịkwa ilele ike ya anya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịhụ ọrụ ebube Jizọs ma gbasaa ozi ọma nke ịdị ukwuu ya.

ABÙ ỌMA 107:20 O zigara okwu-Ya, me ka aru di ha ike, we naputa ha n'aka nbibi-ha.

Luk 6:19 Ìgwè madu ahu nile we chọ imetu Ya aka: n'ihi na ezi omume si nime Ya puta, me ka aru di ha nile ike.

MAK 5:15 Ha we biakute Jisus, hu onye ahu nke mọ ọjọ ji, nke nwe-kwa-ra usu-ndi-agha ahu ka ọ nọduru ala, yiri uwe, uche-ya zu-kwa-ra okè: ha we tua egwu.

Ọ tụrụ ndị mmadụ n’anya ịhụ nwoke ahụ ekwensu meworo ka ọ nọ ọdụ ugbu a, yikwasị uwe, nweekwa uche ziri ezi.

1. Ike Jizọs nwere iweghachi na gbanwee ndụ

2. Ịtụ egwu Chineke bụ mmalite amamihe

1. Luk 8:26-37, ike Jizọs nwere iweghachi na ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ

2. Ilu 9:10, ịtụ egwu Jehova bụ mmalite amamihe

MAK 5:16 Ndi huru ya we kọrọ ha otú o mere onye ahu mọ ọjọ ji, na kwa okwu bayere ezì.

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a nte ke mme owo oro ẹkekụtde nte Jesus ọkọkọkde owo emi demon anam owo udọn̄ọ ẹma ẹtịn̄ se iketịbede, esịnede nte ke n̄ko ama otụk otu erọn̄ oro.

1. “A pụghị Ịkwụsị Ike Chineke”

2. “Ebere Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi”

1. Abụ Ọma 115:3 - "Chineke anyị nọ n'eluigwe, ọ na-eme ihe ọ bụla masịrị Ya."

2. Luk 6:36 - "Na-eme ebere, dị ka Nna unu nwere obi ebere."

Mak 5:17 Ha wee malite ịrịọ ya ka o si nʼókè ala ha pụọ.

Ndị Geraseni gwara Jizọs ka ọ pụọ n’ógbè ha.

1. Jizọs ji obi umeala nakwere ihe ndị Gerasena na-achị, na-egosi mkpa nkwanye ùgwù na ịdị umeala n'obi dị.

2. N'agbanyeghị mmegide, Jizọs nọgidere na-ekwusa ozi ịhụnanya na nnabata ya.

1. Matiu 10:14 - Ma onye ọ bụla nke na-anabataghị unu, ma ọ bụ anụghị okwu unu, mgbe unu si n'ụlọ ahụ ma ọ bụ n'obodo ahụ pụọ, tichapụ ájá nke ụkwụ unu.

2. Matiu 6:14–15 – N'ihi na ọ buru na unu ab͕aghara madu ndahie-ha, Nna-unu nke elu-igwe gāb͕aghara kwa unu: ma ọ buru na unu ab͕agharaghi madu ndahie-ha, Nna-unu agaghi-ab͕aghara kwa unu ndahie-unu.

MAK 5:18 Ma mb͕e ọ batara n'ub͕ọ, onye ahu mọ ọjọ ji kpere ya ka ya na ya nọyere.

Nwoke ahụ ekwensu ji rịọ ka ya na Jizọs nọrọ mgbe a gwọrọ ya.

1. Ike Jizọs nwere ịgbanwe ndụ

2. Mkpa Jizọs na-achọsi ike

1. Abụ Ọma 34:4-5 “Achọrọ m Jehova, Ọ zakwara m, napụtakwa m n'ụjọ m niile. Ndị na-ele ya anya na-enwu gbaa, ihu ha agaghịkwa eme ihere ma ọlị.”

2. Ọrụ 10:38 “Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu, n’ihi na Chineke nọnyeere ya.”

MAK 5:19 Ma Jisus ekweghi ya, kama ọ si ya, La n'ulo-gi, jekuru ndi-eyì-gi, kọrọ ha ihe uku Onye-nwe-ayi mewooro gi, na O nwe-kwa-ra obi-ebere n'aru gi.

Jizọs gwara otu nwoke ka ọ gaa kọọrọ ndị enyi ya ihe ọma Jehova meere ya nakwa otú o si gosi ọmịiko.

1. Ebere Chineke na Ịhụnanya—Otú Anyị Kwesịrị Isi Na-ekwusa Ozi Ọma

2. Ike nke ọgbụgba-ama- Ikwusa ọrụ nke Onye-nwe na ndụ gị

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha?

2. Olu 4:20 – N'ihi na ayi apughi ikwu ihe ayi huworo na nke ayi nuru.

MAK 5:20 O we pua, malite ikwusa na Dekapọlis ihe uku Jisus meworo Ya: o we ju madu nile anya.

Jizọs gwọrọ otu nwoke, nwoke ahụ wee malite ịgwa ndị mmadụ banyere ihe ukwu Jizọs mere.

1:Jizọs nwere ike ịgwọ nhụsianya anyị niile na anyị kwesịrị ịgwa ụwa ịdị ukwuu Ya.

2: Anyị kwesịrị imeghe maka ike Jizọs na ihe O nwere ike ime maka ndụ anyị, na-ekerịta nke a na ndị ọzọ.

1: Ọrụ 4: 13-14 - "Ma mgbe ha hụrụ nkwuwa okwu Pita na Jọn, ghọtakwa na ha bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-amaghị ihe, ọ tụrụ ha n'anya; ha wee mara na ha na Jizọs anọwo."

2: Ndị Rom 1:16 - "N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m: n'ihi na ọ bụ ike Chineke ruo nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere; onye Juu buru uzọ, na kwa onye Grik."

Mak 5:21 Ma mb͕e Jisus gasiri ọzọ n'ub͕ọ gabiga n'ofè ọzọ, ọtutu madu we zukọ n'ebe Ọ nọ: Ọ nọ kwa nso oké osimiri.

Ọtụtụ ndị gbara Jizọs gburugburu ka ọ na-agafe n’oké osimiri.

1: Ndị na-achọ Ya gbara Jizọs gburugburu mgbe niile.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iso na ọtụtụ ndị na-achọ Onyenwe anyị.

Matiu 7:7-8 “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọtakwa; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n’ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye nāku aka, agēmeghe.

2: Luk 11: 9-10 "Ma a sị m unu, Rịọnụ, a ga-enyekwa unu; chọọnụ, unu ga-achọtakwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu. N'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata; onye nāchọ nāchọta: ọzọ kwa, onye nāku ka agēmeghere ya.

Mak 5:22 Ma, le, otù onye nime ndi-isi ulo-nzukọ ahu nābia, aha-ya bu Jeirọs; mb͕e ọ huru ya, ọ da n'ala n'ukwu-ya;

Jeirọs, bụ́ onye na-achị ụlọ nzukọ, ji obi umeala daa n’ụkwụ Jizọs.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Otú ihe nlereanya Jeirọs pụrụ isi kpalie anyị ịchọ uche Chineke.

2. Okwukwe n'Ihe Omume: Ịgbaso ihe nlereanya Jeirọs nke ịtụkwasị Jizọs obi.

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

2. Matiu 8:10 – “Mgbe Jizọs nụrụ nke a, o juru ya anya, ọ sịrị ndị na-eso ya, ‘N’ezie a sị m unu, ahụghị m onye ọ bụla nwere okwukwe dị otú ahụ n’Izrel.

Mak 5:23 O we riọ ya nke-uku, si, Nwam nwanyi nke-ntà dina n'ọnu ọnwu: biko, bia bikwasi ya aka-gi, ka ewe di ya ike; ọ gādi kwa ndu.

Jizọs gwọrọ nwa agbọghọ ahụ n'ọnụ ọnwụ.

1. Jizọs bụ onye na-agwọ ọrịa nke nwere ike ịkpọghachite anyị n'ọnụ ọnwụ.

2. Ihe anyị nwere ike ịmụta n’okwukwe nke nna na Mak 5:23 .

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 5:15 – Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ọrịa, Onye-nwe ga-emekwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Mak 5:24 Jisus we so ya; ọtutu madu we so Ya, nākpab͕u kwa Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus akasan̄ade ye erenowo onyụn̄ asan̄a ye akwa otuowo.

1. Jizọs nọ n’etiti igwe mmadụ: Ike ọnụnọ ya

2. Uru Ogbe: Jizọs na igwe mmadụ

1. Luk 8:42-48 - Jizọs gwọrọ nwanyị ahụ nwere ihe iseokwu ọbara

2. Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri ma mee ka oké ifufe ahụ dajụọ

MAK 5:25 Ma otù nwanyi nke nwere orùrù ọbara arọ iri na abua.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere otu nwanyị nke na-agba ọbara afọ iri na abụọ ma gwọọ ya mgbe o metụrụ ọnụ ọnụ uwe Jizọs aka.

1: Ike nke Okwukwe - A ga-agwọ anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere okwukwe na ntụkwasị obi na Jizọs.

2: Chineke na-agwọ ọrịa - Chineke nwere ike iwetara anyị ọgwụgwọ mgbe anyị na-achọ Ya.

1: Jemes 5: 14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

2: Jeremaia 17:14 - Me ka m di ike, Jehova, ewe me ka aru dim; zoputam, ewe zọputam: n'ihi na Gi onwe-gi bu otutom.

MAK 5:26 O nwe-kwa-ra ọtutu ahuhu n'aka ọtutu ndi dibia, mefu kwa ihe nile o nwere, ma ọ dighi ihe emere ya ka ọ di nma, kama ọ kariri njọ.

Nwaanyị ahụ tara ahụhụ nke ukwuu wee mefuo ihe niile o nwere, ma a gwọọghị ya.

1: Ahụhụ na mgba anyị na-agba abụghị ihe efu. Chineke ga-agbaghara anyị mgbe niile.

2: A ga-anwale okwukwe anyị, ma Chineke agaghị ahapụ anyị ma ọlị.

1: Jemes 1: 2-4 "Gụọnụ ya n'ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo okè, ka unu wee zuo okè. na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

2: Ndị Rom 8:28 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Mak 5:27 Mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs, ọ bịarutere nʼazụ, metụ uwe ya aka.

Nwanyị ahụ nọ na Mak 5:27 nụrụ banyere Jizọs wee bịa n'azụ ya metụ uwe ya aka.

1. Ike nke okwukwe: Otu nwanyị ahụ dị na Mak 5:27 si gosi okwukwe na-enweghị isi na ntụkwasị obi na Jizọs.

2. Imeri ihe mgbochi: Otú nwanyị ahụ dị na Mak 5:27 si kpalie ìgwè mmadụ ahụ irute Jizọs.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Luk 18:27 - "Ma ọ sịrị, "Ihe na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ kwere omume n'ebe Chineke nọ."

MAK 5:28 N'ihi na ọ siri, Ọ buru na m'we metu uwe-ya aka, agēmem ka arum di ike.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Mak 5:28 na-emesi ike ike nke okwukwe na ikike a ga-agwọ ya site n'uwe Jizọs.

1. A na ike okwukwe ịkwaga ugwu na gwọọ ndị ọrịa.

2. A na ike nke uwe Kraịst na-agwọ ọrịa anụ ahụ na nke mmụọ.

1. Matiu 17:20 - "Ọ zara, sị, "N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ mọstad, ị nwere ike sị ugwu a, 'Si ebe a gaa n'ebe ahụ. ọ ga-akwagharịkwa, ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Jemes 5:14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n'aha Onyenwe anyị. Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ndị ọrịa Jehova gēme ka ha bilie: ọ buru na ha emehiewo, agāb͕aghara ha.

Mak 5:29 Ngwa ngwa isi-iyi ọbara-ya takọrọ; o we hu n'aru-ya na emewo ka aru-ya di ike site n'ihe-otiti ahu.

Nwaanyị ahụ nwere nsogbu ọbara ahụ́ gwọrọ ozugbo o metụrụ Jizọs aka.

1. Ike Jizọs: Ike ịgwọ ọrịa

2. Ọrụ ebube nke Jizọs: Mmụọ Nsọ Maka Okwukwe

1. Matiu 9:20-22 - E were okwukwe gwọọ nwaanyị ahụ nwere oruru ọbara.

2. Ndị Hibru 13:8 - Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ, taa na ruo mgbe ebighị ebi.

MAK 5:30 Ngwa ngwa Jisus mara n'obi-Ya na ike esiwo n'aru Ya puta, O we chigharia n'etiti ìgwè madu, si, Ònye meturu uwem aka?

Jis]s matara na ike esiwo na Ya pua wee j]ta onye meturu uwe Ya aka.

1. Ike Ọnụ Ọbịa Jizọs: Inyocha otú àgwà ọma Jizọs pụrụ isi metụta ndụ anyị.

2. Ịtụkwasị Obi na Jizọs: Ịghọta Okwukwe na Nraranye nke Ndị Na-achọ Ọgwụgwọ Ya

1. Ọrụ Ndịozi 3:16 - Ma aha-Ya, site n'okwukwe n'aha-Ya, emewo ka nwoke a di ike, onye unu nāhu ma mara: e, okwukwe nke sitere n'aka-Ya enyewo ya idi-utọ a zuru okè n'iru unu nile.

2. 2 Ndị Kọrint 12:9 - Ọ sim, Amaram zuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zue okè n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

MAK 5:31 Ndi nēso uzọ-Ya we si Ya, I huru ka ìgwè madu nākpab͕u Gi, Ì we si, Ònye meturum aka?

Jizọs gosiri na ya maara ikike okwukwe karịrị nke mmadụ site n'ịzaghachi mgbe e metụrụ ya aka.

1: Jizọs kụziri na okwukwe nwere ike ịdị ike ma dị ukwuu, ọ bụrụgodị na a naghị ahụ ya anya.

2: Jizọs gosiri na ya na ndị na-erubere ya n’okwukwe na-emekọ ihe n’agbanyeghị otú ìgwè mmadụ hà.

Matiu 17:20 - N'ihi na n'ezie, asim unu, ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa, ọ dighi kwa ihe gādi. agaghị ekwe omume maka gị.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Mak 5:32 O wee legharịa anya gburugburu ịhụ nwanyị ahụ nke mere ihe a.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Jesus esede n̄kpọ nte n̄wan oro okotụkde enye.

1. Nwee Okwukwe Ịgakwuru Jizọs: Ọmụmụ Mak 5:32

2. Obi Ike n’Enweghị Obi Abụọ: Nnyocha nke Mak 5:32

1. Ndị Hibru 4:16 - "Ka anyị wee jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nata ebere na ịhụ amara inye aka n'oge mkpa."

2. Jemes 4:8 - "Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Sachapụnụ aka unu, unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere obi abụọ."

MAK 5:33 Ma nwanyi ahu nātu egwu, ima-ji kwa jijiji, ebe ọ matara ihe emere nime ya, ọ bia da n'ala n'iru Ya, gwa ya ezi-okwu nile.

Nwanyị ahụ tụrụ egwu ma ọ bịakwutere Jizọs wee kpughee eziokwu.

1. Atula egwu, n'ihi na Jehova na-anọnyere gị mgbe niile.

2. Ọbụna mgbe ị na-eche ọnọdụ ndị tara akpụ na ndị na-emenye ihere ihu, tụkwasị Jizọs obi mgbe nile.

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Jọn 16:33 – “Ihe ndị a ka M gwaworo unu, ka unu wee nwee udo nime mụ. N'ụwa ị ga-enwe mkpagbu. Ma tukwasi obi; Emeriwo m ụwa.”

Mak 5:34 Ọ si ya, Nwam nwanyi, okwukwe-gi emewo ka aru di gi ike; je n'udo, di kwa n'aka ihe-otiti-gi.

Amaokwu a na-ekwu maka Jizọs gwọrọ ọrịa ahụ nwanyị site n'okwukwe ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Chineke Si Nwee Nkwenye Anyị Na-agwọ Ọrịa

2. Inweta amara Chineke site n'okwukwe anyị

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 5:15 - "Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-emekwa ka ọ bilie . Ọ bụrụkwa na o mehiewo, a ga-agbaghara ya."

MAK 5:35 Mb͕e Ọ kpu okwu n'ọnu, ufọdu si n'ulo onye-isi ulo-nzukọ bia, si, Nwa-gi nwayi anwuwo: gini mere i nēsob͕u Onye-ozizí ọzọ?

Onye-ozi nke si n'aka onye-isi ulo-nzukọ bia, gosi Jisus na ada nke nwoke ahu Ọ nāgwa okwu anwuwo.

1. Ike Okwukwe: Akwụsịla inwe olileanya n'oge ihe isi ike

2. Otú Jizọs Si Kụziere Anyị Ka Anyị Na-atachi Obi n’Ọhụụ

1. Ndị Rom 5:3-5, "Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na ịhụnanya Chineke nwere. a wụsara anyị n’obi site na Mmụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.”

2. Ndị Hibru 10:35-36, "Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

MAK 5:36 O rue, mb͕e Jisus nuru okwu ahu nke ekwuru, Ọ si onye-isi ulo-nzukọ, Atula egwu, kwere nání.

Jizọs nụrụ arịrịọ onye na-achị ụlọ nzukọ ahụ rịọrọ ma gwa ya ka ọ ghara ịtụ egwu kama ka o kwere.

1. "Ibi Ndụ n'Okwukwe: Imeri Ụjọ site n'okwukwe"

2. "Nwee Obi Ike n'Ebe Ọdachi Na-eche ihu: Ịkwere Ihe A Na-adịghị Ahụhụ"

1. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

MAK 5:37 Ọ kweghi kwa onye ọ bula iso Ya, ma-ọbughi Pita, na Jemes, na Jọn nwa-nne Jemes.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Mak 5:37 na-agwa anyị na mgbe Jizọs na-arụ ọrụ ebube, ọ bụ nanị mmadụ atọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya—Pita, Jemes, na Jọn— ka e kwere ka ha soro ya.

1: Jizọs kụziiri anyị ka anyị na-echeta onye anyị na-ekwe ka ọ na-eso anyị na iji àgwà nke mmekọrịta kpọrọ ihe na ọ bụghị ọnụ ọgụgụ.

2: Jizọs dị njikere ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ya ọ kacha tụkwasị obi na ihe ndị ọ na-emebu. Anyị aghaghị ịghọta mkpa ọ dị inwe mmekọrịta chiri anya na ịzụlite mmekọrịta ndị ahụ.

Ilu 13:20 - Soro ndị maara ihe na-eje ije wee mara ihe: n'ihi na enyi ndị nzuzu na-emejọ.

2: Ilu 18:24 (NIV) - Onye nwere ọtụtụ enyi nwere ike ibibi, ma e nwere enyi nke na-arapara n'ahụ karịa nwanne.

MAK 5:38 O we bia n'ulo onye-isi ulo-nzukọ ahu, hu ùkwù, na ndi nākwa ákwá nākwa kwa ákwá nke-uku.

Jizọs gara n’ụlọ onye na-achị ụlọ nzukọ ahụ ma hụ oké ọgba aghara na ndị mmadụ na-ebe ákwá ma na-akwa ákwá arịrị.

1. Ike Jizọs nwere n’oge ọgba aghara

2. Ịchọta udo n'oge nsogbu

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo nke m ka m na-enye unu. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, ka ha gharakwa ịtụ egwu."

MAK 5:39 Ma mb͕e ọ batara, Ọ si ha, Gini mere unu nākwa ákwá? Nwa-ab͕ọghọ ahu anwughi, kama ọ nāraru ura.

Nwatakịrị nwanyị ahụ anwụghị, kama ọ na-ehi ụra.

1: Jizọs na-eme ka ndị nwere obi nkoropụ olileanya.

2: Jizọs na-eme ka ndị chọrọ ya dị ndụ.

1: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2: Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

Mak 5:40 Ha we chụọ ya ọchì. Ma mb͕e Ọ chupusiri ha nile, Ọ kuru nna-ya na nne nwa-ab͕ọghọ ahu na ndi ya na ha yikọrọ, we ba n'ebe nwa-ab͕ọghọ ahu nēdina.

A chịrị Jizọs ọchị mgbe ọ gwara ndị mmadụ na ya nwere ike ime ka ahụ́ dị nwa agbọghọ ahụ na-arịa ọrịa ahụ ike, ma ọ chụpụrụ ha ma banye n’ọnụ ụlọ ebe nwa agbọghọ ahụ ya na nna ya na nne ya dina.

1. Jizọs Gosiri Ike Ya n'ihu ekweghiekwe

2. Iji okwukwe merie ihe mgbochi

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jọn 8:32 - Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu ahu gātọpu kwa unu n'orù.

MAK 5:41 O we jide nwa-ab͕ọghọ ahu n'aka, si ya, Talita kumi; nke bu, ma asugharia ya, Nwa-nwanyi, asim i, bilie.

Itien̄wed emi aban̄a Jesus ndinam ekpri eyenan̄wan eset ke ndidọhọ, “Talitha cumi;

1. Ike Jizọs nwere imeri ọnwụ

2. Ikike Jizọs nwere inyeghachi ndụ

1. Jọn 11:25-26 Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na Mu gādi ndu, ọ bu ezie na ọ gānwu; 26 ma onye ọ bula nke di ndu site n'ikwere na Mu, agaghi-anwu ma-ọli.

2. Luk 7:14-15 Mgbe ahụ, ọ bịarutere metụ igbe ozu ahụ aka, ma ndị bu ya guzoro otu ebe. Ọ si, Nwa-okorọbia, asim i, Bilie. 15 Nwoke ahu nke nwuru anwu we guzo ọtọ, malite ikwu okwu, Jisus we nye ya nye nne-Ya.

Mak 5:42 Ngwa ngwa nwa-ab͕ọghọ ahu we bilie je ije; n'ihi na ọ b͕ara arọ iri na abua. Ibobo we nwua ha n'aru nke-uku.

A gwọrọ nwa agbọghọ ahụ ma nwee ike ịga ije ozugbo, nke tụrụ ndị niile hụrụ ya n'anya n'anya.

1. Ọrụ ebube Jizọs rụrụ: Ọgwụgwọ nke Nwa agbọghọ ahụ mgbe ọ dị afọ iri na abụọ

2. Ike Jizọs: Otú Ọbụna Ihe Na-agaghị ekwe omume Pụrụ Isi

1. Luk 7:13-15 - Mgbe Jizọs hụrụ ya, ọ kpọrọ ya gaa n'ihu wee sị ya: "Nwaanyị, a tọhapụrụ gị n'ọkwarụ gị." O we tukwasi ya aka-Ya abua, ngwa ngwa o we guzo ọtọ, to Chineke.

2. Matiu 9:22 - Jizọs tụgharịrị hụ ya. “Nwee obi ike, ada,” ka ọ sịrị, “okwukwe gị agwọwo gị.” Ewe me ka aru di nwayi ahu ike site na mb͕e ahu.

Mak 5:43 O we nye ha iwu ike ka onye ọ bula ghara ima ya; ma nye iwu ka enye ya ihe ka o rie.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄ade nte Jesus ọkọkọkde n̄wan kiet emi ọkọdọn̄ọde udọn̄ọ iyịp, onyụn̄ eteme mbon oro ẹdude do ete ẹkûtịn̄ ẹnọ owo ekededi.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs si gwọọ nwaanyị nwere ọrịa ọbara

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Ịgbaso Iwu Jizọs bụ́ ka e debe ọrụ ebube Ya ka ha bụrụ ihe nzuzo

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Matiu 7:24-25 - “Ya mere, onye ọ bụla nke nụrụ okwu m ndị a ma na-eme ya dị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume. Mmiri wee daa, iyi gbaliri, ifufe fekwaara ụlọ ahụ; ma ọ daghi, n'ihi na ọ tọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

Mak 6 na-akọ ọtụtụ ihe omume ndị dị mkpa gụnyere ọjụjụ Jizọs jụrụ n'obodo ya, nzipụ ndị mmadụ iri na abụọ ahụ, igbupụ Jọn Baptist isi, nri puku mmadụ ise, na Jizọs jere ije n'elu mmiri.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jizọs na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ ya n’obodo ya. Otú ọ dị, ọ na-enwe obi abụọ na ekweghị ekwe sitere n'aka ndị obodo maara Ya na ezinụlọ Ya. Ha na-eweso Ya iwe n’ihi na ha enweghị ike ijikwa amamihe ha na ọrụ ebube Ya dị n’otu n’otu ihe ọmụma ha banyere mmalite ịdị umeala n’obi ya (Mak 6:1-3). Nka neme ka Jisos kwue na “Onye amuma abugh onye anpuru nso ma obu n'obodo nke aka ya n'etiti ndi ikwu ya n'ulo nke aka ya” (Mak 6:4). N’ihi ekweghị-ekwe ha, Ọ pụghị ịrụ ọrụ ebube ọ bụla n’ebe ahụ ma ọbụghị ibikwasị aka n’isi ndị ọrịa ole na ole gwọọ ha (Mak 6:5–6).

Paragraf nke Abụọ: Ọzọ, Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ iri na abụọ abụọ abụọ na-enye ha ikike n'ebe ndị mmụọ na-adịghị ọcha nọ. A na-agwa ha ka ha ghara iburu ihe ọ bụla maka njem ma e wezụga ndị ọrụ enweghị achịcha, ọ dịghị akpa ego, eriri ego na-eyi akpụkpọ ụkwụ na-adịghị etinye uwe elu. A gwakwara ha ka ha chọta ebe obibi kwesịrị ekwesị ruo mgbe ha ga-apụ n’obodo tichapụ uzuzu n’ụkwụ ka ọ bụrụ àmà megide ndị na-anabataghị ha ma ọ bụ ege ha ntị (Mak 6:7-11). Ndị na-eso ụzọ na-aga ozi ọma ndị chegharịrị chụpụrụ ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ tere ọtụtụ ndị ọrịa mmanụ na-agwọ ha (Mak 6:12-13). Ka ọ dị ugbu a, Herọd nụrụ banyere Jizọs chere na Jọn Baptist bụ́ onye o gbupụrụ isi kpọlitere n'ọnwụ, kọwara n'ụzọ doro anya otú Herọdịas si were iwe megide Jọn ma e jide ya na ọ chọrọ igbu ya ma ọ pụghị n'ihi na Herọd tụrụ egwu Jọn chebere ya ebe ọ maara na ọ na-atọ onye ezi omume ụtọ ige ya ntị n'agbanyeghị na ọ na-enwe mmasị n'ebe Jọn nọ . gbagwojuru anya ma ọ masịrị ya gee ya ntị. Ohere bịara mgbe oriri ụbọchị ọmụmụ Herọd na-aṅụ iyi ihe ọ bụla ada Herodias rịọrọ ọbụna ruo ọkara alaeze ọ rịọrọ isi John Baptist platter na-achọghị ịma eze zipụrụ onye ogbugbu butere isi Jọn platter nyere nwa agbọghọ na-enye nne mgbe ndị na-eso ụzọ nụrụ nke a, ha bịara buru ozu tọgbọrọ ya n'ili (Mak 6). : 14-29).

Paragraf nke 3: Mgbe ndịozi lọghachiri, ha kọrọ na ihe niile emewo ihe kụziri wee laghachi n'ebe izu ike na-adịghị, ma ọtụtụ ndị matara na ha si n'obodo niile gbagara ha n'ihu mgbe ala hụrụ na oké ìgwè mmadụ na-enwere ha ọmịiko n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ otú ahụ ka a malitere ịkụziri ọtụtụ ndị. ihe dị ka ụbọchị fọrọ nke nta ka ndị na-eso ụzọ na-atụ aro iziga ìgwè mmadụ ka ha zụta onwe ha ihe rie kama kama na-ekwu, sị nye ihe rie onwe ha na-ewere ogbe achịcha ise azụ abụọ lere anya n'eluigwe kelere nyawa ogbe achịcha e nyere ndị na-eso ụzọ debe n'ihu ndị mmadụ ekesakwara azụ abụọ n'etiti ndị niile riri, afọ juru nkata iri na abụọ gbajiri agbaji. iberibe azụ̀ nke fọdụrụ n’ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ riri ihe dị ka puku ise (Mak 6:30–44). E mesịa, o mere ka ndị na-eso ụzọ ya banye n’ụgbọ gaa Betsaida ka ọ na-achụpụ ìgwè mmadụ mgbe ha hapụsịrị ekpere n’akụkụ mgbede ugwu bịarutere n’etiti ọdọ mmiri ahụ nanị ya nọ na-ahụ ndị na-eso ụzọ ka ha na-eme ka ifufe na-akwọ ụgbọ mmiri n’oge na-adịghị anya tupu chi ọbụbọ a na-eje ije n’ọdọ mmiri na-ezube ịgafe, ụjọ tụrụ na-ekwu na mmụọ tiwara ozugbo okwu were. obi ike na-asị "Atụla egwu" wee rịgoro n'ime ụgbọ mmiri anwụ kpamkpam na-atụ n'anya ghọtara banyere ogbe achịcha obi tara akpụ e mesịa gafee n'ala Gennesaret moor ụgbọ mmiri ndị mmadụ na-amata bute ọrịa ute n'ebe ọ bụla nụrụ na ọ na-arịọ ka metụ ọbụna ọnụ uwe mwụda ndị niile metụrụ ya aka bụ. gwọrọ (Mak 6:45-56).

Mak 6:1 O we si n'ebe ahu pua bia n'ala nke aka ya; ndi nēso uzọ-Ya nēso kwa Ya.

Jizọs hapụrụ obodo ya ma ndị na-eso ụzọ ya sochiri ya.

1. Ike nke iso Jisos.

2. Inwe ihe ize ndụ iso Kraịst.

1. Matiu 16:24-25 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m."

2. Jọn 10:27-28 - “Atụrụ m na-ege ntị olu m; Amaara m ha, ha na-esokwa m. Mu onwem nēnye ha ndu ebighi-ebi, ma ha agaghi-ala n'iyì ma-ọli; ọ dịghị onye pụrụ ịnapụ ha n’aka m.”

MAK 6:2 Ma mb͕e ubọchi-izu-ike ruru, Ọ malitere izi ihe n'ulo-nzukọ-ha: ibobo we nwua ọtutu madu nuru Ya, si, Òle ebe Nwoke a si puta ihe ndia? ma gini bu amamihe nka nke enyere ya, na ọbuná ọlu di ike di otú a ka ejiworo aka-Ya luru?

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ekesikpepde n̄kpọ ke synagogue ke usen Sabbath, ndien ukpepn̄kpọ esie ye ọkpọsọn̄ utom oro enye akanamde ama akpa mme owo idem.

1. “Ibi Ndụ nke Ijuanya” - Inyocha otú ozizi Jizọs si akpata ihe ijuanya na ịtụ egwu ná ndụ anyị.

2. “Ike nke Okwukwe” - Inyocha otú ozizi na ọrụ Jizọs si egosipụta ike nke okwukwe.

1. Matiu 13:54-56 – Ozizi Jizọs ji ikike na ihe juru igwe mmadụ anya.

2. Ọrụ 2:22 - N'ịkọwa ka ọrụ ebube Jizọs rụrụ si bụrụ ihe ịrịba ama nke ike Chineke.

MAK 6:3 Ọ̀ bughi onye-ọ̀kà-osisi ahu, nwa Meri, nwa-nne Jemes, na Josef, na Juda, na Saimon? umu-nne-ya ndinyom, hà esoghi kwa ayi n'ebe a? Ha we wesa Ya iwe.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a unana edinịm ke akpanikọ ubon ye mme mbọhọidụn̄ Jesus ke ini enye afiakde ọnyọn̄ obio emana esie ọkọkwọrọ ikọ.

1. Ike Okwukwe: Mụta inwe okwukwe n’atụmatụ Chineke ọ bụrụgodị na o nweghị isi.

2. Imeri Ahụhụ: Jizọs meriri obi abụọ ndị obodo ya nwere ikwusa ozi ọma.

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jọn 15:18-19 - Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị. Ọ bụrụ na ị bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ gị n'anya dị ka nke ya. Otú ọ dị, unu esiteghị n’ụwa, ma ahọpụtawo m unu n’ụwa. Ọ bụ ya mere ụwa ji kpọọ unu asị.

MAK 6:4 Ma Jisus siri ha, Onye-amuma adighi-asọpuru, kama n'ala nke aka ya, na n'etiti umu-nna-ya, na n'ulo-ya.

Jizọs kụziri na onye amụma apụghị ịtụ anya na a ga-asọpụrụ ya n’ụlọ nke ya.

1: Sọpụrụ ndị kacha nso gị, ọ bụrụgodị na ha aghọtaghị onyinye gị na nkà gị.

2: Na-asọpụrụ ndị Chineke kpọrọ òkù, ọ bụrụgodị na ị ghọtaghị nzube ha.

Matiu 10:40-42 “Onye ọ bụla nke na-anabata unu na-anabata m, onye ọ bụla nke na-anabatakwa m na-anabata onye zitere m. Onye nānara onye-amuma dika onye-amuma gānata ugwọ-ọlu onye-amuma;

2: Luk 14:7-11 Mgbe ọ hụrụ otú ndị ọbịa si ahọrọ ebe a na-asọpụrụ, ọ tụrụ ha ilu a, sị: “Mgbe ọ bụla mmadụ kpọrọ gị òkù ịbịa oriri agbamakwụkwọ, ewerela ọnọdụ nsọpụrụ, n’ihi na onye ọzọ. pụrụ iche karịa ka a kpọrọ gị. Ọ bụrụ otú ahụ, onye ọbịa ahụ kpọrọ unu abụọ ga-abịa sị unu, Nyenụ onye a oche gị. Mgbe ahụ, n'ịbụ ndị e wedara n'ala, ị ga-ewere ọnọdụ kachasị mkpa. Ma mgbe a kpọrọ gị òkù, gaa n'ebe kasị ala, ka ọ bụrụ na onye ọbịa gị bịara, ọ ga-asị gị, 'Enyi, gbagoo n'ebe ka mma.' Mgbe ahụ, a ga-asọpụrụ gị n'ihu ndị ọbịa ndị ọzọ niile.

MAK 6:5 Ma Ọ pughi ilu ọlu di ike n'ebe ahu, ma-ọbughi na O tukwasi ndi-nriaria ole-na-ole aka-Ya, me ka aru di ha ike.

Jizọs nwere ike ịgwọ ọrịa ole na ole mgbe ọ gara n'obodo ya.

1. Ike Chineke karịrị nghọta anyị—Mak 6:5

2. Mkpa okwukwe na Jizọs dị- Mak 6:5

1. Matiu 17:20 - “Ọ zara, sị, “N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Jọn 14:12 - "N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye ọ bụla nke kwere na m ga-arụ ọrụ m na-arụ, ha ga-emekwa ọbụna ihe karịrị ihe ndị a, n'ihi na m na-alakwuru Nna."

Mak 6:6 Ibobo we nwua ya n'aru n'ihi ekweghi-ekwe-ha. O we jegharia n'obodo ntà nile, nēzí ihe.

O juru Jizọs anya n’ihi enweghị okwukwe ndị mmadụ ma na-ejegharị n’obodo nta dị iche iche iji kụzie ihe.

1. Kwere na Ike nke Okwukwe

2. Mkpa ọ dị ịgbasa ihe ọmụma

1. Ndị Hibru 11:1 “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya”

2. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”

Mak 6:7 O we kpọ ndi-ozi iri na abua ahu biakute Ya, we malite izipu ha abua abua; O nye-kwa-ra ha ike n'ebe ndi-mọ nādighi ọcha nọ;

Ebe a na-akọwa Jizọs na-akpọ ndịozi iri na abụọ ahụ ma zipụ ha abụọ abụọ ka ha kwusaa ozi ọma na chụpụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha.

1: Jisus zipụrụ ndi-ozi iri na abua ahu ka ha kwusa ozi-ọma na chupu ndi-mọ nādighi ọcha, nēgosi ayi na a kpọrọ ayi ka ayi we kwusa okwu Chineke na ibuso ajọ omume agha.

2: Jizọs nyere mmadụ iri na abụọ ahụ ike ịrụ nnukwu ọrụ n’aha ya ma nyefee ha nnukwu ọrụ. Chineke kpọkwara anyị ka anyị na-ejere ya ozi na ịrụ ọrụ ịgbasa ozi ya.

Luk 9:1-2 - Mgbe Jizọs kpọkọtara mmadụ iri na abụọ ahụ, o nyere ha ike na ikike ịchụpụ mmụọ ọjọọ niile na ịgwọ ọrịa, o zipụrụ ha ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke na ịgwọ ndị ọrịa.

Matiu 28:18-20 Mgbe ahụ Jizọs bịakwutere ha, sị: “Enyewo m ikike niile dị n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Mak 6:8 O we nye ha iwu ka ha ghara iwere ihe ọ bula n'ije-ha, ma-ọbughi nání nkpa-n'aka; ọ dighi iberibe, ọ dighi achicha, ọ dighi kwa ego di n'akpa-ha;

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara iwere ihe ọ bụla n’ime njem ha ma e wezụga mkpara.

1. Ike nke ịdị mfe: Ịmụta njem nfe

2. Ịtụkwasị Ihe Chineke Na-enye Obi: Ịbanye ná Ndụ nke Okwukwe

1. Matiu 10:9-10 - "Unu enyela ọla-edo, ma-ọbu ọla-ọcha, ma-ọbu ọla n'akpa-unu, ma-ọbu àkpà n'ije-unu, ma-ọbu uwe-ime abua, ma-ọbu akpukpọ-ukwu, ma-ọbu nkpa-n'aka: n'ihi na onye-ọlu kwesiri nri-ya."

2. Matiu 6:25-34 - "Ya mere asim unu, Unu echeb͕ula onwe-unu nye ndu-unu ihe unu gēri, ma-ọbu ihe unu gāṅu;

Mak 6:9 Ma ewere akpụkpọ ụkwụ yiwe uwe; ma ghara iyiri uwe abụọ.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eyi akpụkpọ ụkwụ ọ bụghị uwe elu abụọ.

1. "Oku nke Ịdị Mfe: Ihe Nlereanya nke Afọ ojuju nke Jizọs"

2. "Ịtinye akpụkpọ ụkwụ ziri ezi: ilekwasị anya na ihe ndị dị mkpa"

1. Matiu 6:25-34 - Nkụzi Jizọs banyere ịghara ichegbu onwe ya banyere ihe onwunwe na ibi ndụ nkịtị.

2. Luk 12:22-32 - Ilu Jizọs banyere ndị nzuzu bara ọgaranya na ịdọ aka ná ntị megide ịchụ akụnụba.

Mak 6:10 O we si ha, Ebe ọ bula unu nābà n'ulo, nānọdunu n'ebe ahu rue mb͕e unu siri n'ebe ahu pua.

A gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nọrọ n’otu ebe ruo mgbe ha ga-apụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịgbaso ntụziaka Jizọs n’agbanyeghị na ha enweghị uche

2. Njem nke Okwukwe: Ịtụkwasị Chineke obi n'oge ọ bụla nke ndụ

1. Matiu 7:24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya n'elu nkume."

2. 1 Pita 5:7 - "Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile; n'ihi na ọ na-eche banyere gị."

MAK 6:11 Ma onye ọ bula nke nānaraghi unu nke-ọma, nādighi kwa unu nti, mb͕e unu nēsi n'ebe ahu pua, tichapu ájá di n'okpuru ukwu-unu ka ọ buru ha àmà. N'ezie asim unu, Ọ gānagide Sọdọm na Gọmọra n'ubọchi ikpé kari obodo ahu.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha tichapụ ájá nke obodo ndị na-adịghị anabata ozi ọma iji mee mkpesa megide ọjụjụ ha jụrụ ozi ọma ahụ.

1. "Ibi Ndụ nke Àmà: Nzaghachi Anyị n'Ajụjụ"

2. "Oku maka nkwuwa okwu: Ịkwapụ n'ájá"

1. Ọrụ 13: 51-52, "Ha we tichapụ ájá nke ukwu ha megide ha wee gawa Aịkoniọm.

2. Matiu 10:14-15, "Ma onye ọ bụla nke na-anabataghị unu, ma ọ bụ anụghị okwu unu, mgbe unu si n'ụlọ ahụ ma ọ bụ n'obodo ahụ pụọ, tichapụ ájá nke ụkwụ unu. N'ezie asim unu, Ọ ga-adịkwa karịa. ọ nānagide ala Sọdọm na Gọmọra n'ubọchi ikpé kari obodo ahu.

Mak 6:12 Ha we pua, kwusa ka madu chegharia.

Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma ka ndị mmadụ chegharịa.

1. Chegharịa ugbu a: Oku Jisus

2. Ike nke nchegharị: Ihe mere o ji dị mkpa

1. Ọrụ Ndịozi 2:38 - “Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim onye ọ bụla n'ime unu n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.”

2. Luk 13:3 - “Ee e, ana m asị unu; ma ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n’iyi.”

MAK 6:13 Ha we chupu ọtutu ndi-mọ ọjọ, were kwa manu te ọtutu ndi nādighi ike, we me ka aru di ha ike.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwọrọ ọtụtụ ndị ọrịa ma chụpụ ndị mmụọ ọjọọ site n’iji mmanụ tee ha mmanụ.

1. Ike nke Okwukwe n'ime Omume: Ndị na-eso ụzọ Jizọs na-egosipụta ike nke okwukwe site n'ịgwọ ndị ọrịa na ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

2. Ike Ngwọta nke Kraịst: Ndị na-eso ụzọ tere ndị ọrịa mmanụ iji gwọọ ha bụ ihe nnọchianya nke ike ịgwọ ọrịa nke Kraịst.

1. Jemes 5:13-17 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu nọ n'ahụhụ? Yak enye ọbọn̄ akam. Ọ nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ ọma.

2. Matiu 10:1 – Ma mb͕e Ọ kpọkuru ndi nēso uzọ-Ya iri na abua, O nyere ha ike imegide ndi-mọ nādighi ọcha, ichupu ha, na igwọ ọria nile na ọria nile di iche iche.

Mak 6:14 Ma eze Herọd nuru ya; (n'ihi na aha-Ya ab͕asaworo:) Ọ we si, na Jọn Baptist esiwo na ndi nwuru anwu bilie, ya mere ọlu di ike putara ìhè nime Ya.

Eze Herọd nụrụ banyere Jizọs ma kweta na Jọn Onye Na-eme Baptizim esiwo n’ọnwụ bilie, nakwa na ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ bụ ihe àmà.

1: Ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị ihe, ike Chineke ka nwere ike ịhụ.

2: Ọ dighi ihe nāpughi ime n'ebe Chineke nọ - ọbuná nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu.

1: Ndị Rom 4: 17 - Dị ka e dere, "Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba" n'ihu Chineke onye o kwere na ya, onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ ma na-eme ka ihe ndị na-adịghị adị ndụ dịrị ndụ. adị.

Luk 18:27 Ma ọ sịrị: “Ihe mmadụ na-agaghị ekwe omume, Chineke puru omume.”

Mk 6:15 Ndi ọzọ nāsi, Ọ bu Elaija. Ma ndi ọzọ nāsi, Ọ bu onye-amuma, ma-ọbu dika otù nime ndi-amuma.

A kọrọ na Jizọs bụ onye amụma ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma.

1. Okwu Chineke Dị Ndụ: Ịmụta Ịghọta Ezi Ndị Amụma

2. Ike nke Mkpọsa: Otú e si emezu amụma Chineke

1. 2 Ndị Kọrịnt 13:5 - Nyochaa onwe gị, ka ị mara ma ùnu nọ n'okwukwe. Nwalee onwe gị. Ma-ọbu ùnu amataghi nka bayere onwe-unu, na Jisus Kraist nọ n'etiti unu?

2. Ndị Efesọs 4:11-13 - O we nye ndi-ozi, ndi-amuma, ndi nēzisa ozi ọma, ndi-ọzùzù-aturu na ndi-ozizí, ka ha dozie ndi-nsọ maka ọlu ije-ozi, n'iwuli aru nke Kraist elu, rue mb͕e ayi nile ruru n'ozi ahu. ịdị n’otu nke okwukwe na nke ọmụma-ihe nke Ọkpara Chineke, ruo n’ịbụ nwoke tozuru okè, ruo n’ókè nke ịdị ogologo nke izu-oke nke Kraịst.

MAK 6:16 Ma mb͕e Herod nuru ya, ọ si, Ọ bu Jọn, onye m'bipuru isi: emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie.

O juru Herọd anya mgbe ọ nụrụ na Jọn Onye Na-eme Baptizim, bụ́ onye o gbupụrụ isi, esiwo n’ọnwụ bilie.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ

2. Imeri mmehie site na mgbaghara

1. Ndị Efesọs 2:4-5 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi bu ndi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu.

2. Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu .

MAK 6:17 N'ihi na Herọd ezipuwo n'onwe-ya, jide Jọn, ke ya ab͕u n'ulo-nkpọrọ n'ihi Herodias, bú nwunye Filip nwa-nne-ya: n'ihi na ọ luru ya.

Herọd mere ka a tụọ Jọn Onye Na-eme Baptizim mkpọrọ n’ihi na ọ lụrụ nwunye Filip nwanne ya, bụ́ Herodias.

1. Ịhụ onye agbata obi gị n'anya: Olee otú anyị nwere ike isi gaa?

2. Ike ekworo na otu o si ebute mbibi

1. Matiu 5:43-44 “Unu anụwo na e si, ‘Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Ma asim unu, Na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu.

2. Jemes 4:5 Ka ùnu chere na ọ bụ n'efu ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị, “Ọ na-agụsi mmụọ nsọ nke o meworo ka o biri n'ime anyị anyaụfụ”?

MAK 6:18 N'ihi na Jọn siri Herod, O zighi gi ezi n'iwu ka i nwe nwunye nwa-nne-gi.

Jọn dọrọ Herọd aka ná ntị na o zighị ezi n’iwu ka o nwee nwunye nwanne ya.

1. Alụmdi na nwunye bụ ọgbụgba ndụ dị nsọ dị n'etiti mmadụ abụọ, ekwesịrị ịsọpụrụ ma kwanyere ya ùgwù.

2. Omume anyị nwere ike ịkpata nsonaazụ yana ọ dị mkpa iburu n'uche ka nhọrọ anyị si emetụta ndị gbara anyị gburugburu.

1. Ndị Efesọs 5: 31-33 - "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ."

2. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

MAK 6:19 Ya mere Herodias nēse okwu megide ya, we chọ ib͕u ya; ma ọ pụghị:

Herodias ama enen̄ede asua John Andinịm Owo Baptism onyụn̄ oyom ndiwot enye.

1. Chineke nwere ike ichebe anyị pụọ n'ihe ọjọọ niile.

2. Anyị agaghị ekwe ka iwe were anyị mee ihe ike.

1. Abụ Ọma 121:7-8 "Jehova ga-echebe gị pụọ n'ihe ọjọọ niile, ọ ga-echekwa ndụ gị nche;

2. Jemes 1:20 "N'ihi na iwe mmadụ adịghị emezu ezi omume nke Chineke."

MAK 6:20 N'ihi na Herod nātu egwu Jọn, ebe ọ matara na ọ bu onye ezi omume na onye di nsọ, we nēdebe ya; ma mb͕e ọ nuru ya, o mere ọtutu ihe, were kwa ọṅù nuru ya.

Herọd kwanyeere Jọn ùgwù dị ka onye ezi omume na onye dị nsọ, ma gee ya ntị nke ọma.

1. Ike nke Ezi omume: Ihe atụ nke Jọn

2. Ụgwọ ọrụ nke ịbụ onye ezi omume na ịdị nsọ

1. Ilu 11:18 - Onye ajọ omume na-enweta ụgwọ ọrụ aghụghọ, ma onye na-agha ezi omume na-enweta ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị.

2. 2 Ndị Kọrint 6:14 - Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ. N'ihi na òle nnwekọ ezi omume na mmebi iwu nwere? Ma-ọbu gini nwe nnwekọ ìhè na ọchichiri?

Mak 6:21 Ma mb͕e ubọchi ruru, na Herọd mere nri-anyasi n'ubọchi-izu-ike-ya nye ndi-isi-ya, na ndi-ọchi-agha, na ndi-isi nke Galili;

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a usọrọ usen emana esie emi Herod akanamde ọnọ mbọn̄ esie, akwa etubom, ye ikpọ obio Galilee.

1. Ịmụta Ime Ememme Ngọzi nke Ndụ

2. Ibi ndụ n'ịdị umeala na obi ekele

1. Ndị Efesọs 5:20, “Na-enye Chineke na Nna ekele ekele mgbe nile maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”

2. Luk 12:15, O we si ha, Lezienu anya, kpachara-kwa-kwa-nu anya n'ihi anya-uku: n'ihi na ọ bughi n'uba nke ihe o nwere ka ndu madu diri.

MAK 6:22 Ma mb͕e nwa-nwayi Herodias ahu batara, tee egwú, di nma n'anya Herod na ndi ya na ha nānọdu ala, eze we si nwa-ab͕ọghọ ahu, Riọm ihe ọ bula i nāchọ, m'gēnye kwa gi ya.

Ada Herodias wee gbaa egwú ma mee ka obi dị Herọd na ndị enyi ya ụtọ, ya mere eze kwuru na ya ga-enye ya ihe ọ bụla ọ rịọrọ.

1. Ihe egwu dị n'ime ụwa ụtọ

2. Ike nke njide onwe onye n'ihu onwunwa

1. Matiu 4: 8-10 - Ọnwụnwa nke ekwensu

2. Jemes 4:7 – Na-erubere Chineke isi, guzogide ekwensu

MAK 6:23 Ọ we ṅuara ya iyi, si, Ihe ọ bula i gāriọ n'akam, m'gēnye gi ya, rue nkera ala-ezem.

Jizọs nyere nwanyị ahụ ọkara nke alaeze ya, dị njikere inye ya ihe ọ bụla ọ rịọrọ.

1: Chineke dị njikere inye anyị ihe ọ bụla anyị rịọrọ ma ọ bụrụhaala na ọ dị n'uche ya.

2: Jizọs dị njikere ime mgbalị dị ukwuu iji gosi ọmịiko na ebere ya n'ebe ndị ọzọ nọ.

1: Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla; Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Jemes 4:2-3 “Unu enweghị, n’ihi na unu adịghị arịọ Chineke. Mgbe unu na-arịọ, unu adịghị anabata, n’ihi na unu na-arịọ n’ebumnobi na-ezighị ezi, ka unu wee na-emefu ihe unu nwetara n’ihe ụtọ unu.”

MAK 6:24 O we pua, si nne-ya, Gini ka m'gāju? Ọ si, Isi Jọn Baptist.

Ada Herodias jụrụ nne ya ihe ọ ga-arịọ, Herọdia gwara ya ka ọ rịọ isi Jọn Baptist.

1. Ihe ga-esi ná mmehie pụta: Inyocha Arịrịọ Herọdịas rịọrọ Isi Jọn Onye Na-eme Baptizim.

2. Ibi n'Enweghị Mmehie: Ịzaghachi Ọnwụnwa n'Ihè nke Okwu Chineke

1. Matiu 4: 1-11 - Ọnwụnwa Jizọs n'ime ọzara

2. Abụ Ọma 119:11 - "Ekpuchiwo m okwu gị n'ime obi m ka m wee ghara imehie megide Gị."

MAK 6:25 Ngwa ngwa o we bakuru eze ngwa ngwa, jua, si, Anamachọ ka i nyem isi Jọn Baptist n'ọkwa n'ite-ọku.

Ada Herodias rịọrọ eze Herọd isi Jọn Baptist n'ime efere.

1. Ihe ize ndụ nke imebi okwukwe gị - Mak 6:25

2. Ihe ga-esi na ajọ omume pụta - Mak 6:25

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:12 – Ya mere, onye na-eche na ya guzo, ya lezie anya ka ọ ghara ịda.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye matara ime ezi ihe ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Mak 6:26 Ma eze nwere mwute nke ukwuu; ma n'ihi iyi-Ya, na n'ihi ha ndi ha na Ya nọdukọrọ, Ọ kweghi iju ya.

Eze we wutere nwayi ahu nke-uku, ma o jiworo iyi ọ ṅu ab͕a ab͕a, ma ọ kweghi iju ya.

1. Anyị niile ji nkwa anyị kwere, anyị ga-achọkwa ịsọpụrụ ha ọbụlagodi mgbe ha siri ike.

2. Ọ bụrụ na anyị emee mkpebi ndị tara akpụ, anyị kwesịrị icheta na anyị ga-echebara ndị niile mkpebi anyị mere echiche.

1. Eklisiastis 5:4-5 - Mgbe i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya; n'ihi na ihe ndi-nzuzu adighi-atọ ya utọ: Kwughachi ihe nke i kweworo. Ọ di nma ka i ghara ikwe nkwa, Kari na i kweghi nkwa ma i kwughachighi.

2. Jemes 5:12 – Ma nke ka ihe nile, umu-nnam, ewere-kwa-la elu-igwe, ma-ọbu ala, ma-ọbu ṅu iyi ọ bula ọzọ: kama ka e-unu buru ee; na ee-unu, é-è; ka unu we ghara ịdaba n'ikpe.

MAK 6:27 Ngwa ngwa eze we ziga onye-nkpọrọ, si ka ekuru ya isi: o we je kpọpu isi-ya n'ulo-nkpọrọ.

Ozugbo ahụ, eze mere ka e gbuo Jọn Onye Na-eme Baptizim.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n'ihe atụ Jọn Baptist ma were obi ike guzoro maka okwukwe anyị.

2: Omume anyị nwere nsonaazụ, ọ dịkwa mkpa iburu ọrụ maka ha.

1: Matiu 10:28 "Unu atụ-kwa-la egwu ndị na-egbu anụ ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi: kama tuonụ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n'ala mmụọ."

2: Ndị Filipaị 1: 21-24 "N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, na ịnwụ anwụ bụkwa uru. Ma ọ bụrụ na m dị ndụ n'anụ ahụ, nke a bụ mkpụrụ nke ndọgbu m: ma ihe m ga-ahọrọ, amaghị m. Anọm n’ihe dị n’agbata abụọ, na-agụsi agụụ ike ịpụ na ịnọnyere Kraịst; nke ka mma nke ukwuu: ma ịnọgide n’anụ ahụ dị gị mkpa karịa.”

MAK 6:28 O we bute isi-ya n'ọkwasa, were ya nye nwa-ab͕ọghọ ahu: nwa-ab͕ọghọ ahu we nye ya nne-ya.

E gbupụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim isi ma nyefee otu nwa agbọghọ isi ya nye ya nne ya.

1. Ibi ndụ maka Onyenwe anyị: Obi ike nke Jọn Baptist

2. Ike nke Ịhụnanya Nne: Ihe atụ sitere na Mak 6:28

1. Ndị Hibru 11:35-38 - Ihe atụ nke ndị biri ndụ nke okwukwe, gụnyere Jọn Baptist.

2. Ilu 31:28-31 – Àgwà ọma nke nne, nke nwanyị ahụ gosipụtara na Mak 6:28.

MAK 6:29 Ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya nuru ya, ha bia, buru ozu-Ya, tọb͕ọ n'ílì.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs buliri ozu ya tọgbọrọ n’ili.

1. Ịhụnanya Àjà nke Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs

2. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya karịrị nke a, na mmadụ ga-atọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Filipaị 2:7-8 - "Ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-amaghị ama, werekwa ọdịdị ohu, e wee mee ya n'oyiyi mmadụ: ma ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala, weda onwe ya ala, weda onwe ya ala, weda onwe ya ala, weda onwe ya ala. ghọrọ ndị rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.”

Mak 6:30 Ndi-ozi we zukọ n'ebe Jisus nọ, kọrọ Ya ihe nile, ma ihe ha mere, na ihe ha kuziri.

Ndịozi ahụ kọọrọ Jizọs banyere ozi ha na ozizi ha.

1. Ike Obodo: Ijikọ Ọnụ Na-ejere Chineke Ozi

2. Ndị Na-eso Ụzọ Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ibi ndụ n'Oziọma

1. Ọrụ 2: 42-47 - Nkwenye nke Nzukọ-nsọ mbụ na mkpakọrịta

2. Matiu 28:16-20 - Gaanụ mee ndị na-eso ụzọ nke mba niile

MAK 6:31 O we si ha, Unu onwe-unu bia iche, je n'ebe ọhia, zuru ike nwa oge: n'ihi na ọtutu madu di nābia nāga kwa, ma ha enweghi oge fọduru iri ihe.

A gbara ndị na-eso ụzọ ahụ ume ka ha were ezumike na zuru ike n'ebe dịpụrụ adịpụ n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-abịa ma na-aga.

1. Mkpa izu ike na ịtụgharị uche: ka iwepụta oge maka onwe gị nwere ike isi nyere gị aka ijere ndị ọzọ ozi nke ọma.

2. Ngọzi nke ịnọ naanị ya: Ịchọpụtaghachi uru nke oge dị jụụ

1. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, na m ga-enye unu izu ike.

2. Abụ Ọma 46:10 – Dịrị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke.

Mak 6:32 Ha wee jiri ụgbọ mmiri gawa nʼebe ọzara na nzuzo.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs ji ụgbọ mmiri pụọ naanị ha n'otu ebe.

1: N'oge ihe isi ike, Jizọs na-akpọ anyị ka anyị na-akpachapụ anya maka ịchọta ebe mgbaba na mweghachi.

2: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị wepụta oge pụọ n'ụwa ka anyị na ya nọrọ na ịchọta izu ike.

1: Abụ Ọma 46:10 “Dịrị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n’etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n’ụwa!”

2: Matiu 11:28-30 “Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N’ihi na yoke m adịghị mfe, ibu m dịkwa mfe.”

MAK 6:33 Ndi-Ju we hu ha ka ha nāpu, ma ọtutu madu mara Ya, we si n'obodo nile b͕a ukwu n'ebe ahu, pua n'iru ha, biakute Ya.

Ndị mmadụ matara Jizọs wee si n’obodo niile dị nso gbakwuru ya.

1: Jisos di oke mkpa na ndi mmadu si n’obodo di anya gbagara ya.

2: Jisos kwesiri ihunanya na nraranye anyi nile.

1: Jọn 15: 13-14 - Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya.

Matiu 22:37-39 Jizọs zara, sị: “'Ị ghaghị iji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke a bụ iwu mbụ na nke kasị ukwuu. Nke abụọ dịkwa mkpa: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'

MAK 6:34 Ma mb͕e Jisus putara, Ọ huru ọtutu madu, O we nwe ọmiko n'aru ha, n'ihi na ha di ka aturu nēnweghi onye-ọzùzù: O we malite izi ha ọtutu ihe.

Jizọs nwere ọmịiko n’ebe ndị mmadụ nọ n’ihi na ha enweghị onye ọzụzụ atụrụ, o wee malite izi ha ihe.

1. Ịhụnanya ọmịiko: Jizọs Na-eche Maka Ndị Na-efunahụ Ya

2. Oku a na-akpọ Onye Ọzụzụ Atụrụ: Ọkpọku Chineke Ka O Duru

1. Abụ Ọma 23:1-3 - Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m; Agaghị m achọ. N'ebe-ita-nri nke ndu ndu ka Ọ nēme ka m'makpu: Ọ nēdurum n'akuku miri nke izu-ike. Ọ nēme ka nkpuru-obim laghachi: Ọ nēdum n'uzọ nile nke ezi omume n'ihi aha-Ya.

2. Luk 10:27 - O we za, si, I gāhu Onye-nwe-ayi, bú Chineke-gi, n'anya site n'obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, na ike-gi nile, were kwa uche-gi nile; na ibe-gi dika onwe-gi.

MAK 6:35 Ma mb͕e chi bọrọ ub͕u a, ndi nēso uzọ-Ya biakutere Ya, si, Ebe a bu ọhia, ma ub͕u a oge agabigawo.

Ndị na-eso ụzọ ya chọpụtara na chi agwụla, ha nọkwa n’ebe tọgbọrọ chakoo.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụna n'ebe ndị kasị gbahapụrụ agbahapụ.

2. Ọbụna n'etiti ihe isi ike, Chineke na-enye.

1. Matiu 28:20 - "Ma n'ezie m na-anọnyere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

MAK 6:36 Zilaga ha, ka ha we je n'ala di buruburu, na obodo ntà nile, zutara onwe-ha ob͕e achicha: n'ihi na ha enweghi ihe-oriri.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara Jizọs ka o zilaga ìgwè mmadụ ahụ ka ha nwee ike zụta achịcha n’obodo nta ndị gbara ha gburugburu.

1. Chineke na-enye ndị na-achọ Ya ihe mgbe niile.

2. A na-akpọ anyị ilekọta ndị nọ ná mkpa.

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2. Ndị Galetia 6:10 – Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, ọkachasị ndị ezinụlọ nke okwukwe.

MAK 6:37 Ọ zara, si ha, Nyenu ha ka ha rie. Ha we si ya, Àyi gēje zuta achicha ọgu penny iri, nye ha ka ha rie?

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha na-egbo mkpa ndị agụụ na-agụ, n’agbanyeghị na ha nwere obere ego.

1. Nnukwu ihe nlereanya Jizọs setịpụrụ n'igbo ndị ọzọ n'agbanyeghị erughị eru anyị.

2. Mkpa nke achọghị ọdịmma onwe onye nanị na iso Jizọs.

1. Matiu 25:40 - "Eze ahụ ga-azakwa ha, sị, 'N'ezie, a sị m unu, dị ka unu mere ya otu n'ime ndị a kasị nta n'ime ụmụnna m ndị a, unu mere m ya."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

MAK 6:38 Ọ si ha, Ogbe achicha ole ka unu nwere? gaa hụ. Ma mb͕e ha mara, ha si, Ise na azù abua.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-egboro ìgwè mmadụ ahụ ihe ha nwere.

1. Site n'okwukwe, Ọrụ ebube ga-ekwe omume

2. Ndokwa na adịghị ike anyị

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka Onye na-agba m ume."

2. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi nta nke okwukwe unu: n'ihi na n'ezie asim unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe hà ka mkpụrụ mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe ahụ pụọ. n'ebe a,' ma ọ ga-aga; ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe omume gị."

MAK 6:39 O we si ha ka ha me ka madu nile nọdu ala n'usu nile n'elu ahihia ndu.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha hazie ndị mmadụ n’ìgwè n’ìgwè ka ha zuru ike n’elu ahịhịa ndụ.

1: Iwu Jizọs bụ maka abamuru anyị mgbe niile.

2: Otú Jizọs si gosi na ọ na-echebara mkpa anụ ahụ́ ndị mmadụ echiche gosiri na otú Jizọs si elekọta ndị ọzọ na ọmịiko ya.

1: Matiu 14:13-21 - Jizọs na-azụ mmadụ 5,000.

2: Matiu 9:35-38 – Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ ìgwè mmadụ ahụ.

MAK 6:40 Ha we nọdu ala n'usoro, ọgu ndikom ise na ọgu ndi-agha abua na iri.

Jizọs were ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise ahụ.

1: Jisus gosiri ayi ike nke okwukwe na ihe-iriba-ama nile.

2: Jizọs na-akụziri anyị banyere ike nke mmesapụ aka.

1: Jọn 6: 5-13 - Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise n'ụzọ ọrụ ebube.

2: Matiu 14:13-21 - Jizọs rụrụ ọrụ ebube inye puku mmadụ ise nri.

MAK 6:41 O we nara ob͕e achicha ise na azù abua ahu, le anya n'elu-igwe, gọzie, nyawa ob͕e achicha ahu, nēnye ndi nēso uzọ-Ya ka ha debe ha n'iru ha; O we kesara ha nile azù abua ahu.

Jizọs ji naanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise ahụ.

1. Jizọs gosipụtara ike ịtụkwasị Chineke obi.

2. Jizọs gosiri anyị uru inye ihe n'achọghị ọdịmma onwe onye nanị bara.

1. Matiu 14: 13-21 - Jizọs Na-azụ Puku ise

2. Jọn 6: 1-14 - Jizọs na-azụ puku mmadụ ise (ọzọ)

Mak 6:42 Ha nile we rie, riju kwa afọ.

Ìgwè mmadụ ahụ juru eju mgbe ha richara nri Jizọs nyere.

1. Jizọs bụ isi iyi nke ndokwa na afọ ojuju anyị.

2. Anyị pụrụ inweta afọ ojuju site n'ịtụkwasị obi na Jizọs.

1. Matiu 14:13-21 - Jizọs na-azụ puku mmadụ ise.

2. Jọn 6:35 – Jizọs bụ achịcha nke ndụ.

MAK 6:43 Ha we chikọta nkata iri na abua juputara n'iberibe, na nime azù ahu.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ emi Jesus ọkọnọde owo tọsịn ition ke uyo ition ye iyak iba kpọt.

1: Chineke nwere ike igboro anyị mkpa ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ya obi.

2: Ọmịiko na ịhụnanya Jizọs nwere n’ebe anyị nọ karịrị ihe anyị pụrụ ichetụ n’echiche.

1: Matiu 14:13-21 - Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ zụọ puku mmadụ ise ahụ.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị niile dịka akụ ya n'ebube siri dị.

Mak 6:44 Ma ndị riri achịcha ahụ dị ihe dị ka puku ndị ikom ise.

Akụkụ ahụ kwuru na ihe dị ka puku mmadụ ise ka e ji ogbe achịcha rijuo afọ.

1: Ndokwa nke Chineke kariri anyi.

2: Anyị aghaghị icheta inwe ekele maka ngọzi nile nke Chineke.

Jọn 6:11 - Ya mere Jisus nara ob͕e achicha ahu, kele ekele, we kèsa nye ndi nọduru ala dika ihe ha chọrọ.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka àkù nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

MAK 6:45 Ngwa ngwa O we rugide ndi nēso uzọ-Ya ka ha ba n'ub͕ọ, buru uzọ ga n'ofè ọzọ rue Betsaida, mb͕e Ọ nēzipu ìgwè madu ahu.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha jiri ụgbọ mmiri gawa Betsaida mgbe ọ na-ezipụ ndị mmadụ.

1. Ihe Jizọs mere izipụ ndị mmadụ na-echetara anyị na anyị kwesịrị ịdị njikere ịchụ ihe na-agụ anyị agụụ n’ihi ndị ọzọ.

2. Jizọs dị njikere ịchụpụ ndị mmadụ na-egosi ịhụnanya achọghị ọdịmma onwe ya nanị n'ebe ndị gbara ya gburugburu nọ.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Matiu 22:37-39 - "'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke a bụ nke mbụ na nke kasị ukwuu e nyere n'iwu: ma nke abụọ dị ka ya: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

MAK 6:46 Ma mb͕e O zipuru ha, O we pua n'elu ugwu ikpe ekpere.

Jizọs wepụrụ ndị na-eso ụzọ ya oge ikpegara Chineke ekpere.

1: Anyị ga-ewepụtarịrị oge na-ekpegara Chineke ekpere ma chọọ nduzi ya.

2: Jizọs bụ ihe atụ nke otu esi ebute ekpere ụzọ.

Matiu 14:23 Ma mb͕e Ọ zipusiri ìgwè madu ahu, Ọ rigoro n'ugwu nání Ya ikpe ekpere.

2:1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

MAK 6:47 Ma mb͕e o ruru anyasi, ub͕ọ ahu di n'etiti oké osimiri, nání Ya nọ kwa n'elu ala.

Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya n'ụgbọ mmiri, o wee nọrọ naanị ya n'ala.

1. Mkpa ọ dị ịtụkwasị obi na atumatu Chineke, ọbụlagodi mgbe ọ dị egwu.

2. Ịchọta ike n'oge owu ọmụma.

1. Abụ Ọma 23:4 - "Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu kasị gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpanaka gị, ha na-akasi m obi."

2. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Mak 6:48 O wee hụ ka ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ n'ịkwọ ụgbọ; n'ihi na ifufe nēfegide ha: ma dika oge nche nke-anọ nke abali ọ biakutere ha, nēje ije n'elu oké osimiri, ọ nāchọ kwa igabiga n'akuku ha.

Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya ọmịiko site n’ịbịakwute ha na ahụhụ ha na-enwe ma nye ha obi ike na ume iji nọgide na-enwe.

1. Chineke na-anọ mgbe niile na ndụ anyị, ọbụna n'oge nsogbu

2. Ka Anyị Gbalịsie Ike Ibi Ndụ n'Onwe ọmịiko na Ịhụnanya ahụ Jizọs Mere

1. Abụ Ọma 138:7 - Ọ bụrụ na m na-eje ije n'etiti nsogbu, I chebere ndụ m; I setipu aka-Gi imegide ọnuma nke ndi-irom, Ma aka-nri-Gi nānaputam.

2. Matiu 9:36 - Mgbe ọ hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na a kpagburu ha na ndị na-enweghị enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

MAK 6:49 Ma mb͕e ha huru Ya ka Ọ nējeghari n'elu oké osimiri, ha we chère na ọ bu mọ, ha we tie nkpu:

Ndị na-eso ụzọ Jizọs hụrụ ka Jizọs na-eje ije n'elu oké osimiri, ha chere na ọ bụ mmụọ.

1:Jizọs dị ike nke na ọ pụrụ ọbụna ije ije n'elu mmiri!

2: Jisos nwere ike ime ihe ebube, O nwekwara ike ime otu ihe ahu na ndu ayi.

1: Matiu 14: 22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri ma mee ka oké ifufe ahụ dajụọ.

2: Jọn 3:16 – Ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ gosiri site n’izite Ọkpara ya, bụ́ Jizọs.

Mak 6:50 Nʼihi na ha niile hụrụ ya, ha wee maa jijiji. Ngwa ngwa o we kpayere ha uka, si ha, Nwee obi-utọ: ọ bu Mu onwem; atula egwu.

Ụjọ tụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ha hụrụ ka ọ na-eje ije n’elu mmiri, ma o mesiri ha obi ike site n’ịgwa ha ka ha ghara ịtụ egwu.

1. Imeri Ụjọ Site n'okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Mmesi obi ike sitere n'aka Jizọs n'oge nsogbu

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Abụ Ọma 23:4 - “Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na Gị onwe gị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpara gị, ha na-akasi m obi.”

Mak 6:51 O we rigokuru ha ba n'ub͕ọ; ma ifufe we kwusi: ibobo we nwua ha n'aru onwe-ha nke-uku nke-uku, ibobo we nwua ha n'aru.

Jizọs mere ka oké osimiri ahụ dajụọ, mee ka ndị na-eso ụzọ ya tụrụ ha n'anya.

1: Jizọs na-achị ihe e kere eke na-enwekwa ike ime ka oké ifufe nke ndụ.

2: Mgbe anyị na-akpọku Jizọs, Ọ ga-eji ike ya za anyị.

1: Matiu 8: 23-27 - Jizọs mere ka oké ifufe ahụ dajụọ n'oké osimiri Galili.

2: Abụ Ọma 107:29 - Ọ na-eme ka oké ifufe dị jụụ, ma ebili mmiri dị jụụ.

MAK 6:52 N'ihi na ha aghọtaghi ihe-iriba-ama nke ob͕e achicha ahu: n'ihi na obi-ha di arọ́.

Itien̄wed emi owụt nte mme owo mîkọfiọkke utịben̄kpọ oro aban̄ade uyo koro esisịt mmọ ke esịt.

1. Ike Chineke dị ukwuu karịa nghọta anyị – Matiu 19:26

2. Iwepụta oge iji mata na ịghọta ngọzi Chineke - Abụ Ọma 34:8

1. Ndị Efesọs 4: 18 - "N'ịbụ ndị nwere nghọta na-agba ọchịchịrị, na-ekewapụ onwe ha na ndụ Chineke site n'amaghị ama nke dị n'ime ha, n'ihi ikpu ìsì nke obi ha."

2. 2 Ndị Kọrịnt 3:14 – “Ma e mere ka uche ha kpuo ìsì: n'ihi na ruo taa, otu ihe mkpuchi ahụ na-adịgide n'agụ nke ọgbụgba ndụ ochie; Nke a ga-ewepụ ákwà mgbochi ahụ n’ime Kraịst.”

MAK 6:53 Ma mb͕e ha gabigasiri, ha we ba n'ala Genesaret, dọba n'usọ.

Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gafechara n’oké osimiri ahụ, ha rutere n’ala Genesaret ma guzoro n’ikpere mmiri ya.

1. Njem Jizọs gara Genesaret: Ike nduzi

2. Gennesaret: Ebe izu ike maka Jizọs na ndị na-eso ụzọ Ya

1. Isaiah 30:21 - "Ntị gị ga-anụkwa okwu n'azụ gị, na-asị, 'Nke a bụ ụzọ, na-eje ije na ya,' mgbe ọ bụla ị na-atụgharị n'aka nri ma ọ bụ mgbe ọ bụla ị na-atụgharị n'aka ekpe."

2. Matiu 11:28-30 – “Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N’ihi na yoke m adịghị mfe, ibu m dịkwa mfe.”

MAK 6:54 Ma mb͕e ha siri n'ub͕ọ puta, ngwa ngwa ha mara Ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs matara ya ozugbo ha si n’ụgbọ ahụ pụta.

1. Ịmata Jizọs na ndụ anyị kwa ụbọchị

2. Ike ebube nke okwukwe

1. Jọn 8:19 - Ya mere ha sịrị ya, "Olee ebe Nna gị nọ?" Jisus zara, si, Unu amaghi Mu onwem ma-ọbu Nnam. Ọ bụrụ na unu maara m, unu gaara amakwa Nna m.”

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

MAK 6:55 Ha we b͕aghari n'ala ahu nile buruburu, we malite ibuga ndi aru nādighi ike n'ihe-ndina, n'ebe ha nuru na Ọ nọ.

Ndị obodo ahụ gbagara n’ebe Jizọs nọ buru ndị ọrịa n’ihe ndina ha ka a gwọọ ha.

1. Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na Jizọs ma nwee okwukwe na Ọ ga-agwọ anyị ọrịa ọ bụla.

2. Jizọs na-adị njikere mgbe niile ịgwọ anyị ma nye anyị olileanya.

1. Matiu 8:14-17 - Jizọs gwọrọ nwoke ahụ na-arịa ọrịa na Kapanaum.

2. Aisaia 53:5 - E merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, echichi ya n'ihi ajọ omume anyị; ntaram ahụhụ maka udo anyị dị n’isi ya, ma site n’ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị.

MAK 6:56 Ebe ọ bula Ọ nābà kwa, n'obodo ntà, ma-ọbu n'obodo, ma-ọbu obodo, ha nātọb͕ọ ndi-nriaria n'èzí, nāriọ Ya ka ha metu ọ bu nání ọnu-ọnu uwe-Ya; mere dum.

Ndị bi n’obodo nta, obodo na obodo ndị Jizọs gara chọsiri ike ịgwọ ọrịa nke na ha tọgbọrọ ndị ọrịa n’okporo ámá ma rịọ Jizọs ka o kwe ka ha metụ ọnụ ọnụ uwe ya aka. Onye ọ bụla metụrụ ya aka ka a gwọọ ya.

1. Ike nke Okwukwe- Ka okwukwe nke ndi mmadu siri sie ike nke mere ka aru ha ike.

2. Ike nke Jisus- Ọrụ ebube nke Jisus na-agwọ ndị metụrụ ya aka.

1. Matiu 14:36 - "Ha we rịọ Ya ka ha metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka nání: ewe me ka ndi nile ndi meturu aka zue okè."

2. Ọrụ Ndịozi 19:11-12 - “Chineke we me ihe-iriba-ama di iche iche site n'aka Pọl: ewe wetara ndi-ọria ákwà-ozu-ya ma-ọbu uwe-nb͕okwasi ahu site n'aru-ya, ọriaria nile we si n'aru ha pua, ndi-mọ ọjọ nēsi kwa nime ha puta . "

Mak 7 na-akọ ọtụtụ isi ihe omume gụnyere esemokwu ya na ndị Farisii banyere ịdị ọcha nke ememe, nkuzi banyere ihe na-emerụ mmadụ n'ezie, na ọrụ ebube abụọ dị ịrịba ama: ọgwụgwọ nke nwa nwanyị Syrophoenician na ọgwụgwọ nke nwoke ntị chiri na onye dara ogbi.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị Farisii na ụfọdụ ndị nkụzi na-ahụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ na-eji aka emeru rie nri, ya bụ, ndị a na-asachabeghị. Ha na-ajụ Jizọs ajụjụ banyere nke a n’ihi na ha na-akwado ndị okenye ọdịnala bụ́ ndị chọrọ ịkwọ aka tupu ha erie ihe (Mak 7:1-5). Jizọs zara ha site n'ịkatọ ha maka ihu abụọ ha na-agbaso n'ọdịnala ụmụ mmadụ ma na-eleghara iwu Chineke anya. Ọ na-ehota Aịzaya na-asị "Ndị a na-asọpụrụ m n'egbugbere ọnụ ha ma obi ha dị anya n'ebe m nọ: ha na-efe m n'efu, ozizi ha bụ nanị iwu mmadụ" (Mak 7:6-8). Ọ na-enye ihe atụ ka ha si wepụrụ iwu Mosis na-asọpụrụ nna nne kwere ka Corban (onyinye raara onwe ya nye Chineke) si otú ahụ mebie okwu Chineke n'ihi ọdịnala (Mak 7:9-13).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ahụ Jizọs kpọrọ igwe mmadụ na-akụzi na ọ dịghị ihe onye ọzọ nwere ike imerụ ha site n'ịbanye n'ime ha kama ọ bụ ihe na-esi n'ime mmadụ pụta na-emerụ ha na-akọwa echiche ọjọọ ịkwa iko igbu mmadụ ịkwa iko, anyaukwu ọjọọ aghụghọ aghụghọ anyaụfụ, nkwutọ mpako na-eme nzuzu ihe ọjọọ ndị a niile sitere na ya. ime ime ka mmadụ ghara ịdị ọcha (Mak 7:14-23). Mgbe e mesịrị, mgbe ọ banyere Taya ndị Jentaịl mpaghara, nwanyị Syrophoenician rịọrọ ya ka ọ chụpụ mmụọ ọjọọ nwa ya nwanyị buru ụzọ gwa ya "Ka e buru ụzọ rie ụmụaka nri n'ihi na ọ bụghị ihe ziri ezi na-ewere achịcha ụmụaka na-atụ nkịta" ọ zara, "Onyenwe anyị ọbụna nkịta n'okpuru tebụl na-eri irighiri ụmụaka" mgbe ahụ, ọ zara. na-agwa ya n'ihi na azịza nke a mmụọ ọjọọ ahapụla nwa gị nwanyị mgbe ọ gara n'ụlọ hụrụ nwatakịrị ka ọ dina n'àkwà mmụọ ọjọọ na-egosi na o nwere ike n'ebe ndị mmụọ ọjọọ gafere ókè okpukpe nke agbụrụ (Mak 7:24-30).

Paragraf nke atọ: Ịga n'ihu na mpaghara Dekapolis zutere nwoke ogbi ogbi ndị mmadụ na-arịọ ya ka ha tinye aka na mmadụ na-ewepụ ya na nzuzo na-etinye mkpịsị aka na ntị ya ọnụ mmiri metụrụ ire leliri elu elu elu na-asụ ude sị ya "Ephphatha!" nke pụtara "Mepee!" Na ntị nwoke a na-emeghe ire tọhapụrụ ọ malite ikwu okwu n'ụzọ doro anya ebubo ghara ịgwa onye ọ bụla ọzọ iwu nyere ihe ọzọ ha na-ekwusa mgbasa ozi ndị mmadụ rikpuru iju na-ekwu "O mere ihe niile nke ọma na-eme ka ntị chiri nụ ogbi na-ekwu okwu" na-egosipụta ọzọ ikike o nwere n'ebe ọrịa anụ ahụ na-enwe ọmịiko n'ebe ndị ahụ nọ. na-ata ahụhụ n’agbanyeghị ihe mgbochi ọha (Mak 7:31–37).

MAK 7:1 Ya mere ndi-Farisi na ufọdu nime ndi-ode-akwukwọ, ndi siri na Jerusalem bia, biakutere Ya.

Ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ si Jerusalem biakutere Jisus.

1: Jizọs na-anabata ndị niile ji aka gba ọtọ bịakwute ya, n’agbanyeghị ndị ha bụ.

2: Anyị kwesịrị ịchọ iso Jizọs mgbe niile, n'agbanyeghị ebe anyị si.

1: Luk 15:2 - "Ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ we tamu, si, Nwoke a nānara ndi-nmehie, nēso kwa ha rie ihe."

Jọn 8:3-11 IGBOB - Ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi we kutara Ya otù nwanyi edoro n'ikwa iko; Ma n’ime iwu Mozis nyere anyị iwu ka a tụgbuo ndị dị otú ahụ na nkume: ma gịnị ka ị na-ekwu?” Nke a ka ha kwuru, na-anwa ya ọnwụnwa, ka ha wee nwee ike bo ya ebubo.” Ma Jizọs ruru ala, were mkpịsị aka ya dee n’ala. , dị ka à ga-asị na ọ nụghị ha.” + Ya mere, mgbe ha nọ na-ajụ ya, o weliri onwe ya elu, sị ha: “Onye na-enweghị mmehie n’etiti unu, ya buru ụzọ tụkwasị ya nkume.” + O wee hulata ọzọ dee akwụkwọ. Ma ndi nuru ya, ebe akọ-na-uche nke aka ha mara, ha puru n'otù n'otù, malite na ndi-okenye, we rue ndi-ikpe-azu: ewe puru nání Jisus, na nwanyi ahu nēguzo n'etiti.

MAK 7:2 Ma mb͕e ha huru ufọdu n'etiti ndi nēso uzọ-Ya ka ha nēwere ob͕e achicha ruru árú, ya bu n'aka a saghi-asa, ha hutara nmehie.

Ndị Farisii katọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs maka iji aka a na-akwọghị akwọ rie nri.

1: Ekwela ka nkatọ mebie okwukwe gị na Jizọs.

2: Ịdị ọcha na ịdị nsọ abụghị otu.

1: Matiu 23:25-28 - Jizọs baara ndị Farisii mba maka itinye uche na ịdị ọcha nke elu ahụ kama ịdị ọcha nke ime mmụọ.

2: Jemes 4:11 – Unu ekwula okwu megide ibe unu, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya.

MAK 7:3 N'ihi na ndi-Farisi na ndi-Ju nile, ọ buru na ha akwọchaghi aka-ha, adighi-eri ihe, nēdebe kwa omenala ndi-okenye.

Ndị Farisii na ndị Juu nwere omenala ịkwọ aka tupu ha erie ihe.

1:Jizọs na-echetara anyị mkpa ọdịnala dị na okwukwe anyị.

2: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ndị Farisii banyere ịgbaso ọdịnala ọbụna n’ihe ndị dị nta.

1: Luk 11:42 - ? Ahuhu gādiri unu, ndi-Farisi! n'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na rue na ihe-ọkukú nile di iche iche, nāgabiga kwa ikpé na ihu-n'anya Chineke: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara kwa ihapu nke-ọzọ.

2: Matiu 23:23 - ? 쏻 unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na anise na cummin, we rapuwo ihe nile kariri n'iwu, bú ikpé, ebere, na okwukwe: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara irapu nke-ọzọ.

Mak 7:4 Ma mb͕e ha siri n'ahịa bia, ma ọ buru na ha asaghi, ha adighi-eri ihe. Ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka e nwere, nke ha nataworo ijide, dị ka ịsa iko, na ite, ite ọla, na tebụl.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na ha kwesịrị ịsacha tupu ha erie nri e si n’ahịa zụta, nakwa na otu ụkpụrụ ahụ metụtara ịsa iko, ite, arịa ọla, na tebụl.

1. Otu esi ebi ndụ nke ịdị ọcha dị ka Jizọs kwuru

2. Mkpa ịdị ọcha nke ime mmụọ dị na ndụ kwa ụbọchị

1. Aisaia 1:16-17 - sachaa onwe unu; mee onwe-unu ka unu di ọcha; wepụ ihe ọjọ nke omume-gi nile n'iru anyam; kwụsịnụ ime ihe ọjọọ.

17 Mụta ime ezi ihe; chọọ ikpe ziri ezi, dozie mmegbu; kpenu ikpe ziri ezi nye nwa-nb͕ei, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe? ihe kpatara ya .

2. Taịtọs 2:11-12 - N'ihi na amara nke Chineke apụtawo, na-eweta nzọpụta maka mmadụ nile, 12 na-azụ anyị ka anyị jụ asọpụrụghị Chineke na agụụ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi na ndụ nsọpụrụ Chineke ugbu a.

MAK 7:5 Ya mere ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ we jua ya, si, Gini mere ndi nēso uzọ-Gi adighi-ejeghari dika omenala ndi-okenye si di, kama were aka anughi asa rie nri?

Ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ jụrụ Jizọs ihe mere ndị na-eso ụzọ ya anaghị agbaso omenala kama kama iji aka a na-akwọghị akwọ rie achịcha.

1: Okwukwe anyị na Chineke siri ike karịa omenala mmadụ

2: Ịgbaso Ụzọ Chineke karịa Ụzọ Mmadụ

1: Matiu 15:8-9 - Ndi nka nābiakutem nso n'ọnu-ha, nēwere eb͕ub͕ere-ọnu-ha sọpurum; ma obi-ha di anya n'ebe m'nọ. Ma ha na-efe m n'efu, na-ezi ihe mmadụ nyere n'iwu maka ozizi.

2: Ndị Kọlọsi 2: 20-23 - Ya mere, ọ bụrụ na unu na Kraịst nwụrụ site na mmalite nke ụwa, gịnị mere, dị ka à ga-asị na unu bi n'ụwa, unu na-edo onwe unu n'okpuru iwu, (Emetụla; ga-ala n'iyi site n'iji;) dika iwu-nsọ na ozizi nke madu si di? Ihe ndị ahụ nwere n'ezie ngosi nke amamihe n'ime ọchịchọ, na ịdị umeala n'obi, na ileghara anụ ahụ anya; ọ bughi ihe nsọpuru ọ bula rue afọ ojuju nke anu-aru.

MAK 7:6 Ọ zara, si ha, Ọ bu ezie na Aisaia buru amuma bayere unu ndi-iru-abua, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ndi nka nēji eb͕ub͕ere-ọnu-ha sọpurum, ma obi-ha di anya n'ebe m'nọ.

Jizọs baara ndị Farisii mba maka ememe okpukpe elu ọnụ ha.

1: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị ikpe mara maka ememe okpukperechi, kama na-achụso obi nke raara onwe ya nye Chineke.

2: Anyị agaghị abụ ndị ihu abụọ nke na-eji egbugbere ọnụ anyị na-asọpụrụ Chineke kama kama jiri obi anyị na-asọpụrụ ya.

1: Deuterọnọmi 11:16-17 - Lezienu onwe-unu anya, ka ewe ghara iduhie obi-unu, we chigharia, fè chi ọzọ òfùfè, fè ha òfùfè; Iwe Jehova we di ọku megide unu, O we mechibido elu-igwe, ka miri-ozuzo we ghara idi, ala we we ghara imi nkpuru-ya.

2: Jeremaia 29:13 - Unu gāchọkwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm.

MAK 7:7 Otú ọ di, ha nākpọ isi ala nyem n'efu, nēzí ihe nile madu nyere n'iwu site n'ozizi.

Amaokwu a na-ekwu na ọ baghị uru ife Chineke ma ọ bụrụ na mmadụ na-adabere na omume ofufe ha na nkuzi mmadụ kama ịbụ Chineke.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịtụkwasị obi na nkuzi mmadụ mere

2. Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịtụkwasị Obi n'Ozizi Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Kọlọsi 2:8 - "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka mmụọ mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghị dị ka Kraịst si dị."

2. Aisaia 29:13 - "Jehova we si: ? 쏝 n'ihi na ndi nka nābiaru nso n'ọnu-ha, were kwa eb͕ub͕ere-ọnu-ha sọpurum, ma obi-ha di anya n'ebe m'nọ, ma egwu-ha n'ebe m'nọ bu iwu nke madu kuziri. "

MAK 7:8 N'ihi na n'iwezuga ihe Chineke nyere n'iwu, unu nējide omenala madu, dika isa ite na iko: ma ọtutu ihe ndia ka unu nēme.

Ngabiga Ndị mmadụ na-eleghara iwu Chineke anya kama na-agbaso omenala nke ha.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke ọ bụghị omenala nke anyị.

2. Nsonaazụ nke ileghara iwu Chineke anya.

1. Matiu 15:3-9 - Jizọs kụziiri ndị Farisii na ndị Sadusii mkpa ọ dị ịsọpụrụ iwu Chineke, ọ bụghịkwa omenala ha.

2. Ndị Kọlọsi 2:8 - Pọl dọrọ ndị Kọlọsi aka ná ntị banyere ihe ize ndụ dị n'ịbụ ndị e duhiere site n'ọdịnala dị mfe nke ozi ọma ahụ.

Mak 7:9 O we si ha, Nke-ọma ka unu nāju ihe Chineke nyere n'iwu, ka unu we debe omenala nke aka unu.

Ndị mmadụ na-ajụ iwu Chineke ka ha wee debe omenala nke ha.

1. Ike nke Okwu Chineke: Ịnabata Iwu Kama Omenala Anyị

2. Ịjụ Omenala Ụwa na ịnakwere Iwu Chineke

1. Aisaia 8:20 - "Nye iwu na ihe akaebe: ọ bụrụ na ha ekwughị dị ka okwu a si dị, ọ bụ n'ihi na ọ dịghị ìhè dị n'ime ha."

2. Ndị Kọlọsi 2: 8 - "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịla n'iyi site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka omenala nke mmadụ, dị ka mmalite nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst."

Mak 7:10 N'ihi na Moses siri, Sọpuru nna-gi na nne-gi; na, Onye nākọcha nna-ya ma-ọbu nne-ya, ya nwua ọnwu;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Mak 7:10 na-emesi ike mkpa ọ dị ịsọpụrụ nne na nna.

1. Uru Ịsọpụrụ Nne na Nna

2. Pụrụ iche nke Iwu nke ise

1. Ndị Efesọs 6:1-3

2. Ọpụpụ 20:12-17

MAK 7:11 Ma unu nāsi, Ọ buru na onye ọ bula gāsi nna-ya ma-ọbu nne-ya, Ọ bu Korban, ya bu, onyinye-inata-iru-ọma, site n'ihe ọ bula i gārata n'akam; ọ gēnwe onwe-ya.

Jizọs katọrọ omume ndị Farisii ebe ha na-eleghara ọrụ ha na-arụ n’ebe ndị mụrụ ha nọ site n’iji ihe ngọpụ nke inye Chineke onyinye dị ka ihe ngọpụ iji zere ibu ọrụ ha.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ nne na nna anyị site n'omume anyị.

2. Ihe ize ndụ dị n'iji ihe ngọpụ okpukpe eme ihe iji zere ibu ọrụ anyị.

1. Deuterọnọmi 5:16 - "Sọpụrụ nna gị na nne gị, dị ka Jehova, bụ́ Chineke gị, nyeworo gị iwu, ka ụbọchị gị wee dị ogologo, ka o wee dị gị mma n'ala ahụ Jehova bụ́ Chineke gị na-enye gị. "

2. Ndị Efesọs 6: 2-3 - "Sọpụrụ nna gị na nne gị, nke bụ iwu mbụ ya na nkwa, ka ọ dịrị gị mma, ka i wee dị ogologo ndụ n'elu ụwa."

Mak 7:12 Ma unu ekweghi kwa ya ọzọ imere nna-ya ma-ọbu nne-ya ihe ọ bula;

Ebe ahụ kwuru na e kwesịghị igbochi ndị mmadụ inyere ndị mụrụ ha aka.

1: Anyị kwesịrị ịsọpụrụ ndị mụrụ anyị site n’inyere ha aka n’ụzọ ọ bụla anyị nwere ike.

2: Omenala anyị ekwesịghị itinye ihe mgbochi n'ụzọ ndị mmadụ na-enyere ndị mụrụ ha aka.

1: Ndị Efesọs 6:2-3 ? 쏦 on nna-gi na nne-gi; nke bu ihe mbu enyere n'iwu nke nwere nkwa; Ka o we diri gi nma, ka I we di ogologo ndu n'elu uwa.

2: Ọpụpụ 20:12 ? 쏦 dakwasi nna-gi na nne-gi: ka ubọchi-gi we di anya n'elu ala ahu nke Jehova, bú Chineke-gi, nēnye gi.

Mak 7:13 Site n'omenala-unu, nke unu nyeworo, nēme ka okwu Chineke ghara idi irè: unu nēme kwa ọtutu ihe di otú a.

Amaokwu a bụ ihe na-echetara na omenala ekwesịghị ịfefe okwu Chineke.

1: Anyị ga-akpachara anya maka ọdịnala na-emebi okwu Chineke

2: Itinye omenala n'ihu akwụkwọ nsọ na-eduga na enweghị okwukwe

1: Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịla n'iyi site na amamihe na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ, dị ka ozizi mbụ nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst.

2:2 Timoti 3:16 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume.

MAK 7:14 O we kpọ ndi-Ju nile ka ha biakute Ya, Ọ si ha, Genum nti, unu nile, ghọta-kwa-nu:

Jizọs kụziiri ndị mmadụ ka ha gee ntị ma ghọta.

1: Gee Jizọs ntị ma ghọta ozizi ya

2: Chọọ nghọta na amamihe n'aka Jizọs

1: Jemes 1:5 - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi-ata kwa uta; agēnye kwa ya.

2: Ilu 2:3-6 - E, ọ bụrụ na ị na-etiku ihe ọmụma, we welie olu-gi elu inwe nghọta; Ọ buru na i nāchọ ya dika ọla-ọcha, I we chọ ya dika àkù zoro ezo; Mb͕e ahu ka i gāghọta egwu Jehova, we chọta ọmuma-ihe nke Chineke. N'ihi na Jehova nēnye amam-ihe: n'ọnu-Ya ka ihe-ọmuma na nghọta si aputa.

MAK 7:15 Ọ dighi ihe ọ bula sitere n'èzí, nke ibà nime ya puru imeru ya: ma ihe si nime ya puta bu ndi nēmeru madu.

Jizọs kọwara na ọ bụghị ihe na-abanye mmadụ na-emerụ ha, kama ọ bụ ihe na-esi na ya pụta.

1. Ike Okwu: Otú Okwu Anyị Si Akọwa Anyị

2. Omume anyị na-ekwu ụda karịa okwu

1. Jemes 3:6-10 - ike nke ire na otú o si eme ihe ọma na ihe ọjọọ

2. Matiu 12:33-37 – Ilu Jizọs tụrụ banyere osisi ọma na osisi ọjọọ na mkpụrụ ha na-amị.

Mak 7:16 Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ntị ịnụ ihe, ya nụrụ.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-aṅa ntị n'okwu Chineke na imeghe obi anyị ịnụ ihe Ọ na-ekwu.

1: Gee ntị n’olu Chineke - Mak 7:16

2: Meghee Ntị Gị ka Ịnụ - Mak 7:16

1: Jemes 1:19 - "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ."

2: Abụ Ọma 95: 7-8 - "N'ihi na Ya onwe-ya bu Chineke-ayi, na ayi onwe-ayi bu ndi nke ebe-ita-nri-Ya, na ìgwè aturu nke aka-Ya: Taa, ọ buru na unu anu olu-Ya, unu emela ka obi-unu sie ike.

Mak 7:17 Mgbe o si nʼebe ìgwè mmadụ ahụ bata nʼime ụlọ, ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya gbasara ilu ahụ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara ya ka ọ kọwaara ha ilu ahụ ọ ka kụziri.

1. Ike Ịjụ ajụjụ: Ịchọpụta mkpa ọ dị ịchọ azịza nye ajụjụ ime mmụọ anyị.

2. Ime Nzọụkwụ nke Okwukwe: Inyocha obi ike dị mkpa iji nwee nnukwu okwukwe ma jụọ ajụjụ ndị siri ike.

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ gị nye Chineke arịrịọ.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Mak 7:18 Ọ si ha, Ùnu onwe-unu bu kwa ndi nēnweghi nghọta? Ùnu amataghi na ihe ọ bula nke nēsi n'èzí nābà nime madu, ọ pughi imeru ya;

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ajụjụ banyere otú ha si ghọta ihe dị ọcha n’ụzọ ime mmụọ, na-akụzi na ọ bụghị ihe na-abanye mmadụ na-emerụ ha, kama ọ bụ ihe na-apụta.

1. Ozizi Jizọs Banyere Ihe Na-emerụ Anyị n'Ezie

2. Inyocha Obi Anyị Maka Ezi Ịdị Ọcha

1. Matiu 15:11 - "Ọ bụghị ihe na-aba n'ọnụ na-emerụ mmadụ; kama ihe si n'ọnụ pụta, nke a na-emerụ mmadụ."

2. Ndị Rom 14:14 - "Amatara m, kweta-kwa-ra m site n'Onye-nwe-ayi Jisus, na ọ dighi ihe nādighi ọcha n'onwe-ya: ma onye nēchè na ihe ọ bula bu ihe nādighi ọcha n'anya, ọ buru onye nādighi ọcha."

MAK 7:19 N'ihi na ọ dighi-aba n'obi-ya, kama ọ ba nime n'afọ, nāpu kwa n'ihe-oriri nile, nāsacha nri nile?

Jizọs kọwara na nri nke na-abanye n’ime ahụ́ adịghị emeru mmadụ, kama ọ na-apụ apụ n’ihe a kpụrụ akpụ, na-asachapụ anụ nile.

1. Ntak emi Jesus mîkakpan̄ke utọn̄ mban̄a udia nte ebiet emi ẹsakde

2. Ike Nri Na-asachapụ: Ihe Jizọs Kụziri Banyere Iri

1. Matiu 15:11 - "Ọ bụghị ihe na-abanye n'ọnụ na-emerụ mmadụ, kama ihe si n'ọnụ pụta, nke a na-emerụ mmadụ."

2. Ndị Rom 14:17 - "N'ihi na ala-eze Chineke abụghị ihe iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, kama ọ bụ ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ."

Mak 7:20 Ọ si, Ihe si n'aru madu puta, nke ahu nēmeru madu.

Ihe ndị anyị na-eme ma na-ekwu si n’obi anyị na-emeru anyị.

1. ? 쏻 okpu si n'ime imeru anyi emeru??

2. ? Ọ bụ ike nke Okwu anyị na omume anyị?

1. Matiu 15:11 - ? Ọ bughi ihe nābà n'ọnu nēmeru madu, kama ọ bu ihe nēsi n'ọnu puta; Nke a na-emerụ mmadụ.??

2. Jemes 3:2-12 - ? ma ọ bụ anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'ihe ọ na-ekwu, ọ bụ nwoke zuru okè, nwekwara ike ịchịkwa ahụ́ ya dum.

Mak 7:21 Nʼihi na nʼime, nʼobi mmadụ ka echiche ọjọọ na-esi apụta, ịkwa iko, ịkwa iko, igbu ọchụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike ajọ omume nke mmadụ, nke sitere n'ime obi.

1. Ihe ọjọọ dị n’ime obi anyị: Otu esi emeri ọnwụnwa anyị

2. Ike nke obi: Ịghọta ihe omimi nke ọdịdị mmadụ

1. Jemes 1:14-15 – Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ha site n'ọchịchọ ọjọọ nke onwe ha ma rafuo ha. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

2. Ndị Rom 3:10-18 - Dịka e dere, sị: ? 쏷 ebe a ọ dighi onye ọ bula nke ezi omume di, ọ dighi kwa otù onye; ọ dighi onye nāghọta; ọ dighi onye nāchọ Chineke. Ha nile ewezugawo onwe-ha, ha aghọwo ihe-efu; ọ dighi onye nēme ezi ihe, ọ dighi kwa otù onye.

Mak 7:22 Izu-ohi, anya-uku, ajọ omume, aghughọ, ikwa-iko, anya ọjọ, nkwulu, nganga, ihe-nzuzu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a depụtara ọtụtụ mmehie ndị Akwụkwọ Nsọ katọrọ, dị ka izu ohi, anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ, agụụ mmekọahụ, anya ọjọọ, nkwulu, mpako, na nzuzu.

1. "Mmehie nke obi: Ịmata mmehie ndị anyị na-adịghị ahụ anya"

2. "Ike nke ire: Ihe mere e ji machibido ikwu nkwulu"

1. Ilu 11:3 - "Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi ga-eduzi ha: ma ajọ omume nke ndị na-emebi iwu ga-ebibi ha."

2. Jemes 4:17 - "Ya mere onye maara ime ihe ọma ma ọ dịghị eme ya, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie."

Mak 7:23 Ihe ọjọọ ndị a niile na-esi n’ime abịa, na-emerụkwa mmadụ.

Jizọs na-akụzi na ihe ọjọọ na-esi n'ime mmadụ merụọ ya.

1. "Obi nke Okwu ahụ: Gịnị Mere Mmehie Ji Malite n'ime Anyị"

2. "Ike nke Oziọma: Otú Anyị Pụrụ Imeri Mmehie"

1. Jemes 1: 14-15 - "Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke aka ya, na-arafukwa ya. , na-amụ ọnwụ."

2. Ndị Rom 6:12-14 - "Ya mere, ekwela ka mmehie chịrị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee debe ọchịchọ ọjọọ ya. ndi e meworo ka ha si n'ọnwu ba na ndu: were kwa ihe nile nke onwe-gi nye Ya ka ha buru ihe-agha nke ezi omume: n'ihi na nmehie agaghi-abu kwa onye-nwe-gi ọzọ, n'ihi na i bughi n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

MAK 7:24 O we si n'ebe ahu bilie, ba n'ókè nke Taia na Saidon, ba n'otù ulo, ma ọ chọghi onye ọ bula mara ya: ma o puru izobe.

Jizọs gara Taya na Saịdọn maka ịnọrọ naanị ya na ịnọ naanị ya.

1: Jizọs chọrọ ma chọọ oge ịnọrọ naanị ya ma tụgharịa uche n'ozi ya.

2: Anyị niile chọrọ oge ịnọrọ naanị anyị ma chesie echiche ike banyere ndụ anyị na ebumnuche anyị.

1: Matiu 6:6- ? Mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n'ime ụlọ gị mechie ụzọ, kpegara Nna gị nke nọ na nzuzo ekpere. Nna-gi Nke nāhu ihe na nzuzo gākwughachi kwa gi.

2: Abụ 46:10 - ? ma unu mara na Mu onwem bu Chineke. A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa!??

MAK 7:25 N'ihi na otù nwanyi, nke nwa-ya nwanyi nke-ntà nwere mọ nādighi ọcha, nuru ya, bia da n'ala n'ukwu-ya:

Ada otu nwanyị nwere mmụọ na-adịghị ọcha, o wee nụ banyere Jizọs wee bịakwute ya maka enyemaka.

1. Ike Okwukwe: Otú Ọrụ ebube Jizọs Ga-esi gbanwee Ndụ Anyị

2. Imeri Ọgụ: Otú Jizọs Si Bụ Isi Iyi Ike Anyị

1. Matiu 15:21-28 - Jizọs gwọrọ ada nwaanyị Kenan ahụ.

2. Mak 5:24-34 - Jizọs gwọrọ nwanyị ahụ nwere okwu ọbara.

Mk 7:26 Nwanyi ahu bu onye-Grik, onye Syrofenike site na mba; ma ọ rịọrọ ya ka ọ chụpụ ekwensu n’ime nwa ya nwanyị.

Nwanyị ahụ bụ onye Grik nke mba Syrophenia, ọ rịọrọ Jizọs ka ọ chụpụ ekwensu n'ahụ nwa ya nwanyị.

1: Jisos gosiri ihunanya na ebere Ya maka mba nile, obugh nani ndi Ju.

2: Chineke na-arụ ọrụ site na anyị na-enye anyị ohere ịbụ aka na ụkwụ ya.

1: Ọrụ 10: 34-35 - Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, ọ dịkwa njikere ịnabata ndị sitere na mba ọ bụla.

2: Jemes 2: 15-17 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ, anyị kwesịkwara igosi okwukwe anyị site n'omume anyị.

Mak 7:27 Ma Jisus siri ya, Ka uzọ rijue umu-ntakiri: n'ihi na o zighi ezi inara achicha umuaka, na itugara nkita.

Jizọs rụrụ ụka na e kwesịrị ibu ụzọ gboo mkpa ụmụaka tupu ha enyere nkịta aka.

1: Anyị aghaghị ibu ụzọ bute mkpa ezinụlọ anyị ụzọ tupu anyị enyere ndị ọzọ aka.

2: Anyị ekwesịghị ịchọ naanị ọdịmma onwe anyị ma na-echeta mgbe niile inyere ndị nọ ná mkpa aka.

1: Ndị Filipaị 2:3-4 ? Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

2: Ndị Galeshia 6:10 ? Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-eme ihe ọma n'ebe mmadụ nile, karịsịa ndị bụ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

MAK 7:28 Ọ zara, si ya, E, Onye-nwe-ayi: ma nkita di n'okpuru table nēri irighiri umuaka.

Itien̄wed emi etịn̄ nte n̄wan kiet ọkọbọrọde mbụme oro Jesus okobụpde aban̄a m̀mê enye enịm ke imọ imekeme ndikọk eyenan̄wan esie udọn̄ọ, onyụn̄ owụt mbuọtidem esie ke enye onyụn̄ anam n̄kpọ nte mme nkita ẹtade n̄kịmn̄kịm nditọwọn̄.

1. Ịtụkwasị obi na Jizọs na-eweta mweghachi na olileanya

2. Amara Chineke na-erubigara ọbụna ndị nta n’ime anyị

1. Matiu 15:21-28 - Ọgwụgwọ Jizọs gwọrọ ada nwanyị Kenan

2. Ndị Rom 5:6-8 - Amara bara ụba nke Chineke site na Jizọs Kraịst

Mak 7:29 Ọ si ya, N'ihi nka je; ekwensu apuwo n'aru nwa-gi nwayi.

Jizọs gwọrọ ada nwaanyị site n’ịchụpụ ekwensu n’ahụ́ ya.

1: Anyị agaghị eleda ike ịhụnanya na ọgwụgwọ Jizọs nwere anya.

2: Ọbụna mgbe ọnọdụ ndị kasị njọ chere, Jizọs pụrụ iweta ìhè na olileanya nye mmadụ nile.

1: Abụ Ọma 34:18 "Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha."

2: Isaiah 43: 2 "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ma mgbe ị na-agafe na osimiri, ha agaghị ekpochapụ gị, mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere ọkụ; agaghị ere gị ọkụ.

MAK 7:30 O we ba n'ulo-ya, hu mọ ọjọ ahu apuwo, na nwa-ya nwayi nēdina n'ihe-ndina.

Otu nwaanyị chọpụtara na a gwọọla ada ya n’aka mmụọ ọjọọ ya mgbe ọ lọtara.

1. Jizọs nwere ike ime ka anyị nwere onwe anyị pụọ ná mmehie na ihe ndị ga-esi na ya pụta.

2. Ike Chineke karịrị ike ọjọọ ọ bụla.

1. Luk 8:26-35 - Jizọs chụpụrụ mmụọ na-adịghị ọcha n'ahụ nwanyị ahụ.

2. Matiu 18:10 - Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha kpachara anya ka ha ghara ime ka ụmụntakịrị sụọ ngọngọ.

MAK 7:31 Ọzọ kwa, o siri n'ókè nke Taia na Saidon pua, bia n'osimiri Galili, n'etiti akuku Dekapọlis.

Jisus si n’ókè nke Taya na Saịdọn pụọ wee rute n’oké osimiri Galili, n’etiti ụsọ oké osimiri nke Dikapọlis.

1. Njem Jizọs gara n’ala ahụ na-egosi na o jisiri ike na-ekwusara mmadụ niile ozi ọma.

2.Oje-ozị nke Jisus bụ ihe akaebe nke njikere Ya ịga n’ebe dị anya ruo mmadụ nile.

1. Matiu 4:23-25 - Jisus we jegharia na Galili nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēkwusa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile di iche iche na ọria nile di iche iche n'etiti ndi-Ju.

2. Mak 16:15 - O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile e kere eke.

MAK 7:32 Ha we kutara Ya otù onye nti chiri nke nēkwu okwu-ya; ha we riọ ya ka o tukwasi ya aka-ya.

Ìgwè mmadụ kpọtaara Jizọs otu nwoke ntị chiri nke nwere nsogbu ikwu okwu ka a gwọọ ya.

1. Ike Okwukwe—Otú okwukwe nke ndị ahụ kpọtara Jizọs bụ́ ndị ogbi si mee ka a gwọọ ha n’ụzọ ọrụ ebube.

2. Ịtachi obi n'oge ihe isi ike - otú Chineke si eji ihe isi ike anyị na-eme ka anyị bịaruo ya nso.

1. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? O kwesịrị ịkpọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpee ekpere n’isi ya, werekwa ya te mmanụ n’aha Jehova. Ekpere e jikwa okwukwe kpee ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ́ na-arịa ọrịa; Jehova gēbili kwa ya.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

MAK 7:33 O we kuputa ya n'ebe ìgwè madu ahu nọ, tiye nkpisi-aka-Ya na nti-ya abua, b͕asa kwa ọnu-miri, metu ire-ya aka;

Jizọs gwọrọ otu nwoke ntị chiri site n'imetụ ntị na ire ya aka.

1: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-enwe ọmịiko na obi ebere n'ebe ndị ogbenye nọ.

2: Jizọs gosiri anyị ike okwukwe na ekpere nwere ike ịgwọ ndị ọrịa.

1: Jemes 5:15 - "Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ka ahụ́ dị ndị ọrịa ahụ ike; Onyenwe anyị ga-eme ka ha bilie. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha."

2: Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume-ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa n'ọnyá-Ya ka emere ka ayi di ike."

MAK 7:34 O we welie anya n'elu-igwe, nēze ume, si ya, Efata, ya bu, Meghere.

Ịgwọ nwoke ntị chiri na ogbi: Jizọs saghere ntị na ọnụ nwoke ahụ.

1. Ebere Chineke Na-agwọ Ọrịa: Otú Jizọs Si Mepee Nwoke Ogbi na Ogbi

2. Ọrụ ebube na Okwukwe: Ike Jizọs nwere imeri nsogbu niile

1. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, na ntị nke ndị ntị chiri ka a ga-emeghe; Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, Ire ndi-ob͕i gābù kwa nkpu ọṅù.

2. Abụ Ọma 146:8 - Jehova saghere anya ndị ìsì; Jehova nēbuli ndi nēruda ala; Jehova hụrụ ndị ezi omume n'anya.

MAK 7:35 Ngwa ngwa nti-Ya we saghe, eriri nke ire-ya we tọpu, o we kwue nke-ọma.

Jizọs gwọrọ otu nwoke ogbi na onye ogbi, mee ka o kwuo okwu nke ọma.

1. Ike Chineke nwere ike iweta ọgwụgwọ na mgbanwe.

2.Jizọs nwere ike iweghachi agbaji anyị.

1. Abụ Ọma 103:3 - Ọ na-agbaghara gị mmehie gị niile na-agwọkwa ọrịa gị niile.

2. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, na ntị nke ndị ntị chiri ka a ga-emeghe; Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, Ire ndi-ob͕i gābù kwa nkpu ọṅù.

Mak 7:36 O we nye ha iwu ka ha ghara igwa onye ọ bula: ma ka O nyere ha iwu kari, otú a ka ha nēkwusa ya kari;

Jizọs gwọrọ otu nwoke ntị chiri ma gwa ndị àmà ahụ ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla, ma ha agbasa ozi ọma ahụ.

1. Ike Jizọs: Otú Ọrụ ebube Ya si egosi ikike Chineke

2. Ike Ịgba Àmà: Otú Omume Anyị Si emetụta Ndị Ọzọ

1. Luk 5:15-16 – Ma ka akukọ bayere Ya nāga kari kari: oké ìgwè madu we zukọ inu, na ka ewe me ka aru-ha di ike site n'ọria-ha nile. O we chigharia onwe-ya ba n'ọhia, kpe ekpere.

2. Olu 4:20 – N'ihi na ayi apughi ikwu ihe ayi huworo na nke ayi nuru.

Mak 7:37 Ibobo we nwua ha nke-uku nke-uku, si, O mewo ihe nile nke-ọma: Ọ nēme ma ndi nti chiri ka ha nu ihe, nēme kwa ndi-ob͕i ka ha kwue okwu.

Ọrụ ebube Jizọs rụrụ tụrụ ndị mmadụ n’anya, karịsịa otú e si gwọọ ndị ogbi na ndị ogbi.

1. Ike Ọrụ ebube nke Chineke: Lee anya n’ọrụ ebube Jizọs na-agwọ ọrịa

2. Jizọs: Onye na-agwọ anyị na Onye mgbapụta

1. Aisaia 35:5-6: Mb͕e ahu ka agēmeghe anya ndi-ìsì, ọ bu kwa nti ndi nti chiri ka agēmeghe. Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye-ob͕i gāma kwa nkpu: n'ihi na n'ọzara ka miri nērù, na miri-iyi n'ọzara.

2. Ndị Hibru 13:8: Jisus Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.

Mak 8 na-akọ ọtụtụ ihe omume dị mkpa gụnyere nri nke puku anọ ahụ, esemokwu ya na ndị Farisii na-achọ ihe ịrịba ama, ọgwụgwọ nke onye ìsì na Betsaida, nkwuputa Pita banyere Kraịst na Jizọs na-ebu amụma ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’oké ìgwè mmadụ ọzọ gbakọrọ gburugburu Jizọs n’enweghị ihe ọ bụla ha ga-eri. O kwuru na ọ na-eche banyere ha ma kpebie inye ha nri. Site n'ogbe achịcha asaa na obere azụ̀ ole na ole o nyere ekele nyawasa achịcha na-enye ndị na-eso ụzọ kesaa otu azụ̀ ahụ ha niile riri wee rijuo afọ e mesịa, iberibe iberibe nkata asaa jupụtara n'ihe dị ka puku ndị ikom anọ riri mgbe o zipụrụ ìgwè mmadụ batara n'ụgbọ mmiri na-aga mpaghara Dalmanuta (Mak). 8:1-10). N'ebe ahụ, ndị Farisii bịara malite ịrụ ụka, na-anwale ya na-ajụ ya ihe ịrịba ama sitere n'eluigwe ma ọ sụọ ude nke ukwuu mmụọ na-asị, "Gịnị mere ọgbọ a na-arịọ ihe ịrịba ama? N'ezie, asim unu, ọ dịghị ihe ịrịba ama agaghị enye ya" hapụrụ ha laghachi azụ ụgbọ mmiri gafere n'ofe ọzọ. (Mak 8:11-13).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha na ndị na-eso ụzọ nọ n'ụgbọ mmiri ha na-akparịta ichefu weta achịcha nwere naanị otu ogbe achịcha n'etiti ha. Ọ dọrọ ha aka ná ntị, sị: “Lezienụ anya! Ha nākparita uka n'etiti onwe-ha, si, Ọ bu n'ihi na ayi enweghi ob͕e achicha. N'ịmara nkwurịta okwu ha, Jizọs jụrụ ihe mere na-ekwu banyere enweghị achịcha na-aghọta ma ha aghọtaghị ịhụ ụzọ emewo ka obi kpọọ nkụ ma anya ha adịghị ahụ ntị, ha echetaghịkwa mgbe nyawara ogbe achịcha ise puku nkata ole iberibe iberibe tulitere mgbe nyawawa ogbe achịcha asaa puku anọ puku anọ ole. Iberibe nkata juru eju ka a na-aghọtaghị (Mak 8:14-21).

Paragraf nke atọ: Mgbe ha bịarutere Betsaida, ụfọdụ ndị kpọtaara onye ìsì na-arịọ Jizọs ka o bitụ ya aka kuru onye ìsì duru ya n’èzí obodo ọgbụgbọ n’anya ya tụkwasị ya aka ma jụọ ma ọ̀ na-ahụ ihe ọ bụla leliri anya elu na-ekwu na ọ hụrụ ndị mmadụ ka osisi na-agagharị na-etinye aka na ya. Anya-ya meghekwara ọzọ anya-Ya meghere ka ọ hu-kwa-ra ka ihe nile nēzigara ulo nke-ọma nāsi, “Abà-kwa-la n'obodo” (Mak 8:22-26). Mgbe ahụ njem obodo Sisaria Filipaị ụzọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ndị mmadụ na-asị na m na-aza gụnyere Jọn Baptist Ịlaịja otu onye amụma wee jụọ onye na-asị am Peter zara, "Ị bụ Mezaịa." Adọ aka ná ntị ghara ịgwa onye ọ bụla banyere nke a na-amalite na-akụzi ga-ata ahụhụ ọtụtụ ihe jụrụ ndị okenye ndị isi nchụaja ndị ozizi iwu ga-egbu mgbe ụbọchị atọ ga-ebilite ọzọ na-ekwu n'ụzọ doro anya Pita baara Ya chigharịkwuru anya na-eso ụzọ baara Pita na-asị "Gaa m n'azụ Setan! Ị adịghị n'uche nchegbu. Chineke, kama ọ bụ naanị ihe gbasara mmadụ.” (Mak 8:27-33). Ndị na-eso ụzọ ya kpọrọ ìgwè mmadụ na ndị na-eso ụzọ ya na-akụzi onye ọ bụla chọrọ ịzọpụta ndụ ga-atụfu ya onye ọ bụla tụfuru ndụ n'ihi Ya ozi ọma ga-azọpụta ya gịnị ka ọ bụ n'ihi na mmadụ rite ụwa dum tụfuo mkpụrụ obi ihe onye ọ bụla pụrụ inye n'ọnọdụ mkpụrụ obi ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme Ya ihere okwu na-akwa iko ọgbọ Ọkpara. Ihere ga-eme mmadụ mgbe ebube Nna ga-abịa, ndị mmụọ ozi dị nsọ kwubiri n’ezie na-agwa ụfọdụ ndị guzo n’ebe a ga-edetụ ọnwụ ire tutu ahụ ala-eze Chineke bịa n’ike (Mak 8:34-38).

MAK 8:1 N'ubọchi ahu ìgwè madu ahu ebe ha bara uba nke-uku, ha nēnweghi kwa ihe-oriri, Jisus we kpọ ndi nēso uzọ-Ya ka ha biakute Ya, si ha,

Jizọs na-azụ ìgwè mmadụ: Onye ọ bụla nwere afọ.

1: Chineke na-enye mgbe niile. Ọ dịghị mgbe anyị nọ ná mkpa.

2: Jizọs bụ onye na-enye mkpa niile.

1: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka àkù nke ebube ya n'ime Kraịst Jizọs.

2: Matiu 6:25-34 - Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi?

MAK 8:2 Enwerem ọmiko n'aru ìgwè madu ahu, n'ihi na ha anọyerem ubọchi atọ, ma ha enweghi ihe-oriri.

Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ ìgwè mmadụ ahụ ha na ya nọrọ ụbọchị atọ, ma ha enweghị ihe ha ga-eri.

1. Ọmịiko Jizọs: Otú Anyị Kwesịrị Isi Na-agbaso Ihe Nlereanya Ya

2. Ike Okwukwe: Ịmụta Ihe Site n'Ọtụtụ

1. Matiu 14:14 – Jisus we pua, hu oké ìgwè madu, O we nwe ọmiko n'aru ha, O we me ka aru di ha ike.

2. Jọn 6:5-7 – Mgbe Jisus weliri anya-Ya elu, hu oké ìgwè madu nābiakute Ya, Ọ si Filip, Òle ebe ayi gāzuta achicha, ka ndia we rie? Ma nka ka o kwuru iji nwapụta ya: n'ihi na ya onwe-ya matara ihe Ọ gēme.

MAK 8:3 Ma ọ buru na Mu onwem ezipu ha n'ọnu-ọnu la n'ulo-ha, ike gāgwu ha n'uzọ: n'ihi na ndi di iche nime ha siri n'ebe di anya bia.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere nchegbu banyere ndị ọ na-ezi ihe, ebe ọ bụ na ha si n’ebe dị anya bịa, agụụ ga-agwụkwa ha ma ọ bụrụ na e       buru ọnụ n`ụlọ ha lawa.

1. Jizọs na-eche banyere ọdịmma anyị, ọbụna mgbe ọ pụrụ isiri anyị ike ime ihe Ọ rịọrọ.

2. Jizọs chọrọ ka anyị na-egbo mkpa ndị ọzọ, ọ bụrụgodị na ọ na-esiri anyị ike ime otú ahụ.

1. Matiu 25:35-36 - "N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyere m nri ka m rie, akpịrị na-akpọkwa m, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m."

2. Jemes 2:14-16 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, ‘ Ọ dị n’udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ́ ya, olee uru ọ bara?

MAK 8:4 Ndi nēso uzọ-Ya we za ya, si, Òle ebe ka madu gēsi were ob͕e achicha juru ndikom ndia n'ebe a n'ọhia?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs otú ha ga-esi jiri naanị ogbe achịcha ole na ole nye oké ìgwè mmadụ nri n’ala ịkpa.

1. Ike Okwukwe: Jizọs gosiri anyị na ọbụna n’ọnọdụ ndị kasị sie ike, okwukwe pụrụ ime ka ihe na-agaghị ekwe omume kwe omume.

2. Ike Ekpere Na-enwe: Mgbe anyị nwere ihe isi ike dị ukwuu, ekpere pụrụ ime ka anyị nwee olileanya na ume.

1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha, ? 쏝 n'ihi na unu nta okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ? 쁌 Ove . site n'ebe a rue ebe ahu, ọ gāga kwa, ọ dighi kwa ihe nāgaghi-eme gi.

2. Jemes 5:16 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ."

MAK 8:5 Ọ si ha, Ọle ob͕e achicha ole ka unu nwere? Ha we si, Asaa.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ole ogbe achịcha ole ha nwere, ha zaa ha asaa.

1. Ike Okwukwe: Jizọs gosiri otú okwukwe pụrụ isi mee ka ọbụna àjà dị nta ghọọ ngọzi nye ọtụtụ ndị.

2. Ihe Chineke Na-enye: Jizọs gosiri anyị otú Chineke nwere ike isi na-ewere ihe ndị yiri ka ha na-abaghị uru ma jiri ha na-egbo mkpa ndị mmadụ.

1. Matiu 14:13-21 - Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ zụọ puku mmadụ ise.

2. Jọn 6:1-14 - Jizọs tụgharịrị achịcha ise na azụ̀ abụọ ka ọ bụrụ nri ọrụ ebube maka puku mmadụ ise.

Mak 8:6 O we nye ndi-Ju iwu ka ha nọdu ala: o we nara ob͕e achicha asa ahu, nye ekele, nyawa, nye ndi nēso uzọ-Ya ka ha debe ha n'iru ha; ha we do ha n'iru ndi Israel.

Jizọs kelekwara ma nyawaa ogbe achịcha asaa n’ihu ndị na-eso ụzọ ya, ha wee dọba ha n’ihu ndị mmadụ.

1. Ike nke inye ekele

2. Mkpa Ijere Ndị Ọzọ Ozi

1. Matiu 15:36 - "O we were ob͕e achicha asa na azù ahu, nēkele ekele we nyawaa ha, nēnye ndi nēso uzọ-Ya, na ndi nēso uzọ-Ya nye ìgwè madu ahu."

2. Ndị Filipaị 4:6 - "Unu echela ihe ọ bụla; kama n'ihe ọ bụla site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ."

MAK 8:7 Ha we nwe-kwa-ra azù ntà ole-na-ole: o we gọzie, si kwa ka edoba ha n'iru ha.

Jizọs ji obere azụ̀ ole na ole zụọ ìgwè mmadụ.

1: Jizọs ji obere ihe na ndụ rụọ nnukwu ọrụ.

2: Jizọs kuziri anyị ka afọ ju anyị n’ihe anyị nwere na ịtụkwasị Ya obi inye.

1: Ndị Filipaị 4:11-13 “Ọ bụghị na m na-ekwu banyere ịnọ ná mkpa: n’ihi na amụtawo m n’ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju. ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa.

2: Matiu 6:25-34 ? Ya mere asim unu, Unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu, ma-ọbu bayere aru-unu, ihe unu gēyiri. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru adighi-kwa-ra kari uwe? Lenu anu-ufe nke elu-igwe anya: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba, ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha. Ùnu abaghi kwa uru kari ha? Ma ònye n'etiti unu puru itukwasi otù oge hour n'ogologo ndu-ya site n'icheb͕u onwe-ya? Ma gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu banyere uwe? Tukwasinu urodi ọhia, otú ha nētó: ha adọb͕ughi onwe-ha n'ọlu, ha adighi-atu kwa ogho: ma asim unu, Ọbuná Solomon n'ebube-ya nile, eb͕okwasighi ya ákwà dika otù nime ndia. ...

MAK 8:8 Ha we rie, riju-kwa-ra ha: ha we chikọta ufọdu nime anu nyawa nke fọduru, nkata asa.

Ndị na-eso ụzọ ya riri achịcha na azụ̀ Jizọs nyere, rijuokwa afọ, nkata asaa fọdụrụnụ dịkwa.

1. Chineke nwere ike inye anyị ihe n’ụba.

2. Ike nke okwukwe na ekpere.

1. Matiu 14: 13-21 - Nri nke puku ise

2. Luk 17:11-19 - Jizọs mere ka ndị ekpenta iri dị ọcha

Mak 8:9 Ndị riri ihe dị ka puku anọ, o wee zilaga ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọrụ ebube Jizọs ji nanị ogbe achịcha na azụ̀ ole na ole zụọ puku mmadụ anọ.

1. Ike Ọrụ ebube Jizọs rụrụ: Otú Chineke Ga-esi Na-enye Ihe n’ụba n’oge Mkpa

2. Ọmịiko nke Jizọs: Otú Chineke Si Elekọta Ndị Ya Niile

1. Jọn 6:1-14 - Jizọs na-azụ puku mmadụ ise n'ụzọ ọrụ ebube

2. Matiu 14:13-21 - Jizọs jere ije n'elu mmiri izute ndị na-eso ụzọ ya

MAK 8:10 Ngwa ngwa o we ba n'ub͕ọ, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, bia n'akuku nile nke Dalmanuta.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n'ụgbọ mmiri gawa Dalmanuta.

1. Ike nke nrubeisi: Njem Jisos na Dalmanutha

2. Iso ndu Onye-nwe-ayi: Njem nke Dalmanutha

1. Jọn 14:15 ? Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m.

2. Luk 9:23 ? 쏛 o we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula gābia n'azum, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

MAK 8:11 Ndi-Farisi we puta, malite iju Ya ajuju, nāchọ ihe-iriba-ama n'aka-Ya site n'elu-igwe, nānwa Ya.

Ndị Farisii nwara Jizọs ọnwụnwa site n’ịrịọ ihe ịrịba ama site n’eluigwe.

1. Ọnwụnwa Jizọs: Ịtụkwasị Chineke obi, ọ bụghị n'ihe ịrịba ama na ihe ebube

2. Ike nke Okwukwe: Imeri Ọnwụnwa Site n'Okwu Chineke

1. Matiu 4:1-11 – ekwensu nwara Jisos.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Mak 8:12 O we su-ude nke-uku na mọ-Ya, si, Gini mere ọb͕ọ a nāchọ ihe-iriba-ama? n'ezie asim unu, Agaghi-enye ọb͕ọ a ihe-iriba-ama.

Jizọs kwuru na o wutere ya n’ihi enweghị okwukwe nke ndị mmadụ ma jụ inye ha ihe ịrịba ama.

1. Ewubere Alaeze Chineke n'okwukwe, ọ bụghị ihe ịrịba ama

2. Chineke Na-achọ Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jọn 20:29 - Jizọs sịrị ya, ? Ị̀ kwere n'ihi na ị hụwo m? Ngọzi na-adịrị ndị na-ahụbeghị anya ma kwere.

MAK 8:13 O we rapu ha, ba n'ub͕ọ ọzọ gabiga n'ofè ọzọ.

Jizọs ji ụgbọ mmiri gawa n’akụkụ nke ọzọ nke oké osimiri.

1. Nrubeisi Jizọs: Ịmụta Ịgbaso Iwu Chineke

2. Ike Jizọs: Ọrụ ebube nke ịgafe oke osimiri

1. Jọn 6:21 - Ngwa ngwa ụgbọ mmiri ahụ rutere n'ala ha gara.

2. Matiu 14:22-33 - Ngwa ngwa Jizọs mere ka ndị na-eso ụzọ ya banye n'ụgbọ mmiri buru ya ụzọ gawa n'ofe nke ọzọ, ebe ọ na-achụpụ ìgwè mmadụ ahụ.

MAK 8:14 Ma ndi nēso uzọ-Ya echezọwo iwere ob͕e achicha, ha esoghi kwa ha n'ub͕ọ kari otù ob͕e achicha.

Ndị na-eso ụzọ ahụ chefuru iweta achịcha ma nwee naanị otu ogbe achịcha.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere maka ọnọdụ niile, dịka ndị na-eso ụzọ na-adịghị.

2: Anyị kwesịrị icheta akụ anyị nwere, ebe ndị na-eso ụzọ ya nwere naanị otu ogbe achịcha.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs na-akụziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị maka ọdịnihu na ịtụkwasị Chineke obi.

2: Ilu 21:20 - Àkù na mmanụ dị oké ọnụ ahịa dị n'aka onye maara ihe? ebe -obibi, ma onye-nzuzu nēripia ya.

MAK 8:15 O we nye ha iwu, si, Lezienu anya, lezienu anya maka ihe nēko achicha nke ndi-Farisi na ihe nēko achicha nke Herọd.

Anyị aghaghị ịmara ozizi ụgha nke ndị Farisii na ozizi ụgha nke Herọd.

1. Ihe ize ndụ nke nkuzi ụgha

2. Ịhụ Site na Aghụghọ nke Ụwa

1. Ndị Efesọs 5: 6-7 - "Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu ghọgbuo unu, n'ihi na n'ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi. Ya mere, unu esola ha kere òkè."

2. Ndị Kọlọsi 2:8 - "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka mmụọ mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghị dị ka Kraịst si dị."

MAK 8:16 Ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Ọ bu n'ihi na ayi enweghi ob͕e achicha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs chere na ha enweghị achịcha bụ ihe mere Jizọs ji kụzie ihe.

1: Jizọs na-echetara anyị ka anyị na-ele anya gabiga mkpa anụ ahụ anyị na-ahụ mkpa ime mmụọ nke ndị gbara anyị gburugburu.

2: Anyị kwesịrị icheta na Jizọs na-enye anyị nri ime mmụọ mgbe niile.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs kuziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị maka mkpa anụ ahụ anyị, kama ka anyị buru ụzọ na-achọ ala-eze Chineke.

2: Abu oma 23 - N'agbanyeghi na anyi ga-ejeghari na ndagwurugwu onyinyo onwu, Chineke ga-enye anyi nkasi obi na ihe oriri.

Mak 8:17 Ma mb͕e Jisus mara ya, Ọ si ha, Gini mere unu nēkwurita n'obi, n'ihi na unu enweghi ob͕e achicha? ùnu amataghi, unu amataghi kwa? ùnu emewo ka obi-unu di ike ọzọ?

Jizọs jụrụ ndị mmadụ ihe mere ha ji na-ajụ ya na ha enweghị achịcha n’agbanyeghị na ha aghọtabeghị ma ọ bụ ghọta.

1. Ime ka obi sie ike: Ịghọta atụmatụ Chineke

2. Ịhụ Site n'Anya nke Okwukwe: Ikwere N'ihe Chineke Na-enye

1. Jeremaịa 17:7-8 - "Onye ihe a gọziri agọzi ka nwoke ahụ bụ nke tụkwasịrị Jehova obi, onye ntụkwasị obi ya dịkwa n'ebe ọ nọ: Ọ ga-adị ka osisi a kụrụ n'akụkụ mmiri nke gbapụrụ mgbọrọgwụ n'akụkụ iyi. Ọ dịghị atụ egwu mgbe ọ bụla. Okpomọkụ na-abịa, akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n'afọ nke oké ọkọchị, ọ dịghịkwa amị mkpụrụ.

2. Ndị Hibru 3: 14-15 - "Anyị abịawo ikere òkè na Kraịst, ma ọ bụrụ n'ezie anyị na-ejidesi nkwenye mbụ anyị ike ruo ọgwụgwụ. Dị ka e kwuworo: Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi sie unu ike. obi dị ka i mere na nnupụisi ahụ."

Mak 8:18 Unu nwere anya, unu ahụghị? ma unu nwere nti, ùnu anughi? ma unu echetaghi?

Jizọs na-ajụ ihe mere na ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ ndị nwere anya ịhụ ụzọ na ntị ịnụ ihe, na-aghọtaghị ma ọ bụ cheta ihe ọ kụziiri ha.

1. Ịhụ na ikwere: Ịghọta Okwu Chineke

2. Ịnụ Ka Ọ Na-erube Isi: Icheta Ihe Anyị Mụtara

1. Abụ Ọma 19:7-9 - Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Jehova kwesiri ntukwasi-obi, nēme ndi nēnweghi uche mara ihe; Ihe-iriba-ama nile nke Jehova ziri ezi, nēme ka obi ṅuria; ihe Jehova nyere n'iwu di ọcha, nēnye anya abua ìhè;

2. Ilu 1:7 – Malite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Ndi-nzuzu nāju amam-ihe na idọ-aka-na-nti;

MAK 8:19 Mb͕e m'nyawaworo ob͕e achicha ise ahu n'etiti nnù ndikom ise, nkata ole juputara n'iberibe unu chikọtara? Ha si ya, Iri na abua.

Jizọs gosipụtara ike ya dị ukwuu site n'inye ìgwè mmadụ ahụ agụụ na-agụ nri.

1. Ike Chineke: Ihe mmụta sitere n’inye nri nke Jizọs n’ụzọ ọrụ ebube

2. Ngọzi nke Ịkekọrịta: Ihe Nlereanya Jizọs nke Imesapụ Aka

1. Luk 9: 13-17 - Jizọs Na-azụ puku ise

2. Jọn 6:1-14-Jizọs Na-enye puku mmadụ anọ ahụ nri

MAK 8:20 Ma mb͕e asa ahu n'etiti nnù ndikom abua na ọgu iri ahu, nkata ole juputara n'iberibe ka unu chikọtara? Ha we si, Asaa.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ole nkata ole ha chịkọchara mgbe ha jisịrị ogbe achịcha asaa na azụ̀ ole na ole zụchaa puku mmadụ anọ. Ndi nēso uzọ-Ya zara na ha chikọtara nkata asa.

1. Uba Chineke: Otú okwukwe na Chineke pụrụ isi nye ihe karịrị nnọọ ezuru.

2. Ike Ịhụnanya: Otú Jizọs si gosi ịhụnanya ya na igbo mkpa ndị ọzọ.

1. Jọn 6:1-14 - Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ na-azụ puku mmadụ ise ahụ.

2. Matiu 14:13-21 - Jizọs ji ogbe achịcha asaa na obere azụ̀ ole na ole na-azụ puku mmadụ anọ ahụ.

MAK 8:21 Ọ si ha, Gini mere unu aghọtaghi?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe mere na ha aghọtaghị ya.

1: Anyị ga-aghọta okwu Chineke ka anyị wee bie ndụ jupụtara na nrube isi na okwukwe.

2: Onye-nwe na-adị njikere mgbe niile iduzi anyị na nghọta anyị gbasara Okwu ya.

1: Isaiah 40: 28-31 - Ị maghị? ọ̀ bughi Gi onwe-gi anughi, na Chineke ebighi-ebi, bú Jehova, Onye kèworo nsọtu uwa, adighi-ada mbà, ike adighi kwa ya ike? ọ dighi nchọta nghọta-Ya di.

Jọn 16:12-15 - Enwerem ọtụtụ ihe ọzọ m ga-agwa unu, ma unu apụghị iburu ha ugbu a. Ma mb͕e ọ bula Ya, bú Mọ nke ezi-okwu, gābia, Ọ gēdubà unu n'ezi-okwu nile: n'ihi na Ọ gaghi-ekwu okwu n'onwe-ya; ma ihe ọ bula ọ gānu, nke ahu ka ọ gēkwu: ọ gēgosi kwa unu ihe ndi gaje ibia.

Mak 8:22 O we bia na Betsaida; ha we kutara ya onye-ìsì, riọ ya ka o metu ya aka.

A kpọtara nwoke ahụ kpuru ìsì na Betsaida wee rịọ ka a gwọọ ya.

1: Anyị nwere ike ichigharịkwuru Jizọs maka ọgwụgwọ, ọbụlagodi n'oge anyị kacha njọ.

2: Jizọs nwere ike ịgwọ ọbụna ahụhụ anyị kacha sie ike.

1: Aịza 41:10 ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Jems 5:14-15 ? Ọ̀ dị onye n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Jehova ga-emekwa ka o bilie.

Mak 8:23 O we jide onye-ìsì ahu n'aka, me ka ọ pua n'obodo; ma mb͕e ọ b͕asara ọnu-miri n'anya-ya abua, tukwasi ya aka-ya abua, jua ya ma ọ huru ihe ọ bula.

Jisus jide otu nwoke kpuru n'aka, duru ya pua n'obodo ahu. Ọ bịrị ọnụ mmiri n'anya nwoke ahụ ma bikwasị ya aka n'isi, jụọ ma ọ̀ hụrụ ihe ọ bụla.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa: Inyocha ọrụ ebube Jizọs na Mak 8

2. Jizọs Na-elekọta Ndị Ìsì: Ihe Ọmụmụ nke Ọmịiko Jizọs Maka Ndị A Na-akpagbu Na-achị na Mak 8

1. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị ndị ntị chiri. Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye-ob͕i gāma kwa nkpu: n'ihi na n'ọzara ka miri nērù, na miri-iyi n'ọzara.

2. Matiu 10:8-Gwanu ndi-nriaria, sachapu ndi-ekpenta, me ka ndi nwuru anwu bilie, chupu ndi-mọ ọjọ: n'efu ka unu natara, nēnye n'efu.

MAK 8:24 O we welie anya elu, si, Ahurum madu dika osisi ka ha nēje ije.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ahụ ka o leliri anya na-ekwu na ọ na-ahụ ndị mmadụ ka osisi ka ha na-aga.

1. Ije ije n’Okwukwe: Ịghọta Ihe Iso Jizọs Pụtara

2. Agharala Ịhụ Ihe Dị Mkpa: Ntụgharị uche na Ịhụ Anya Ime Mmụọ

1. Ndị Efesọs 5: 15-17 - "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge a eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche nke Jehova di."

- " O we si, ? 쏥 o , si ndi nka : ? obi ndi nka duhiere, nti-ha di arọ́, we kpua anya-ha: ka ha we ghara iji anya-ha hu ihe, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, ewe di ike.

MAK 8:25 O we tukwasi aka-ya abua ọzọ n'anya-ya abua, me ka o lelie anya: ewe we di ya nma, hu onye ọ bula nke-ọma.

Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ìsì.

1. Jizọs bụ isi iyi nke ọgwụgwọ na mweghachi anyị.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-ewetara anyị nghọta na nghọta.

1. Abụ Ọma 147:3 "Ọ na-agwọ ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-ekechikwa ọnyá ha nile."

2. Aịzaya 61:1 “Mmụọ nke Onyenwe anyị Jehova dị n’ahụ́ m: n’ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma, o zitewokwa m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha, na imeghe ụlọ-nkpọrọ nye ndị agbụ.

MAK 8:26 O we zilaga ya n'ulo-ya, si, Abà-kwa-la n'obodo, akọ-kwa-la ya onye ọ bula nọ n'obodo ahu.

Jizọs zipụrụ otu nwoke ka ọ lawa n'ụlọ ya na-enye ntụziaka ka ọ ghara ịbanye n'ime obodo ma ọ bụ gwa onye ọ bụla banyere ọgwụgwọ ya.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị kesaa ịhụnanya ya: ike nke ịgba àmà maka Kraịst

2. Otú Anyị Ga-esi Na-ebi Ndụ nke Nrubeisi nye Jizọs

1. Matiu 10:27 - "Ihe ọ bụla m na-agwa unu n'ọchịchịrị, na-ekwunụ n'ìhè; ihe unu nụrụ na ntị, na-ekwusa n'elu ụlọ."

2. Jọn 5:19-20 - "Mgbe ahụ, Jizọs zara, sị ha: 'N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọkpara a apụghị ime ihe ọ bụla n'onwe ya, ma ọ bụghị ihe ọ na-ahụ na Nna na-eme; n'ihi na ihe ọ bụla Ọ na-eme bụ Ọkpara. N'ihi na Nnam nāhu Ọkpara-Ya n'anya, nēgosi kwa Ya ihe nile nke Ya onwe-ya nēme: ọ gēgosi kwa Ya ọlu kariri ndia, ka o we ju unu anya.

Mak 8:27 Jisus we pua, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, ba n'obodo nile nke Sisaria Filipai: n'uzọ ọ we jua ndi nēso uzọ-Ya, si ha, Ònye ka madu nāsi na Mu onwem bu?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya onye ndị mmadụ chere na ọ bụ.

1. Ònye Bụ Jizọs?

2. Ịghọta ọdịdị Jizọs

1. Jọn 8:58 - Jizọs sịrị ha, ? 🏷 N'ezie, asim unu, tutu Abraham akādi, Mu onwem bu.

2. Ndị Kọlọsi 1:15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. N'ihi na ọ bụ site n'aka ya ka ekère ihe nile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ndị a na-ahụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị? Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya. Ọ bu kwa n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

Mak 8:28 Ha we za, si, Jọn Baptist: ma ufọdu nāsi, Elaija; ma ndi ọzọ, Otù nime ndi-amuma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na ndị mmadụ amaghị onye amụma Jizọs na-ekwu banyere ya mgbe ọ jụrụ, "Ònye ka ndị mmadụ na-ekwu na m bụ?" Ụfọdụ ndị zara Jọn Baptist, ma ndị ọzọ kwuru Ịlaịja, ma ndị ọzọ kwuru otu n'ime ndị amụma.

1. Ike nke nghọta: Otu anyị si ahụ Jizọs

2. Onye ka I kwuru na M bu?

1. Jọn 5:39 - Nyochaa akwụkwọ nsọ; n'ihi na nime ha ka unu nēchè na unu nwere ndu ebighi-ebi: ma ha bu ndi nāb͕a àmà bayerem.

2. Matiu 16:15-16 - Ọ si ha, Ma ònye ka unu nāsi na Mu onwem bu? Saimon Pita we za, si, Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara nke Chineke di ndu.

Mak 8:29 O we si ha, Ma unu onwe-unu nāsi na Mu onwem bu onye? Pita we za, si ya, Gi onwe-gi bu Kraist ahu.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya onye ha chere na ọ bụ, Pita zara ya na Jizọs bụ Kraịst.

1. Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe Pita Si Kweere Iso Ụzọ Kraịst

2. Mkpa Ịmata Jizọs: Ịghọta Onye Jizọs Bụ na Ihe Ọ Pụtara Nye Anyị

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Jọn 1:41-42 - O buru ụzọ chọta nwanne ya Saimon, si ya, Ayi ahuwo Mesaia, nke bu, ma asugharia, Kraist.

Mak 8:30 O we nye ha iwu ka ha ghara igwa onye ọ bula okwu bayere ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na Mak 8:30 na-agwa anyị na Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha zoo onye ọ bụ.

1: Idebe ihe nzuzo Chineke: ike nke uche

2: Ikpughe ihe nzuzo Chineke: obi ike nke okwukwe

Ilu 11:13-13 IGBOB - Onye-nkwuri nāghọb͕u obi ike: Ma onye kwesiri ntukwasi-obi nēdebe ihe-nzuzo.

2:1 Ndị Kọrint 4:2 – Ugbu a ọ dị mkpa ka ndị e nyeworo ntụkwasị obi bụrụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi.

MAK 8:31 O we malite izi ha, na Nwa nke madu gāhu ọtutu ahuhu, na ndi-okenye na ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ gāju kwa ya, ewe b͕ue ha, mb͕e ubọchi atọ gasiri.

Ọ kuziri ha na Nwa nke madu aghaghi ihu ahuhu na ajuju tutu ọ bilie ọzọ mb͕e ubọchi atọ gasiri.

1: Ahụhụ na Ọjụjụ nke Jizọs - otu o si enyere anyị aka ịghọta mkpa nke amara Chineke dị.

2: Mmeri nke Jisus – ime ememe mmeri nke mbilite n’ọnwụ Jizọs.

1: Isaiah 53: 5-6 - "Ma a mapuworo ya n'ihi mmebi iwu anyị, a zọpịara ya n'ihi ajọ omume anyị; ahụhụ nke wetara anyị udo dị n'isi ya, sitekwa n'ọnya ya ka a gwọọ anyị . kpafuo, onye ọ bụla n’ime anyị ewezugawo onwe ya n’ụzọ nke ya; ma Jehova emewo ka ajọ omume anyị nile tukwasi ya n’isi.”

2: Ndị Rom 14: 8-9 - "N'ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ nye Onyenwe anyị, ọ bụrụkwa na anyị anwụọ, anyị ga-anwụ nye Onyenwe anyị. Ya mere, ma ànyị dị ndụ ma ànyị na-anwụ anwụ, anyị bụ Onyenwe anyị ? N’ihi na ọ bụ ya mere Kraịst ji nwụọ wee dịrị ndụ ọzọ, ka o wee bụrụ Onyenwe ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ.”

Mk 8:32 O we kwue okwu ahu n'iru-ọma. Pita we kuru ya, malite iba ya nba.

Jizọs kwuru hoo haa na ya ga-ata ahụhụ ma nwụọ ma Pita baara ya mba maka ya.

1: Jizọs ji obi ya nabata ahụhụ na ọnwụ maka nzọpụta anyị

2: Anyị ga-agbalịsi ike ịnakwere atụmatụ Chineke ọ bụrụgodị na ọ na-ama anyị aka

1: Aisaia 53:4-6 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na onye ewedara n'ala. Ọ bụ ntaramahụhụ ahụ mere ka anyị dị udo, e werekwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

2: Ndị Filipaị 2: 8 - "Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

MAK 8:33 Ma mb͕e O chighariri, le ndi nēso uzọ-Ya anya, ọ bara Pita nba, si, Gaa n'azum, Setan: n'ihi na i dighi-ahu ihe nke Chineke n'anya, kama ihe nke madu.

Jizọs baara Pita mba n'ihi na ọ ghọtaghị ụzọ Chineke kama ọ na-agbaso ụzọ ụmụ mmadụ.

1. Ịmara ọdịiche dị n'etiti ụzọ Chineke na ụzọ mmadụ

2. Ike nke ịba mba n'iso ụzọ Chineke

1. Matiu 7:13-14 - ? 쏣 nter n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá dị warara. N'ihi na sara mbara ka ọnụ ụzọ ámá ahụ dịkwa mfe nke na-eduba ná mbibi, ma ndị na-esi ya abanye dị ọtụtụ. N'ihi na warara ka ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba na ndụ dị warara, ma ndị na-achọta ya dị ole na ole.

2. Matiu 6:24 - ? Ma otù onye puru ibu orù nke nna abua: n'ihi na ọ gākpọ otù onye nime ha asì, hu ibe-ya n'anya, ma-ọbu ọ gārapara otù nime ha, leda ibe-ya anya. Ị nweghị ike ijere Chineke ozi na ego. ??

Mak 8:34 Ma mb͕e Ọ kpọ-kwa-ra ìgwè madu nile ka ha biakute Ya, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, Ọ si ha, Onye ọ bula nke nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, som.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị jụ onwe anyị ma buru obe anyị iji soro ya.

1. Ido Onwe Anyị n’Ihu Chineke: Ihe Anyị Kwesịrị Ịjụ iso Jizọs

2. Ịhụnanya Radical: Ibuli Obe Anyị na iso Jizọs

1. Matiu 16:24-26 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnarị onwe ya ma buru obe ya soro m."

2. Luk 9:23-25 - "Mgbe ahụ, ọ sịrị ha niile: ? 쏻 onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnahụ onwe ha ma buru obe ha kwa ụbọchị na-eso m."

Mak 8:35 N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya; ma onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m na ozi-ọma, onye ahụ ga-azọpụta ya.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha dị njikere ịchụ ndụ ha n'àjà iji zọpụta ya n'ikpeazụ.

1. "Idi Ndụ Maka Jizọs: Ezi Ụzọ nke Ndụ Ebighị Ebi"

2. "Ụgwọ nke iso Kraịst: Àjà kacha"

1. Ndị Rom 8:35-39 - "Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Mkpagbu, ma ọ bụ nhụjuanya, ma ọ bụ mkpagbu, ma ọ bụ ụnwụ, ma ọ bụ ọtọ, ma ọ bụ ihe egwu, ma ọ bụ mma agha?"

2. Matiu 10:39 - "Onye na-achọta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye na-atụfu ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya."

MAK 8:36 N'ihi na gini ka ọ bara madu, ma ọ buru na o rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya?

Akụkụ ahụ bụ ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jizọs na ihe ịga nke ọma nke ụwa abaghị uru nke mkpụrụ obi mmadụ ga-efu.

1. Ọnụ ihe ịga nke ọma nke Ụwa: Inyocha ịdọ aka ná ntị nke Mak 8:36

2. Ihe Kacha Mkpa: Ịghọta Uru nke Mkpụrụ Obi Gị n'Ìhè nke Mak 8:36

1. Matiu 16:26 - "N'ihi na gịnị ka mmadụ ga-erite ma ọ bụrụ na ọ ga-erite ụwa dum, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya? ma-ọbụ gịnị ka mmadụ ga-enye n'ọnọdụ mkpụrụ obi ya?"

2. Eklisiastis 1:2 - "Ihe efu nke ihe efu, ka Onye-nkwusa siri, ihe-efu nke ihe-efu; ihe nile bu ihe-efu."

MAK 8:37 Ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa nke mkpụrụ obi mmadụ na ajụjụ nke ihe mmadụ ga-enye n'ọnọdụ ya.

1. Uru nke Mkpụrụ Obi: Otu esi elekọta ihe onwunwe gị kacha oké ọnụ ahịa

2. Ọnụ ego mgbapụta: Gịnị ka anyị ga-enye maka mgbanwe maka mkpụrụ obi anyị?

1. Matiu 16:26 - "N'ihi na olee uru ọ bara mmadụ ma ọ bụrụ na o rite ụwa dum, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya?"

2. Ilu 11:4 - "Akụ na ụba adịghị aba uru n'ụbọchị ọnụma, ma ezi omume na-anapụta n'ọnwụ."

Mak 8:38 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-eme ihere mụ na okwu m n'ọgbọ a na-akwa iko na nke na-emehie emehie; ihere gēme kwa Nwa nke madu, mb͕e ọ gābia n'ebube nke Nna-Ya, ya na ndi-mọ-ozi di nsọ.

Nwa nke mmadụ ga-emere ndị ihere ya na okwu ya n’ọgbọ nke a na-eme mmehie ihere.

1: Imara njirimara ayi nime Kraist na iguzosi ike nime ya.

2: Ọ bughi ihere ozi ọma ahu nēme, kama nēkwusa ya n'atụghị egwu.

1:1 Jọn 4:17 - "E mewo ka ịhụnanya zuo oke n'etiti anyị na nke a: ka anyị wee nwee nkwuwa okwu n'ụbọchị ikpe; n'ihi na dịka Ọ dị, otú ahụ ka anyị dịkwa n'ụwa a."

2: Ndị Efesọs 6: 19-20 - "Na m, ka e wee nye m okwu, ka m wee saghee ọnụ m n'atụghị egwu, mee ka amara ihe omimi nke ozi ọma, nke m'bụ onye ozi n'ihi ya, ka m wee mee ya. Enwere m ike ikwu okwu n'atụghị egwu, dị ka m kwesịrị ikwu."

Mak 9 na-akọ ọtụtụ ihe omume dị mkpa gụnyere ngbanwe nke Jizọs, ọgwụgwọ nke nwatakịrị nwoke nwere mmụọ adịghị ọcha, Jizọs buru amụma banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Ya ọzọ, na-akụzi banyere onye kasị ukwuu n'alaeze Chineke na ịdọ aka ná ntị megide ime ka ndị ọzọ mehie.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs kpọọrọ Pita, Jems na Jọn gbagoro n’elu ugwu dị elu ebe ha na-ahụ nnwogha ya. Ha hụrụ ka uwe ya na-achakwa ọcha, Elaịja na Mozis pụtakwara ka ha na ya na-ekwurịta okwu. Pita tụrụ aro ka e wuo ụlọ atọ maka nke ọ bụla mana ka ọ na-ekwu okwu igwe ojii pụtara na-ekpuchi ha olu si n'igwe ojii pụta na-asị "Nke a bụ Ọkpara m onye m hụrụ n'anya. Gee ya ntị!" Na mberede, mgbe ha legharịrị anya, ha ahụghịkwa onye ọ bụla so ha ma e wezụga Jizọs (Mak 9:2-8). Ka ha na-arịdata n’ugwu, o nyere iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla ihe ahụworo ruo mgbe Ọkpara mmadụ bilitere n’ọnwụ (Mak 9:9–10).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha sonyeere ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ hụrụ ka ha na ndị nkuzi na-arụrịta ụka iwu nnukwu igwe mmadụ gbara ọsọ na-ekele Ya jụrụ ihe na-arụrịta ụka gbasara mmadụ igwe mmadụ na-akọwa wetara nwa nwoke nwere mmụọ na-eme ka ọ daa ogbi mgbe ọ bụla ọ na-ejide ya na-atụba ya n'ala, ụfụfụ ọnụ na-ata ikikere ezé na-agbasi ike jụrụ. Ndị na-eso ụzọ na-achụpụ mmụọ ma ha enweghị ike ime ya (Mak 9:14-18). Mgbe ọ baara ọgbọ na-enweghị okwukwe mba iwu wetara nwata ya mgbe mmụọ ahụ hụrụ Jizọs ozugbo tụbara nwata ahụ n'ọgba aghara daa n'ala na-atụgharị n'ọnụ na-asụ ụfụfụ jụrụ nna ogologo oge ole ka nna a na-aza kemgbe ọ bụ nwata na-arịọ ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ihe ọ bụla nwere ọmịiko nyere anyị aka nke Jizọs zara, sị: Ị nwere ike? Ihe niile ga-ekwe omume maka onye kwere" nna na-eti mkpu "Ekwere m; nyere m aka imeri ekweghị ekwe m!" Ịhụ igwe mmadụ na-agba ọsọ na-abara mmụọ na-adịghị ọcha mba na-asị "Gị mmụọ dara ogbi ana m enye gị iwu ka ị pụta nwa okoro a agaghịkwa aba n'ime ya ọzọ" mmụọ tie mkpu n'ike n'ike pụta nwata nwoke yiri ozu ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ nwụọla mana Jizọs ji aka welie ya elu. bilie (Mak 9:19-27). Mgbe e mesịrị, ndị na-eso ụzọ ụlọ na-ajụ ihe mere na-apụghị ịchụpụ ya Ọ zara obiọma na-ekpe ekpere (ma ọ bụ ụfọdụ ihe odide gụnyere ibu ọnụ) (Mak 9:28-29).

Paragraf nke atọ: Ka ịga n'ihu na njem Galili na-agba mbọ na-ezochi mmegharị ahụ ebe ha na-akụziri ndị na-eso ụzọ na-ebu amụma banyere mbilite n'ọnwụ ụbọchị nke atọ mana ha aghọtaghị egwu jụọ ya ajụjụ banyere ya (Mak 9:30-32). Mgbe ha rutere n'ụlọ Kapaniọm jụrụ ihe na-arụrịta ụka banyere ụzọ nkwuputa nọ na-arụrịta ụka onye kacha nọdụ ala oku iri na abụọ na-ekwu na onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye mbụ ga-abụ ohu ikpeazụ, ha na-ewerekwa obere ụmụaka n'etiti ha na-ewere ụmụaka aka na-ekwu onye ọ bụla nabatara otu ụmụntakịrị ndị a aha m na-anabata. Mụ onye na-anabata m adịghị anabata m ma onye zitere m na-agbakwụnye onye ọ bụla na-arụ ọrụ ebube aha m apụghị ikwu ihe ọjọọ n'oge na-adịghị anya banyere m n'ihi na onye ọ bụla na-adịghị megide anyị na-adọkwa aka ná ntị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka otu ụmụntakịrị ndị a kwere ka ha sụọ ngọngọ ka ha sụọ ngọngọ. n'olu tụbara oké osimiri kwubiri na onye ọ bụla ga-nsị nnu ọkụ dị mma ma ọ bụrụ na-efunahụ nnu kedu ka ị ga-esi mee ka nnu ọzọ nwee nnu n'etiti onwe unu udo ibe unu na-egosipụta mkpa ịdị umeala n'obi ozi alaeze Chineke ịdọ aka ná ntị siri ike pụta na-eduga ndị ọzọ n'ime mmehie mkpa na-echebe ịdị ọcha na-anọchi anya ịdị ọcha nke nnu n'ime obodo. Ndị kwere ekwe (Mak 9:33-50).

MAK 9:1 O we si ha, N'ezie asim unu, na e nwere ufọdu nime ndi guzoro n'ebe a, ndi nāgaghi-edetu ọnwu ire, rue mb͕e ha huru ala-eze Chineke ka ọ nābia n'ike.

Jizọs buru amụma na Alaeze Chineke ga-eji ike bịa.

1. Ike nke Alaeze Chineke

2. Ịhụ Alaeze Chineke Ugbu a

gafere-

1. Ọrụ 1: 6-8 - Ichere nkwa nke Nna

2. Daniel 2:44-45 – Ala eze Chineke ga-abia, agagh kwa ebibie ya

MAK 9:2 Ma mb͕e ubọchi isi gasiri Jisus kuru Pita na Jemes na Jọn tiyere ya, O we duru ha rigo n'ugwu di elu iche iche: ewe nwogharia n'iru ha.

Jizọs kpọọrọ mmadụ atọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya gaa n’otu ugwu ma nwoghara n’ihu ha.

1: Chineke ga-eme ihe pụrụ iche mgbe ọ ga-ekpughere anyị onwe ya.

2: Chọọ Chineke n'ebe ị ga-anọ naanị ya.

1: Matiu 17:1-8 - Jizọs kpọọrọ Pita, Jems, na Jọn gbagoo n'elu ugwu wee nwoghara n'ihu ha.

2:2 Ndị Kọrint 3:18 - A na-agbanwe anyị, n'ihu ekpuchighị ekpuchi, anyị na-egbanwe n'onyinyo ahụ site n'otu ọkwa ebube gaa n'ọzọ.

Mak 9:3 Uwe-ya we nwue enwu, nācha ọcha dika snow; ka ọ dighi onye zuru oke n'uwa nwere ike ime ka ha ọcha.

Ọdịdị Jizọs na-egbuke egbuke ma na-acha ọcha, karịa ihe ọ bụla dị n'ụwa.

1. Nnwogha: Chineke na-ekpughe ebube Jizọs

2. Ịhụ gafere ihe nkịtị: Na-agafe Mundane

1. 2 Ndị Kọrint 3:18 – Ma ayi nile, n'iru nke nēkpuchi ekpuchighi ihe, ebe ayi nēle ebube nke Onye-nwe-ayi, ayi nāb͕anwe ayi n'otù onyinyo ahu site n'otù ọnu-ọgugu ebube rue ọzọ.

2. Matiu 17:1-8 - Mgbe ụbọchị isii gachara, Jizọs kpọọrọ Pita na Jems na Jọn nwanne ya, duru ha gbagoo n'ugwu dị elu naanị ha. O we nwogharia n'iru ha, iru-Ya nēnwu kwa ka anyanwu, uwe-ya we di ọcha dika ìhè.

MAK 9:4 Ewe me ka ha hu Elaija na Moses: ha we nāgwa Jisus okwu.

Mozis na Ịlaịja pụtara ìhè nye Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya, ha na-agwakwa ya okwu.

1. Mkpa ọ dị iso Chineke kparịta ụka

2. Ihe Inwe Ndị Amụma Na-agwa Anyị Pụtara

1. Jọn 15:7 (? Ọ bụrụ na ị nọgide n'ime m, na okwu m na-adịkwa n'ime gị, na-arịọ ihe ọ bụla ị chọrọ, na a ga-emere gị.??

2. Ọpụpụ 33:11 (? 쏷 Jehova ga-agwa Mozis okwu ihu na ihu, dị ka mmadụ na-agwa enyi ya okwu.??

Mak 9:5 Pita we za, si Jisus, Onye-ozizí, ọ di nma ka ayi nọ n'ebe a: ka ayi wu kwa ulo-ikwū atọ; otù diri gi, otù di-kwa-ra Moses, otù di-kwa-ra Elaija.

Pita ghọtara mkpa oge ahụ dị ma kwupụta ọchịchọ ya ịnọ n'ebe a pụrụ iche.

1: Wepụta oge iji mata oge pụrụ iche na ndụ wee gosipụta ekele maka ha.

2: Na-akparị oge amara ma nwee ekele maka ha.

1: Abụ 118:24 ? 쏷 nke ya ka ubọchi Jehova meworo ka ọ bu; ka ayi ṅuria, ṅuri kwa ọṅu nime ya. ??

2: Ndị Efesọs 5:20 ? Anana - ekele Chineke, bú Nna, n'aha Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, mb͕e nile na ihe nile.

Mak 9:6 N'ihi na ọ maghi ihe ọ ga-ekwu; n'ihi na ha turu ujọ nke-uku.

Itien̄wed emi owụt nte mme mbet ẹkekopde ndịk ke ini mmọ ẹkedude ye Jesus ke obot ye nte mmọ mîfiọkke se ẹkpetịn̄de.

1: Egwu nwere ike ịnwụ anwụ, mana Jizọs na-anọnyere anyị mgbe niile, ọ ga-eduzikwa anyị na ya.

2: Ọbụna mgbe anyị na-amaghị ihe anyị ga-ekwu, na-atụkwa egwu, Chineke nọnyeere anyị, Ọ ga-enyekwa anyị ike.

1: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Abụ Ọma 56: 3-4 - "Mgbe m na-atụ egwu, m na-atụkwasị obi m na Gị: Chineke, Onye m na-eto okwu ya, na Chineke ka m na-atụkwasị obi; m gaghị atụ egwu. Gịnị ka anụ ahụ nwere ike ime m?"

Mak 9:7 Igwe-oji we di kpuchiri ha: olu we si n'igwe-oji ahu puta, si, Nke a bu Ọkparam M'huru n'anya: nurunu ya.

Itien̄wed emi aban̄a nte Jesus okokpụhọrede mbiet, ye uyo eke otode ke obubịt enyọn̄ ọwọrọ ke enye edi edima Eyen Abasi.

1. Nnwogha ahụ: Ihe ịrịba ama nke Jizọs bụ Chi

2. Olu sitere n’elu igwe: Nụrụ Ya ma rube isi

1. Matiu 17:5-6 - ? 쏻 ma ọ nọ nēkwu okwu, le, igwe-oji nēke uke nēkpuchi ha, olu si kwa n'igwe-oji ahu si, ? Ya bụ Ọkpara m m hụrụ n'anya, onye ihe ya masịrị m nke ukwuu; gee ya nti.??

2. 2 Pita 1:17 - ? Ma- ọbụ mgbe Ọ natara nsọpụrụ na otuto n’aka Chineke Nna, olu dị otu a were ebube dị ebube were nye Ya: ? Nke Ya bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

MAK 9:8 Na mberede, mb͕e ha lesiri anya buruburu, ha ahughi kwa onye ọzọ, ma-ọbughi nání Jisus, Ya na ha nọ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs legharịrị anya ma hụ na ọ bụ naanị Jizọs nọ ya.

1. Ịtụkwasị obi na naanị Jizọs - Chineke bụ naanị onye nwere ike igbo mkpa anyị na-egbo anyị.

2. Ịnọgide na Jizọs - Mgbe anyị nọ n'ihu Jizọs, Ọ ga-abụ onye nduzi na onye nche anyị.

1. ABÙ ỌMA 91:1-2 Onye nēbi n'ebe-nb͕a nke Onye kachasi ihe nile elu gānọgide na ndò nke Onye puru ime ihe nile.

2. Deuterọnọmi 31:6 Dị ike, nwee obi ike. Atụla egwu, atụkwala egwu ha, n'ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị na-eso gị. Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.

Mak 9:9 Mgbe ha si nʼugwu ahụ na-arịdata, o nyere ha iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla ihe ha hụrụ ruo mgbe Nwa nke mmadụ si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha zoo ọrụ ebube ya ruo mgbe a ga-akpọlite ya n’ọnwụ.

1. Ike Okwukwe: Ọrụ ebube Jizọs rụrụ na-egosi ike okwukwe na ntụkwasị obi n’ebe Chineke nọ.

2. Mkpa ndidi: Jizọs na-akụzi mkpa ọ dị inwe ndidi na ichere oge Chineke.

1. Matiu 17:9- Ma ka ha nārida n'ugwu ahu, Jisus we nye ha iwu, si, ? 쏷 ọ dighi onye ọ bula ọhù ahu, rue mb͕e emere ka Nwa nke madu si na ndi nwuru anwu bilie.

2. Ọrụ Ndịozi 1:3 – Mgbe ọ tara ahụhụ, o gosikwara ha onwe ya ma nye ọtụtụ ihe àmà doro anya na ọ dị ndụ. O we me ka ha hu Ya anya rue ọgu ubọchi abua, nēkwu okwu bayere ala-eze Chineke.

MAK 9:10 Ha we debe okwu ahu n'etiti onwe-ha, nājurita onwe-ha ajuju gini bu nbilite-n'ọnwu sitere na ndi nwuru anwu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs ejighị n'aka ihe mbilite n'ọnwụ pụtara.

1. Ike nke Olileanya: Ịchọta Ike na Okwukwe

2. Imeri Ụjọ Site n'okwukwe

1. Ndị Rom 10:9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, ị ga-azọpụta."

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - "Ma Chineke, ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ."

MAK 9:11 Ha we jua ya, si, Gini mere ndi-ode-akwukwọ nēkwu na Elaija aghaghi ibu uzọ bia?

Jizọs kụziri banyere ọbịbịa Ịlaịja tupu Mesaya ahụ.

1. Jizọs Dị ka Mezaịa ahụ: Mkpa ọ dị n’ịghọta ọbịbịa Ịlaịja.

2. Ihe Ọbịbịa Ịlaịja Pụtara: Ịkwadebe maka Jizọs dị ka Mezaịa ahụ.

1. Malakaị 4: 5-6 - "Lee, M ga-ezitere gị Ịlaịja onye amụma tupu oké ụbọchị ahụ dị egwu nke Onyenwe anyị abịa."

2. Luk 1:17 - "Ọ gēje kwa n'iru ya nime mọ na ike nke Elaija, ime ka obi ndi bu nna chigharikute umu-ntakiri, na chigharia n'amam-ihe nke ndi ezi omume; Chineke."

Mak 9:12 O we za, si ha, Elaija n'ezie uzọ bia, me ka ihe nile dighachi; na ka edeworo ya n’akwukwọ nsọ bayere Nwa nke madu, na Ọ ghaghi ta ọtutu ahuhu, ewe me ka ọ ghara idi nsọ.

Jizọs kọwara na Ịlaịja ga-abịa n’ihu ya weghachi ihe niile, na ya aghaghị ịhụ ọtụtụ ahụhụ dị ka e dere banyere Nwa nke mmadụ.

1. "Ahụhụ nke Nwa nke Mmadụ"

2. “Ọbịbịa Ịlaịja”

1. Aisaia 53:3-5 "Onye a na-eleda anya, ma ndị mmadụ jụrụ ya; onye na-eru uju na onye maara ihe nhụsianya ka ọ bụ: anyị wee zonarị ya dị ka iru anyị si dị; a na-eleda ya anya, ma anyị adịghị ele ya anya. eburuwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala: ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume nile anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya; ọnyá ya ka a gwọworo anyị."

2. Malakaị 4:5-6 "Le, M'gaje izite gi Elaija, bú onye-amuma tutu oké ubọchi ahu di egwu nke Jehova abịa: Ọ gēchighari kwa obi ndi bu nna nye umu-ntakiri, na obi umu-ntakiri; nye ndi bu nna-ha, ka m'we ghara ibia were ọnu-ọnu tib͕ue uwa.

Mak 9:13 Ma asim unu, na Elaija abiawo n'ezie, ha eme-kwa-ra ya ihe ọ bula ha chọrọ, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ bayere Ya.

Elaịja abịala, amụma ndị e buru banyere ya mezukwara.

1: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'okwu Chineke, ọbụlagodi mgbe ọ pụtara na O mebeghị nkwa ya.

2: Anyị ga-atụkwasịrị obi na Okwu Chineke ga-emezu n’oge Ya, n’agbanyeghị ihe anyị na-ahụ gburugburu anyị.

1: Ndị Rom 4: 17-21 - Nkwa Chineke na-emezu mgbe anyị kwere ọbụna mgbe ọ na-enweghị isi.

2: Matiu 24:35 - Eluigwe na ụwa nwere ike ịgafe ma Okwu Chineke agaghị agabiga.

MAK 9:14 Ma mb͕e Ọ biakutere ndi nēso uzọ-Ya, Ọ huru oké ìgwè madu ka ha nāb͕a ha gburugburu, na ndi-ode-akwukwọ ka ha na ha nāju kwa ajuju.

Jizọs bịarutere ịhụ ka ìgwè mmadụ gbara ndị na-eso ụzọ ya gburugburu ka ndị odeakwụkwọ na-ajụkwa ha ajụjụ.

1. Jizọs Batara ná Nsogbu: Otú Anyị Ga-esi Meghachi omume n'Okwukwe

2. Iguzosi Ike Maka Ihe Ikwere: Ihe Nlereanya Ndị Na-eso Ụzọ

1. Matiu 16:24-25 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulie obe ya, sokwa m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu. ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.'

2. Jọn 16:33 - "Ihe ndị a ka M gwara unu, ka unu wee nwee udo n'ime m. N'ụwa unu ga-enwe mkpagbu; ma nwee obi ụtọ, emeriwo m ụwa. ??

MAK 9:15 Ngwa ngwa ndi-Ju nile, mb͕e ha huru Ya, ibobo nwua ha n'aru nke-uku, ha we b͕akuru Ya, nēkele Ya.

Idem ama akpa mme owo ke ini mmọ ẹkụtde Jesus ẹfehe ẹbịne enye.

1. "Ike nke Jizọs, Ọbụlagodi n'Enweghị Ejiji"

2. “Jizọs Kwesịrị Ka Ekele Anyị”

1. Jọn 4:25-26 - ? 쏷 Nwayi ahu we si ya, ? mara na Mesaia na-abia (Onye anākpọ Kraist). Mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-agwa anyị ihe niile?  Jizọs sịrị ya, ' onye na-agwa gi okwu bu ya.? bụ €?

2. Luk 8:48 - ? Ọ si ya, ? 쁃 nwanyi, okwukwe-gi emewo ka aru di gi nma; jee n'udo.? bụ €?

MAK 9:16 O we jua ndi-ode-akwukwọ, si, Gini ka unu nāju ha ajuju?

Ndị odeakwụkwọ jụrụ Jizọs ajụjụ.

1: Anyị ga-adị njikere mgbe niile ịjụ Jizọs ajụjụ.

2: Anyị ga-adị njikere ịchọ amamihe n'aka Jizọs.

1: Jems 1:5- ? Ma ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula nime unu, ya jua Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufe nēnweghi ita uta, ewe nye ya.

2: Abụ 27:8- ? 쏮 obi gi na-ekwu maka gi, ? le anya iru-Ya?

Mak 9:17 Otu nʼime igwe mmadụ ahụ zara sị: “Onye Ozizi, akpọtara m gị nwa m nwoke nke nwere mmụọ dara ogbi;

Otu nna kpọtara nwa ya nwoke, onye mmụọ dara ogbi, bịakwute Jizọs maka ịgwọ ọrịa.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Ga-esi gwọọ Mgbawa Anyị Na-alụ

2. Ịtụkwasị Chineke obi: Ịtụkwasị Jehova obi maka Ọrụ ebube

1. Matiu 17:15-20 - Jizọs ji mmụọ ọjọọ gwọọ otu nwa okorobịa

2. Luk 8:26-39 - Jizọs na-eme ka oké ifufe ahụ dajụọ ma gwọọ otu nwoke mmụọ ọjọọ ji.

Mak 9:18 Ebe ọ bụla o jidekwara ya, ọ na-adọkasị ya: ọ na-asụkwa ụfụfụ, tachie ezé ya, na-atakwa ahụ́: m wee gwa ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ ya; ha apughi kwa.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs enweghị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ n’ahụ́ mmadụ, n’ihi ya, Jizọs tinyere aka ma chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ n’onwe ya.

1. Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi mgbe anyị chere ihe isi ike karịrị ike anyị ihu.

2. Anyị ga-adabere na okwukwe anyị na ike Jizọs imeri ihe mgbochi.

1. Matiu 17:18-20 - Jizọs kwetara na ndị na-eso ụzọ Jizọs enweghị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ ma kọwaa na ọ bụ n'ihi enweghị okwukwe ha.

2. Ndị Hibru 4:15-16 - Jizọs bụ nnukwu onye nchụàjà nwere ọmịiko nke na-aghọta adịghị ike anyị ma na-arịọchitere anyị arịrịọ.

Mak 9:19 Ọ zara ya, si, Unu ọb͕ọ nēnweghi okwukwe, rùe ole mb͕e ka Mu na unu gānọ? rùe ole mb͕e ka M'gānagide gi? wetaram ya.

Jizọs kwuru ihe na-ewute ya n’ọgbọ ahụ na-enweghị okwukwe ọ na-ezisa ozi ọma, ma gwa ha ka ha kpọta nwatakịrị ahụ mmụọ na-adịghị ọcha.

1. Ọb͕ọ nēnweghi okwukwe: gini mere enweghi okwukwe n'etiti ayi?

2. Ike Jisus: gini mere ayi ji wetara ya ibu ayi.

1. Matiu 17:14-20 – Mkparịta ụka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gbasara okwukwe.

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Mak 9:20 Ha we kuru ya biakute Ya: ma mb͕e ọ huru ya, ngwa ngwa mọ ahu we seda ya; o we da n'ala, nāsu kwa ufufu.

E were nwa-okoro ahu biakute Jisus, mb͕e Ọ huru Ya, Mọ Nsọ wakporo ya ngwa ngwa, ọ da n'ala, b͕a ufọdu.

1. Ike nke Chineke n'elu omume mmụọ ọjọọ

2. Utịben̄kpọ eke Utom Jesus

1. Matiu 8:16 – Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara Jizọs ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o were okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ.

2. Luk 4:35 - Jizọs baara mmụọ ọjọọ ahụ mba, o wee si na nwoke ahụ pụta, ewe gwọọ ya site n'oge ahụ.

MAK 9:21 Ọ we jua nna-ya, Rùe ole mb͕e ka ihe a biaruru ya? Ọ si, Site na nwata.

Otu nna jụrụ Jizọs ogologo oge nwa ya nwoke nọ na-arịa ọrịa ahụ, nna ya zara ya na ọ bụ kemgbe ya bụ nwata.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs si gwọọ ndị ọrịa

2. Ngọzi nke ndidi: Ịtụkwasị Chineke obi n'oge nsogbu

1. Matiu 17:20 - N'ihi na n'ezie, asim unu, ọ buru na unu nwere okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove si ebe a n'ebe ahụ, na ọ ga-akpali, na ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

2. Jemes 5:7-11 – Ya mere, ụmụnna, nwee ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Le ka onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, nēnwe ntachi-obi bayere ya, rue mb͕e ọ nānara miri-ozuzo nke-isi na nke mb͕e mbu. Gị onwe gị kwa, nwee ndidi. Mee ka obi unu guzosie ike, n’ihi na ọbịbịa nke Onye-nwe dị nso. Ụmụnna m, unu arịrịla megide ibe unu, ka e wee ghara ikpe unu ikpe; le, Onye-ikpe nēguzo n'ọnu-uzọ. Dị ka ihe atụ nke nhụjuanya na ntachi obi, ụmụnna, were ndị amụma kwuru n'aha Jehova. Lee, anyị na-atụle ndị gọziri agọzi bụ ndị nọgidere na-eguzosi ike. Ị nụwo ihe banyere iguzosi ike nke Job, ma ị hụwo nzube Jehova, na Jehova nwere ọmịiko na obi ebere.

MAK 9:22 Ma ọtutu mb͕e ọ tubàwo ya n'ọku na nime miri, ibibi ya: ma ọ buru na i puru ime ihe ọ bula, nwe-kwa-ra ayi ebere, nyere ayi aka.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere nna nke na-arịọ Jizọs ka o nyere nwa ya nwoke nke mmụọ ọjọọ aka.

1. Ọmịiko na Ike Chineke: Ịmụta Ịtụkwasị Obi n’Ike nke Onyenwe Anyị

2. Imeri Ahụhụ: Ịchọta Olileanya n'oge Ihe isi ike

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Mak 9:23 Jisus si ya, Ọ buru na i puru ikwere, ihe nile kwere omume nye onye nēkwere.

Ike nke okwukwe na okwukwe na Jizọs Kraịst nwere ike ịrụ ọrụ ebube.

1: Okwukwe na Jizọs bụ isi ihe na-emepe ohere niile.

2: Kwere na Jizọs na ị ga-enwe ike imezu ihe ọ bụla.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2: Jọn 14: 12-14 - "N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu, ọlu nke Mu onwem nālu ka ọ gālu kwa; ọlu kariri ndia ka Ọ gālu; n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam. “Ihe ọ bụla unu ga-arịọkwa n’aha m, nke ahụ ka m ga-eme, ka e wee nye Nna otuto n’ime Ọkpara ya.

Mak 9:24 Ngwa ngwa nna nwatakiri ahu tie nkpu, were anya-miri si, Onye-nwe-ayi, ekwerem; nyere ekweghi-ekwem aka.

Nna nke nwata ahụ na Mak 9:24 na-ekwupụta okwukwe ya ma rịọ maka enyemaka n'ekweghị ekwe ya.

1. Tukwasi obi na Chineke: Ntiku Nna na-eti Maka Enyemaka

2. Ịmara ọdịiche dị n'etiti okwukwe na ekweghị ekwe

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

MAK 9:25 Ma mb͕e Jisus huru na ndi-Ju nāb͕akọta, Ọ bara mọ ahu nādighi ọcha nba, si Ya, Gi mọ-ọbuná ogbi na nti chiri, asim i, si nime ya puta, abà-kwa-la nime ya ọzọ.

Jizọs hụrụ ìgwè mmadụ wee baara mmụọ ọjọọ mba, nye ya iwu ka ọ hapụ nwoke ahụ ka ọ ghara ịlọghachi.

1. Ike nke Kraịst: Otú Jizọs Si Mechie Ike Ọchịchịrị

2. Ikike Jizọs: Ịna-enweta mmeri anyị site n'aka Ya

1. Jọn 16:33 - "Ihe ndị a ka M gwara gị, ka unu wee nwee udo n'ime m. N'ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Ma nwee obi ike; Emeriwo m ụwa. ??

2. Ndị Kọlọsi 2:15 - "N'ịbụ onye na-ewepụsịkwa ikike na ikike, o mere ka ọha mmadụ ngosi ha, na-emeri ha site n'obe."

Mak 9:26 Mọ Nsọ we tie nkpu, dọwa ya nke-uku, si nime ya puta: o we di ka onye nwuru anwu; nke mere na ọtutu madu siri, Ọ nwuru anwu.

Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ, na-eme ka onye ahụ e gburu mee ka à ga-asị na ọ nwụọla. Ọtụtụ ndị kweere na ọ nwụọla.

1. Ike Jis]s n'Ime Ihe Ọjọọ

2. Ọrụ ebube nke ọgwụgwọ

1. Luk 8:26-39 - Jizọs gwọrọ otu nwoke nke ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji

2. Matiu 17:14-20 - Jizọs ji mmụọ na-adịghị ọcha gwọọ otu nwata nwoke

Mak 9:27 Ma Jisus jide ya n'aka, welie ya; o we bilie.

Jizọs gosipụtara ike na ikike o nwere n'ebe ọnwụ nọ site n'ịkpọlite nwatakịrị nwụrụ anwụ n'ọnwụ.

1: Jizọs nwere ike na ikike imeri ọnwụ na iweta ndị nwụrụ anwụ ndụ.

2: Jizọs nwere ike gwọọ ọbụna ọnọdụ ndị kacha sie ike, ma weta olileanya nye ndị nwere olileanya.

1: Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ.

2: Ndị Rom 6:9-10 - Anyị maara na Kraịst, ebe e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, agaghị anwụ ọzọ; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ. N'ihi na ọnwu ọ nwuru, o nwuru n'ebe nmehie di, otù uzọ, ma ndu ọ nādi, ọ nādi ndu nye Chineke.

MAK 9:28 Ma mb͕e Ọ batara n'ulo, ndi nēso uzọ-Ya we jua ya na nzuzo, si, Gini mere ayi apughi ichupu ya?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs ihe mere na ha enweghị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ.

1. Ike Okwukwe: Otu esi emeri ihe ịma aka Jizọs

2. Akwụsịla Olileanya: Mgbe Ire Ihe Ndị Yiri Ka Ọ Na-agaghị ekwe omume Ichere

1. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha, ? N'ihi okwukwe nta gị. N'ihi na n'ezie, asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove si ebe a n'ebe ahụ, na ọ ga-akpali, na ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

Mak 9:29 O we si ha, Ụdị nka apughi isi n'ihe ọ bula puta, ma-ọbughi site n'ekpere na obubu-ọnu.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ekpere na ibu ọnụ dị iji merie agha ime mmụọ siri ike.

1. Ike ekpere na ibu ọnụ: Otu esi emeri agha ime mmụọ

2. Mkpa ekpere na ibu ọnụ: Igodo nke mmeri

1. Jems 5:16 ? 쏷 ya mere kwuputa nmehie-unu nye ibe-unu, kpe kwa ekpere-unu ekpere ka ewe me ka aru-unu di ike. Ekpere onye ezi omume di ike di irè.

2. Matiu 6:16-18 ? 쏻 unu nēbunu ọnu, unu ele-kwa-la anya-uku dika ndi-iru-abua nēme: n'ihi na ha nēme ka iru-ha di iche iche gosi na ha nēbu ọnu. N'ezie asim unu, ha anatawo ugwọ-ọlu-ha n'uju. Ma mb͕e ọ bula i nēbu ọnu, tiye manu n'isi-gi, sa kwa iru-gi, ka ewe ghara imara ndi ọzọ na i nēbu ọnu, kama ọ bu nání Nna-gi, Nke anāhughi anya; ma Nna-gi, bú onye nāhu ihe anēme na nzuzo, gākwughachi gi.

Mak 9:30 Ha si n'ebe ahu pua, gabiga nime Galili; ma ọ chọghị ka onye ọ bụla mara ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs si n’ebe ha nọ pụọ gagharịa na Galili, ma Jizọs achọghị ka onye ọ bụla mara banyere ya.

1. Ike nke nzuzo - mkpa ọ dị inwe ike idebe ihe nzuzo, ọbụlagodi mgbe ọ nwere ike iyi ihe na-adịghị mma.

2. Uru nke nzuzo - Ịghọta mkpa ọ dị inwe oge pụọ na anya ọha.

1. Ilu 11:13 - "Onye asịrị na-egosi ntụkwasị obi, ma onye kwesịrị ntụkwasị obi na-ezobe ihe nzuzo."

2. Matiu 6:1-4 - ? Kpacharanụ ka unu na-eme ezi omume unu n’ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu, n’ihi na mgbe ahụ unu agaghị enweta ụgwọ ọrụ n’aka Nna unu nke bi n’eluigwe. Ya mere, mgbe ị na-enye ndị ogbenye ihe, afụla opi n'ihu gị, dị ka ndị ihu abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ na n'okporo ámá, ka ndị ọzọ wee too ha. N'ezie, asim unu, ha anatawo ugwọ-ọlu-ha. Ma mb͕e i nēnye ob͕eye ihe, ekwela ka aka-ekpe-gi mara ihe aka-nri-Gi nēme, ka onyinye-Gi we buru na nzuzo.

Mak 9:31 N'ihi na Ọ nēzí ndi nēso uzọ-Ya ihe, si ha, E nyefewo Nwa nke madu nye n'aka madu, ha gēb͕u kwa Ya; ma mb͕e emesiri ka ọ nwusiri, ọ gēbili n'ubọchi nke-atọ.

A ga-arara Nwa nke mmadụ nye n’aka ndị mmadụ, gbuo ya, ma mesịa bilite ya n’ụbọchị nke atọ.

1: Jisus bu Onye-nzọputa-ayi, Ọ gēbili kwa ọzọ.

2: Anyị aghaghị inwe okwukwe na Jizọs na n’ọnwụ ya.

1: 1 Ndị Kọrịnt 15: 3-4 - N'ihi na m nyefere unu dị ka nke mbụ dị mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, na e liri ya, na na e mere ya na nke atọ. ụbọchị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo.

2: Ndị Kọlọsi 2: 12-13 - ebe elìri ya na ya na baptism, nke e mekwara ka unu na ya si n'ọnwụ bilie site n'okwukwe unu n'ọrụ dị ike nke Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ma unu onwe-unu, bú ndi nwuru anwu na ndahie-unu, na ebìghi-úgwù nke anu-aru-unu, Chineke mere ka ha na Ya dikọ, we b͕aghara ayi nmehie-ayi nile.

MAK 9:32 Ma ha aghọtaghi okwu ahu, ha we tua egwu iju Ya.

Ụjọ tụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ịrịọ Jizọs ka o dokwuo ha anya n’okwu ya.

1. Okwu Chineke dị ike ma na-akpachapụ anya - Atụla egwu ịjụ ajụjụ

2. Atụla Egwu: Jizọs Na-ekpughe Eziokwu - Nwee Obi Ike Ịchọ Ịdọ Ọsọ

1. Jọn 16:12-15 - Jizọs na-ekwu maka Mmụọ Nsọ na-edu anyị n'eziokwu

2. Ilu 1: 5-7 - Amamihe sitere na Jehova bụ ihe anyị kwesịrị ịchọ

MAK 9:33 O we bia rue Kapanaum: mb͕e ọ nọ n'ulo ọ jua ha, si, Gini bu ihe unu nāgurita n'etiti onwe-unu n'uzọ?

Jizọs bịara na Kapaniọm jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe ha na-arụrịta ụka banyere ya mgbe ha na-aga ebe ahụ.

1. Ike Ntị: Ịmụta ihe n’aka Jizọs na Mak 9:33

2. Ọ bụghị Echiche E Mechaa: Mkpa Ịjụ ajụjụ dị na Mak 9:33

1. Jemes 1:19, "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, ngwa ngwa ikwu okwu, adịghị ewe iwe."

2. Luk 6:31, "Ma dị ka ị chọrọ ka ndị ọzọ mee unu, mee ha otú ahụ."

Mak 9:34 Ma ha gbachiri nkịtị: nʼihi na nʼụzọ ha na-arụrịta ụka nʼetiti onwe ha banyere onye ga-abụ onye kasị ukwuu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-arụrịta ụka banyere onye kacha ukwuu n’ime ha.

1: Dị ka Ndị Kraịst, anyị kwesịrị ilekwasị anya n’ịhụnanya na ijere ibe anyị ozi, ọ bụghị n’ịbụ ndị kasị ukwuu.

2: Jizọs kuziri anyị ka anyị na-adị umeala n’obi na-ejere ndị ọzọ ozi, ọ bụghị ịsọ mpi maka ịdị ukwuu.

1: Ndị Filipaị 2:3-4: ? Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

2: Matiu 23:11-12: Onye kachasi uku n'etiti unu gābu orù-unu. N'ihi na a ga-eweda ndị na-ebuli onwe ha elu, ndị na-eweda onwe ha ala ga-ebulikwa ha elu.

MAK 9:35 O we nọdu ala, kpọ ndi-ozi iri na abua ahu, si ha, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ ibu onye- isi, onye ahu gābu onye-ikpe-azu n'etiti ihe nile, na orù madu nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ịbụ onye mbụ, ọ ga-abụrịrị ohu mmadụ niile ma bụrụ onye ikpeazụ n'ime ihe niile.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị dị umeala n’obi na-ejere ndị ọzọ ozi, na-etinye onwe anyị n’ikpeazụ.

2: Anyị kwesịrị ịgbalị ịdị umeala n’obi na ijere ndị ọzọ ozi dị ka Jizọs kụziiri anyị na Mak 9:35 .

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ ka ha dị ukwuu karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

MAK 9:36 O we kuru nwatakiri, guzo ya n'etiti ha: mb͕e o kuchiri ya n'aka-ya, Ọ si ha,

Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya mkpa ọ dị igosi ụmụaka ịhụnanya na ọmịiko.

1. ? Ọ bụ ike nke ọmịiko: Jizọs? Ịhụnanya maka ụmụaka ??

2. ? Ọ dị nsọ nke nwata: Jizọs? 셲 Oku ka Ihu n'anya ma chebe umuaka??

1. Matiu 18:1-6

2. 1 Jọn 4:7-21

Mak 9:37 Onye ọ bụla nke na-anabata otu n'ime ụmụntakịrị dị otú a n'aha m, na-anabata m: ma onye ọ bụla nke na-anabata m, ọ bughi Mu ka ọ anabataghị, kama ọ bụ onye zitere m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-anabata ụmụaka na imesapụ aka n'aha Jizọs.

1. "Obi nke Nnabata: Ụmụntakịrị Na-anabata n'Aha Jizọs"

2. "Ọṅụ nke mmesapụ aka: Eji ogwe aka mepere emepe nabata"

1. Matiu 18:5 ??? 쏻 onye ọ bụla nke na-anabata otu nwatakịrị dị otú ahụ n'aha m na-anabata m.??

2. 1 Jọn 4:20-21 ??? Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu, ? Ị hụrụ Chineke n'anya?? ọ kpọ kwa nwa-nne-ya asì, ọ bu onye-ugha; n’ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya, bụ́ onye ọ hụworo, apụghị ịhụ Chineke n’anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị. Ma iwu a ka ayi nwetara site n'aka-Ya: Onye ọ bula nke nāhu Chineke n'anya aghaghi-ahu kwa nwa-nna-ya n'anya.

MAK 9:38 Jọn we za ya, si, Onye-ozizí, ayi huru otù onye nāchupu ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi, ma ọ dighi-eso ayi: ayi we b͕ochie ya, n'ihi na ọ dighi-eso ayi.

Jọn gbachiteere ihe o kpebiri ime ka mmadụ ghara ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ n’aha Jizọs n’ihi na onye ahụ abụghị otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs.

1. Ike Iso Jizọs: Ihe Mere O Ji Dị Mkpa

2. Ịnọgidesi Ike n’Okwukwe: Ihe Iso Jizọs Pụtara

1. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, bulie ya obe, na-eso m."

2. Ọrụ 5: 12-16 - "N'aka nke ndị ozi ka e mere ọtụtụ ihe ịrịba ama na ihe ebube n'etiti ndị mmadụ: (ma ha niile ji otu obi ji na-aga n'ihu na Solomon. : ma ndi-Ju nēme ka ha di uku: ewe tukwasi ndi kwere ekwe kari n'Onye-nwe-ayi, bú ìgwè madu ma ndinyom ma ndinyom, nke mere na ha kuputara ndi aru nādighi ike n'èzí, dọba ha n'ihe-ndina na ihe-ndina, ka o we me ka onyinyo-ya ma-ọli. Pita ka ọ na-agafe wee kpuchie ụfọdụ n’ime ha: ma ìgwè mmadụ sikwa n’obodo ndị dị gburugburu Jeruselem bịarutere, na-ebute ndị a na-arịa ọrịa na ndị mmụọ na-adịghị ọcha na-enwe mwute: ewe gwọọ ha niile.”

Mak 9:39 Ma Jisus siri, Unu eb͕ochi-kwa-la ya: n'ihi na ọ dighi onye ọ bula nke gēme ihe-iriba-ama n'aham, nke puru ikwu okwu ọjọ bayerem.

Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-agbaghara ma nabata onye ọ bụla na-eme ihe n’aha ya, n’agbanyeghị otú ha si ekwu banyere ya.

1. Ike nke mgbaghara

2. Ihe ebube nke nnabata

1. Matiu 6:14-15 "N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara ndị ọzọ mgbe ha mehiere unu, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu: ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ mmehie ha, Nna unu agaghị agbaghara unu mmehie."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 "Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

Mk 9:40 N’ihi na onye na-adịghị emegide anyị nọ n’akụkụ anyị.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ịnakwere onye ọ bụla na-adịghị emegide ha, ebe ọ bụ na ha nọnyeere ha.

1. "N'akụkụ Chineke: Ịnabata na Ịnabata Mmadụ Nile"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Anyị na Ndị Na-emegideghị Anyị Na-arụkọ Ọrụ"

1. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

2. Ndị Filipaị 2:3 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu."

MAK 9:41 N'ihi na onye ọ bula nke gēnye unu otù iko miri ka ṅua n'aham, n'ihi na unu bu nke Kraist, n'ezie asim unu, ọ gaghi-atufu ugwọ-ọlu-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị inwe ile ọbịa na obi-ọma nye ndị nke Kraịst; onye ọ bula nke nēme otú a gānata ugwọ-ọlu.

1. Utịp Utịp Mfọnido: Nte Ẹbọde Utịp ke Christ

2. Ike nke iko mmiri: ka obere omume obiọma nwere ike isi nwee mmetụta dị ukwuu

1. Matiu 10:42 - "Onye ọ bụla nke ga-enye otu n'ime ndị a dị nta otu iko mmiri oyi naanị n'aha onye na-eso ụzọ ṅụọ, n'ezie asim unu, ọ gaghị atụfu ụgwọ ọrụ ya ma ọlị."

2. Ndị Hibru 13: 2 - "Echefula ile ọbịa ọbịa: n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ama."

Mak 9:42 Ma onye ọ bụla nke ga-emejọ otu nʼime ndị a dị nta ndị kwere na m, ọ kaara ya mma na a kwụbanyere nkume igwe nri nʼolu ya, tụba ya nʼoké osimiri.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ichebe na ilekọta ụmụaka, na-adọ aka na ntị na a ga-ata ndị na-emerụ ha ahụ ahụhụ nke ukwuu.

1. Ike Nchekwa: Idobe Ụmụ Anyị Nchekwa

2. Ịdọ aka ná ntị: Ịṅa ntị n'Okwu Jizọs

1. Ilu 22:6 - Malite ụmụaka n'ụzọ ha kwesịrị ịga, ma mgbe ha mere agadi, ha agaghị esi na ya wezụga onwe ha.

2. Matiu 18:6 - ? Ọ nwere onye na-akpata otu n'ime ụmụntakịrị ndị a? Kedu ụdọ ndị kwere na m? Ma ọ ga-asu ngọngọ, ọ gāka-adi ha nma ka akwuba-kwa-ra nkume-igwe-nri n'olu-ha, ka ewe rie ha nime miri oké osimiri.

MAK 9:43 Ma ọ buru na aka-gi eme ka i ma n'ọnyà, wezuga ya: ọ di gi nma ibà n'ọgwugwu ibà na ndu, kari inwe aka abua ibà n'ala-mọ, ba n'ọku nke anāgaghi-emenyu.

E mesiri mkpa ọ dị ịzere mmehie na Mak 9:43; ọ di nma ibà nime ndu n'ọgwugwu kari iga ala-mọ.

1. Ịdọ aka ná ntị nke Mak 9:43: Ụzọ ka mma bụ ịzenarị mmehie.

2. Akwụrụ ma Azọpụtawo ya: Mụta ihe site na Mak 9:43 .

1. Matiu 5:29-30: ? Ma anya aka nri gị na-eme ka i mehie, ghụpụ ya, tụfuo ya. N'ihi na ọ ka nma ka otu akụkụ ahụ́ gị tufuo karịa ka a tụba ahụ́ gị dum n'ọkụ ala mmụọ. Ọ buru kwa na aka-nri-gi eme ka i mehie, b͕upu ya, tufue ya. N'ihi na ọ di nma ka otù ihe di n'aru-gi tufue, kari na aru-gi dum gābà n'ala-mọ.

2. Ndị Efesọs 5:3-7: ? Agaghị agụkwa ịkwa iko na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu n'etiti unu, dị ka o kwesịrị ekwesị n'etiti ndị nsọ . Ekwela ka ihe ruru unyi ma-ọbu okwu-ugha ma-ọbu okwu-ugha ma-ọbu njake nādighi-aka di, nke nādighi n'ọnọdu-ya, kama ka ekele diri. N'ihi na unu nwere ike mara nka, na onye ọ bula nke nākwa iko ma-ọbu onye nādighi ọcha, ma-ọbu onye anya-uku, ya bu, onye nēkpere arusi, enweghi ihe-nketa n'ala-eze nke Kraist na Chineke. Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu duhie unu, n’ihi na n’ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi. Ya mere unu na ha aghọla ndị mmekọ.

Mak 9:44 Ebe ikpuru ha na-adịghị anwụ, ọkụ adịghịkwa a.

Amaokwu a na-ekwu maka ntaramahụhụ ebighị ebi na-echere ndị jụrụ Chineke na Okwu Ya.

1: Ala mmụọ dị adị: Ihe na-emebi nnupụisi

2: Olileanya ebighi ebi nke eluigwe: ụgwọ ọrụ nke nrube isi

Matiu 25:41 “Mgbe ahụ Ọ ga-asịkwa ndị nọ n’aka ekpe, ‘Sinụ n’ebe m nọ pụọ, ndị a bụrụ ọnụ, banye n’ọkụ ebighị ebi nke edoziworo ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.

2: Mkpughe 20: 14-15, "Mgbe ahụ, a tụbara ọnwụ na Hedis n'ime ọdọ ọkụ. Nke a bụ ọnwụ nke abụọ, ọdọ ọkụ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla? 셲 aha ahụghị e dere n'akwụkwọ nke ndụ , ọ a tụbara n’ime ọdọ ọkụ.”

MAK 9:45 Ma ọ buru na ukwu-gi eme gi ka i ma n'ọnyà, bipu ya: ọ di gi nma ibà nkpọ-uku na ndu, kari inwe ukwu abua ka itubà n'ọku ala-mọ, n'ọku nke anāgaghi-emenyu anwu.

A na-akọwapụta mkpa ọ dị ịzere omume mmehie, ebe ọ ka mma ịtufu ihe na ndụ a karịa ịga ọkụ.

1. Ọnụ Mmehie: Itufu ihe na ndụ a dị mma karịa ịga ọkụ

2. Nhọrọ n'etiti Ezi omume na Mmehie: Ọ Kwesịrị Ihe ize ndụ ahụ?

1. Matiu 5: 29-30 - "Ọ bụrụ na anya aka nri gị na-eme ka ị mehie, gwupụ ya tụfuo: ọ kaara gị mma ka otu akụkụ ahụ́ gị tufuo karịa ka a tụba ahụ gị dum n'ọkụ mmụọ. Ọ buru kwa na aka-nri-gi eme gi ka i mehie, b͕upu ya tufue: ọ di kwa nma ka otù akuku aru-gi tufue, kari aru-gi dum ibà n'ala-mọ.

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. anyị lekwasịrị anya na Jizọs, bụ́ onye ọsụ ụzọ na onye zuru okè nke okwukwe: n’ihi ọṅụ e debere n’ihu ya, Ọ tachiri obi n’obe, na-eleda ihere ya anya, wee nọdụ ala n’aka nri nke ocheeze Chineke.

Mak 9:46 Ebe ikpuru ha na-adịghị anwụ, ọkụ adịghịkwa a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nhụjuanya na-adịghị agwụ agwụ nke hel.

1: Anyị ga-akpachara anya ka anyị gbanarị ọkụ ala mmụọ site na ibi ndụ dị nsọ.

2: Anyị ga-enweta nkasi obi na nkwa nke ndụ ebighi ebi na Eluigwe.

1 Jọn 3:16-17 N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Matiu 25:41 - Mgbe ahụ ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe ya, 'Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, banye n'ọkụ ebighị ebi edoziworo ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.'

MAK 9:47 Ma ọ buru na anya-gi eme ka i ma n'ọnyà, tupu ya: ọ di gi nma ka i were otù anya ba n'ala-eze Chineke, kari inwe anya abua ka ewe tubà gi n'ọku ala-mọ.

Ọ ka mma ịdị umeala n'obi na ịnakwere uche Chineke karịa ịdị mpako na ịta ahụhụ ihe ga-esi na ya pụta.

1. Ọnụ nke mpako: Ịgbalịsi ike maka nrubeisi dị umeala n'obi.

2. Imeri Ọnwụnwa Site n'Ịtụkwasị Obi na Chineke.

1. Ilu 16:18-19 - "Npako na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda. Ọ ka mma iso ndị ogbenye nọ na mmụọ dị umeala karịa iso ndị mpako kekọrịta ihe nkwata."

2. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. ebe o were udi orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu: ebe ahuputara ya n’udi madu, o we weda onwe-ya ala site n’irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n’elu obe.”

Mak 9:48 Ebe ikpuru ha na-adịghị anwụ, ọkụ adịghịkwa a.

Amaokwu a na-ekwu maka ntaramahụhụ na-adịghị agwụ agwụ nke ndị jụrụ ebere Chineke.

1: Nsonaazụ na-adịghị agwụ agwụ nke ịjụ ebere Chineke

2: Udi ebighebi nke ikpe Chineke

1: Matiu 25:46 - "Ndị a ga-agaba n'ime ntaramahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume baa na ndụ ebighị ebi."

2: Daniel 12: 2 - "Ma ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra n'ájá nke ụwa ga-eteta, ụfọdụ na ndụ ebighị ebi, na ụfọdụ n'ime ihere na ebighị ebi nlelị."

Mak 9:49 N'ihi na a ga-eji ọkụ mee onye ọ bụla nnu, a ga-ejikwa nnu mee ihe ọ bụla achụ àjà.

A ga-eji ọkụ nwale ihe ọ bụla a na-eme maka Chineke, a ga-ejikwa ezi obi mee ya.

1: Ayi aghaghi inwe ezi obi n'omume ayi we were obi dighe na obi di umeala were ha nye Chineke.

2: Anyị ga-adị njikere ịnakwere ọnwụnwa na ule ọkụ ndị na-abịara anyị n'omume maka Chineke.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2:1 Pita 1:6-7 - Nime nka ka unu nāṅuri ọṅu nke-uku, ọ bu ezie na ub͕u a nwa oge ntà unu nwere ike nāhu iru uju n'ihe nile di iche iche. Ihe ndị a abịawo ka okwukwe unu bụrụ eziokwu? Ọ̀ di oké ọnu-ahia kari ọla-edo, nke nāla n'iyì ọbuná n'ọku anuchaworo? Nke a na-ebute otuto, otuto na nsọpụrụ mgbe ekpughere Jizọs Kraịst.

MAK 9:50 Nnú di nma: ma ọ buru na nnu tufuru nnu-ya, gini ka unu gēji me ka ọ di utọ? nwenu nnu n'ime onwe-unu, nwe kwa udo n'etiti onwe-unu.

Nnu bụ ihe atụ nke mmekọrịta Onye Kraịst na ndị ọzọ, na mmadụ kwesịrị ịgbalịsi ike ka ya na mmadụ niile dị n'udo.

1: Mkpa ọ dị inwe nnu na mmekọrịta anyị na otu esi agba mbọ ka anyị na mmadụ niile nwee udo.

2: Ike nke nnu na-eme ka ndụ anyị dị ụtọ na mkpa ọ dị maka mmekọrịta siri ike.

1 Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

2: Matiu 5:13-16 - ? Gi onwe- gi bu nnú nke uwa, ma ọ buru na nnu emewo ka ọ di ire, àgēsi aṅa weghachi nnú-ya? Ọ dịghị ihe ọzọ ọ dị mma ma e wezụga ịchụpụ ya na ka a zọda ya n'okpuru ndị mmadụ? ụkwụ . ? Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

Mak 10 na-akọ ọtụtụ isi ihe omume gụnyere nkuzi gbasara ịgba alụkwaghịm, ngozi nke ụmụntakịrị, izute otu nwa okorobịa bara ọgaranya, Jizọs buru amụma banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya nke ugboro atọ, arịrịọ Jemes na Jọn rịọrọ maka ọkwa nsọpụrụ n'Alaeze, ọgwụgwọ nke kpuru ìsì Bartimeọs.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị Farisii nwalere Jizọs site n’ịjụ ma ò ziri ezi ka nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghịm. Ọ zaghachiri site n'ịjụ ihe Mozis nyere ha n'iwu. Ha zara na Mosis nyere ikike ide akwụkwọ ịgba alụkwaghịm na-ahapụ ya ma ọ sịrị na nke a bụ n'ihi na obi tara akpụ na-aga azụ n'usoro okike na-ekwu "Ma na mmalite okike Chineke 'mere ha nwoke nwanyị' 'N'ihi nke a nwoke ga-ahapụ nna ya nne na-ejikọta ya na ya. nwunye abụọ ga-aghọ otu anụ ahụ́.' Ya mere ha abugh kwa abua abua kama otù anu-aru: ya mere ihe Chineke kekọtara, onye ọ bula ekwela ka onye ọ bula ekewapu” (Mak 10:1-9). Mgbe ndị na-eso ụzọ ụlọ na-ajụ ọzọ banyere nke a na-ekwu na onye ọ bụla nke na-ahapụ nwunye na-alụ nwunye ọzọ na-akwa iko megide ya ma ọ bụrụ na ọ na-ahapụ di lụrụ di ọzọ, ọ na-akwa iko (Mak 10:10-12).

Paragraf nke abụọ: Ndị mmadụ na-akpọta ụmụntakịrị Ya ka o metụ ha aka, ndị na-eso ụzọ baara ha mba n'ihi nke a Jizọs were iwe sị, "Ka ụmụntakịrị bịa m, egbochila ha n'ihi na alaeze Chineke bụ ndị dị otú a. N'ezie a na m asị unu na onye ọ bụla adịghị anata alaeze Chineke. dika nwantakiri na-adigh-aba nime ya ma-ọli” kuru umuntakiri n'ogwe-aka-Ya abua nētikwasi ha aka-Ya abua nāgọzi ha (Mak 10:13-16). Mgbe ahụ, otu nwa okorobịa bara ọgaranya bịara jụọ ihe na-aghaghị iketa ndụ ebighị ebi mgbe o kwusiri ike na ya edebewo ihe ndị e nyere n'iwu kemgbe ọ bụ nwata, Jizọs lere ya anya hụ ya n'anya sịrị: "Otu ihe na-enweghị gị, gaa ree ihe niile i nwere nye ogbenye, ị ga-enwe akụ eluigwe wee soro m." n'iru nwoke a daa je n'obi n'obi na o nwere àkù uku. Jizọs kwuziri otú o si esiri ndị ọgaranya baa n’alaeze Chineke mfe kamel isi n’agịgba anya gabiga ya karịa ọgaranya baa n’alaeze Chineke juru ndị na-eso ụzọ ya jụọ onye a pụrụ ịzọpụta, zara “N’ebe mmadụ nọ ihe a na-agaghị ekwe omume ma ọ bụghị n’ebe Chineke nọ ihe nile kwere omume n’ebe Chineke nọ” Pita na-echetara ya. hapụrụ ihe niile soro Ya na-emesi ya obi ike na ọ dịghị onye hapụrụ ụlọ ụmụnne nwanyị nne nna nna ụmụ ubi n'ihi ozi ọma na-enweta ọtụtụ narị afọ ugbu a ụlọ ụmụnna nwanyị ndị nne nne ụmụ ubi tinyere mkpagbu ebighị ebi ndụ ndụ ọtụtụ ndị bụ ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ mbụ (Mak 10). : 17-31 ).

Paragraf nke atọ: Na ụzọ Jerusalem kpọpụrụ mmadụ iri na abụọ n'akụkụ na-agwa oge nke atọ ka ọ ga-eme Ya ka Ọkpara mmadụ nyefere ndị isi nchụaja ndị nkuzi iwu mara ọnwụ nyefe ndị Jentaịl ịkwa ụta ụtarị kpọgidere n'obe ụbọchị atọ gachara (Mak 10:32-34). Jemes John Zebedee ụmụ wee bịa rịọ onyinye nọdụ n'aka nri aka ekpe ebube mana Ọ sịrị na amaghị ihe na-arịọ nwere ike ị drinkụ iko akwadoro ịṅụ baptizim e mere atụmatụ baptizim ga-enye ndị ahụ kwadebere Nna izu ike iri nụrụ wee were iwe ụmụnna abụọ kpọrọ nọdụ ala sị onye ọ bụla. chọrọ ịbụ onye ukwu n'etiti ga-abụ ohu onye ọ bụla chọrọ ịbụ ohu mbụ dị nnọọ ka Ọkpara mmadụ na-abịaghị jeere ozi nye ndụ ihe mgbapụta ọtụtụ ndị ìsì Batimeọs nọ ọdụ n'akụkụ okporo ụzọ nụrụ mkpu na-agafe, "Jizọs Ọkpara Devid meere m ebere!" Ọtụtụ ndị na-abara ya mba gwa ya nwayọọ ma tie mkpu ọzọ otu okwu kwụsị ịkpọ ya tụpụrụ uwe mwụda n'akụkụ malie elu bịa Jizọs jụrụ ihe chọrọ ka mee ya zara "Rabbi m chọrọ ịhụ" na-agwa ya gaa okwukwe gwọrọ ozugbo na-enweta ọhụụ na-eso ụzọ na-egosipụta ike weghachi anụ ahụ n'ụzọ ime mmụọ. Ndị ghọtara na ọ dị mkpa ka Ya bịaruo okwukwe nso (Mak 10:35–52).

Mak 10:1 O we si n'ebe ahu bilie bia n'ókè-ala Judia n'ofè Jọdan : ndi-Ju we biakute Ya ọzọ; ma, dị ka ọ na-eme, ọ kụziiri ha ọzọ.

Jisus biliri, laghachi n'ókè-ala Judia n'ofè Jọdan, ndi-Ju we zukọ n'ebe ọ nọ ige nti n'ozizi-Ya.

1. Ike Izi Ihe Jizọs Na-enwe: Otú Jizọs Si Jiri Okwu Ya metụta Ndụ

2. Mkpa Ichikọta Jizọs Bụ: Otú Anyị Ga-esi Rite Uru n'Ọbịbịa Jizọs

1. Aisaia 55:11 - “Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alọghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya. ”

2. Matiu 7:28-29 - “O wee ruo, mgbe Jizọs kwuchara okwu ndị a, ibobo ozizi ya tụrụ ndị mmadụ n'anya: n'ihi na ọ kụziiri ha ihe dị ka onye nwere ikike, ọ bụghịkwa dị ka ndị odeakwụkwọ.”

MAK 10:2 Ndi-Farisi we biakute Ya, si Ya, Ò ziri ezi n'iwu ka nwoke rapu nwunye-ya? na-anwa ya.

Ndị Farisii jụrụ Jizọs ma ò ziri ezi ka nwoke gbaa nwunye ya, lee ya ule.

1. Ike Alụmdi na Nwunye: Lee anya n’ịma aka ndị Farisii gbara Jizọs

2. Mkpa Idebe Iwu Chineke Dị: Inyocha Ihe Jizọs Mere Ndị Farisii

1. Malakaị 2:14-16 – Ịdọ aka ná ntị nke Onyenwe anyị megide ịgba alụkwaghịm na mkpa ọgbụgba ndụ

2. Matiu 19:3-9 - Nkọwa nke Jizọs banyere ịdịgidesi ike nke alụmdi na nwunye na ewezuga maka ịgba alụkwaghịm.

MAK 10:3 Ọ zara, si ha, Gini ka Moses nyere unu n'iwu?

Ndị Farisii jụrụ Jizọs ihe Mozis nyere ha iwu.

1: Jizọs na-anwale ndị Farisii ka ọ mara na ha ghọtara Iwu Chineke nke ọma.

2: Ọbụna mgbe a na-ama gị aka, echefula okwu Chineke.

1: Deuterọnọmi 6:5 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2: Ndị Rom 13:10 - Ịhụnanya adịghị emerụ onye agbata obi. Ya mere ihunanya bu mmezu nke iwu.

MAK 10:4 Ha we si, Moses kwere ka edeputa akwukwọ nkewa, na irapu ya.

Ndị Farisii bịakwutere Jizọs jụọ ya banyere ịgba alụkwaghịm, ọ zara ya site n’ịtụle ihe atụ nke Mozis kwere ka e nye akwụkwọ ịgba alụkwaghịm.

1. Atụmatụ Chineke maka alụmdi na nwunye - Ịghọta ịgba alụkwaghịm n'ìhè nke Akwụkwọ Nsọ

2. Ịhụ nwunye gị n'anya site n'oge ihe isi ike - Otu esi edozi ịgba alụkwaghịm n'ụzọ Akwụkwọ Nsọ

1. Malakaị 2:16 - “N'ihi na Jehova, bụ́ Chineke Izrel, kwuru na ọ kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.”

2. Ndị Rom 7:2-3 - “N'ihi na nwaanyị lụrụ di, e ji iwu kee di ya mgbe ọ dị ndụ; ma ọ buru na di-ya anwu, apuwo ya n'iwu di-ya. Ya mere, mb͕e di-ya nādi ndu, ọ buru na ọ rapara n'aru nwoke ọzọ, agākpọ ya nwanyi nākwa iko; ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, o nwere onwe ya n’iwu, nke mere na ọ bụghị ịkwa iko, ọ bụ ezie na ọ rapara n’ahụ́ nwoke ọzọ.”

MAK 10:5 Jisus we za, si ha, N'ihi obi-ike nke obi-unu ka o ji deere unu iwu a.

Jizọs kwuru na e dere Iwu Mozis ka o mee ka obi sie ndị mmadụ ike.

1. Ịmara Ihe Mere Jide Iwu ahụ - Inyocha ihe mere Chineke ji nye anyị iwu.

2. Amara & Mgbapụta nke Chineke - Ịghọta njikere Onyenwe anyị ịgbaghara mmehie anyị.

1. Ndị Rom 3:23-25 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke.

2. Ndị Hibru 10:16-18 - Nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ha gāb͕a: M'gātiye kwa iwum nile n'obi-ha, de kwa ha n'obi-ha.

Mak 10:6 Ma site na mmalite nke okike Chineke kere ha nwoke na nwanyị.

Akụkụ ahụ na-ekwusi ike na Chineke kere mmadụ dị ka nwoke na nwanyị site na mmalite oge.

1. Mma nke Chineke Kere: Ịghọta mkpa ọrụ nwoke na nwanyị dị.

2. Ịdị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Ịsọpụrụ atụmatụ Chineke maka nwoke na nwanyị

1. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka o kere ya; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Ndị Efesọs 5:31-32 - "N'ihi ya, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ." Ihe omimi a dị omimi, ana m ekwu na ọ na-ezo aka na Kraịst na ọgbakọ.

Mak 10:7 N'ihi nka ka nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya;

Enyere nwoke iwu ka ọ hapụ nna ya na nne ya rapara n’ahụ́ nwunye ya.

1. Oku Alụmdi na Nwunye: Ịhapụ Ezinụlọ na Ịrapara n'alụmdi na nwunye

2. Ike nke Ịhụnanya: Ịhọrọ Onye Mmekọ Maka Ndụ

1. Ndị Efesọs 5:31 - "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ."

2. Jenesis 2:24 - "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee rapara n'ahụ nwunye ya, ha ga-aghọkwa otu anụ ahụ."

MAK 10:8 Ha abua gābu kwa otù anu-aru: ya mere ha abughi kwa madu abua ọzọ, kama otù anu-aru.

Akụkụ ahụ na-emesi ịdị n'otu na enweghị ike nke alụmdi na nwunye ike, na-ekwu na abụọ na-aghọ otu anụ ahụ site n'alụmdi na nwunye.

1: Alụmdi na nwunye bụ njikọ dị nsọ dị n'etiti mmadụ abụọ, njikọ nke na-emepụta otu, nke na-adịghị ekewa.

2: Alụmdi na nwunye bụ ọgbụgba ndụ dị n'etiti mmadụ abụọ na-eme ka ha dị n'otu, ekwesịrị iji ya kpọrọ ihe dị ka ihe nkekọ dị nsọ.

1: Ndị Efesọs 5:31 - "N'ihi nke a ka nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jikọta nwunye ya, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ."

2: Jenesis 2: 24 - "N'ihi nke a nwoke na-ahapụ nna ya na nne ya wee jikọta nwunye ya, ha wee ghọọ otu anụ ahụ."

Mak 10:9 Ya mere ihe Chineke kekọtara, mmadụ atọsala ya.

Ọgbụgba ndụ alụmdi na nwunye nke Chineke bụ njikọ dị nsọ nke a na-ekwesịghị imebi.

1. Alụmdi na nwunye bụ ọgbụgba ndụ, ọ bụghị nkwekọrịta - Ọmụmụ nke Mak 10: 9

2. Chineke na-asọpụrụ ọgbụgba ndụ ya - mkpa nke alụmdi na nwunye dị ka ihe nkekọ

1. Malakaị 2:14-16 – Ọgbụgba-ndụ nke Onye-nwe nke ikwesị ntụkwasị obi n’alụmdi na nwunye.

2. Ndị Efesọs 5:22-33 - Di na nwunye na-asọpụrụ ọgbụgba ndụ nke alụmdi na nwunye.

Mak 10:10 Ma nʼime ụlọ ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ọzọ banyere otu ihe ahụ.

Jizọs kụziri banyere alụmdi na nwunye na ịgba alụkwaghịm.

1: Alụmdi na nwunye bụ ọgbụgba ndụ dị nsọ na ekwesịrị ịkwanyere ya ugwu na nsọpụrụ.

2: Amara na ngbaghara nke Chineke dị maka ndị nwetarala ịgba alụkwaghịm.

1: Ndị Efesọs 5: 22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu dị ka n'okpuru Onyenwe anyị.

2: Ndị Rom 12: 9-10 - Ịhụnanya ga-abụrịrị ezi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike.

Mak 10:11 O we si ha, Onye ọ bula nke gārapu nwunye-ya, luru kwa nwunye ọzọ, nākwa iko megide ya.

Jizọs kụziri na ịgba alụkwaghịm adịghị mma na ndị gbara alụkwaghịm ma lụọkwa nwaanyị ọzọ na-akwa iko.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Alụmdi na Nwunye: Ịghọta Ihe Ndị Na-akpata Ịgba alụkwaghịm

2. Ịnọgide Na-ekwesị Ntụkwasị Obi n’Alụmdi na Nwunye: Ihe Jizọs Kụziri Banyere Ịgba alụkwaghịm

1. Malakaị 2:16 – N'ihi na Jehova, bú Chineke Israel, kwuru na ọ kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị, n'ihi na ọ na-ekpuchi uwe mmadụ n'ime ihe ike, ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. Ya mere, lezie onwe-gi anya na mọ-gi, ka i we ghara ighọb͕u.

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:10-11 - Ndị lụrụ di na nwunye ka m na-enye iwu a (ọ bụghị m, kama Onyenwe anyị): nwunye agaghị ekewapụ di ya. Ma ọ bụrụ na o mee otú ahụ, ọ ga-abụ na ọ ga-alụghị di ma ọ́ bụghị otú ahụ ka ya na di ya dị ná mma. Di agaghịkwa ahapụ nwunye ya.

MAK 10:12 Ma ọ buru na nwanyi arapu di-ya, luru kwa di ọzọ, ọ nākwa iko.

Itien̄wed emi ke Mark 10:12 anam an̄wan̄a ete ke edieke n̄wan ọkpọn̄de ebe esie ọdọ erenowo efen, ke enye esịn efịbe.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Alụmdi na Nwunye: Inyocha Mmehie A Na-apụghị Ịgbaghara nke ịkwa iko.

2. Uru Alụmdi na Nwunye: Ichebe ịdị nsọ nke otu

1. Ndị Efesọs 5:21-33 - Na-edo onwe ha n'okpuru ibe unu n'ihi nsọpụrụ Kraịst.

2. Ndị Hibru 13:4 - Alụmdi na nwunye kwesịrị ka mmadụ niile na-asọpụrụ, na ihe ndina alụmdi na nwunye kwesịrị ịdị ọcha, n'ihi na Chineke ga-ekpe onye na-akwa iko na ndị niile na-akwa iko ikpe.

Mak 10:13 Ha we kutara Ya umu-ntakiri ka o metu ha aka: ndi nēso uzọ-Ya we bara ndi nēbute ha nba.

Jizọs nabatara ụmụntakịrị ahụ ma gosi ha obiọma n'agbanyeghị na ndị na-eso ụzọ ya anabataghị ya.

1. Ike Obiọma: Ihe Nlereanya Jizọs na Ụmụaka

2. Ịgbaso Ihe nlereanya Jizọs n'Ịnabata Ụmụaka

1. Matiu 19:14 - "Ma Jizọs sịrị, 'Ka ụmụntakịrị bịakwute m, unu egbochila ha, n'ihi na ndị dị otú ahụ alaeze eluigwe bụ nke."

2. Matiu 18:5 - "Ma onye ọ bụla nke na-anabata otu nwatakịrị dị otú ahụ n'aha m na-anabata m."

Mak 10:14 Ma mb͕e Jisus huru ya, iwe were ya nke-uku, Ọ si ha, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a.

Jesus ama ayat esịt ye mbon oro ẹkekpande nditọwọn̄ nditiene enye, onyụn̄ ọdọhọ ke Obio Ubọn̄ Abasi esịne utọ owo oro.

1. "Mkpa nke Ikwe ka Ụmụaka bịakwute Jizọs"

2. "Gụnyere Ụmụntakịrị n'Alaeze Chineke"

1. Luk 18:15-17 - Jizọs na-anabata ụmụaka

2. Matiu 18:1-5 - Jizọs na-akụzi banyere mkpa ịdị umeala n'obi dị n'alaeze Chineke

Mak 10:15 N'ezie asim unu, Onye ọ bula nke nānaraghi ala-eze Chineke dika nwatakiri, ọ gaghi-abà nime ya.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ịdị umeala n'obi na inwe okwukwe na Chineke dị ka nwatakịrị. 1. "Ịchọta Ịdị umeala n'obi n'Alaeze Chineke" 2. "Ike nke Okwukwe n'Alaeze Chineke"; 1. Matiu 18:3-4 - "O we si, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu ewezugaghi onwe-unu, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe. otu ahụ dịkwa ukwuu n’alaeze eluigwe.” 2. Luk 18:16-17 - "Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a. ghara ịnara alaeze Chineke dị ka nwatakịrị na-agaghị abanye n'ime ya ma ọlị."

Mak 10:16 O we welie ha n'aka-Ya, tukwasi ha aka-Ya abua, gọzie ha.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ada nditọ iba, odori mmọ ubọk, onyụn̄ ọdiọn̄ mmọ.

1. Ike nke Ngọzi Jizọs: Otú Jizọs Si Metụ Aka Na-agbanwe Ndụ

2. Ike nke Ịhụnanya Jizọs: Imegara Ndị Na-akpa Aka

1. Jenesis 48:14-16 - Ngọzi Jekọb nke ụmụ ụmụ ya

2. Jọn 4:4-42 - Jizọs gwọrọ nwaanyị Sameria n'olulu mmiri

MAK 10:17 Ma mb͕e ọ nāpu ba n'uzọ, otù onye b͕a ọsọ bia, b͕ue ya n'ikperè, jua ya, si, Onye-ozizí, gini ka m'gēme ka m'we keta ndu ebighi-ebi?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere otu nwoke jụrụ Jizọs ihe ọ na-aghaghị ime iji keta ndụ ebighị ebi.

1. Onyinye nke Ndụ Ebighị Ebi: Otu esi anata na iji ya kpọrọ ihe

2. Gịnị Ka Anyị Ga-eme Ka Anyị Keta Ndụ Ebighị Ebi?

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Mak 10:18 Jisus we si ya, Gini mere i nākpọm ezi madu? ọ dighi ezi ihe ma-ọbughi otù, bú Chineke.

Jizọs chetaara nwoke ahụ na ọ bụ naanị Chineke dị mma.

1: Anyị niile bụ ndị mmehie na naanị Chineke dị mma.

2: Ka e wee zọpụta anyị, anyị ga-amata na naanị Chineke dị mma ma chigharịkwuru Ya.

1: Ndị Rom 3: 10-12 - Ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu.

2: 1 Jọn 1: 8-10 - Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị.

Mk 10:19 I mawo ihe nile enyere n'iwu, Akwala iko, Eb͕ula madu, Ezula ori, ab͕a-kwa-la àmà ugha, Eb͕u-kwa-la, Sọpuru nna-gi na nne-gi.&nbsp;

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso Iwu Iri ahụ, karịsịa ndị gbasara ịkwa iko, igbu ọchụ, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, ịghọgbu, na ịsọpụrụ nne na nna.

1. "Ibi Ndụ nke Iguzosi Ike n'ezi ihe: Otu esi asọpụrụ Iwu Iri"

2. “Iwu nke Ịhụnanya nke Chineke: Idebe Iwu Iri”

1. Ndị Rom 13: 8-10 - "Enwela onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu. Ezula ohi, Achọla anyaukwu,” na iwu-nsọ ọ bụla, ka a chịkọtara n’okwu a: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” Ịhụnanya adịghị emejọ onye agbata obi; ya mere ịhụnanya bụ idebe iwu."

2. Matiu 22:34-40 - "Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na o mechibidowo ndị Sadusii ọnụ, ha gbakọtara. Otu onye n'ime ha, bụ́ ọkàiwu, jụrụ ya ajụjụ iji nwalee ya: "Onye Ozizi, nke bụ oké iwu ahụ. n'Iwu?" Ọ si ya, I gēwere obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya: nka bu ihe uku ahu na nke mbu enyere n'iwu: ma nke-abua di ka ya, hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika ya. onwe gị: n'iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.”

Mak 10:20 O we za, si ya, Onye-ozizí, ihe ndia ka m'huru site na nwata.

Nwoke ahụ dị na Mak 10:20 ji ikwesị ntụkwasị obi debe iwu Chineke kemgbe ọ bụ nwata.

1. Ike nke Ndụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Uru nke irubere Chineke isi

1. Abụ Ọma 119:9-11 “Gịnị ka nwa okorobịa ga-eji mee ka ụzọ ya dị ọcha? site n'ilezi anya ya dika okwu-Gi si di. N'obim nile ka m'jiworo chọ Gi: Ekwela ka m'si n'ihe nile I nyere n'iwu kpafu. Ezobewo okwu-Gi n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

2. Matiu 19:16-19 “Ma, le, otù onye biakutere Ya, si Ya, Onye-ozizí, gini ka m'gēme, ka m'we nwe ndu ebighi-ebi? Ọ si ya, Gini mere i nākpọm ezi madu? ọ dighi ezi ihe ma-ọbughi otù, bú Chineke: ma ọ buru na i gābà na ndu, debe ihe nile enyere n'iwu. Ọ si ya, Òle? Jizọs sịrị: “Egbula ọchụ, Akwala iko, Ezula ori, agbala akaebe ụgha, Sọpụrụ nna gị na nne gị: na, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

MAK 10:21 Mb͕e ahu Jisus huru Ya, hu Ya n'anya, si ya, Otù ihe fọduru gi: Je, ree ihe ọ bula i nwere, nye ndi-ob͕eye, i gēnwe kwa àkù n'elu-igwe: bia kwa, buru ihe-efu. obe, sorom.

Jizọs hụrụ anyị n’anya ma na-agba anyị ume ka anyị jiri ihe onwunwe anyị na-enyere ndị ọzọ aka.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Anyị: Ike ịdị umeala n'obi na Àjà

2. Iso Jizọs: Ibuli Obe Anyị Na-ejere Ndị Ọzọ Ozi

1. Matiu 25:35-40 - N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m nri ka m rie, akpịrị kpọrọ m nkụ, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbatakwara m.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

Mak 10:22 O we wute ya n'okwu a, o we la, nēwuta ya: n'ihi na o nwere àkù uku.

O wutere nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya nke ukwuu mgbe Jizọs gwara ya ka o nyefee ihe onwunwe ya.

1. Ibi aka mepere emepe: Otu esi enyefe ihe onwunwe n'ụba

2. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ: Ọnụ ahịa iso Jizọs

1. Ilu 3: 9-10 - Sọpụrụ Jehova site n'ihe onwunwe gị na mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile.

2. Luk 12:15 - Lezienụ anya ma kpachara anya maka anyaukwu, n'ihi na ndụ mmadụ esiteghị n'ụba nke ihe o nwere.

Mak 10:23 Jisus legidere anya buruburu, si ndi nēso uzọ-Ya, Òle otú a ka ndi nwere àkù gāsi ike ibà n'ala-eze Chineke!

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ọ na-esiri ndị nwere akụ̀ na ụba ike ịbanye n’alaeze Chineke.

1. Akụ na ụba na Alaeze Chineke: Ịchọta nguzozi ziri ezi

2. Nsogbu Onye Ọgaranya: Ịchọ ndụ ebighị ebi

1. Luk 12:15 - "O wee sị ha: Lezienụ anya, kpacharakwanụ anya maka anyaukwu: n'ihi na ndụ mmadụ abụghị n'uba nke ihe o nwere."

2. 1 Timoti 6:17 - “Na-agwa ndị bara ọgaranya n'ụwa a iwu, ka ha ghara ịdị mpako, ka ha gharakwa ịtụkwasị obi n'akụ̀ na ụba a na-ejighị n'aka, kama na Chineke dị ndụ, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba ka anyị rie ya."

Mak 10:24 Ibobo we tua ndi nēso uzọ-Ya n'aru okwu-Ya. Ma Jisus zara ọzọ, si ha, Umu-ntakiri, le ka o sisiri ndi nātukwasi obi n'àkù ike ibà n'ala-eze Chineke!

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere ihe isi ike nke ndị tụkwasịrị akụ̀ na ụba nwere ịbanye n’Alaeze Chineke.

1. Ihe ize ndụ nke Akụnụba: Ịtụkwasị Chineke obi na Ego

2. Ịtụkwasị Chineke Obi: Mkpa nke Okwukwe Karia Akụ̀ na ụba

1. Ilu 11:28 - “Onye na-atụkwasị obi n’akụ̀ ya ga-ada: ma onye ezi omume ga-ama ifuru dị ka akwụkwọ ndụ ndụ.”

2. Matiu 6:24 - “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n’ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị, hụ ibe ya n’anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n’otu n’otu, leda ibe ya anya. Ị pụghị ijere Chineke ozi na ego.”

Mak 10:25 Ọ dịịrị kamel nfe isi n’anya agịga gabiga, karịa ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.

Ọ na-esiri ndị nwere akụ na ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke.

1: Ayi aghaghi ile anya gabiga aku na uba ka i nweta ezi anuri na anuri n'ala eze Chineke.

2: Ala-eze Chineke ghere oghe nye mmadụ niile, n'agbanyeghị ọnọdụ ego mmadụ nwere.

Matiu 19:23-24 - Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, “N’ezie a sị m unu, ọ na-esiri onye bara ọgaranya ike ịba n’alaeze eluigwe. Ọzọ, asim unu, Ọ di nfé kamel isi n'anya àgìbà gabiga, kari ọgaranya ibà n'ala-eze Chineke.

2: Jemes 2: 5-7 - Gee ntị, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n'anya ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n'okwukwe na keta ala-eze nke o kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa? Ma unu emejọwo ogbenye. Ọ́ bụghị ndị ọgaranya na-erigbu unu? Ọ̀ bughi ha bu ndi nādọba gi n'ulo ikpe? Ọ̀ bughi ha bu ndi nēkwulu aha ọma nke Onye ahu nke I nwere?

Mak 10:26 Ibobo we nwua ha n'aru nke-uku, ha nāsi kwa n'etiti onwe-ha, Ònye kwa ka apuru izọputa?

Ọ tụrụ ndị na-eso ụzọ ya n’anya ịmata na ọ na-esiri ndị ọgaranya ike ịbanye n’Alaeze Chineke.

1: Ịhụnanya Chineke Maka Mmadụ Nile - N'agbanyeghị akụ̀ na ụba anyị nwere, ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ adịghị agbanwe agbanwe.

2: Ihe ịma aka nke iso Jizọs - Anyị ga-adị njikere inyefe Jehova akụ na ụba anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-eso ya.

1: Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. Amaaram ma uzọ isi-ala, ama-kwa-ram iribiga ókè: n'ebe ọ bula na n'ihe nile anēzím ka m'we riju afọ na inwe agu, ma ibabiga ókè na inwe nkpà.

2: Luk 12:22-34 - O we si ndi nēso uzọ-Ya, Ya mere asim unu, Unu echeb͕ula onwe-unu nye ndu-unu, ihe unu gēri; ọ bughi kwa aru, ihe unu gēyiri. Ndu kariri anu, aru kariri uwe; Tukwasinu uche n'ugolo-ọma: n'ihi na ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe kwa ihe ubi; nke na-enweghị ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ọba; Chineke nāzù kwa ha: Ùnu si di nma kari anu-ufe kari?

Mak 10:27 Ma Jisus lere ha anya, si, N'ebe madu nọ ọ bu ihe anāpughi ime, ma ọ bughi n'ebe Chineke nọ: n'ihi na n'ebe Chineke nọ ka ihe nile puru omume.

Chineke nwere ike ime ihe ọ bụla, ọ dịghịkwa ihe ọ na-apụghị ime.

1: Chineke dị ike, ọ dịghịkwa ihe karịrị ike ya

Nke 2: Ịtụkwasị Obi n’Oké Ike Chineke

1: Isaiah 40: 28-29 - "Ị maghị? Ị nụghị? Jehova bụ Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi, Onye kere nsọtụ ụwa.

2: Abụ Ọma 115: 3 - "Chineke anyị nọ n'eluigwe, ọ na-eme ihe niile masịrị ya."

Mak 10:28 Mgbe ahụ Pita malitere ịsị ya, Le, anyị ahapụwo ihe niile, soro gị.

Pita kwetara na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ahapụla ihe niile ka ha soro ya.

1. Nnukwu Mgbanwe: Ihe Anyị Na-ahapụ Mgbe Anyị Na-eso Jizọs

2. Ike Okwukwe: Ihe Anyị Na-erite Mgbe Anyị Na-eso Jizọs

1. Matiu 19:27-30 - Nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya nke na-enweghị ike iso Jizọs n'agbanyeghị na ọ hapụrụ ihe niile

2. Luk 5:11 – Akụkọ banyere ịnwụde azụ̀ n’ụzọ ọrụ ebube, na nnabata Pita banyere Jizọs dị ka Ọkpara Chineke.

MAK 10:29 Jisus we za, si, N'ezie asim unu, Ọ dighi nwoke ọ bula rapuru ulo, ma-ọbu umu-nne, ma-ọbu umu-nne ndinyom, ma-ọbu nna, ma-ọbu nne, ma-ọbu nwunye, ma-ọbu umu, ma-ọbu ala, n'ihim. na ozioma,

Ọ dịghị onye nwere ike ịhapụ ihe ọ bụla n'ihi Jizọs na ozi ọma.

1. Ịhapụ Ihe N’ihi Jizọs na Ozi Ọma

2. Ike nke àjà maka Jisus na ozi-ọma

1. Matiu 19:27-30 - Nwa okorobịa bara ọgaranya

2. Ndị Hibru 11: 24-26 - Mkpebi nke Mozis ịhọrọ ịta ahụhụ n'etiti ndị Chineke.

Mak 10:30 Ma ọ ga-anata otu narị ugboro ugbu a n'oge a, ụlọ, na ụmụnne, na ụmụnne nwanyị, na ndị nne, na ụmụ, na ala, na mkpagbu; na n'ụwa nke na-abịa ndụ ebighị ebi.

Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa otu narị otu narị ụgwọ ọrụ ná ndụ a, gụnyere ụlọ, ụmụnne, ndị nne, ụmụaka, na ala, yana mkpagbu. N’ime ndụ mgbe a nwụsịrị, a ga-eji ndụ ebighị ebi kwụọ ha ụgwọ ọrụ.

1. N’agbanyeghị ihe ndụ ga-eme gị, iso Jizọs ga-eduru gị ruo mgbe ebighị ebi.

2. Onye-nwe na-ekwe ndị na-eso ya nkwa otu narị ụgwọ ọrụ: ụlọ, ụmụnne, nne, ụmụ, ala na mkpagbu.

1. Matiu 19:29 - "Ma onye ọ bụla nke hapụrụ ụlọ ma ọ bụ ụmụnna nwoke ma ọ bụ ụmụnna nwanyị ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ ụmụ ma ọ bụ ala, n'ihi aha m, ga-anata otu narị okpukpu na-eketa ndụ ebighị ebi."

2. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị; ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m na-ezube, ọ ga-emezukwa n'ihe m zitere ya."

Mak 10:31 Ma ọtụtụ ndị bụ ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ; na nke ikpe-azu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na ụzọ Chineke dị iche na ụzọ ụwa, dịka ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ na ndị ikpeazụ ga-abụkwa ndị mbụ.

1. "Ụzọ Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe: Ịghọta otú Chineke si arụ ọrụ"

2. "Ihe Paradox nke Alaeze ahụ: Ịbụ Ikpeazụ na Mbụ n'otu oge ahụ"

1. Luk 13:30 - "Ma, le, e nwere ndị ikpeazụ bụ ndị mbụ, na e nwere ndị mbụ bụ ndị ikpeazụ."

2. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Mk 10:32 Ma ha nọ n'uzọ nārigo Jerusalem; Jisus we nēje n'iru ha: ibobo we nwua ha n'aru; ma ka ha nēso ha, ha we tua egwu. O we kuru ndi-ozi iri na abua ahu ọzọ, malite igwa ha ihe gādi ya;

Idem ama akpa mme mbet ẹnyụn̄ ẹkop ndịk nte Jesus adade mmọ aka Jerusalem onyụn̄ ọtọn̄ọ ndisian mmọ mban̄a ini iso esie.

1. Jizọs ji nkwuwa okwu duru anyị banye n'ime ihe a na-amaghị, na-atụkwasị obi n'atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

2. Ọbụlagodi na egwu, anyị nwere ike họrọ iso Jizọs ma tụkwasị atụmatụ Ya obi.

1. Diuterọnọmi 31:8 - "Ọ bụ Jehova na-aga n'ihu gị. Ọ ga-anọnyere gị; Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị. Atụla egwu, atụkwala ụjọ."

2. Abụ Ọma 56:3 - "Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi."

Mak 10:33 si, Le, ayi nārigo na Jerusalem; ma agērara Nwa nke madu nye n'aka ndi-isi-nchu-àjà na n'aka ndi-ode-akwukwọ; + ha ga-amakwa ya ikpe ọnwụ, nyefeekwa ya n’aka ndị mba ọzọ.

Jizọs buru amụma na ya ga-ata ahụhụ na ọnwụ ya.

1: Ihụnanya na nrube isi Jizọs nwere nye uche Chineke dugara ya n’ahụhụ na ịnwụ maka nzọpụta ụwa.

2: Àjà kachanụ Jizọs chụrụ na-egosi anyị otú anyị ga-esi jiri obi ike na okwukwe na-ebi ndụ anyị.

1: Aisaia 53:3-5 Ọ bu onye ihe nēleda anya nke madu nāju kwa ya, Onye ihe-nb͕u, mara kwa iru-újú. Ayi we zonari iru-ayi n'iru Ya, dika a si di; E ledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.

2: Ndị Filipaị 2: 5-8 Ka echiche a dị n'ime gị nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs, onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, na-agụghị ya ịbụ ihe-ori ka ya na Chineke hara, kama o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akọghị aha, na-ewere ihe ndị ahụ. udi nke orù, na ibia n'oyiyi madu. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya ala we rube isi rue ọnwu, ọbuná ọnwu nke obe.

MAK 10:34 Ha gākwa kwa ya ọchì, tie ya ihe, b͕asa ya ọnu-miri, b͕ue ya: ma n'ubọchi nke-atọ ọ gēbili.

A na-akwa Jizọs emo, pịa ya ihe, gbuokwa ya, ma ọ ga-ebilite n’ụbọchị nke atọ.

1: Jizọs emeriwo ọnwụ wee nye anyị olileanya site na nbilite n'ọnwụ ya.

2: Jizọs diri ahụhụ na ihe mgbu ka anyị wee nwee ndụ na nzọpụta.

1: 1 Ndị Kọrint 15:54-55 - “E ilowo ọnwụ na mmeri. Òle ebe nmeri-gi di, gi ọnwu? Onwu, òle ebe ihe-iriba-gi di?

2: Ndị Rom 6:9-10 - “Anyị maara na Kraịst, ebe e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, agaghị anwụ ọzọ ma ọlị; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ. N’ihi na ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ ná mmehie, otu ugboro, ma ndụ ọ dị ndụ, ọ na-adị ndụ n’ebe Chineke nọ.”

MAK 10:35 Jemes na Jọn, bú umu Zebedi, we biakute Ya, si, Onye-ozizí, ayi nāchọ ka I mere ayi ihe ọ bula ayi gāchọ.

Ụmụ Zebedi, Jems na Jọn, rịọrọ Jizọs ka o mee ihe ọ bụla masịrị ha.

1. Jizọs dị njikere igbo mkpa anyị ma anyị rịọ ya.

2. Ike ekpere - Jems na Jọn banyere ịrịọ Jizọs ihe dị anyị mkpa.

1. Matiu 7:7-11 - Rịọ, a ga-enye gị; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu.

2. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka àkù ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

MAK 10:36 Ọ si ha, Gini ka unu nāchọ ka m'mere unu?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe ha chọrọ ka o meere ha.

1. Olee otú anyị ga-esi mụta ịrịọ Chineke ka o nyere anyị aka mgbe anyị nọ ná mkpa?

2. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs nke ịdị njikere ijere ndị ọzọ ozi?

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Matiu 20:28 - "Ọbụna dị ka Nwa nke mmadụ bịara bụghị ka e jeere ozi kama ije ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ."

MAK 10:37 Ha si Ya, Nye ayi ka ayi we nọdu ala, otù n'aka-nri-Gi, na nke-ọzọ n'aka-ekpe-Gi, n'ebube-Gi.

Jizọs na-akụzi banyere ịdị umeala n'obi na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị.

1: Anyị ga-adị njikere ịhapụ ọchịchọ nke onwe anyị ka anyị wee na-erubere Chineke isi ma na-ejere ndị ọzọ ozi.

2: Anyị kwesịrị ịgbalị ịdị umeala n'obi na obiọma, na-ebute mkpa nke ndị ọzọ ụzọ tupu nke anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

MAK 10:38 Ma Jisus siri ha, Unu amataghi ihe unu nāriọ: ùnu puru iṅu iko nke Mu onwem nāṅu? ewe me kwa baptism nke emerem baptism?

Jizọs jụrụ nghọta ndị na-eso ụzọ ya banyere ihe iso Ya pụtara ma gbaa ha aka ka ha chebara ụzọ ndị siri ike ha nwere ike isi mee.

1. Oku nke Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ị dịla njikere iso Jizọs?

2. Ịnabata Iko Ahụhụ: Gịnị Ka Iso Jizọs Pụtara?

1. Ndị Filipaị 1:29 - N'ihi na e nyewo unu na n'ihi Kraịst ka unu ghara ikwere naanị na ya, kamakwa ịta ahụhụ n'ihi ya.

2. Matiu 16:24 – Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, “Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnarị onwe ya ma buru obe ya soro m.

Mak 10:39 Ha we si ya, Ayi nwere ike. Jisus we si ha, Iko nke Mu onwem nāṅu, unu gāṅu; na baptism nke emerem baptism ka agēji me unu baptism;

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ha ga-eketa otu ahụhụ, meekwa ha baptizim otu baptizim e mere ya.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị soro ya na ahụhụ nke ndụ na ndụ nke baptizim.

2: Jisus kpọrọ ayi ka ayi keta n'iko-Ya, ka ayi na Ya we me kwa ayi baptism.

1: Ndị Rom 8: 17, "Ọ bụrụkwa na ọ bụrụ ụmụaka, yabụ ndị nketa - ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ - ma ọ bụrụ na anyị na Ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto."

2: Matiu 28:19, “Ya mere gaanụ mee mba nile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ.”

Mak 10:40 Ma ịnọdụ ala nʼaka nri m na nʼaka ekpe m abụghị nke m inye; ma a ga-enye ya ndị edoziworo ya.

Jizọs na-akụzi na oche nsọpụrụ abụghị ihe ọ ga-enye onye ọ bụla, kama ọ bụ Chineke kwadoro ya.

1: Anyị ekwesịghị ịchọ nsọpụrụ ma ọ bụ nkwanye ùgwù maka na ọ bụghị ihe a pụrụ inye anyị, kama ọ bụ Chineke kwadoro.

2: Jizọs na-akụziri anyị na anyị ekwesịghị ịdị na-eche banyere ugwu dị ka Chineke bụ onye na-ekpebi onye a na-asọpụrụ na nkwanye ùgwù.

1: Matiu 20:26-28 - Ma ọ gaghi-adi n'etiti unu; ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu, ya buru unu orù.

2: Ndị Filipaị 2:3-4 - Ka e mee ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga dị elu;

MAK 10:41 Ma mb͕e iri ahu nuru ya, ha we we iwe di Jemes na Jọn nke-uku.

Arịrịọ Jems na Jọn rịọrọ ka e mee ha ihe ọma n’alaeze Chineke mere ka iwe were ndị na-eso ụzọ iri ndị ọzọ iwe.

1. Jizọs kụziiri anyị ịdị umeala n’obi na ịchọ otuto Chineke, ọ bụghị nke anyị.— Mak 10:41 .

2. Anyị ekwesịghị ịtụ anya mmeso pụrụ iche, kama, kama inwe afọ ojuju n’onyinye Chineke nyere anyị.— Mak 10:41 .

1. Ndị Filipaị 2:3 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu, kama n'ịdị umeala n'obi na-ewere na ndị ọzọ ka unu mma.”

2. Jems 1:17 “Ezi ọma ọ bụla zuru okè na-esikwa n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè eluigwe rịdata, bụ́ onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.”

Mak 10:42 Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si ha, Unu matara na ndi aguworo ibu ndi-isi ndi mba ọzọ nāchi ha nāchi ha; ndị ukwu ha na-achịkwa ha.

Jizọs kụziri na ndị ọchịchị na-ejikarị ikike ha emegbu ndị ọzọ.

1: Anyị ga-eji ikike anyị mee ihe maka ọdịmma ndị ọzọ, ọ bụghị maka ọdịmma onwe anyị.

2: Anyị ekwesịghị iji ike anyị na-emegbu ndị ọzọ, kama iji bulie ha elu.

1: Isaiah 58: 10-12 - Ọ bụrụ na ị na-etinye onwe gị n'ihi ndị agụụ na-agụ, na-egbo mkpa nke ndị a na-emegbu emegbu, mgbe ahụ ìhè gị ga-ebili n'ọchịchịrị, abalị gị ga-adịkwa ka ehihie.

2: Jemes 2: 1-13 - Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị, elela mmadụ anya n'ihu.

Mak 10:43 Ma ọ gaghi-adi kwa n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu gābu onye nējere unu ozi.

Itien̄wed emi aban̄a utom-osụn̄ ye nte ẹkụtde unen ke ndidi asan̄autom nnọ kiet eken.

1. "Ụzọ Na-eduga n'ịdị ukwuu: Ijere ibe anyị ozi"

2. "Ezi ịdị ukwuu: Ndụ nke ije ozi"

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. Matiu 20:26-28 - "Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye ukwu n'etiti unu ga-abụ ohu unu, na onye ọ bụla nke ga-abụ onye mbụ n'etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu, ọbụna dị ka Nwa nke mmadụ bịara na-abụghị ka e jeere ozi kama ka o jeere ya ozi, na nye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

Mak 10:44 Ma onye ọ bụla n’ime unu ga-abụ onye kasị ukwuu, ga-abụ ohu nke mmadụ niile.

Onye kachasi n’ime anyị kwesịrị ịbụ ohu mmadụ niile.

1: Akpọrọ anyị nile ịbụ ndị ohu ibe anyị.

2: Ndị isi kwesịrị iji ihe atụ na-eduzi ma na-ejere ndị ọzọ ozi.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2: Matiu 20:26-27 “Ma onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye ukwu n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu, onye ọ bụla nke ga-abụkwa onye mbụ n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu.”

MAK 10:45 N'ihi na ọbuná Nwa nke madu abiaghi ka ejere ya ozi, kama ka o jere ozi, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu.

Jizọs bịara ijere ndị ọzọ ozi ma nye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.

1. Ihe Ozi Pụtara: Ihe Jizọs Kụziri Banyere Inye Ihe

2. Àjà na Mgbapụta: Ihe mgbapụta Maka Ọtụtụ

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

2. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

MAK 10:46 Ha we biarue Jeriko: mb͕e Ọ nēsi na Jeriko nāpu, ya na ndi nēso uzọ-Ya, na oké ìgwè madu, Batimiọs, nwa Timiọs, kpuru ìsì, nānọdu ala n'akuku okporo uzọ nāriọ aririọ.

Batimiọs, bụ́ nwoke kpuru ìsì, hụrụ ụzọ mgbe Jizọs gwọrọ ya.

1. "Ọhụụ Ọhụrụ: Otú Jizọs Si Nye Anyị Echiche Ọhụrụ"

2. "Ike nke Okwukwe: Otú Nkwenkwe Anyị Pụrụ Isi Weta Ọrụ ebube"

1. Jọn 9:35-38 - Jizọs gwọrọ nwoke ahụ a mụrụ kpuru ìsì.

2. Ndị Hibru 11:1 - Okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Mak 10:47 Ma mb͕e ọ nuru na ọ bu Jisus Onye Nazaret, ọ malitere iti nkpu, si, Jisus, nwa Devid, merem ebere.

Onye ìsì ahụ tikuru Jizọs ka o meere ya ebere ka ọ matara na Jizọs bụ nwa Devid.

1. Ịghọta Jizọs dị ka Onye Nzọpụta anyị

2. Ike nke Ịmata Jizọs

1. Matiu 1: 1-25 - Akụkọ ọmụmụ Jizọs Kraịst, nwa Devid.

2. 1 Ndị Kọrint 1:30 – Ma unu onwe-unu sitere na Ya nime Kraist Jisus, Onye emere ayi amam-ihe nke sitere na Chineke nye ayi, na ezi omume, na ido-nsọ, na nb͕aputa.

MAK 10:48 Ọtutu madu we nye ya iwu ka ọ b͕a nkiti: ma o tisiri ike nke-uku, si, Nwa Devid, merem ebere.

Nwoke ahụ tikuru Jizọs ka o meere ya ebere, ma ọtụtụ ndị gwara ya ka ọ gbachie nkịtị.

1. Ike nke Okwukwe - Ikwere na Chineke ga-aza ekpere anyị, ọbụlagodi mgbe ndị ọzọ gwara anyị ka anyị gbachie nkịtị.

2. Ịbịakwute Jizọs - N'agbanyeghị otú ọnọdụ ahụ siri sie ike, Ọ ga-ege ntị mgbe niile ma zaa arịrịọ anyị maka ebere.

1. Luk 18:38-39 - O we tie nkpu, si, Jisus, Nwa Devid, merem ebere. Ndi nāga n'iru we bara ya nba, ka ọ b͕a nkiti: ma o tisiri nkpu kari, si, Nwa Devid, merem ebere.

2. Abụ Ọma 86:15 – Ma Gi onwe-gi, Jehova, bu Chineke nke nwere obi-ebere, na amara, na ogologo ntachi-obi, Nke nāba uba n'ebere na ezi-okwu.

Mak 10:49 Jisus we guzo otua, si ka akpọ ya. Ha we kpọ onye-ìsì ahu, si ya, Kasie ya obi, bilie; Ọ nākpọ gi.

A kpọrọ onye ìsì ahụ ka ọ bịakwute Jizọs site n’iwu ya wee kasie ya obi.

1: Jizọs kpọrọ anyị n'akụkụ ya ma na-akasi anyị obi.

2: Anyị nwere ike nweta ume na Jizọs mgbe anyị na-adịghị ike.

1: Isaiah 41:10 "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, nyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Abụ Ọma 145:18 “Jehova nọ ndị niile na-akpọku Ya nso, Bụ ndị nile na-akpọku Ya n’eziokwu.

MAK 10:50 O we tufue uwe-ya, bilie biakute Jisus.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere otu nwoke tụpụrụ uwe ya ma bịakwute Jizọs.

1. Ike Ịhapụ: Otú Ịkwụsị n'Okwukwe Si Na-eme Ka Anyị Na-abịarukwu Jizọs Nso

2. Ihe ize ndụ nke Okwukwe: Otú Iji Obi Ike Na-eso Jizọs Pụrụ Isi Gbanwee Ndụ Anyị

1. Matiu 17:7-8 - Jisus we bia metu ha aka, si, Bilienu, unu atula egwu. Ma mb͕e ha weliri anya-ha, ha ahughi onye ọ bula ma-ọbughi nání Jisus.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Mak 10:51 Jisus zara, si ya, Gini ka i nāchọ ka m'mere gi? Onye-ìsì ahu siri ya, Onye-nwe-ayi, ka m'we hu uzọ.

Onye ìsì ahụ rịọrọ Jizọs ka ọ gwọọ ya ka o nwee ike ịhụ ụzọ.

1. Ike nke okwukwe: Okwukwe onye ìsì nwere na Jizọs mere ka a gwọọ ya.

2. Ike ekpere: Jizọs gosiri anyị na naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ ịrịọ maka enyemaka na Ọ ga-aza.

1. Matiu 21:22 - "Ihe niile, ihe ọ bụla unu ga-arịọ n'ekpere, kwere, unu ga-anata."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

Mak 10:52 Jisus we si ya, Je; Okwukwe-gi emewo ka i di ike. Ngwa ngwa o we hu uzọ, we so Jisus n'uzọ.

Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ma gwa ya na okwukwe ya emewo ka ahụ́ dị ya mma.

1. Kwere na Nnata: Ike nke Okwukwe

2. Iso Jizọs: Ndụ nke Okwukwe

1. Jemes 2:17-18 – “Otú ahụkwa, okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, ma enwere m ọrụ: gosi m okwukwe gị nke na-enweghị ọrụ gị, na m ga-egosi gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2. Ndị Hibru 11:1-3 - “Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya. N'ihi na site na ya ka ndi-okenye nwetara ozi ọma. Site n’okwukwe anyị na-aghọta na e ji okwu Chineke kee ụwa, nke mere na ihe a na-ahụ anya esiteghị n’ihe pụtara ìhè.”

Mak 11 na-akọ ọtụtụ ihe omume ndị dị mkpa gụnyere ntinye mmeri nke Jizọs na Jerusalem, ọbụbụ ọnụ osisi fig na-adịghị, ime ka ụlọ nsọ dị ọcha na okwu gbasara okwukwe na ekpere.

Paragraf nke Mbụ: Ka ha na-abịarute Jeruselem, na Betfaji na Betani dị nso n’Ugwu Oliv, Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya abụọ ka ha hụ otu nwa ịnyịnya ibu e liwere n’ebe ahụ nke ọ na-enwetụbeghị onye ọ bụla nọkwasịrị n’elu ya. Ha ga-atọpụ ya ma wetara ya ya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụọ ihe mere ha ji eme ihe a, ha kwesịrị ịza “Onyenwe anyị chọrọ ya, ọ ga-ezighachikwa ya ebe a n’oge na-adịghị anya” (Mak 11:1-3). Ha we hu nwa-inyinya-ibu ka Ọ siri wetara ya, we tukwasi uwe-ha n'elu nwa-inyinya-ibu, Ọ nānọkwasi ha, mb͕e Ọ nābà nime Jerusalem, ọtutu madu tusatara uzọ uwe-ha, ndi ọzọ we b͕asa alaka ubi, ndi nēje n'iru ndi nēso ya n'azu tie nkpu, si, Hosanna! N'aha Onye-nwe-ayi, Onye agọziri agọzi ka ala-eze nābia, bú nna-ayi Devid, Hosanna n'elu-igwe. (Mak 11:4-10). Mgbe ha lechara anya n’ihe niile ebe ọ bụ na mgbede, apụọla Betani ya na mmadụ iri na abụọ (Mak 11:11).

Paragraf nke abụọ: N’echi ya ka ha na-apụ na Betani Agụụ gụwara Jizọs, ebe ọ bụ na akwụkwọ fig dị anya ahụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị akwụkwọ ọbụbụ ọnụ na-asị “Ka onye ọ bụla ghara irikwa mkpụrụ gị ọzọ” ndị na-eso ụzọ nụrụ ka ọ na-ekwu nke a (Mak 11:12-14). Mgbe ha rutere Jerusalem, Jizọs banyere n'ụlọ nsọ malite ịchụpụ ndị na-ere ahịa n'ebe ahụ na-ekpuo tebụl ndị na-agbanwe ego oche ndị na-ere nduru ekweghị ka onye ọ bụla buru ngwá ahịa n'ụlọ nsọ na-akụziri ha "Ọ́ bụghị na e deghị ya, 'A ga-akpọkwa ụlọ m ekpere ụlọ ná mba niile' Ma unu emewo ka ndị na-apụnara mmadụ ihe n'ọgba" ndị isi nchụaja na-anụ ihe a na-amalite ka e wee gbuo ya n'ihi na ha tụrụ egwu ya n'ihi na ọ tụrụ ìgwè mmadụ dum n'anya ozizi mgbe o ruru anyasị Jizọs ndị na-eso ụzọ ya pụrụ n'obodo (Mak 11:15-19).

Paragraf nke atọ: N'ụtụtụ ka ị na-agafe, lee osisi fig akpọnwụwo mgbọrọgwụ Pita na-echeta na ọ sịrị "Rabi, lee! Osisi fig ị bụrụ ọnụ akpọnwụwo!" Jizọs zara, sị: "Nweenụ okwukwe Chineke. N'ezie asim unu, ọ bụrụ na onye ọ bụla asị ugwu a, Gaa tụba onwe gị n'oké osimiri, obi abụọ adịghị ya na obi na-ekwere ihe na-ekwu na a ga-emere ha. guzoro na-ekpe ekpere ma ọ bụrụ na-ejide ihe ọ bụla megide onye ọ bụla gbaghara ka Nna eluigwe wee gbaghara mmehie” na-egosi ike okwu kwuru okwukwe mkpa mgbaghara na Chineke na-agbaghara (Mak 11:20-26). Ha bịarutere ọzọ Jeruselem ka ha na-eje ije n'ụlọ nsọ ndị isi nchụàjà ndị ozizi iwu ndị okenye na-ajụ ajụjụ ndị a na-ajụ ma baptizim Jọn nke eluigwe si n'elu ụwa ọ̀ bụ azịza na-ekwe nkwa dabeere na nzaghachi ha na-atụ ụjọ zara ndị mmadụ jidesiri Jọn onye amụma n'ezie, azịza ha amaghị, ya mere ọ jụrụ azịza ajụjụ banyere nke Ya. ikike na-egosipụta amamihe na-emeso mmegide na-ama ndị ndu ime mmụọ ha iguzosi ike n'ezi ihe na njedebe isi (Mak 11:27-33).

MAK 11:1 Ma mb͕e ha biaruru Jerusalem nso, rue Bet-fage na Betani, n'ugwu Olive, o we ziga madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya.

Jizọs zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa Betfeji na Betani ka ha kwadebe maka ọbịbịa ya na Jeruselem.

1: Jis]s ji obi umeala bata na Jerusalem, na-egosi obi umeala na ŽchŽghŽ onwe ya.

2: Mkpa ọ dị ịkwado maka ọbịbịa Jizọs na ndụ anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8, “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. site n'inwe udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.”

2: Matiu 21:5: “Gwa ada Zayọn, Le, Eze gị na-abịakwute gị, ọ dị umeala n’obi, nọkwa n’elu ịnyịnya ibu, n’elu nwa ịnyịnya ibu, bụ́ nwa nke anụ ọhịa na-ebu.”

Mak 11:2 O we si ha, Jenu obodo ntà nke di n'iru unu: ngwa ngwa unu ba nime ya, unu gāhu nwa-inyinya-ibu elibere, nke onye ọ bula nānọkwasighi kwa n'elu ya; tọpu ya, weta ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha chọta nwa ịnyịnya ibu nke ọ na-enwetụbeghị mgbe ọ bụla ma butere ya ya.

1. Ike Okwukwe: Ndụmọdụ Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha chọta nwa ịnyịnya ibu nke ọ na-enwetụbeghị mbụ ma wetara ya ya bụ ihe atụ siri ike nke otú okwukwe pụrụ isi na-akwagharị ugwu.

2. Nrubeisi: Iwu Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha chọta nwa ịnyịnya ibu nke ọ na-enwetụbeghị mgbe ọ bụla ma wetara ya ya na-echetara anyị mkpa ọ dị ịgbaso ntụziaka Chineke na irube isi.

1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Ndị Filipaị 2:8 - "Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

MAK 11:3 Ma ọ buru na onye ọ bula asi unu, Gini mere unu nēme nka? sịnụ na Onye-nwe chọrọ ya; ngwa ngwa ọ gēziga kwa ya n'ebe a.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gwa onye ọ bụla jụrụ ha ihe mere ha ji ewere ịnyịnya ibu ahụ dị Onyenwe anyị mkpa na a ga-ezigaghachi ya.

1. Chineke nwere ebumnobi na atumatu maka ihe niile Ọ gwara anyị ka anyị mee.

2. Anyị ga-atụkwasị Jehova obi na atumatu Ya maka anyị, ọbụlagodi mgbe ọ dị ka ihe ijuanya.

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

MAK 11:4 Ha we je, hu nwa-inyinya-ibu ahu elibere n'ọnu-uzọ n'èzí, n'ebe uzọ abua nērute; ha we tọpu ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si chọta nwa ịnyịnya ibu e kekọtara n'ebe ụzọ abụọ na-ezute.

1. Jizọs bụ ụzọ, eziokwu, na ndụ, Ọ ga-enyere anyị aka ịchọta ụzọ anyị na ndụ.

2. Ịmara mgbe ị ga-etinye ihe ize ndụ na ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke nwere ike isi ike, ma anyị kwesịrị icheta na Jizọs na-anọnyere anyị mgbe niile.

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

MAK 11:5 Ma ufọdu nime ndi guzoro n'ebe ahu siri ha, Gini ka unu nēme, ebe unu nātọpu nwa-inyinya-ibu ahu?

A jụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ajụjụ maka ịtọpụ nwa ịnyịnya ibu.

1: A jụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ihe mere ha ji na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu, na-egosipụta mkpa ime ihe ziri ezi na ike nke nkọwa dị mma.

2: Mgbe a jụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ajụjụ maka omume ha, ọ na-egosi na a na-enyocha omume anyị mgbe nile na anyị aghaghị ịdị njikere ịkọwa ha.

1: Ndị Efesọs 6:7, “Ya mere na-enyenụ mmadụ nile ihe ruuru ha: ụtụ nye onye ọ bụla ụtụ isi, ụtụ isi nye onye ọ bụla, ụtụ isi nye onye ọ bụla, ụtụ nye onye ọ bụla, ịtụ egwu onye egwu, sọpụrụ onye nsọpụrụ.”

2: Ilu 3:27: “Egbonala ezi ihe n’ebe ndị o kwesịrị ekwesị nọ, mgbe ọ dị n’ike aka gị ime ya.”

Mak 11:6 Ha we si ha dika Jisus nyere ha iwu: ha we rapu ha.

Ebe a na-akọwa Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha hapụ ịnyịnya ibu ahụ na nwa ịnyịnya ibu ya ka ọ nọkwasị.

1. Ike nke nrubeisi—Otú obere iwu Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya si gosi mkpa ọ dị ịgbaso uche Chineke.

2. Ịchọta Ike n'Oge Mkpa - Otú Jizọs si dabere na ndị na-eso ụzọ ya inyere ya aka n'ozi ya na otú anyị pụrụ isi dabere na Chineke n'oge mkpa.

1. Ndị Efesọs 5: 15-17 - "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge a eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche nke Jehova di."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

Mak 11:7 Ha we butere Jisus nwa-inyinya-ibu ahu, tukwasi ya uwe-ha; o we nọkwasi ya.

E nyere Jizọs otu nwa ịnyịnya ibu ka o were were kpuchie ya.

1. Jizọs bụ Eze anyị zuru okè - Mak 11:7

2. Ike nke ido onwe ya n’okpuru Jizọs – Mak 11:7

1. ABÙ ỌMA 20:7- Ufọdu nātukwasi obi n'ub͕ọ-ala, ma ufọdu na inyinya: ma ayi gēcheta aha Jehova, bú Chineke-ayi.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ka uche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, ma mee onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akwanyere ùgwù. we were udi nke orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

MAK 11:8 Ọtutu madu we tusa uwe-ha n'uzọ: ma ndi ọzọ b͕utu alaka osisi, kpasu ha n'uzọ.

Ndị bi na Jeruselem nabatara Jizọs site n’ịgbasa uwe ha ma gbutuo alaka osisi ma tụsa ha n’ụzọ.

1. Ndị Chineke na-egosipụta ịhụnanya na nkwanye ùgwù ha nwere n’ebe Jizọs nọ site n’ife ofufe.

2. Otu esi eji okwukwe na nraranye nabata Jizọs na ndụ anyị.

1. Jọn 12:12-13 N'echi-ya ọtutu madu ndi biaruru oriri ahu, mb͕e ha nuru na Jisus nābia Jerusalem, ha we chiri igu nkwu, pua izute Ya, nēti kwa nkpu, si, Hosanna: Onye agọziri agọzi ka eze Israel bu nke nābia n'aha Jehova.

2. Abụ Ọma 96:7-9 - Nyenu Jehova, unu ebo nke ndị mmadụ, nyenụ Jehova otuto na ike. Nyenu Jehova nsọpuru aha-Ya: Wetanu onyinye-inata-iru-ọma, bata n'ogige-Ya nile. Kpọ isi ala nye Jehova n'ima-nma nke idi-nsọ: tua egwu n'iru Ya, unu uwa nile.

Mak 11:9 Ndi nāga n'iru, na ndi nēso ya, we tie nkpu, si, Hosanna; Ngọzi nādiri Onye ahu Nke nābia n'aha Jehova;

Ndị mmadụ toro Jizọs ka ọ na-abanye na Jerusalem, na-akpọsa "Hosanna: Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị."

1. Na-eto Jizọs na ike nke aha Ya

2. Ihe Hosanna pụtara na ọnọdụ ya na ndụ anyị

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'aha Jizọs. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Abụ Ọma 118:25-26 - Jehova, zọpụta anyị! Onyenweanyị, mee ka anyị nwee ihe ịga nke ọma! Ngọzi nādiri onye ahu Nke nābia n'aha Jehova. Anyị si n’ụlọ Jehova gọzie gị.

Mak 11:10 Onye agọziri agọzi ka ala-eze nke nna-ayi Devid bu, Nke nābia n'aha Onye-nwe-ayi: Hosanna n'ebe kachasi ihe nile elu.

E ji otuto na ngozi nye Chineke Nna na-eme mmemme nbata Jizọs n'ime Jerusalem.

1: Anyị nwere ike inye Chineke Nna otuto n'ọnọdụ niile, n'agbanyeghị otú anyị si dị umeala ma ọ bụ nwee mmeri.

2: Anyị nwere ike nweta ume n'ime Chineke Nna ka anyị nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'oge ihe isi ike na ọṅụ.

1: Abụ Ọma 118:24 - Nke a bụ ụbọchị Jehova kere; ka ayi ṅuria, ṅuria nime ya.

2: Ndị Filipaị 4:4 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria.

MAK 11:11 Jisus we ba na Jerusalem, ba kwa n'ulo uku Chineke: ma mb͕e Ọ lesiri ihe nile anya buruburu, ma ub͕u a mb͕e anyasi ruru, O we pua je Betani, Ya na ndi-ozi iri na abua ahu.

Jizọs banyere Jeruselem na n’ụlọ nsọ ma hụ ihe niile dị n’ime ya. Ya na ndịozi iri na abụọ ahụ gawara Betani.

1. Jizọs kwesị ntụkwasị obi imezu amụma ndị e buru banyere ụgbọ mmiri Mesaịa ahụ

2. Mkpa ọ dị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke nrubeisi

1. Aisaia 35:5-6 - “Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, ọ bụkwa ntị ndị ntị chiri ka a ga-emeghe. Mgbe ahụ ka onye ngwụrọ ga-amali dị ka ele, ire ndị ogbi ga-abụkwa: n’ihi na n’ime ọzara ka mmiri na-agbapụta, na iyi n’ala ịkpa.”

2. Jọn 12:1-3 - “Mgbe ahụ, ụbọchị isii tupu ememme ngabiga, Jizọs bịarutere Betani, bụ́ ebe Lazarọs nọ n'ọnwụ, onye O mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. N'ebe ahu ka ha mere ya nri-anyasi; Marta we nēje ozi: ma Lazarọs bu otù nime ndi Ya na ha nānọdu na nri. Meri we were manu-otite spikenad, ọ di oké ọnu-ahia otù pound ọtùtù, te ukwu Jisus, were kwa agiri-isi-ya hicha ukwu-Ya: ísì manu-otite ahu we juputa ulo ahu.

Mak 11:12 Nʼechi ya, mgbe ha si na Betani bịa, agụụ gụrụ ya.

Ebe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gara Betani ma n'echi ya mgbe ha lọtara, agụụ gụwara Jizọs.

1. Jizọs bụ mmadụ: Ịghọta mmadụ Jizọs n'ime Testament Ọhụrụ

2. Na-enye ndị agụụ na-agụ nri: Ihe agụụ Jizọs pụtara na Mak 11:12

1. Matiu 4:4 (“Ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama ọ bụ okwu ọ bụla nke si n’ọnụ Chineke pụta.”)

2. Aịzaya 58:10 (“Ọ bụrụ na ị na-enye ndị agụụ na-agụ nri, meekwa ka afọ ju ndị nọ ná mkpa, ìhè gị ga-awakwa n’ọchịchịrị.”)

Mak 11:13 Ma, mb͕e ọ huru osisi fig n'ebe di anya nke nwere akwukwọ, ọ bia, ma eleghi anya ọ gāhu ihe ọ bula n'elu ya: ma mb͕e ọ biaruru ya, ọ hughi ihe ọ bula ma-ọbughi akwukwọ; n'ihi na oge fig akērughi.

Ihe Jizọs mere mgbe ọ bịarutere n’osisi fig ahụ ka ọ chọta ihe dị n’elu ya gosiri na o nwere olileanya na okwukwe na Chineke ga-enye ya.

1. Na-atụ anya na Chineke na onyinye Ya.

2. Okwukwe na-adịghị ahụ anya.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Matiu 6:25-34 - "Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu banyere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu, ma-ọbu banyere ahu-gi, ihe unu gēyi: ọ̀ bughi ndu kariri nri, na anụ ahụ́ karịa uwe? Leenụ anụ ufe nke eluigwe;

MAK 11:14 Jisus we za, si ya, Ọ dighi onye ọ bula gēri nkpuru sitere n'aka-gi ọzọ rue mb͕e ebighi-ebi. Ndi nēso uzọ-Ya we nu ya.

Jizọs gwara osisi fig na onye ọ bụla ekwesịghị iri mkpụrụ ya ọzọ.

1:Jizọs bụ Onye na-enye anyị, Ọ na-achị ihe niile.

2: Anyị ga-enwerịrị okwukwe na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

1: Matiu 6: 25-34 - Echegbula onwe gị maka ndụ gị, ihe ị ga-eri ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi.

2: Luk 12:22-32 - Unu echegbula onwe unu maka echi, n'ihi na echi ga-echegbu onwe ya maka onwe ya. Ụbọchị ọ bụla nwere nsogbu zuru oke nke ya.

Mak 11:15 Ha we bia Jerusalem: Jisus we ba n'ulo uku Chineke, malite ichupu ndi nēre ihe n'ulo uku Chineke, we kwatu table ndi-nb͕anwe ego, na oche nile nke ndi nēre nduru;

Jizọs gosipụtara ikike ya n'ụlọ nsọ site n'ịchụpụ ndị na-erigbu ụlọ Chineke.

1: Chineke-ayi bu Chineke nke ikpé ziri ezi na ebere: Ọzọ, ndi nāchọ ime ihe n'ulo-Ya, ikpe ziri ezi gēzute.

2: Jizọs bụ Onyenwe ihe niile ma nwee ikike ịma ndị na-adịghị ebi ndụ kwekọrọ n'uche Chineke aka.

1: Ezikiel 34:2-3 : “Nwa nke mmadụ, buo amụma megide ndị ọzụzụ atụrụ Israel; buo amụma, sị ha, Otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri ndi-ọzùzù-aturu: Ahuhu diri ndi-ọzùzù-aturu Israel ndi nāzù onwe-ha! ọ bughi ndi-ọzùzù-aturu nāzù ìgwè ewu na aturu?

2: Matiu 21:12-13: “Jizọs wee banye n’ụlọ nsọ nke Chineke, chụpụ ndị niile na-ere ahịa na-azụta n’ụlọ nsọ, ma kwatuo tebụl ndị na-agbanwe ego, na oche ndị na-ere nduru, na oche ndị na-ere nduru, si ha, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Agēkpọ ulom ulo ekpere, ma unu emewo ya ọb͕à ndi-ori.

Mk 11:16 ha ekweghi kwa ka onye ọ bula buru ihe ọ bula gabiga n'ulo uku Chineke.

Jizọs kụziri na ọ dị mkpa ịkwanyere ebe a na-anọ efe ofufe ùgwù.

1: Chineke kpọrọ anyị ka anyị na-asọpụrụ ebe ofufe.

2: Anyị kwesịrị ịsọpụrụ ebe a na-efe Chineke.

1:1 Pita 2:17 Na-akwanyere onye ọ bụla ùgwù kwesịrị ekwesị.

Ọpụpụ 20:7 “Ejila aha Jehova bụ́ Chineke gị mee ihe n’ụzọ na-ezighị ezi, n’ihi na Jehova agaghị agụ onye ọ bụla nke na-ekwujọ aha ya n’onye ikpe mara.

Mak 11:17 O we zí ihe, si ha, Ọ̀ bughi n'akwukwọ nsọ, Agākpọ ulom ulo ekpere nke mba nile? ma unu emewo ya ọb͕à ndi-ori.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị iji ụlọ ekpere mee ihe maka ebumnuche ya, ọ bụghị dị ka ọgba nke ndị ohi.

1. Ụlọ Chineke ga-ejupụta na ekpere, ọ bụghị ndị ohi

2. Ụlọ Chineke: Ebe a na-efe ofufe, ọ bụghị n'ụzọ na-ezighị ezi

1. Jeremaia 7:11 - "Ulo a, nke anākpọ aham, ọ̀ ghọwo ebe-obibi nke ndi nāpunara madu ihe n'anya-unu?"

2. Matiu 21:13 - "O we si ha, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Agēkpọ ulom ulo ekpere, ma unu nēme ya ọb͕à ndi nāpunara madu ihe."

MAK 11:18 Ma ndi-ode-akwukwọ na ndi-isi-nchu-àjà nuru ya, we chọ ka ha gēsi la n'iyì: n'ihi na ha nātu egwu Ya, n'ihi na ibobo ozizí-Ya nwuru ìgwè madu nile n'aru.

Ozizi Jizọs siri nnọọ ike nke na o mere ka ndị odeakwụkwọ na ndị isi nchụàjà tụọ ya egwu ma chọọ ibibi ya.

1. Ike nke Ozizi Jizọs - Luk 4:32

2. Egwu nke Ọchịchị Jizọs - Matiu 21: 23-27

1. Jọn 7:46-52 - Nzaghachi nke ndị ndú ndị Juu nye Ozizi Jizọs.

2. Luk 19:39-40 - Ndị isi ndị Juu jụrụ ikike Jizọs

Mak 11:19 Ma mb͕e o ruru anyasi, o siri n'obodo ahu pua.

Jizọs si n’obodo ahụ pụọ ná mgbede.

1. Ike nke Jisos: Jis]s gosip tara ike ya site na nchŽobi Ya ipu n'obodo n'anyasi.

2. Ije ije ná mgbede: Iwepụta oge ịpụ na mgbede nwere ike ịbụ ụzọ dị ike isi nweta udo na idoanya.

1. Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke."

2. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo m ka m na-enye unu. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu."

MAK 11:20 N'ututu, mb͕e ha nāgabiga, ha hu na osisi fig ahu akpọnwuwo na nkpọrọgwu-ya.

Ndị na-eso ụzọ ya hụrụ na osisi fig ahụ akpọnwụwo na mgbọrọgwụ ya.

1: Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume.

2: Nwee okwukwe na Chineke nwere ike ibugharị ugwu.

Matiu 17:20 Ọ zara, si, N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

Jemes 1:6-13 IGBOB - Ma mb͕e ọ bula unu nāriọ, kwere ekwe, unu enwe-kwa-la obi abua: n'ihi na onye nēnwe obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri, nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa ya.

Mak 11:21 Pita we cheta ya, si ya, Onye-ozizí, le, osisi fig ahu nke I b͕uworo akpọnwuwo.

Okwukwe Pita sikwuo ike mgbe o chetara otú Jizọs si kọchaa osisi fig ahụ ma kpọnwụọ.

1. Ike nke Okwukwe: Ịtụkwasị Obi na Jizọs Na-arụ Ọrụ ebube

2. Ọrụ ebube Jizọs rụrụ: Otú Jizọs Si Gosipụta Ike Chineke Ya

1. Matiu 17:20-21 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ bụrụ na ha enwee okwukwe dị ka mkpụrụ mọstad, ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe ha omume.

2. Matiu 21:19-21 - Jizọs kọchaa osisi fig ahụ wee kpọnwụọ ozugbo.

Mak 11:22 Jisus zara, si ha, kwerenu na Chineke.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha nwee okwukwe na Chineke.

1. "Chineke dị mma - Kwere na nkwa Ya"

2. "Ike nke Okwukwe na Chineke"

1. 1 Pita 5:7 - "Tụkwasịnụ ya nchegbu gị niile n'ihi na ọ na-eche banyere gị."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Mak 11:23 N'ihi na n'ezie asim unu, na onye ọ bula nke gāsi ugwu a, Gi onwe-gi wezuga onwe-gi, tubà gi n'oké osimiri; ma ọ gaghị enwe obi abụọ n’ime obi ya, kama ọ ga-ekwere na ihe ndị ahụ ọ na-ekwu ga-emezu; ihe ọ bula ọ nēkwu ka ọ gēnwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na okwukwe nwere ike ịkwaga ugwu ma ọ bụrụ na anyị ekwere na ihe anyị na-ekwu ga-emezu.

1. Ike nke Okwukwe - Otu anyị nwere ike isi nweta nnukwu ihe ma ọ bụrụ na anyị edebe okwukwe.

2. Kwuo ya n'ime ịdị adị - ike nke ikwu nrọ na ebumnuche anyị n'ime eziokwu.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 2:17 - "Otú ahụkwa, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, bụ ihe nwụrụ anwụ."

MAK 11:24 Ya mere asim unu, Ihe ọ bula unu nāchọ, mb͕e unu nēkpe ekpere, kwerenu na unu nānara ha, unu gēnwe kwa ha.

Kwere ma nata ihe ndị ị chọrọ mgbe ị na-ekpe ekpere.

1. Nwee Okwukwe n'Ekpere: Ikwere na Iru Elu Ọhụrụ

2. Imezu ebumnuche gị site n'ekpere: ikwere na ịnara

1. Jemes 1:5-8 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

6 Ma mb͕e unu nāriọ, unu ekwe-kwa-la, unu enwe-kwa-la obi abua: n’ihi na onye nēnwe obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri, nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa ya.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ unu nye Chineke arịrịọ. 7 Ma udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n’ime Kraịst Jisọs.

Mak 11:25 Ma mb͕e unu nēguzo nēkpe ekpere, b͕aghara, ọ buru na unu nwere ihe ọ bula megide onye ọ bula: ka Nna-unu Nke bi n'elu-igwe we b͕aghara kwa unu ndahie-unu.

Anyị kwesịrị ịgbaghara ndị mejọrọ anyị ka Chineke gbaghara anyị.

1. Ike nke mgbaghara - ịnakwere ike nke mgbaghara iji mee ka ndụ anyị na ndụ ndị ọzọ ka mma.

2. Ọdịdị dị mkpa nke mgbaghara - Ịghọta mkpa mgbaghara dị na otu o si metụta akụkụ niile nke ndụ anyị.

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - “Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe na-emejọ mmadụ. gbaghara dị ka Jehova gbaghaara gị.”

Mak 11:26 Ma ọ buru na unu ab͕agharaghi, Nna-unu Nke bi n'elu-igwe agaghi-ab͕aghara kwa unu ndahie-unu.

Amaokwu a dị na Mak 11:26 na-agba anyị ume ịgbaghara ndị ọzọ, dịka Nna anyị nke eluigwe agaghị agbaghara anyị ma ọ bụrụ na anyị emeghị ya.

1. Mgbaghara: Igodo nke imeghe amara Chineke

2. Gịnị mere enweghị mgbaghara ji egbochi anyị ịnata ngọzi Chineke

1. Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka ewepụ obi ilu niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, tinyere ihe ọjọọ niile. "

2. Luk 6:37 - "Ekpela ikpe, agaghịkwa ekpe gị ikpe; ekpela ikpe, a gaghịkwa ama gị ikpe; gbaghara, a ga-agbagharakwa gị."

MAK 11:27 Ha we biaghachi na Jerusalem ọzọ: mb͕e Ọ nējeghari n'ulo uku Chineke, ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ na ndi-okenye we biakute Ya.

Ndị isi nchụàjà, ndị odeakwụkwọ na ndị okenye nọ n’ụlọ nsọ ahụ Jizọs ihu.

1. Otú anyị ga-esi na-asọpụrụ ndị ọchịchị ọ bụrụgodị na o kwekọrịtaghị n’ihe anyị na-eme, dabere n’ihe atụ Jizọs mere na Mak 11:27 .

2. Mkpa ọ dị ịdị umeala n’obi n’agbanyeghị mmegide, dabere n’ihe nlereanya Jizọs na Mak 11:27 .

1. Matiu 17: 24-27 - Mgbe Jizọs na-atụ ụtụ isi nke ụlọ nsọ n'agbanyeghị na Pita ekweghị.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Iyikwasị ịhụnanya, ịdị umeala n'obi na mgbaghara na mmekọrịta anyị na ndị ọzọ.

MAK 11:28 si Ya, Òle ike ka I ji eme ihe ndia? ònye nye-kwa-ra gi ike ime ihe ndia?

Jizọs kụziri na ọ dị mkpa ịgbagha ikike nke ndị na-azọrọ ya.

1. Ọchịchị Jizọs - Ịghọta otu esi amata ikike ya na otu esi etinye ya na ndụ anyị.

2. Ịjụ ajụjụ - Inyocha nzere nke ndị na-azọrọ ikike na ịza ha ajụjụ maka mkpebi ha.

1. Ọrụ 5: 27-29 - Ịtụle nkwuwa okwu Pita n'ịjụ ikike Sanhedrin.

2. Ndị Rom 13: 1-2 - Inyocha echiche nke ido onwe ha n'okpuru ikike nke ndị ọchịchị.

Mak 11:29 Jisus zara, si ha, M'gāju kwa unu otù ajuju, zam, m'gāgwa kwa unu ikike M'ji nēme ihe ndia.

Jizọs na-ajụ ikike nke ndị na-ajụ ndị nke ya ajụjụ.

1. Ikike nke Jisus: Ike nke ozi Ya.

2. Olee ikike anyị nwere ịjụ Jizọs ajụjụ?

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, E nyewom ikike nile n'elu-igwe na n'elu uwa; Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Mk 11:30 Baptizim Jọn, ò sitere n'elu-igwe, ma-ọbu site n'aka madu? zaa m.

Jizọs gwara ndị mmadụ ka ha zaa ma baptizim Jọn o si n’eluigwe ka ọ̀ bụ nke mmadụ.

1. Mkpa ọ dị ịghọta isi iyi nke nkwenkwe na omume anyị.

2. Mkpa ka anyị mata ikike Chineke nwere n'ebe ndụ anyị nọ.

1. Ndị Galetia 1:10 - N'ihi na m na-achọ ugbu a ihu ọma mmadụ ma ọ bụ Chineke? Ka m na-agbalị ime mmadụ obi ụtọ? Ọ bụrụ na m ka na-agbalị ime ihe ga-atọ mmadụ ụtọ, agaraghị m abụ ohu Kraịst.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 2:4 - Ma dị nnọọ ka Chineke kwadoro ka anyị nyefee ozi ọma n'aka, otú ahụ ka anyị na-ekwu, ọ bụghị ime ihe na-atọ mmadụ ụtọ, kama ime ihe dị Chineke mma bụ onye na-anwale obi anyị.

Mak 11:31 Ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Ọ buru na ayi asi, O sitere n'elu-igwe; Ọ gāsi, Gini mere unu nēkweghi Ya?

Ndị ndú okpukpe ahụ nọ na-agbalị ikpebi ma hà ga-aza ajụjụ ahụ Jizọs jụrụ site n’ikwu na e mere Jọn baptizim site n’eluigwe ka ọ̀ bụ n’aka mmadụ.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe ndị ndú okpukpe mehiere site n’ịtụle nkwenkwe anyị onwe anyị na inwe okwukwe na Chineke.

2. Mkpa ọ dị ịmata eziokwu site n'ụgha na inwe okwukwe n'ebe Onye bụ́ eziokwu nọ.

1. Jọn 3:16-17 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. ụwa, kama iji zọpụta ụwa site n'aka ya."

2. Jemes 1:5-6 "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enyekwara unu ya. n’ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri, nke ifufe na-efegharị na-ebulikwa ya.”

Mak 11:32 Ma ọ buru na ayi asi, Site n'aka madu; ha nātu egwu ndi-Ju: n'ihi na madu nile nāgu Jọn, na ọ bu onye-amuma n'ezie.

Ụjọ tụrụ ndị mmadụ ịza onye Jọn Baptist bụ n’ihi na ha kweere na ọ bụ onye amụma.

1. Ike nke ikwere na ike dị elu

2. Mkpa ọ dị inwe okwukwe n’oge ihe isi ike

1. Aisaia 9:6 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agēkpo kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmdu, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi; Onye-isi Udo."

2. Matiu 17:5 - "Nke a bụ Ọkpara m m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma; nụrụnụ ya"

Mak 11:33 Ha we za, si Jisus, Ayi apughi ima. Jisus we za, si ha, Mu onwem adighi-agwa kwa unu ikike M'nēji eme ihe ndia.

Jizọs jụrụ ịza ajụjụ gbasara ikike gbasara omume Ya.

1: Anyị ga-adị njikere ịnakwere ọchịchị Jizọs n’ajụghị ajụjụ ọ bụla.

2: Anyị ga-atụkwasịrị obi n'ikike Jizọs, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ihe kpatara omume Ya.

Ndị Hibru 11:6 - Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị, nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

2: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Mak 12 na-akọ ọtụtụ ihe omume ndị dị mkpa gụnyere ilu nke ndị nwe ụlọ, ajụjụ gbasara ịtụ ụtụ isi nye Siza, gbasara mbilite n'ọnwụ, iwu kachasị ukwuu, na nkuzi Jizọs banyere onyinye nwanyị ahụ di ya nwụrụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke kụrụ ubi vine ma kwụọ ya ndị ọrụ ugbo. Ke ini enye ọkọdọn̄de mme asan̄autom esie ẹketan̄ mfri ke otu mmọ ke ini idọk, ẹma ẹmia m̀mê ẹwot mmọ. Ọbụna e gburu nwa ya nwoke mgbe ezitere ya. Jizọs jụrụ gịnị ka onye nwe ya ga-eme? Ọ ga-abịa ibibi ndị nwe ụlọ nye ubi-vine ndị ọzọ (Mak 12:1–9). Ndị ndú okpukpe ahụ ghọtara na ilu a megidere ha wee chọọ ijide Ya mana egwu igwe mmadụ wee hapụ ya pụọ (Mak 12:10–12).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ahụ, ndị Farisii Herọd zigara ya ọnyà banyere ịtụ ụtụ isi Siza ebe ha maara na ha na-eme ihu abụọ jụrụ ihe mere na-anwa ọnyà Ya jụrụ dinariọs onye ihe e dere ihe oyiyi ya zara “Nyeghachi Siza ihe bụ Chineke Siza ihe bụ nke Chineke” na-eme ka a tụrụ ya n'anya azịza ya (Mak 12). : 13-17). Mgbe ahụ, ndị Sadusii, bụ́ ndị na-asị na mbilite n'ọnwụ adịghị, jụrụ ajụjụ a chepụtara echepụta banyere nwanyị lụrụ ụmụnne asaa n'ọnọdụ dị ka iwu Mozis, ọ dịghị onye ọ bụla hapụrụ ụmụ ya mbilite n'ọnwụ ya bụ nwunye onye? Ọ baara mba n'amaghị ike Akwụkwọ Nsọ Chineke na-ekwu na ndị mbilite n'ọnwụ anaghị alụ di na nwunye dị ka ndị mmụọ ozi eluigwe na-agbakwụnye na Chineke abụghị Chineke nwụrụ anwụ dị ndụ emehiewo nke ukwuu na-ekwusi eziokwu mbilite n'ọnwụ ndụ mgbe a nwụsịrị (Mak 12:18-27).

Paragraf nke 3: Otu ndị nkuzi iwu na-abịa na-anụ arụmụka na-achọpụta zara nke ọma jụrụ ajụjụ nke iwu kachasị mkpa na-aza "Nke kachasị mkpa 'Nụrụ Israel Onyenwe anyị Chineke anyị Onyenwe anyị otu ịhụnanya Onyenwe anyị Chineke gị niile obi mkpụrụ obi uche ike.' nke abụọ 'Hụ onye agbata obi n'anya dị ka onwe gị.' Ọ dighi iwu ọ bula ka ndia uku. Iwu onye nkuzi kwenye na ya kwuru na onye nkuzi ziri ezi sị na otu Onyenwe anyị ma e wezụga ya hụrụ ya n'anya obi niile nghọta ike ịhụ onye agbata obi onwe ya ka ihe dị mkpa àjà nsure ọkụ na-ahụ ka a zara ya n'amamihe na-ekwu na ọ dịghị anya alaeze Chineke mgbe ọ dịghị onye na-anwa anwa ịjụ ọzọ ajụjụ (Mak 12:28-28). 34). Mgbe ọ na-ezi ụlọ nsọ n'obí na-ekwupụta "Devid n'onwe ya na-ekwu site na Mmụọ Nsọ kwuru, sị, 'Onyenwe anyị kwuru, sị Onyenwe m Nọdụ ala n'aka nri ruo mgbe etinye ndị iro n'okpuru ụkwụ.' Devid n'onwe ya kpọrọ ya 'Onyenwe anyị.' Ò gēsi kwa aṅa buru nwa-ya? nnukwu ìgwè mmadụ gere ntị nke ọma na-ekwusi ike na ịbụ Ọkpara Chineke dị iche n'echiche nkịtị na-abụghị nanị agbụrụ Devid (Mak 12:35-37). Ọ dọrọ aka ná ntị ndị nkụzi kpachara anya dị ka ịgagharị uwe mwụda na-asọ asọ ka a na-ekele ha n’ọma ahịa nwere oche kacha mkpa n’ụlọ nzukọ ebe a na-asọpụrụ oriri na-eri nri na-eripịa ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ maka ikpe ekpere ogologo oge, a ga-ata ndị ikom dị otú ahụ ahụhụ nke ukwuu n’igosi nlelị maka nrigbu ihu abụọ nke okpukpe adịghị ike (Mak 12:38). -40). N’ikpeazụ, mgbe ọ na-ekiri ndị mmadụ ka ha na-etinye ego n’ebe a na-atụnye ego n’ụlọ nsọ, o kwuru, sị: “N’ezie, a sị m unu, nwaanyị a di ya nwụrụ bụ́ ogbenye etinyewo ihe n’ebe a na-edebe akụ̀ karịa ndị ọzọ niile. ịda ogbenye tinyere n’ihe nile—ihe nile o nwere dị ndụ” na-egosipụta uru ịchụ àjà n’enye ala-eze echiche akụ̀ na ụba imesapụ aka (Mak 11:41-44).

Mak 12:1 O wee malite ịgwa ha okwu n’ilu. Otù nwoke we ku ubi-vine, b͕a ya ogige buruburu, gwue ọnọdu-abali-vine, wu ulo-elu, were ya nye ndi-ọlu-ubi, je ala di anya.

Otù nwoke kọrọ ubi-vine, guzobe ihe-nb͕ochi, ihe-ọṅuṅu manya-vine, ulo-elu, na ndi-ọlu-ubi goro ubi-vine, tutu ọ pua n'ala di anya.

1. Imeri ihe mgbochi na njem anyị maka okwukwe

2. Ike Nkwadebe

1. Abụ Ọma 80:8-19

2. Luk 13:6-9

MAK 12:2 O we ziga ozi n'etiti ndi-ọlu-ubi ahu otù orù, ka o we nara n'aka ndi-ọlu-ubi nkpuru nke ubi-vine.

Ilu ahụ na-egosi na Chineke zitere ndị ohu ya ka ha chịkọta mkpụrụ n’ubi vaịn ahụ, ma a jụrụ ajụ ma megbuokwa ha.

1. Anyị ga na-asọpụrụ ndị ozi Chineke ma na-enye ha nsọpụrụ kwesịrị ekwesị.

2. Amara na ebere Chineke na-enye anyị site n'aka ndị ohu ya.

1. Aisaia 40:10-11 – “Le, Onye-nwe-ayi Chineke nābia n'ike, ogwe-aka-Ya nāchi kwa Ya; le, ugwọ-ọlu-Ya di n'aka-Ya, na nkwughachi-Ya di n'iru Ya. Ọ gāzù ìgwè aturu-Ya dika onye-ọzùzù-aturu; Ọ gāchikọta umu-aturu n'ogwe-aka-Ya; Ọ ga-ekukwa ha n’obi ya, were nwayọọ na-edu ndị na-eto eto.”

2. Ndị Efesọs 6: 7 - "Ya mere na-enyeghachi mmadụ niile ihe ruuru ha: ụtụ isi nye onye ụtụ isi, ụtụ isi nye onye ọ bụla, ụtụ isi nye onye ọ bụla, egwu onye egwu, nsọpụrụ nye onye nsọpụrụ."

Mak 12:3 Ha we jide ya, tie ya ihe, zilaga ya n'aka efu.

Itien̄wed emi owụt ke mme adaiso ido ukpono eyo esie ẹma ẹfịk Jesus.

1. Mkpa ọ dị iguzosi ike n'okwukwe anyị n'agbanyeghị mmegide.

2. Ike nke ihunanya na ngbaghara n'iru mmeso ojoo.

(Bible):

1. Matiu 5: 43-44 - "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị.' Ma ana m asị unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.”

2. 2 Timoti 2:12 – “Ọ bụrụ na anyị atachie obi, anyị ga-esokwa ya chịa; ọ bụrụ na anyị agọnarị ya, ọ ga-agọnarịkwa anyị.”

Mak 12:4 Ọzọ, o zigara ha orù ọzọ; ha we tukwasi ya nkume, mebie ya n'isi, we zilaga ya n'ihere.

Ndị Izrel jụrụ ma mesoo ndị ohu nke onye nwe ala zite ha.

1. Ebere Chineke ọbụna mgbe anyị na-erughị eru.

2. Ime ihe ziri ezi ọbụna mgbe o siri ike.

1. Luk 6:27-36 - Hụ ndị iro gị n'anya.

2. Matiu 5: 43-48 - Hụ ndị iro gị n'anya ma na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu gị.

Mak 12:5 O we ziga ọzọ; ma ya ka ha gburu, na ọtụtụ ndị ọzọ; na-eti ụfọdụ ihe, na-egbukwa ụfọdụ.

Jizọs zipụrụ ọtụtụ ndị ohu ka ha gaa kwusaa ozi ọma, ma e gburu ọtụtụ n’ime ha ma ọ bụ tie ha ihe n’ihi okwukwe ha.

1. "Ike nke ntachi obi n'ihu mmegide"

2. "Iguzosi Ike n'Ahụhụhụ"

1. Ndị Hibru 13:3 - "Chetanụ ndị nọ n'agbụ, dị ka ndị e kere eke ha na ha; na ndị na-ata ahụhụ, dị ka unu onwe unu nwekwara n'anụ."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu mara nke a, na ọnwụnwa nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. niile, na-achọghị ihe ọ bụla."

MAK 12:6 Ya mere o nwe-kwa-ra otù nwa-nwoke ọzọ, onye ihe-ya nātọ Ya utọ, o we ziga-kwa-ra Ya nke-ọma n'ebe ha nọ, si, Ha gāsọpuru nwam nwoke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Chineke na-ezite Ọkpara Ya ọ hụrụ n'anya, Jizọs, n'ụwa ka mmadụ niile na-asọpụrụ.

1. Mkpa ọnụnọ Jizọs dị na ndụ anyị na nsọpụrụ O kwesịrị.

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke n’ezitere anyị Ọkpara Ya ọ hụrụ n’anya.

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Hibru 9:15 - "N'ihi nke a, ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka site n'ọnwụ, maka mgbapụta nke mmebi iwu nke dị n'okpuru ọgbụgba ndụ mbụ, ndị a kpọrọ wee nata nkwa nke ebighị ebi. ihe nketa."

MAK 12:7 Ma ndi-ọlu-ubi ahu siri n'etiti onwe-ha, Onye a bu onye-nketa; bia, ka ayi b͕ue ya, ihe-nketa ahu gābu kwa nke ayi.

Ndị ọrụ ubi ahụ kpara nkata igbu onye nketa ka ọ nweta ihe nketa ya.

1. Ihe ize ndụ nke anyaukwu na ọnwụnwa nke akụnụba

2. Ichebe ihe nketa Chineke

1. Ilu 28:25 Onye obi di nganga nākpali ise-okwu: Ma onye nātukwasi Jehova obi, agēme ka ọ ma abuba.

2. Jemes 4:13-17 Ugbu a, bịanụ, unu ndị na-asị, “Taa ma ọ bụ echi, anyị ga-abanye n’obodo dị otú ahụ , nọrọkwa n’ebe ahụ otu afọ, zụọ ahịa, ritekwa uru,” ma unu amaghị ihe echi ga-eweta. . Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Jehova chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ." Otú ọ dị, ị na-anya isi n'ime mpako gị. Ihe niile dị otú ahụ na-anya isi bụ ihe ọjọọ. Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

MAK 12:8 Ha we jide ya, b͕ue ya, tupu ya n'ubi-vine ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere otu onye nwe ala nke gburu otu nwoke n'ihi na ọ naghị asọpụrụ nkwekọrịta ya nke ilekọta ubi vine ya.

1. Ọnụ nnupụisi: Ihe mmụta sitere na Mak 12:8

2. Imezu nkwa na ihe ga-esi n'emeghị ya pụta

1. Eklisiastis 5:4-5 - Mgbe i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya. Ọ dighi-atọ Ya utọ n'aru ndi-nzuzu; mezuo nkwa gị.

2. Matiu 21:33-41 - Jizọs na-ekwu maka onye nwe ala na ndị ohu ya, na ihe ga-esi n'ịghara imezu nkwa pụta.

Mak 12:9 Ya mere, gini ka onye-nwe ubi-vine gēme? ọ gābia kwa bibie ndi-ọlu-ubi ahu, were kwa ubi-vine ahu nye ndi ọzọ.

Onye-nwe-ayi gēkpe kwa ndi nādighi-alu n'ikwesi-ntukwasi-obi ikpé;

1. Chineke ga-enye ndị ji ikwesị ntụkwasị obi na-arụ ọrụ ikike.

2. Ihe ga-esi na ya pụta n'adịghị arụ ọrụ n'ikwesị ntụkwasị obi.

1. Ndị Galetia 6:7-9 - Unu ekwela ka eduhie unu; A                      ubi-ihe kwa ubi ihe ọ bula onye nāgha nkpuru.

2. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi ha niile na-arụ ọrụ, dịka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ.

Mak 12:10 Ma unu agughi ihe a edeworo n'akwukwọ nsọ; Nkume ahu nke ndi nēwu ulo juru, aghọwo isi nkuku;

Nkume a jụrụ ajụ aghọwo isi nkuku nke ụlọ Chineke.

1: Chineke nwere ike iji ndị mmadụ na ọnọdụ ndị ọ na-adịchaghị eme ihe wetara aha ya otuto.

2: A na-egosipụta ọbụbụeze na ike Chineke site na nhọrọ ya ndị a na-atụghị anya ya.

Matiu 21:42 - Jizọs sịrị ha: “Ọ̀ bụ na unu agụbeghị n’Akwụkwọ Nsọ, sị: ‘Nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ, ghọrọ isi nkuku;

2: Isaiah 28:16 - Ya mere, nke a bụ ihe Onye-nwe Chineke kwuru: Lee, m na-atọ ntọala nkume na Jerusalem, nkume a nwaleworo, nkume nkuku dị oké ọnụ ahịa, ntọala siri ike; onye nātukwasi obi agaghi-atu ujọ ma-ọli.

Mak 12:11 Nka bu ihe Onye-nwe-ayi mere, ọ di kwa ebube n'anya-ayi?

Ọrụ Chineke tụrụ Jizọs n’anya ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha mee otu ihe ahụ.

1. Ijuanya n'ihi ọrụ ebube nke Chineke

2. Inwe ekele maka ihe ebube nke okike Chineke

1. Abụ Ọma 139:14 - "Ana m eto gị, n'ihi na e keworo m n'ụzọ dị egwu na dị ebube.

2. Ndị Rom 11: 33-36 - "Lee omimi nke akụ na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ndị ikpe ya si bụrụ ndị a na-apụghị ịchọpụtacha aghọta, na otú a na-apụghị ịchọpụtacha ụzọ ya nile! Ma-ọbu ònye nyeworo Ya onyinye-inata-iru-ọma, ka ewe kwughachi ya?

MAK 12:12 Ha we chọ ijide Ya, ma ha nātu egwu ìgwè madu ahu: n'ihi na ha matara na Ọ kwuwo ilu ahu megide ha: ha we rapu Ya, la.

Itien̄wed emi owụt ke mme owo ẹkop ndịk ndinam n̄kpọ ye Jesus sia mmọ ẹdiọn̄ọde ke enye ama osio n̄ke aban̄a mmọ.

1. Ike nke Okwu Kraịst - Otú okwu Jizọs nwere ike isi gbanwee obi na echiche ka mma.

2. Egwu mmadụ vs. egwu Chineke - ka egwu mmadụ nwere ike isi duhie anyị ma ọ bụrụ na echekwaghị ya.

1. Ilu 29:25 - Egwu mmadụ ga-abụ ọnyà, ma onye ọ bụla na-atụkwasị Jehova obi, a na-echebe ya.

2. Jọn 8:59 - Ya mere ha tụtụlitere nkume ịtụ ya, ma Jizọs zoro onwe ya, si n'ìgwè mmadụ ahụ pụọ.

MAK 12:13 Ha we zigara ya ufọdu nime ndi-Farisi na ndi Herod ka ha jide ya n'okwu-ya.

Ndị Farisii na ndị Herọd zigara ndị mmadụ ka ha nwaa ijide Jizọs n’okwu ya.

1. Okwu Chineke dị ike ma na-adịgide adịgide - Mak 12:13

2. Kpachara anya n'ihe Ị Na-ekwu - Mak 12:13

1. Matiu 22:15-22 - Azịza Jizọs zara ndị Farisii na ndị Herọd

2. Jọn 8:31-32 – Ozizi Jizọs gbasara nnwere onwe n’ime Ya

MAK 12:14 Ma mb͕e ha biaruru, ha we si Ya, Onye-ozizí, ayi matara na Gi onwe-gi bu onye ezi-okwu, i dighi-atu kwa onye ọ bula: n'ihi na i dighi-eleru madu anya n'iru, kama nēzí uzọ Chineke n'ezi-okwu. ziri ezi inye Siza ùtú, ma-ọbu na o zighi ya?

Ndị ndú okpukpe ahụ jụrụ Jizọs ajụjụ na-ajụ ma ò ziri ezi ịtụ ụtụ isi nye Siza.

1. Ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya: ịhụ ndị anyị na-ekwekọrịtaghị n'anya

2. Ibi ndụ n’irube isi n’okwu Chineke, ọ bụghị ihe mmadụ tụrụ anya ya

1. Matiu 22:37-40 - Ihe Jizọs zara ndị ndú okpukpe banyere ịhụ Chineke n'anya na ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya.

2. Ndị Rom 13:1-7 - Pọl kụziri banyere irubere ndị ọchịchị isi na ịtụ ụtụ isi.

Mak 12:15 Ànyị ga-enye, ma ọ bụ na anyị agaghị enye? Ma ebe Ọ matara iru-abua-ha, Ọ si ha, Gini mere unu nānwam? wetaram otù penny, ka m'we hu ya.

Jizọs baara ndị ndú okpukpe mba maka ajụjụ ihu abụọ ha jụrụ banyere ụtụ isi.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị dị umeala n’obi na ezi obi n’okwukwe anyị.

2. Chineke chọrọ ka anyị chọọ Ya, ọ bụghị naanị ime ihe a tụrụ anya ya.

1. Luk 18:9-14 – Ilu nke onye Farisii na onye ọnaụtụ

2. Matiu 23:23-28 - Nkatọ Jizọs kagburu ihu abụọ nke ndị Farisii.

Mk 12:16 ha weta ya. O we si ha, Ònye bu onyinyo a na akwukwọ a? Ha we si ya, Ọ nwe Siza.

Otu ìgwè mmadụ wetara Jizọs otu mkpụrụ ego ma jụọ onye ihe oyiyi na ihe e dere na ya dị. Ha gwara Ya na ọ bụ nke Siza.

1. Mkpa ọ dị ịmara onye ị na-eje ozi

2. Ijere Chineke ozi Ọ bụghị Mmadụ

1. Ndị Rom 13:1-7

2. Abụ Ọma 29:2-4

Mak 12:17 Jisus zara, si ha, Nyeghachinu Sisa ihe nke Siza, nyeghachi-kwa-nu Chineke ihe nke Chineke. ibobo we nwua ha n'aru ya.

Jizọs na-akụzi na ndị mmadụ kwesịrị ịtụ ụtụ isi ma nye Chineke ihe bụ́ nke Ya.

1. Ihe kacha Chineke mkpa: Ịmụta inye Chineke ihe bụ́ Ya

2. Inye Siza na Chineke: Ịghọta Nhazi

1. Ndị Rom 13:6-7 - “N'ihi na n'ihi nke a, unu na-atụ ụtụ isi, n'ihi na ndị ọchịchị bụ ndị ozi nke Chineke, na-eje ozi n'ihe a. Na-enyenụ mmadụ niile ihe kwesịrị ha: ụtụ onye ụtụ isi kwesịrị; omenala onye omenala; egwu onye egwu; sọpụrụ onye nsọpụrụ.”

2. Diuterọnọmi 16:16-17 – “Ugboro atọ n’afọ ka ndị ikom gị nile ga-apụta n’ihu Jehova bụ́ Chineke gị n’ebe Ọ ga-ahọrọ, n’ememme achịcha na-ekoghị eko na n’ememme izu na n’ememme ụlọ ndò. , ma ha agaghị egosi onwe ha n’ihu Jehova n’aka efu. Onye ọ bụla ga-enye ihe dị ka ike ya si dị, dị ka ngọzi Jehova bụ́ Chineke gị si dị nke O nyeworo gị.”

Mak 12:18 Mgbe ahụ ndị Sadusii bịakwutere ya, ndị na-asị na mbilite n'ọnwụ adịghị; ha we jua ya, si,

Ndị Sadusii jụrụ Jizọs ma mbilite n’ọnwụ ọ̀ dị, o wee zaa ya nke ọma.

1: A kara aka anyị niile ka anyị na Chineke dịrị ndụ ebighị ebi n’eluigwe.

2: Kwere n'ike nke mbilite n'ọnwụ ma dịrị njikere ihu ebighi-ebi.

1: 1 Ndị Kọrint 15:35-58 – Ozizi Pọl banyere mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

2: 1 Ndị Tesalonaịka 4: 13-18 - nkuzi Pọl banyere mbilite n'ọnwụ nke ndị kwere ekwe.

Mak 12:19 Onye-nwe-ayi, Moses degara ayi akwukwọ, si, Ọ buru na nwa-nne nwoke anwua, rapu nwunye-ya n'azu ya, ma ọ nweghi umu, na nwa-nne-ya gālu nwunye-ya, me ka nkpuru nye nwa-nne-ya nwoke.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utom erenowo ọnọ eyeneka esie akpa, utọ nte ndidọ ebeakpa n̄wan nnyụn̄ n̄bọk nditọ esie.

1. Ịhụnanya Kasịnụ: Imezu iwu ịhụnanya ụmụnna

2. Ịchụọrọ Ndị Ọzọ Àjà: Ịgbaso Ihe nlereanya Mozis

1. Diuterọnọmi 25:5-10 - Ịtụle ihe atụ nwanna ahụ lụrụ nwunye nwanne ya nwụrụ anwụ.

2. 1 Jọn 4:7-12 - Na-enyocha echiche nke ịhụrịta ibe ha n'anya dị ka Chineke nyere iwu.

MAK 12:20 Ma umu-nne asa di: nke-mbu luru nwunye, ma ọnwu nārapu ọ dighi nkpuru.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄a nditọeka itiaba, emi akpa mmọ ẹkedọde n̄wan edi akpa, mîkamanake nditọ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ihu ọdachi

2. Ịsọpụrụ ebe nchekwa nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Eklisiastis 7:14 - "N'ụbọchị ihe ịga nke ọma na-aṅụrị ọṅụ, na n'ụbọchị ahụhụ na-eche echiche: Chineke emewo otu dị ka nke ọzọ, ka mmadụ wee ghara ịchọpụta ihe ọ bụla nke ga-emesị ya."

Mak 12:21 Nke-abua we kuru ya, nwua, ọ rapughi kwa nkpuru ọ bula: ma nke-atọ otú ahu.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte erenowo iba ada n̄wan oro edikpa n̄kpa ke mînyeneke nditọ, ndien owo ita anam kpasụk ntre.

1. Mkpa ọ dị ime ememe ndụ na iji oge niile anyị nwere.

2. Mkpa ọ dị ịhapụ ihe nketa maka ọgbọ n'ọdịnihu.

1. Eklisiastis 9:10 - "Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, jiri ike gị dum mee ya: n'ihi na n'alaeze nke ndị nwụrụ anwụ, ebe ị na-aga, ọ dịghị ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe."

2. Abụ Ọma 90:12 - "Kụziere anyị ịgụ ụbọchị anyị ọnụ, ka anyị wee nweta obi amamihe."

Mak 12:22 Ma asa ahu nwere ya, ha arapughi kwa nkpuru: n'ikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụkwara.

Nwaanyị ahụ dị na Mak 12:22 lụrụ di asaa ma ọ dịghị onye n’ime ha hapụrụ nwa ọ bụla. N’ikpeazụ, nwanyị ahụ nwụrụ.

1. Nkaedi Nkaedi: Sɛ́ mfatoho no, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ.

2. Uru Ndụ: Ndụ ọ bụla bara uru na e kwesịrị iji ya kpọrọ ihe.

1. Ndị Rom 8: 38-39 "N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:55-57 "Olee ọnwụ, mmeri gị dị? Òle ebe ọnwụ gị dị? Ihe ogbugbu nke ọnwụ bụ mmehie, ike nke mmehie bụkwa iwu. Ma ekele dịrị Chineke. Onye na-enye anyị mmeri site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”

Mak 12:23 Ya mere na nbilite-n'ọnwu, mb͕e ha gēbili, nwunye ònye ka ọ gābu nime ha? n'ihi na asa ahu luru ya na nwunye.

Ndị Sadusii jụrụ Jizọs ajụjụ gbasara mbilite n’ọnwụ na ụmụnna asaa ndị nwere otu nwunye.

1: Azịza Jizọs zara ndị Sadusii gosiri na ụdị alụmdi na nwunye ga-adị iche ná mbilite n’ọnwụ, nakwa na nke a kwesịrị ime ka anyị lekwasị anya n’akụkụ ime mmụọ nke ndụ kama ilekwasị anya n’ihe onwunwe.

2: Ajụjụ ndị Sadusii na-ekpughe na ha enweghị nghọta nke ike na ebube nke mbilite n’ọnwụ, na anyị kwesịrị ịchọ inweta nghọta miri emi maka ala-eze elu-igwe na-abịa.

Luk 20:34-36 Jizọs sịrị ha: “Ụmụ nke ọgbọ a na-alụ nwunye, a na-ekekwa ha n’alụmdi na nwunye, ma ndị e weere na ha ruru eru iru oge ahụ na ná mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, a naghị alụ nwunye, a dịghịkwa enye ha ha. n’alụmdi na nwunye, n’ihi na ha apụghị ịnwụ ọzọ, n’ihi na ha hà na ndị mmụọ ozi, bụrụkwa ụmụ Chineke, bụ́ ụmụ mbilite n’ọnwụ.

2: 1 Ndị Kọrint 15:51-52 - Lee! Ana m agwa gị ihe omimi. Ọ bụghị anyị niile ga-arahụ ụra, mana a ga-agbanwe anyị niile, n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, na opi ikpeazụ. N’ihi na a ga-afụ opi, a ga-emekwa ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie ka ha ghara idi ire, a ga-agbanwekwa anyị.

MAK 12:24 Jisus we za, si ha, Ya mere, ùnu adighi-akpafu, n'ihi na unu amaghi ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, ma-ọbu ike nke Chineke?

Ndị na-aghọtaghị akwụkwọ nsọ na ike Chineke nwere ike imehie ihe n’ụzọ dị mfe.

1: Anyị kwesịrị ịchọ mgbe niile ịghọta akwụkwọ nsọ na ike Chineke ka anyị nwee ike ime mkpebi amamihe dị na ya.

2: Anyị kwesịrị ịga n'ihu na-eto eto n'ọmụma akwụkwọ nsọ na ike nke Chineke.

1: 2 Timoti 3: 16-17 - "Akwụkwọ Nsọ dum ka Chineke na-eku ume, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ onye a kwadebere maka ezi ọrụ ọ bụla. "

2: Abụ Ọma 119: 105 - "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

Mk 12:25 N'ihi na mb͕e ha gēsi na ndi nwuru anwu bilie, ha alughi nwunye, adighi-eke kwa ha n'ọlulu-di; kama ha di ka ndi-mọ-ozi ndi nọ n'elu-igwe.

Ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ n'eluigwe; ha dị ka ndị mmụọ ozi n’eluigwe.

1. Añụrị nke ndụ ebighị ebi n’eluigwe

2. Ebumnuche nke alụmdi na nwunye

1. Luk 20:34-36 - Jizọs gwara ndị Sadusii na alụmdi na nwunye adịghị n'ụwa mgbe a nwụsịrị.

2. 1 Ndị Kọrint 7:25-40 - Pọl kụziri banyere nzube alụmdi na nwunye na mmekọrịta ya na Alaeze Chineke.

MAK 12:26 Ma okwu bayere ndi nwuru anwu ka ha si n'ọnwu bilie: ùnu agughi n'akwukwọ Moses, otú Chineke gwara ya okwu n'akwukwọ-oku ahu, si, Mu onwem bu Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Abraham. Chineke nke Jekọb?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mmekọrịta nke Chineke na Abraham, Aịzik, na Jekọb nakwa na Ọ bụ Chineke nke ndị nwụrụ anwụ.

1. Ụdị Ebighị Ebi nke Chineke: Otú Ọ Dịịrị Anyị Mgbe nile

2. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke nye Ndị Ya: Abraham, Aịzik na Jekọb

1. Jenesis 22:15-18

2. Ndị Rom 4:16-17

Mak 12:27                         የተ                                   Chineke nke ndi nwuru anwu;

Chineke bụ Chineke nke ndị dị ndụ, ọ bụghị ndị nwụrụ anwụ, ndị kweere n'ụzọ dị iche na-emehiekwa ihe.

1. Chineke dị ndụ na-arụkwa ọrụ n'ime anyị taa

2. Ike nke Ndụ: Inweta ọnụnọ Chineke

1. Ndị Rom 8:11 - "Ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ ndụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Ndị Hibru 13:8 - "Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

MAK 12:28 Otù nime ndi-ode-akwukwọ we bia, mb͕e ọ nuru ka ha nājurita uka, ma ebe ọ matara na Ọ zara ha nke-ọma, o we jua ya, si, Òle nke bu ihe mbu enyere n'iwu nile?

Otu odeakwụkwọ nụrụ ka Jizọs na ndị Farisii na-atụgharị uche wee jụọ Jizọs nke bụ iwu mbụ e nyere mmadụ niile.

1. Iji obi gị dum hụ Chineke n'anya

2. Idebe Chineke ụzọ ná ndụ gị

1. Deuterọnọmi 6:5 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Matiu 6:33 - Chọọnụ ala eze Chineke karịa ihe niile, na-ebikwa n'ezi omume, na ọ ga-enye gị ihe niile dị gị mkpa.

Mak 12:29 Jisus we za ya, si, Nke mbu n'ime ihe nile enyere n'iwu bu, Nuru, Israel; Jehova, bú Chineke-ayi, bu otù Onye-nwe:

Jizọs na-akụzi mkpa iwu nke mbụ dị, bụ́ ige Chineke ntị na irubere ya isi, bụ́ Onye bụ́ naanị otu Onyenwe anyị.

1. Ige Chineke nti na irubere Chineke isi: Ntọala nke Okwukwe

2. Ịdị n'Otu nke Chineke: Naanị Isi Iyi nke Ike

1. Deuterọnọmi 6:4-5 – Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị bụ otu Jehova;

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ nanị ndị na-eduhie onwe unu.

Mak 12:30 I gēwere kwa obi-gi dum, were kwa nkpuru-obi-gi nile, na uche-gi nile, na ike-gi nile, hu Onye-nwe-ayi, bú Chineke-gi, n'anya: nke a bu ihe mbu enyere n'iwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Mak 12:30 na-ekwu maka mkpa ọ dị iji obi anyị dum, mkpụrụ obi anyị dum, uche na ike anyị dum hụ Chineke n'anya, ebe nke a bụ iwu mbụ.

1. Iwu Kasịnụ - A gbasara ịhụ Chineke n'anya site n'obi, mkpụrụ obi, uche, na ike anyị niile.

2. Ibi ndụ nke nrube isi - A na ibi ndụ nke nrube isi nye iwu Chineke.

1. Deuterọnọmi 6:4-5 - “Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Matiu 22:37-39 - O wee sị ya: “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke abụọ dị ka ya: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Mak 12:31 Ma nke-abua bu nka, hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. Ọ dighi ihe ọzọ enyere n'iwu ka ndia.

Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dighi iwu kariri nka.

1. Iwu Ọlaedo: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị

2. Iwu ịhụ n'anya: Ozi nke ime ka udo dị

1. Jọn 15:12 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụrụ unu n'anya."

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; ịhụnanya."

Mak 12:32 Onye ode-akwukwọ we si ya, Ọfọn, Onye-ozizí, i kwuwo ezi-okwu: n'ihi na otù Chineke di; ọ dighi kwa onye ọzọ ma-ọbughi ya:

Odeakwụkwọ ahụ kwetara na e nwere naanị otu Chineke.

1. Ọchịchị Chineke - Ịmata otu ezi Chineke dị mkpa maka ibi ndụ nke okwukwe.

2. Ibi ndụ nke okwukwe - Ịnabata otu ezi Chineke bụ ntọala nke ibi ndụ dị nsọ.

gafere-

1. Deuterọnọmi 6:4-5 - Nụrụ, Israel: Jehova, bú Chineke-ayi, bu otù Onye-nwe: i gēji kwa obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa ike-gi nile, hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya.

2. Aisaia 43:10 - Unu onwe-unu bu ndi-àmàm, ka Jehova siri, na orùm nke M'rọputaworo: ka unu we mara we kwerem, ghọta na Mu onwem bu Ya: ọ dighi Chineke kèworo n'irum, ọ dighi kwa Chineke gādi. na-eso m.

Mak 12:33 Na iji obi dum na nghọta dum na mkpụrụ obi dum na ike dum hụ ya n’anya, na ịhụ mmadụ ibe ya n’anya dị ka onwe ya, karịrị àjà nsure ọkụ na àjà nkịtị niile.

Jizọs mesiri ike mkpa ọ dị ịhụ Chineke n’anya na ịhụ onye agbata obi ya n’anya dị ka onwe ya, bụ́ nke karịrị àjà nsure ọkụ na àjà ọ bụla.

1. Hụ Chineke n'anya ma hụ onye agbata obi gị n'anya - Iwu Kasịnụ

2. Ike nke ihunanya - Karia onyinye nile

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:13 - “Ma ugbu a atọ ndị a na-anọgide: okwukwe, olileanya na ịhụnanya. Ma nke kasịnụ n’ime ihe ndị a bụ ịhụnanya.”

2. Jọn 15:12 - “Ihe m nyere n'iwu bụ nke a: Na-ahụrịtanụ ibe unu n'anya dị ka m hụworo unu n'anya.

MAK 12:34 Ma mb͕e Jisus huru na ọ zara ezi uche, Ọ si ya, I nọghi n'ebe di anya n'ala-eze Chineke. Ma ọ dighi onye ọ bula mb͕e ihe ndia gasiri anya nāju Ya ajuju.

Ihe otu nwoke zara ajụjụ ahụ masịrị Jizọs ma gwa ya na ya nọ nso n’alaeze Chineke. Mgbe nke a gasịrị, ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ịjụ Jizọs ajụjụ ọzọ.

1. "Alaeze Chineke Dị nso"

2. "Nchekwa nke Azịza"

1. Matiu 5: 3-12 - "Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha."

2. Ilu 15:28 - "Obi onye ezi omume na-amụ azịza: ma ọnụ ndị ajọ omume na-awụsa ihe ọjọọ."

Mak 12:35 Jisus zara, si, mb͕e Ọ nēzí ihe n'ulo uku Chineke, si, Ndi-ode-akwukwọ si aṅa nēkwu na Kraist bu nwa Devid?

Jizọs kụziri ihe n’ụlọ nsọ ma jụọ ndị odeakwụkwọ otú ha ga-esi kwuo na Kraịst bụ nwa Devid.

1. Mkpa ọ dị ịjụ ajụjụ iji mee ka okwukwe anyị sikwuo ike

2. Ike nke Kraịst na mmekọrịta ya na Devid

1. Ndị Rom 8:32, "Onye na-emeghịre Ọkpara nke ya ebere ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esi soro ya ghara iji amara nye anyị ihe niile?"

2. Abụ Ọma 89:27, "M ga-emekwa ya ọkpara, onye kasị elu nke ndị eze nke ụwa."

MAK 12:36 N'ihi na Devid onwe-ya siri site na Mọ Nsọ, Jehova siri Onye-nwem, Nọdu ala n'aka-nrim, Rue mb͕e M'mere ndi-iro-Gi n'ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi abua.

Na Mak 12:36, Jizọs hotara Devid na-ekwu na Jehova gwara Onyenwe ya ka ọ nọdụ ala n'aka nri Ya ruo mgbe ọ ga-emeri ndị iro Ya.

1. Ike Jizọs: Ịghọta ikike nke Ọkpara Chineke

2. Imeri Onye Iro: Iji Ike Jizọs mee ihe

1. Abụ Ọma 110:1 - “Onyenwe anyị na-asị Onyenwe m: “Nọdụ ala n’aka nri m ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ maka ụkwụ gị.”

2. Ndị Hibru 1:3 - “Ọkpara ahụ bụ ebube nke ebube Chineke na ihe oyiyi nke ọdịdị ya, na-akwado ihe niile site n'okwu ya dị ike. Mgbe o mesịworo ka ọ dị ọcha maka mmehie, ọ nọdụrụ ala n’aka nri nke ebube nke eluigwe.”

Mak 12:37 Ya mere Devid n'onwe-ya nākpọ Ya Onye-nwe-ayi; òle ebe kwa o si bia nwa-ya nwoke? Ndị nkịtị wee jiri ọṅụ nụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi otú ndị nkịtị si kweta ozizi Jizọs na otú o si tụrụ ha n’anya.

1. Ike Ozizi Jizọs Nwere: Otú Jizọs na Ndị Mmadụ Si Ejikọta Ihe

2. Ịghọta Ọrụ ebube: Inyocha ihe omimi nke ịbụ Ọkpara Chineke nke Jizọs

1. Jọn 4: 1-26 - Jizọs na nwanyị Sameria na-akpakọrịta

2. Luk 5:1-11 – Jizọs kpọrọ Saịmọn Pita na ndị ọkụ azụ̀ ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị na-akụta mmadụ.

MAK 12:38 O we si ha n'ozizí-Ya, Lezienu anya nye ndi-ode-akwukwọ, ndi nāhu iyi uwe ogologo-ya n'anya, nāhu kwa ekele n'ọma-ahia.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ndị odeakwụkwọ bụ́ ndị na-enwe mmasị iyi uwe mara mma na ndị na-achọ nlebara anya n’ọma ahịa.

1. Ihe ize ndụ nke mpako na ọdịdị

2. Na-akpachapụ anya maka ire ụtọ

1. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

2. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

MAK 12:39 na oche-eze nile n'ulo-nzukọ nile, na ime-ulo kachasi elu n'oriri.

Jizọs dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị ka ha ghara ịchọ oche ndị kacha mkpa n’ụlọ nzukọ nakwa n’ebe ndị a kacha mara amara n’oriri.

1. Nganga na-aga tupu ọdịda: Ọmụmụ banyere ịdị umeala n'obi

2. Onyeàmà ahụ gbachiri nkịtị: Mụta ige ntị na ịnara

1. Luk 14:7-11 , Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke nwara ịnọ n’oche kacha mkpa n’oriri agbamakwụkwọ.

2. Ilu 18:12, "Tupu mbibi, obi mmadụ na-adị mpako, ọ bụkwa n'ihu nsọpụrụ ka ịdị umeala n'obi dị."

MAK 12:40 Ndi nēripia ulo ndinyom di-ha nwuru, nēkpe kwa ogologo ekpere n'iru-ha: ndia gānata ikpé kariri.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị banyere ndị na-eji ndị na-adịghị ike eme ihe maka uru nke onwe ha site n'ime ka hà na-asọpụrụ Chineke na ikpe ekpere ogologo.

1. E                    eji          eji oge any i na-eji na-ekpe ekpere ekpebi ikw n’ikwesị ntụkwasị obi, kama obu ot ´ u any i na-esi na-akpaso nd i na-akacha esiri ike.

2. Anyị ekwesịghị iji nsọpụrụ ofufe anyị kpuchie ịchọ ọdịmma onwe anyị.

1. Jemes 1:27 - Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghịkwa emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ na mkpagbu ha, na idebe onwe anyị ka a ghara imetọ ụwa.

2. Matiu 23:14 – Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! N'ihi na unu onwe-unu nēripia ulo ndinyom di-ha nwuru, ọ bu kwa ogologo ekpere ka i nēkpesi ekpere ike. Ya mere unu ga-anata amamikpe ka ukwuu.

MAK 12:41 Jisus we nọdu na ncherita-iru ebe-àkù ahu, hu ka ndi-Ju nātubà ego n'ulo-àkù: ma ọtutu ndi bara ọgaranya tubàra ihe uku.

Jizọs hụrụ ndị mmadụ ka ha na-enye ego n’ebe a na-edebe akụ̀. Ọtụtụ ndị ọgaranya nyere ihe n’ụba.

1. Ike nke mmesapụ aka: Olee otú inye ihe pụrụ isi gbanwee ndụ

2. Onyinye Kachanụ: Otú Jizọs Si Kụziere Anyị Ka Anyị Na-egosi Ịhụnanya Site n'Ọrụ Ndị Ozi

1. 2 Ndị Kọrint 9:6-8 - “Chetanụ nke a: Onye ọ bụla na-agha mkpụrụ n'ụba ga-ewe ntakịrị ihe ubi; Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị inye ihe unu kpebiri n’obi unu inye, ọ bụghị n’ala azụ ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye ji obi ụtọ enye ihe n’anya. Ma Chineke nwere ike ịgọzi gị n’ụba, ka n’ihe niile n’oge niile, n’inwe ihe niile dị gị mkpa, ka unu wee na-aba ụba n’ezi ọrụ ọ bụla.”

2. 1 Jọn 3:17 - “Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe onwunwe ma hụ nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị nọ ná mkpa ma o nweghị ọmịiko n'ebe ha nọ, olee otú ịhụnanya Chineke ga-esi dị n'ebe onye ahụ nọ?

MAK 12:42 Otù nwanyi di-ya nwuru, bú ob͕eye, we bia, tubà ha n'ego ntà abua, nke mere otù ihe-ọtùtù.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta akụkọ banyere otu nwanyị di ya nwụrụ dara ogbenye nke na-enye onyinye afọ ofufo n'agbanyeghị ịda ogbenye ya.

1. "Obi nke mmesapụ aka" - A na mkpa ọ dị iji obi mmesapụ aka inye ihe, n'agbanyeghị oke onyinye ahụ.

2. “Ike nke Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi” - A na ike nke ibi ndụ n'okwukwe anyị site n'omume nrube isi ma dị ntakịrị ma kwesị ntụkwasị obi.

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - "Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị inye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

2. Luk 21:1-4 - "Mgbe Jizọs leliri anya elu, ọ hụrụ ndị ọgaranya ka ha na-etinye onyinye ha n'ebe a na-atụnye ego n'ụlọ nsọ, ọ hụkwara otu nwaanyị di ya nwụrụ ka ọ na-etinye n'ime obere mkpụrụ ego ọla kọpa abụọ. 'N'eziokwu, a na m asị unu,' si, Nwayi di-ya nwuru, bú ob͕eye a, tiyewo ihe kari ndi ọzọ nile: ndia nile nyere onyinye-ha site n'àkù-ha;

MAK 12:43 O we kpọ ndi nēso uzọ-Ya ka ha biakute Ya, si ha, N'ezie asim unu, na nwanyi a di-ya nwuru, bú ob͕eye, tubàwo ihe kari ndi nile tubàworo n'ulo-àkù.

Jizọs jara otu nwanyị di ya nwụrụ bụ́ ogbenye mma maka mmesapụ aka o mere n’inyefe mkpụrụ ego abụọ ikpeazụ ya n’ebe a na-edebe akụ̀.

1. Ibi ndụ n'ụba: Ike nke inye ihe ịchụàjà

2. Obi Chineke: Ịhụ Uru n'Onyinye kacha nta

1. Ilu 3:9-10 - Sọpuru Jehova site n'àkù-gi, were kwa nkpuru mbu nke ihe-ubi-gi nile; Mb͕e ahu ọb͕a-ọba-gi gējuputa n'uju, ebe-ichu-àjà-gi nile gāb͕awa kwa manya-vine.

2. 2 Ndị Kọrịnt 9:7-8 - Onye ọ bụla ga-enye ihe dị ka o kpebiri n'obi ya, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya. Ma Chineke puru ime ka amara nile babigara unu ókè, ka unu we nēnwezu ihe nile n'ihe nile mb͕e nile, ka unu we babiga ókè n'ezi ọlu ọ bula.

Mak 12:44 N'ihi na ha nile sitere n'ihe-uku-ha tubàra; ma nwanyi ahu sitere na ukọ-ya tubàra ihe nile o nwere, bú ihe nile nke di ndu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi mkpa ọ dị inye ihe ịchụàjà.

1: Mb͕e ayi nēnye ihe, ayi gēji chu àjà; ọ bụghị nanị site n’ụba anyị, ma ọbụna ruo n’ókè nke inye ihe nile anyị nwere.

2: Anyị kwesịrị ịna-emesapụ aka na ihe anyị na-enye, ọ bụghị naanị inye ihe anyị nwere ike ịgbaghara, kama na-enye n'àjà.

1:2 Ndị Kọrint 8:2-4 - “N’ihi na n’ọnwụnwa siri ike nke mkpagbu, ịba ụba nke ọṅụ ha na ịda ogbenye ha erujuwo n’ụba nke mmesapụ aka n’akụkụ ha. N’ihi na ha nyere dị ka ihe ha nwere si dị, dị ka m nwere ike ịgba akaebe, na karịa ike ha, site n’onwe ha, na-arịọsi anyị arịrịọ ike maka ihu ọma nke isonye na enyemaka nke ndị nsọ.”

2: Ọrụ 4: 32-35 - Ma ọnụ ọgụgụ ndị kwere ekwe nwere otu obi na mkpụrụ obi, ọ dịghịkwa onye kwuru na ihe ọ bụla n'ime ihe ya bụ nke ya, kama ha nwere ihe niile jikọrọ. Ndi-ozi were kwa ike di uku nēb͕a-ama-ha na nbilite-n'ọnwu nke Onye-nwe-ayi Jisus, ma ọtutu amara dikwasi ha nile. Ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha bụ́ ogbenye, n’ihi na ndị niile nwere ala ma ọ bụ ụlọ rere ha ma bute ihe e rere ere ma dọba ya n’ụkwụ ndịozi, e wee kesa ya onye ọ bụla dị ka mkpa.”

Mak 13 nwere okwu amụma Jizọs gbasara mbibi nke ụlọ nsọ, ihe ịrịba ama nke oge ọgwụgwụ, ọbịbịa nke Ọkpara nke mmadụ, na agbamume ka a na-eche nche.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’otu onye na-eso ụzọ na-ekwu banyere ọmarịcha ụlọ nsọ. Jizọs buru amụma na ọ dịghị otu nkume a ga-ahapụ n'ebe ọzọ, onye ọ bụla n'ime ha ga-akwatu (Mak 13:1-2). Mgbe e mesịrị, Ugwu Oliv nke chere ụlọ nsọ Pita Jems Jọn Andru, jụọ na nzuzo mgbe ihe ndị a ga-eme ihe ịrịba ama e nwere banyere ya ga-emezu. Ọ dọrọ ha aka ná ntị ka ha ghara ikwe ka onye ọ bụla ghọgbuo ha ọtụtụ ndị na-abịa n’aha ya na-azọrọ na ‘Abụ m ya’ duhie ọtụtụ agha asịrị agha ma ọgwụgwụ ka ga-abịakwa ka mba na-ebili imegide alaeze mba megide ala ọma jijiji n’ebe dị iche iche ụnwụ nri ndị a mgbu ọmụmụ (Mak 13:3-8). .

Paragraf nke abụọ: Ọ gara n'ihu na-adọ aka na ntị na a ga-enyefe ha kansụl ndị a pịara ihe n'ụlọ nzukọ na-eguzo n'ihu ndị eze gọvanọ dị ka ndị akaebe Ya ozi ọma ga-ebu ụzọ kwusaa mba niile mgbe ọ bụla ejidere ikpe, echegbula onwe gị tupu ihe ọ bụla e nyere n'oge na-ekwu maka ya abụghị ikwu okwu mana mmụọ nsọ nwanne raara onwe ya nye. nwanne ọnwụ nna ụmụaka ụmụaka nnupụisi megide nne na nna etinyela ọnwụ onye ọ bụla na-akpọ asị n'ihi na Ya ma onye guzosie ike ọgwụgwụ ga-azọpụta ma hụ 'ihe arụ na-akpata ịtọgbọrọ n'efu' guzo ebe adịghị agụ aghọta gbapụ ugwu onye housetop gbada n'ụlọ nara ihe ọ bụla onye ubi laa . back get cloak ahuhu di ime nne na-enye nwa ara ụbọchị ekpe ekpere nke a anaghị ewere ọnọdụ oyi Sabbath a ga-enwe nhụsianya na-enweghị atụ site na mmalite ụwa nke Chineke kere ruo ugbu a agaghị enwekwa nhata ọzọ ma ọ bụrụ na Onyenwe anyị ebipụghị ụbọchị ndị ahụ ọ dịghị onye ga-adị ndụ n'ihi onye a họpụtara ahọpụtawo ebelatawo. ha oge ahụ ọ bụrụ na onye ọ bụla asị Lee ebe a Kraịst Lee, ekwela na Kraịst ụgha, ndị amụma na-eme ihe ịrịba ama dị iche iche na-eduhie ọbụna ndị a họpụtara na-ekwe omume na-amụ anya ya mere kwuru ihe niile tupu oge (Mak 13:9-23).

Paragraf nke atọ: Mgbe nsogbu gasịrị ụbọchị ndị ahụ anwụ gbara ọchịchịrị ọnwa na-enye ìhè kpakpando daa na mbara igwe na-ama jijiji wee hụ Ọkpara mmadụ na-abịa n'ígwé ojii uku ike ebube ziga ndị mmụọ ozi kpọkọta ọnụ ahọpụtara ifufe anọ mechie ụwa nsọ eluigwe mụta mmụta fig n'oge na-adịghị anya Alaka na-enwe nro epupụta pụta mara okpomọkụ. ọ dị nso ọbụna mgbe ahụ ka ihe ndị a na-eme maranụ nso n'ọnụ ụzọ ziri ezi n'ezie na-agwa unu ọgbọ gabigarịrị ruo mgbe ihe ndị a niile mere eluigwe ụwa agabigawo okwu agaghị agabiga ihe dị ka ụbọchị awa, ọ dịghịkwa onye maara ma ndị mmụọ ozi eluigwe ma ọ bụ Ọkpara naanị Nna mụrụ anya na-eche nche mee. amaghị mgbe oge na-abịa dị ka mmadụ na-aga njem na-ahapụ ụlọ na-etinye ndị ohu ọrụ onye ọ bụla e kenyere ọrụ na-agwa onye nọ n'ọnụ ụzọ na-eche nche ya mere na-amaghị mgbe onye nwe ụlọ na-abịa ma mgbede etiti abalị ọkpa akwaa chi ọbụbọ ma ọ bụrụ na-abịa na mberede hụ na-ehi ụra ihe na-ekwu onye ọ bụla Chebe! Na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ atụmanya ịdị njikere nke steeti ya nyere oge na-ejighị n'aka kpọmkwem (Mak 13:24-37).

MAK 13:1 Ma mb͕e Ọ nēsi n'ulo uku Chineke pua, otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya we si Ya, Onye-ozizí, le otú nkume di, na ihe owuwu ulo di n'ebe a!

Otú ụlọ nsọ ahụ si maa mma tụrụ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya n’anya.

1. Ịdị ebube nke Ụlọ Chineke: Ịhụ ịma mma nke Chineke kere

2. Mkpa ọ dị ịnakwere ịdị ebube Chineke na ndụ anyị

1. Abụ Ọma 29:2 - Nyenụ Jehova otuto dịịrị aha Ya; kpọnu isi ala nye Jehova n'ima-nma nke idi-nsọ.

2. Abụ Ọma 8: 3-4 - Mgbe m lere anya n'eluigwe gị, ọrụ mkpịsị aka gị, ọnwa na kpakpando, nke I debere, gịnị ka mmadụ bụ na ị na-echeta ya, na nwa nke mmadụ. na ị na-eche ya?

MAK 13:2 Jisus we za, si ya, Ì huwo ulo uku uku ndia? agaghi-atukwasi otù nkume n'elu ibe-ya, nke anāgaghi-atutu kwa n'ala.

Jizọs buru amụma na a ga-ebibi Ụlọ Nsọ dị na Jeruselem.

1. Mgbanwe nke Ọdịdị Ụwa

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Amụma Jizọs

1. Ndị Hibru 12:28 - Ya mere, ebe anyị na-anata ala-eze nke na-adịghị emebi emebi, ka anyị jupụta n'ekele, wee jiri nsọpụrụ na egwu fee Chineke nke ọma.

2. 2 Ndị Kọrint 4:18 - Ya mere, anyị na-elekwasị anya ọ bụghị n'ihe a na-ahụ anya, kama n'ihe a na-adịghị ahụ anya, ebe ọ bụ na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.

MAK 13:3 Ma mb͕e Ọ nānọdu n'elu ugwu Olive na ncherita-iru ulo nsọ, Pita na Jemes na Jọn na Andru we jua ya na nzuzo, si,

Jizọs na-ezi ndị na-eso ụzọ ya ihe n’elu Ugwu Oliv, nke dị n’akụkụ ụlọ nsọ ahụ.

1: Ihụnanya Jizọs nwere n’ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ siri ike nke na o wepụtara oge n’ụbọchị ya kụziere ha ihe, n’agbanyeghị na ọ nọ n’ọgba aghara.

2: Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ihe, ọ bụghị naanị site n’okwu ọnụ kamakwa site n’ihe atụ, gosi ha na ọ dị mkpa iwepụta oge n’ụbọchị ha mụta ihe n’aka ya.

Matiu 22:37 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2: Jọn 8: 31-32 - Jizọs sịrị ndị kwere na ya, ? Ọ bụrụ na unu anọgide n’okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n’ezie. Mgbe ahụ ị ga-amata eziokwu, eziokwu ga-emekwa ka ị nwere onwe gị.

Mak 13:4 Gwa anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-abụ? gini gābu kwa ihe-iriba-ama mb͕e ihe ndia nile gēmezu?

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere ndị amụma ụgha ma kụziere ha ka ha dị njikere maka ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ.

1: Ayi aghaghi ịmụrụ anya ma jikere maka ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ, ọ bụrụgodị na ndị amụma ụgha na-agbalị iduhie anyị.

2: Ozizi Jizọs na Mak 13 na-agba anyị ume ịrịọ maka ihe ịrịba ama nke ọbịbịa nke Nwa nke mmadụ, ka anyị wee dị njikere mgbe ọ ga-abịa.

1: Matiu 24:3-4 - ? Mb͕e Ọ nānọdu ala n'elu ugwu Olive, ndi nēso uzọ-Ya biakutere Ya na nzuzo, si, ? Ekele anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-abụ, gịnị ga-abụkwa ihe ịrịba ama nke ọbịbịa gị na nke ọgwụgwụ nke ụwa?

2: Luk 21:7-8 - ? ha we jua ya, si, ? 쏷 onye ọ bula, òle mb͕e ihe ndia gādi, gini gābu kwa ihe-iriba-ama mb͕e ihe ndia gaje ime? O we si, ? 🏶 ee na e duhieghị gị. N'ihi na ọtutu madu gābia n'aham, si, ? ọ bụ ya! na,? 쁔 oge eruola!??unu esola ha.??

MAK 13:5 Jisus we za ha, si, Lezienu anya ka onye ọ bula ghara iduhie unu.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha mara aghụghọ.

1: Kpachara anya maka aghụghọ ma họrọ ịchọ eziokwu.

2: Ekwe-kwa-la ka ndi-amuma ugha chiri: kama tukwasi Jehova obi.

1: Jeremaia 29:13 - Unu gāchọm we chọtam mb͕e unu ji obi-unu nile chọm.

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5:21 - Nyochaa ihe niile; jidesie ezi ihe ike.

Mak 13:6 N'ihi na ọtutu madu gābia n'aham, nāsi, Mu onwem bu Kraist; ọ gāghọ kwa ọtutu madu.

Ọtụtụ ndị ga-azọrọ na ha bụ Mezaịa ahụ ma duhie ọtụtụ ndị.

1. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha - Matiu 7:15-20

2. Ụgha nke Onye iro - Ndị Efesọs 6: 10-17

1. 2 Ndị Kọrịnt 11:13-15

2. Ọrụ 8:9-11

Mak 13:7 Ma mb͕e ọ bula unu nuru okwu agha na akukọ agha di iche iche, unu atula ujọ: n'ihi na ihe di otú a aghaghi idi; ma ọgwugwu ihe nile akādighi.

Itien̄wed emi esịn udọn̄ ọnọ mme andinịm ke akpanikọ ete ẹkûtịmede mmọ ke mbụk aban̄ade ekọn̄ ye mme mfịna eken, koro mme utọ n̄kpọ oro ẹdi ubak uwem, edi utịt ererimbot idụhe.

1. Atụmatụ Chineke Maka Anyị: Ịghọta na ndụ adịghị mfe ma anyị nwere ike ịdabere na Chineke

2. Ọgwụgwụ ahụ erubeghị: Otu esi anọgidesie ike na nsogbu

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olile-anya adighi-eme kwa ayi ihere, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

MAK 13:8 N'ihi na mba gēbili imegide mba ọzọ, ala-eze gēbili kwa megide ala-eze: ala-ọma-jijiji gādi kwa n'ebe di iche iche, oké unwu na ahuhu gādi: ndia bu nmalite ihe-nb͕u.

Mmalite nke iru uju gụnyere agha, ala ọma jijiji, ụnwụ nri, na nsogbu.

1. Ebere Chineke n’etiti ahuhu

2. Njikere Maka Oge Ihe isi ike

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e unu nādabà n'ọnwunwa di iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Mak 13:9 Ma lezienu onwe-unu anya: n'ihi na ha gārara unu nye n'aka nnọkọ-ikpé; na n'ulo-nzukọ nile ka agēti unu ihe: agākpọ kwa unu n'iru ndi-isi na ndi-eze n'ihim, ka ọ buru àmà megide ha.

A ga-akpagbu ndị na-eso ụzọ ya maka ikwesị ntụkwasị obi nye Jizọs na nkuzi Ya.

1. Iguzosi Ike n’Okwukwe: Jidesie Jizọs ike n’ihu Mkpagbu

2. Onyeàmà nwere obi ike: Ịgbara Jizọs àmà n'agbanyeghị egwu nke mmerụ ahụ

1. Jọn 15:18-20 - "Ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị: ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ unu n'anya dị ka nke ya. uwa, ma arọputawom unu n'uwa: n'ihi nka uwa nākpọ unu asì: Chetanu okwu M'siri unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya. Ọ bụrụ na ha kpagburu m, ha ga-akpagbukwa unu.”

2. Matiu 5: 10-12 - "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ihi m. “Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe, n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.”

Mak 13:10 A ga-ebu ụzọ ekwusa ozi ọma n’etiti mba niile.

A ghaghị ịgbasa ozi ọma na mba niile.

1: Nnukwu ọrụ-Ikesa Oziọma nye Mba Nile

2: Ohere na-adịghị agwụ agwụ nke ịgbasa ozi-ọma

1: Matiu 28:19-20 - Ya mere ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Ọlụ Ndị Ozi 2: 1:8 - Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ dakwasiri unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia dum, na nime Sameria, na rue nsọtu nile nke ndi-Ju. ụwa.

MAK 13:11 Ma mb͕e ha gēdu unu, nye kwa unu nye, unu echeb͕u-kwa-la onwe-unu n'obi ihe unu gēkwu; na-ekwu, ma Mmụọ Nsọ.

Ndị Kraịst ekwesịghị ichegbu onwe ha banyere ihe ha ga-ekwu mgbe a na-akpagbu ha n’ihi na Mmụọ Nsọ ga-eduzi ma nye ha okwu ha ga-ekwu.

1. Ịtụkwasị obi na Mmụọ Nsọ - Inweta Nkasi Obi na Nduzi Chineke

2. Ikwu Eziokwu n'oge anwa - ịdabere na ike nke Mmụọ Nsọ

1. Jọn 16:13 - "Otú ọ dị, mgbe ọ, bụ́ Mmụọ nke eziokwu, bịara, ọ ga-eduzi unu n'eziokwu niile; n'ihi na ọ gaghị ekwu n'ike nke aka ya, kama ihe ọ bụla ọ nụrụ ka ọ ga-ekwu; gwa gị ihe ndị ga-abịa."

2. Ndị Rom 8:26 - "N'otu aka ahụ, Mmụọ Nsọ na-enyekwara anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka dị ka anyị kwesịrị, ma Mmụọ n'onwe ya na-eji ịsụ ude nke a na-apụghị ikwu arịọchitere anyị arịrịọ."

Mak 13:12 Ma nwa-nne gārara nwa-nne-ya nye nye ọnwu, nna gārara kwa nwa-ya nye; umu gēbili kwa imegide ndi muru-ha, me ka ha nwua.

Ihe nkekọ ezinụlọ na-akụrisị ka ụmụnne na-arara ha nye, ụmụaka na-ebilikwa megide nne na nna ha.

1. Aghụghọ n'Ezinụlọ: Ihe ga-esi n'imebi nkekọ pụta

2. Sọpụrụ Nna Gị na Nne Gị: Ngọzi dị n'idebe njikọ ezinụlọ

1. Jenesis 2:24 – N’ihi nke a ka nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jikọta nwunye ya, ha ga-aghọkwa otu anụ ahụ́.

2. Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. ? ma ọ bụ nna na nne gị? 앪 € 봶 nke bu iwu mbu nke nwere nkwa??? 쐓 o ka o we diri gi nma, ka i we rie ogologo ndu n'elu uwa.??

MAK 13:13 Madu nile gākpọ unu asì n'ihi aham: ma onye nātachi obi rue ọgwugwu ihe nile, onye ahu ka agāzọputa.

Ndị niile na-eso Jizọs ga-enweta ịkpọasị, ma a ga-azọpụta ndị na-atachi obi.

1: Ịtachi obi n’ọnwụnwa – Mak 13:13

2: Ike nke ntachi obi - Mak 13:13

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2: 1 Pita 5: 8-9 - Lezienụ anya ma nwee uche ziri ezi. Onye iro gị ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ na-achọ onye ọ ga-eripịa. Na-eguzogide ya, guzosie ike n'okwukwe.

MAK 13:14 Ma mb͕e unu gāhu ihe-árú nke itọb͕ọrọ n'efu, nke Daniel, bú onye-amuma kwuru, ka o nēguzo n'ebe o nēkwesighi, (onye nāgu ya, ya ghọta,) mb͕e ahu ka ndi nọ na Judia b͕alaga n'ugwu:

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha gbaga n’ugwu mgbe ha hụrụ ihe arụ nke ịtọgbọrọ n’efu nke Daniel onye amụma kwuru banyere ya.

1. Ịdọ aka ná ntị Chineke: Ịṅa ntị n'Okwu Ndị Amụma

2. Ịgbaga n’Ugwu: Na-ege ntị n’Oku Jizọs

1. Daniel 11:31 - "... ha ga-emerụkwa ebe nsọ nke ike, na-ewepụkwa àjà kwa ụbọchị, na ha ga-etinye ihe arụ nke na-eme ka ọ tọgbọrọ n'efu."

2. Matiu 24: 15-16 - "Ya mere, mgbe unu ga-ahụ ihe arụ nke ịtọgbọrọ n'efu, nke Daniel onye amụma kwuru ka o guzo n'ebe nsọ, (onye na-agụ ya, ya ghọta:) Mgbe ahụ ka ndị nọ na Judia gbapụ. banye n'ugwu."

MAK 13:15 Ma onye nọ n'elu ulo, ka ọ ghara ibà n'ulo, ghara kwa ibà nime ya, iwere ihe ọ bula n'ulo-ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nọrọ n’elu ụlọ ma ghara ịlaghachi n’ime ka ha weghachi ihe ọ bụla.

1. Mkpa ọ dị n'ikwesị ntụkwasị obi na-erube isi na ntụziaka Jizọs

2. Na-eji okwukwe na nkwụsi ike na-akwado maka ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya

1. Matiu 7:24-27 – Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu;

2. Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Mak 13:16 Ma onye nọ n’ubi ka ọ ghara ilaghachi azụ ka o were uwe ya.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ bụrụ na mmadụ nọ n’ọhịa, ka ha ghara ịlaghachi azụ were uwe ya.

1. Mkpa ọ dị ịnọgide na-elekwasị anya n'ọrụ dị n'aka.

2. Uru nke ịdị umeala n'obi na afọ ojuju.

1. Ndị Filipaị 4: 11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịnọ n'ụkọ: n'ihi na amụtara m n'ọnọdụ ọ bụla m nwere afọ ojuju. na ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa.

2. Jemes 4:13-15 – Bịa ugbu a, unu ndị na-asị, ? 쏷 Oday ka o bu echi anyi ga-abata n'obodo di otua were otu afo n'ebe ahu ahia wee rite uru? 앪 €?ma ị maghị ihe echi ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama i kwesịrị ịsị, ? 쏧 f Onye-nwe-ayi choro, anyi ga adi ndu mee nke a ma obu nke ahu.??

MAK 13:17 Ma ahuhu gādiri ndi di ime na ndi nēnye nwa n'ubọchi ahu!

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ihe isi ike ndị inyom dị ime na ndị na-enye nwa ara chere ihu n’oge mkpagbu.

1. Ihe isi ike nke ịmụ nwa: Ihe mmụta sitere na Baịbụl

2. Otu esi akwado ndị nne n'oge ihe isi ike

1. Aịzaya 66:7-9

2. Jeremaịa 6:24-26

Mak 13:18 na-ekpekwanụ ekpere ka mgbapụ unu ghara ịbụ n’oge oyi.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpe ekpere ka ịgbapụ ha n’ihe ize ndụ ghara ịbụ n’oge oyi, bụ́ mgbe ihu igwe na ihe isi ike ndị ọzọ pụrụ ịka njọ.

1. Iji Okwukwe Na-eche Egwu ihu: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Oge Nsogbu

2. Ịchọ ike n'ime ihe isi ike: Ịchọta nkasi obi na ntụkwasị obi n'oge ihe isi ike

1. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2. Abụ Ọma 46: 1 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Ọ bụ onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu."

Mk 13:19 N'ihi na n'ubọchi ahu ka nkpab͕u gādi, nke nādighi-adi site na nmalite nke okike nke Chineke kere rue mb͕e a, ma-ọli.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị maka oge oké mkpagbu nke a na-ahụtụbeghị mbụ na nke a na-agaghị ahụ ọzọ.

1. Jehova na-adọ anyị aka ná ntị banyere oge nke oké ahụhụ - Mak 13:19

2. Otú E Si Jikere Maka Oge Nsogbu - Mak 13:19

1. Aisaia 2:12-21 - Chineke? 셲 ikpe n'isi ndi nile leghaara ịdọ aka na ntị Ya anya

2. Matiu 24:4-14 - Jizọs? 셲 ịdọ aka ná ntị nke oge ọgwụgwụ na ntụziaka maka otu esi anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi.

Mak 13:20 Ma ọ buru na Onye-nwe-ayi mere ka ubọchi ahu di nkpirikpi, ọ dighi madu ọ bula agaraghi zọputa: ma n'ihi ndi arọputara, ndi Ọ rọputara, O mere ka ubọchi ahu di nkpirikpi.

Onye-nwe-anyị emewo ka ụbọchị ndị ahụ dị mkpụmkpụ n’ihi ndị Ọ họọrọ.

1: Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ndị Ọ họpụtara

2: Ebere Chineke Na-emere Ndị Nile Kwere

1: Ndị Rom 8: 28-39 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: 2 Ndị Tesalonaịka 2: 13-17 - Ma anyị kwesịrị ịdị na-ekele Chineke mgbe niile maka unu, ụmụnna m hụrụ n'anya nke Onyenwe anyị, n'ihi na Chineke họọrọ unu dị ka mkpụrụ mbụ ka a zọpụta, site na ido nsọ site na Mmụọ Nsọ na ikwere n'eziokwu.

Mak 13:21 Ma mb͕e ahu ọ buru na onye ọ bula gāsi unu, Le, Kraist nọ n'ebe a; ma-ọbu, le, ọ nọ n'ebe ahu; ekwela ya:

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha ghara ikwere onye ọ bụla na-azọrọ na ya bụ Mesaịa ahụ ma ọ bụ ịmara ebe Ọ nọ.

1. Ihe ize ndụ nke ndị amụma ụgha

2. Ịgbaso Jizọs? Ihe Nlereanya: Idebe Nghọta nke Ndị Amụma Ụgha

1. 1 Jọn 4:1-3 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwaleenụ mmụọ nsọ ka ha hụ ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa. : Mmụọ ọ bụla nke na-ekwupụta na Jizọs Kraịst abịawo n'anụ ahụ́ sitere na Chineke, mmụọ ọ bụla nke na-adịghị ekwupụtakwa Jizọs esiteghị na Chineke: nke a bụ mmụọ nke onye ahụ na-emegide Kraịst, nke unu nụrụ na ọ na-abịa, ugbu a ọ dịkwa n'ụwa ub͕u a. "

2. 2 Ndị Kọrịnt 11:13-15 - "N'ihi na ndị dị otú ahụ bụ ndịozi ụgha, ndị ọrụ aghụghọ, na-eme onwe ha ka ndịozi Kraịst. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, n'ihi na ọbụna Setan na-agbanwe onwe ya dị ka mmụọ ozi nke ìhè. ndi-orù nēb͕anwe onwe-ha dika ndi-orù ezi omume: ọgwugwu-ha gādi kwa ka omume nile ha si di.

MAK 13:22 N'ihi na Kraist ugha na ndi-amuma ugha gēbili, gosi kwa ihe-iriba-ama na ọlu-ebube, rafue , ọ buru na ọ puru ime, ọbuná ndi arọputara.

Ndị amụma ụgha ga-anwa iji ihe ịrịba ama na ihe ebube duhie ọbụna ndị Chineke họpụtara.

1. Ihe ize ndụ nke ndị amụma ụgha na mkpa ọ dị ịghọta eziokwu.

2. Ịghọta otú e nwere ike isi ghọgbuo ndị Chineke họpụtara na otú e si amụrụ anya.

1. Jeremaịa 14:14 - "Ndị amụma na-ebu amụma ụgha n'aha m, eziteghị m ha ma ọ bụ họpụta ha ma ọ bụ gwa ha okwu.

2 :1-3 - "Ma e nwekwara ndị amụma ụgha n'etiti ndị mmadụ , dị nnọọ ka a ga-enwe ndị ozizi ụgha n'etiti unu. Ọtụtụ ndị ga-agbaso omume rụrụ arụ ha, ha ga-ewedakwa ụzọ nke eziokwu ahụ n'ala: n'ihi anyaukwu ha, ndị ozizi a ga-eji akụkọ ụgha na-erigbu unu.

Mak 13:23 Ma lezienu anya: le, agwawom unu ihe nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị ka anyị mara ma nọrọ na nche, dịka Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe gaje ịbịa.

1. "Dịrị Njikere: Ṅaa ntị n'Ịdọ aka ná ntị Jizọs"

2. “Na-echenụ nche: Ịdọ aka ná ntị Jizọs buru ụzọ na-akwadebe anyị”

1. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, na-echenụ nche. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ , na-achọ onye ọ ga-eripịa."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:6 - "Ya mere, ka anyị ghara ịrahụ ụra, dị ka ndị ọzọ na-eme, kama ka anyị mụrụ anya ma nwee uche."

MAK 13:24 Ma n'ubọchi ahu, mb͕e nkpab͕u ahu gasiri, anyanwu gāb͕a ọchichiri, ọnwa agaghi-enye kwa ìhè-ya;

Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere oge oké mkpagbu nke oge ọchịchịrị ga-esochi ya.

1. Atụla egwu Ọchịchịrị: Otu esi akwado maka oge ihe isi ike

2. Nkwa Chineke Maka Ìhè: Ịchọta Olileanya n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Aisaia 60:19-20 - Jehova ga-abụ ìhè ebighị ebi gị, Chineke gị ga-abụkwa otuto gị.

2. Matiu 5: 14-16 - Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe.

Mk 13:25 Kpakpando nke elu-igwe ga-ada, ike nile nke dị n’elu-igwe ga-emekwa ka ha maa jijiji.

Kpakpando na ike dị n’eluigwe ka a ga-ama jijiji.

1. Alaeze Chineke na-adịghị eme ka ọ maa jijiji: Ka kpakpando nke eluigwe ga-esi daa

2. Ike nke Eluigwe: Otu Okwukwe Anyị Si Na-adịghị Ma jijiji

1. Aisaia 34:4 - "Usu nile nke elu-igwe gāb͕aze kwa, agāpiakọta kwa elu-igwe dika akwukwọ-odide: ma usu-ha nile gāda kwa n'ala, dika akwukwọ nēsi n'osisi vine dapu, na dika ọnwuda. fig si n'osisi fig."

2. Ndị Hibru 12: 26-27 - "Onye olu ya wee maa jijiji n'ụwa: ma ugbu a, o kwere nkwa, sị, Otu ugboro ọzọ m na-eme ka m maa jijiji, ọ bụghị naanị ụwa, kamakwa eluigwe. n’ime ihe ndị ahụ a na-eme ka a maa jijiji, dị ka ihe e mere, ka ihe ndị a na-apụghị imegharị anya wee dịgide.”

Mak 13:26 Mgbe ahụ ka ha ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n’ígwé ojii n’oké ike na ebube.

Jizọs ga-alaghachi n'ike na ebube, nke mmadụ niile na-ahụ anya.

1. Mgbe Jizọs na-abịa: Ike na ebube nke nloghachi ya

2. Igwe ojii nke Ọbịbịa Ya: Ndụmọdụ maka ịdị njikere

1. Matiu 24:30 - "Mgbe ahụ ka ihe ịrịba ama nke Nwa nke mmadụ ga-apụta n'eluigwe. Mgbe ahụ ndị niile nke ụwa ga-eru uju mgbe ha hụrụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n'ígwé ojii nke eluigwe, n'ike na ebube dị ukwuu. "

2. Mkpu 1:7 - "Lee, ọ na-abịa n'ígwé ojii, na anya nile ga-ahụ ya, ọbụna ndị mara ya, ndị nile nke ụwa ga-erukwa n'ihi ya. Otú ahụ ka ọ ga-abụ! Amen. "

Mak 13:27 Ma mb͕e ahu ọ gēziga ndi-mọ-ozi-Ya, we chikọta ndi-Ya arọputara site n'ifufe anọ, site na nsọtu uwa rue nsọtu elu-igwe.

Jizọs ga-ezite ndị mmụọ ozi ya ka ha gaa kpọkọta ndị ọ họọrọ n’ebe niile n’ụwa.

1. Ike Chineke? Ndị mmụọ ozi: Otu Jizọs si ziga ndị ozi ya ka ha kpọkọta ndị ọ họọrọ

2. Mmezu nke Chineke? Nkwa : Otu Jizọs si ziga ndị mmụọ ozi ya ka ha kpọta ndị a họpụtara n'ụlọ

1. Aịzaya 27:13 “Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ, na a ga-afụ opi dị ukwuu, na ndị chọrọ ịla n'iyi n'ala Asiria ga-abịa, na ndị a chụpụrụ achụpụ n'ala Ijipt; ga-efe Jehova n’ugwu nsọ dị na Jeruselem.”

2. Matiu 24:30??1 "Mgbe ahụ ka ihe ịrịba ama nke Nwa nke mmadụ ga-apụta n'eluigwe: mgbe ahụ ka ebo niile nke ụwa ga-eru uju, ha ga-ahụkwa Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n'ígwé ojii nke eluigwe ya ike na ebube uku, Ọ gēwere kwa oké opi zipu ndi-mọ-ozi-Ya, ha gēsi kwa n'ifufe anọ chikọta ndi Ọ rọputara, site n'otù nsọtu elu-igwe rue nsọtu nke-ọzọ.

Mak 13:28 Ugbu a mụtanụ ilu osisi fig; Mb͕e alaka-ya nāb͕a nrò, nāwaputa kwa akwukwọ, unu mara na mb͕e okpom-ọku di nso;

Osisi fig bụ ilu ọbịbịa nke ọkọchị.

1. Osisi fig: Ilu nke olileanya

2. Osisi fig: Ihe atụ nke nkwadebe

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Jemes 5:7-8 – Ya mere, umu-nnam, nweenu ndidi rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu. nwenu ndidi; me ka obi-unu guzosie ike: n'ihi na ọbibia nke Onye-nwe-ayi di nso.

MAK 13:29 Ya mere unu onwe-unu otú ahu, mb͕e unu gāhu ihe ndia ka ha nāputa, maranu na ọ di nso, ọbuná n'ọnu-uzọ.

Jizọs na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịdị njikere maka oge ikpeazụ.

1: Jikere maka ọgwụgwụ oge, dị ka Jizọs kwuru na ọ dị nso.

2: Ịdọ aka ná ntị Jizọs ka anyị jikere maka ọgwụgwụ oge bụ ihe na-echetara anyị ka anyị ghara ịdị nro.

Matiu 24:42-44 Ya mere, mụrụ anya, n'ihi na ị maghị ụbọchị Onyenwe unu ga-abịa. Ma maranu nka: Ọ buru na amaara onye-nwe ulo n'oge nche abali nke onye-ori gābia, ọ gādi na ncherita-iru, ghara ikwe ka a waba ulo-ya. Ya mere, lezienu anya, n'ihi na unu amataghi ubọchi Nwa nke madu gābia.

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5: 1-5 Ma banyere oge na oge a kara aka, ụmụnna, ọ dịghị mkpa ka e degara unu akwụkwọ ọ bụla. N'ihi na unu onwe-unu mara nke-ọma na ubọchi Jehova gābia dika onye-ori n'abali. Mgbe ha na-ekwu, ? le, udo na ntukwasi-obi di, mb͕e ahu na mberede ka nbibi gābiakwasi ha, dika ime nēme nwanyi di ime, ma ọ dighi nb͕apu gādi. Ma unu onwe-unu, umu-nnam, anọghị n'ọchichiri, n'ihi na ubọchi ahu gābiakute unu dika onye-ori. Mba, unu niile bụ ụmụ nke ìhè na ụmụ nke ehihie. Anyị abụghị nke abalị ma ọ bụ nke ọchịchịrị.

Mak 13:30 Nʼezie a sị m unu, na ọgbọ a agaghị agabiga, ruo mgbe e mere ihe ndị a niile.

Amaokwu a na-egosi na amụma niile ga-emezu n’otu ọgbọ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi anyị n’ọgbọ a ga-ekpebi ọdịnihu nke ọzọ.

2. Anyị ga-anọgide na-eguzosi ike na nkwenkwe anyị ma bụrụ ihe atụ na-egbukepụ egbukepụ nke ịhụnanya Chineke.

1. Matiu 24:34-36 - "N'ezie asim unu, ọgbọ a agaghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile mere. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga ma ọlị."

2. Ndị Hibru 10: 35-36 - "Ya mere, atụla ntụkwasị obi gị; a ga-akwụghachi ya nke ukwuu. Ọ dị mkpa ka ị nọgidesie ike ka ọ bụrụ na mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ, ka unu wee nata ihe o kwere ná nkwa."

Mak 13:31 Eluigwe na ụwa ga-agabiga: ma okwu m agaghị agabiga.

Okwu Chineke agaghị agabiga.

1: Ikwere n’Okwu Chineke na Nkwa Ya

2: Iguzosi ike n’Okwu Chineke n’etiti ihe isi ike

Matiu 24:35 Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga ma ọlị.

2: Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, okooko osisi na-akpọnwụkwa, ma okwu Chineke anyị na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi.

Mak 13:32 Ma ọ dighi onye ọ bula matara bayere ubọchi ahu na oge hour ahu, ọ dighi kwa ndi-mọ-ozi nke di n'elu-igwe amataghi, Ọkpara ahu amataghi kwa, ma-ọbughi Nna-ayi.

Ọ dịghị onye maara mgbe ọgwụgwụ ụwa ga-abịa, ọbụna ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe ma ọ bụ Ọkpara, naanị Nna.

1: Naanị Chineke maara mgbe ụwa ga-agwụ, ya mere, etinyela uche gị n'okwu a kama na-elekwasị anya na ibi ndụ na-atọ Chineke ụtọ.

2: Ọgwụgwụ nke ụwa bụ ihe a na-amaghị, ma anyị nwere ike ijide n'aka na Chineke ga-anọnyere anyị n'etiti ihe a na-ejighị n'aka.

1: Matiu 6: 25-34 - Echegbula onwe gị, kama chọọ alaeze Chineke na ezi omume.

2: Abụ Ọma 46:1-3 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

MAK 13:33 Lezienu anya, nēchenu nche, nēkpe kwa ekpere: n'ihi na unu amaghi mb͕e oge ahu bu.

Lezienụ anya ma jikere maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị.

1. Dịrị Njikere: Na-akwadebe maka Ọbịbịa nke Onyenwe Anyị

2. Ihe dị mkpa nke Oge a: Chee nche ma kpee ekpere

1. Ndị Rom 13:11-14 – Ebe unu matara oge ahu, na ub͕u a oge eruwo iteta n'ura: n'ihi na ub͕u a nzọputa-ayi di nso kari mb͕e ayi kwere.

2. Luk 12:35-40 - Ka kee úkwù unu n'úkwù, ka ọkụ unu na-enwukwa; Ma unu onwe-unu, dika ndikom ndi nēchere onye-nwe-ha, mb͕e O siri n'ọlulu-nwunye lata; ka mb͕e ọ bula ọ gābia nāku kwa aka, ka ha we meghere ya ngwa ngwa.

MAK 13:34 N'ihi na Nwa nke madu di ka nwoke nēje ije di anya, bú onye siri n'ulo-ya, nye kwa ndi-orù-ya ike, nye kwa onye ọ bula ọlu-ya, ma nye onye-ọnu-uzọ ka ọ nēche nche.

Nwa nke madu bu onye-ije nke nyeworo ndi-orù-Ya ike, nye kwa ha ọlu-ha nile. O nyewokwa onye nche nche iwu.

1. Mkpa ọrụ nke Onyenweanyị nyefere anyị.

2. Mkpa ọ dị ịmụrụ anya na ịmụrụ anya na ndụ.

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent.

2. 1 Pita 5:8-9 - Nwee uche ziri ezi ma kpachara anya maka ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ.

MAK 13:35 Ya mere, nēchenu nche: n'ihi na unu amaghi mb͕e onye-nwe ulo gābia, n'anyasi, ma-ọbu n'etiti abali, ma-ọbu n'oké ọkpa, ma-ọbu n'ututu.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eche nche mgbe niile na ka ha na-eche maka nlọghachi ya, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-abụ.

1. “Dịrị Njikere: Ibi n’Atụmatụ Ọbịbịa Kraịst”

2. "Dụrụ N'Anya: Ịdị Jikere Maka Ọbịbịa nke Abụọ nke Kraịst"

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:1-11                   ያልተkè                   ያልተ      ያልተ             ́          ́ ́           ከተ ebi nd ia ibi ndụ.

2. Matiu 24:36-44                  U                 dị́ dị njikere  Jizọs             Uch.

Mk 13:36 ka ọ ghara ịbịa na mberede ọ hụ unu ka ị na-ar.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha mụrụ anya ma mụrụ anya n’ihi na ha amaghị mgbe Nwa nke mmadụ ga-alọghachi.

1. "Jikere ma Na-echere: Otu esi anọ na-eche ma jikere maka nloghachi nke Onyenwe anyị"

2. "Tetanụ ma lelee: Mkpa ọ dị ibi ndụ n'ịtụ anya nloghachi nke Onyenwe anyị"

1. Ndị Efesọs 5:14-17 - "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe, kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge unu eme ihe, n'ihi na ụbọchị ndị a jọrọ njọ. nke Onye-nwe-ayi di: unu ewere-kwa-la manya-vine ṅubiga manya ókè: n'ihi na nke ahu bu nmebi-iwu, kama juputa na Mọ Nsọ.

2. Ndị Kọlọsi 4:5 - "Jiri amamihe na-akpa àgwà n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-eji ohere ahụ eme ihe."

Mak 13:37 Ma ihe m na-agwa unu ka m na-agwa mmadụ niile, na-echenụ nche.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha mụrụ anya ma na-eche nche.

1. "Tetanụ! Na-eche ma Jikere maka Jizọs"

2. “Jikere Maka Nlaghachi Jizos”

1. Matiu 24:42 - "Ya mere na-eche nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị Onyenwe unu ga- abịa."

2. 1 Pita 4:7 - "Ọgwụgwụ ihe niile dị nso. Ya mere na-echenụ nche, nweekwa uche ziri ezi, ka unu wee kpee ekpere."

Mak 14 na-akọ ọtụtụ ihe omume dị mkpa gụnyere nkata igbu Jizọs, otite mmanụ Ya na Betani, Nri Anyasị Ikpeazụ, ekpere Jizọs na Getsemane, njide Ya na ikpe ikpe n’ihu Sanhedrin, na ngọnarị nke Pita.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị isi nchụaja na ndị nkuzi na-achọ ụzọ aghụghọ ha ga-esi jide Jizọs ma gbuo Ya. Ma ha kpebiri na ha agaghị eme n’ememme ka ndị mmadụ ghara ịtụ egwu ọgba aghara (Mak 14:1-2). Ka Betania ulo Saimon, bú nwayi-ekpenta, biara, tiwara ite alabaster nke di oké ọnu-ahia, ihe-nsure-ọku nēsì ísì utọ nke di oké ọnu-ahia nke emere nard di ọcha wukwasi ya n'isi-Ya. Ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ baara ihe mkpofu ya mba nwere ike ere ihe karịrị ụgwọ ọrụ afọ nyere ndị ogbenye mana Jizọs gbachitere ya na ya mere ihe mara mma na ya ndị ogbenye ga-enwe mgbe niile ka ha nwere ike inye aka n'oge ọ bụla chọrọ mana ọ bụghị mgbe niile ka o mee ihe ọ ga-ebu ụzọ wụsa ahụ na-esi ísì ụtọ. kwadoo olili n’ezie n’ebe ọ bụla e kwusara ozi-ọma n’ụwa nile ihe o meworo ka a ga-echetakwa ya (Mak 14:3–9).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ahụ Judas Iskarịọt otu mmadụ iri na abụọ gara ndị isi nchụaja raara ya nye nwere obi ụtọ ịnụ nkwa nke a na-ekwe nkwa inye ego a na-ele anya maka inyefe ohere (Mak 14:10-11). N'ụbọchị mbụ Ememme achịcha na-ekoghị eko, mgbe ọ bụ ihe a na-achụrụ n'àjà, Nwa atụrụ Ememe Ngabiga jụrụ ebe anyị ga-aga mee nkwadebe rie Ememe Ngabiga, o zipụrụ ndị na-eso ụzọ abụọ n'ime obodo gwara ha ka ha soro otu nwoke bu ite mmiri sị onye nwe ụlọ. Mụ na ndị na-eso ụzọ m?' O gosi nnukwu ọnụ ụlọ dị n'elu kwadebere kwadebere mee nkwadebe n'ebe ahụ na-abia n'okirikiri tebụl iri na abụọ ka ọ na-eri nri na-ekwu n'ezie otu onye raara onwe ya nye onye na-eri nri na-enye achịcha etinyere n'efere sị onye tinyere m achịcha n'efere Nwa mmadụ gawa dịka e dere banyere ya ahụhụ ga-arara Nwa mmadụ mma karịa. maka nwoke ahu ma asi na amughi ya (Mk 14:12-21). Mgbe ha na-eri nri na-enye ekele, na-enye ha na-asị "Nara nke a bụ ahụ m" wee were iko na-enye ekele nye ha niile ka ha ṅụọ sị: "Nke a bụ ọgbụgba ndụ ọbara m nke wụfuru ọtụtụ ndị n'ezie na-asị na ị gaghị aṅụkwa mkpụrụ vaịn ọzọ ruo ụbọchị ịṅụ ihe ọhụrụ. alaeze Chineke" mgbe ị bụrụ abụ ga-apụ n'Ugwu Oliv na-agwa ndị na-eso ụzọ ya daa n'agbanyeghị na mmadụ niile daa agaghị eme ka obi sie Pita ike taa ee n'abalị a tupu oke ọkpa akwaa ugboro abụọ ị jụrụ onwe gị ugboro atọ ma Pita na-ekwusi ike na ọ bụrụgodị na ọ bụrụ na gị na gị anwụọ, ọ dịghị mgbe a jụrụ ya, ka na-ekwusi ike (Mak). 14:22-31).

Paragraf nke atọ: Ha gara ebe a na-akpọ Getsemane Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nọdụrụ ala ka ha na-ekpe ekpere nke ukwuu na-enye nsogbu n'obi na-ekwu na mkpụrụ obi riri oke iru uju ọnwụ nọrọ ebe a na-eche nche na-aga ntakịrị n'ihu dara n'ala na-ekpe ekpere ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume awa ga-agafe ya "Abba Nna ihe niile kwere omume nara m iko ma ọ bụghị ihe m chọrọ ma ihe ị chọrọ" laghachi hụrụ na-ehi ụra jụrụ Peter Simon na-ehi ụra enweghị ike na-eche nche otu awa? Chee ekpere na-adaba n'ọnwụnwa mmụọ nke njikere anụ ahụ adịghị ike ọzọ na-aga na-ekpe ekpere otu ihe ahụ lọghachikwara ọzọ hụ na-arahụ ụra n'ihi na anya arọ ya mara ihe na-ekwu na-abịa ugboro atọ na-ekwu oge hour bịara lee Nwa nwoke nyefere aka ndị mmehie bilie ka anyị gaa ebe a onye raara onwe ya nye mgbe ọ na-ekwu okwu Judas pụtara. Ìgwè mmadụ ndị ji okpiri mma agha zipụrụ ndị isi nchụàjà ndị nkụzi bụ́ ndị na-arara iwu kwadoro akara tupu oge ha na-aga nsusu ọnụ mmadụ jidere ka e chere ha jide Jizọs, ndị niile na-eso ụzọ ya gbahapụrụ ya nwa okorobịa na-eyighị ihe ọ bụla ma e wezụga uwe linin, soro Jizọs mgbe ha jidere ya gbapụrụ gba ọtọ gbapụ uwe ya (Mak). 14:32-52). Ha kpọọrọ Jizọs nnukwu onye nchụàjà ebe ndị isi nchụàjà ndị ozizi iwu gbakọtara Pita sooro n’ebe dịtụ anya banye n’ogige nnukwu onye nchụàjà, ya na ndị nche nọ na-ekpo ọkụ, ndị isi nchụàjà dum Sanhedrin nọ na-achọ ihe àmà megide Jizọs nke nwere ike igbu ya ma ọ hụghị ọtụtụ ndị gbara akaebe ụgha megide ya, okwu ha ekwekọrịtaghị mgbe ahụ ụfọdụ biliri gbaara ya akaebe ụgha "Anyị nụrụ ka ọ na-ekwu 'M ga-ebibi ụlọ nsọ a nke mmadụ mere n'ime ụbọchị atọ ga-ewu ọzọ a na-emeghị aka mmadụ'" ma ọbụna akaebe ha ekwetaghị mgbe ahụ nnukwu onye nchụàjà. guzoro n'iru ha, si Jisus, Ì gaghi-aza? Gini ka ndia nāb͕ara Gi àmà? Ma ọ gbachiri nkịtị enyeghị azịza ọzọ onyeisi nchụàjà jụrụ "Ị bụ Mesaya Ọkpara a gọziri agọzi?" na-ekwu "A bụ m na ị ga-ahụ Ọkpara mmadụ ka ọ nọ ọdụ n'aka nri Dike na-abịa n'ígwé ojii eluigwe" Onyeisi Nchụàjà dọwara uwe sị anyị kwesịrị ọzọ ndị akaebe nụrụ nkwulu gịnị chere? Ha niile mara ọnwụ kwesịrị ekwesị ụfọdụ malitere ịgbasa ya ọnụ mmiri kpuo ìsì iti na-asị na-amụma! ndị nche na-elekọta iti (Mak 14:53-65). Ka ọ dị ugbu a, Pita n'okpuru ogige ahụ, otu ohu ụmụ agbọghọ bụ́ onyeisi nchụàjà bịarutere, hụ na ha na-ekpo ọkụ, legidere anya, sị na Gị na Nazaret nọkwa, Jizọs gọrọ agọ na ya, sị, amaghịkwa ihe banyere ya pụpụrụ n'ọnụ ụzọ oké ọkpa kwara orù nwa agbọghọ hụrụ ka ndị guzo n'akụkụ onye a. Ha gọnarị ya ọzọ mgbe obere oge gasịrị, ndị guzo nso kwuru na Pita na otu ha bụ onye Galili, Ọ malitere kpọsa ọbụbụ ọnụ ṅụụrụ m, Amaghị m na nwoke a na-ekwu banyere ya ozugbo oké ọkpa kwara nke ugboro abụọ Pita chetara okwu Jizọs gwara ya, “Tupu oké ọkpa akwaa ugboro abụọ. jụrụ ugboro atọ." O wee kwaa ákwá (Mak 14:66–72).

MAK 14:1 Mb͕e ubọchi abua gasiri, ememe ngabiga na nke achicha ekoghi-eko di: ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ we chọ ka ha gēme ka ha nwua n'aghughọ, me ka ọ nwua.

Ụbọchị abụọ tupu Ememme Ngabiga, ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ kpara nkata ijide Jizọs ma gbuo ya.

1: Uche Chineke dị ukwuu karịa atụmatụ mmadụ - Ilu 19:21

2: Ịdị umeala n’obi n’ihu Chineke - 1 Pita 5:5-6

1: Matiu 26:3-5

2: Jọn 11:45-53

MAK 14:2 Ma ha siri, Ọ bughi n'ememe ahu, ka ọb͕ọ-ha we ghara idi n'etiti ndi-Ju.

Ụfọdụ ndị nọ n’ìgwè ahụ ekweghị na e tere Jizọs mmanụ n’ụbọchị ememme ahụ, n’ihi na ọ pụrụ ịkpata ọgba aghara.

1. Ịmụta ịtụkwasị oge Chineke obi ọbụna mgbe ọ na-aga megide ọka.

2. Ịghọta mkpa ịdị umeala n'obi na nrubeisi dị n'imezu uche Chineke.

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Jemes 4:7-10 - "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. obi, unu onwe-unu nwere obi abua: wedanu n'ala, ru kwa uju, kwa-kwa-nu ákwá: ka ọchi-unu ghọ iru-újú, ka ọṅù-unu ghọ kwa nbibi: weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēweli kwa unu elu."

Mak 14:3 Ma ebe ọ nọ na Betani n'ulo Saimon onye-ekpenta, ka Ọ nānọdu na nri, otù nwanyi we bia nke nēji ite alabaster nke manu-otite nard di oké ọnu-ahia nke-uku; o we tijie igbe ahu, wukwasi ya n'isi-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otu nwanyị ji mmanụ spikenad dị oké ọnụ ahịa tee Jizọs mmanụ.

1: Chineke ji ma gọzie omume nke oke nraranye sitere n'aka ndị hụrụ Ya n'anya.

2:Jizọs kwesịrị ịnata onyinye na onyinye anyị kacha dị oke ọnụ ahịa.

1:2 Ndị Kọrint 9:7 - Onye ọ bụla n'ime unu nye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya.

2: Luk 7:36-50 – Otu nwanyị mmehie tere Jizọs mmanụ dị oké ọnụ ahịa.

MAK 14:4 Ma ufọdu di ndi nēwe iwe n'obi-ha, si, Gini mere eji me manu-otite a n'iyì?

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mbon oro ẹkeyatde esịt mban̄a n̄kpọ emi ẹsinamde ke n̄wan oro.

1. Ikwere na ike nke mmesapụ aka

2. Ntọhapụ gị n'ihe gbasara ihe

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:6-7 - ? Gụọnụ nke a: Onye na-agha mkpụrụ nke nta ga-ewe ntakịrị ihe ubi; Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị inye ihe unu kpebiri n’obi unu inye, ọ bụghị n’ala azụ ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye ji obi ụtọ enye ihe n’anya.

2. Matiu 25:40 - ? Ọ Eze ga-aza, ? N'ezie asim unu, Ihe ọ bula i mere otù nime umu-nnem ndia nke kachasi ntà, i merem? bụ €?

MAK 14:5 N'ihi na agara-ere-ya ihe kariri nnù dinan iri-na-ise, were ya nye ndi-ob͕eye. Ha we tamu ntamu megide ya.

Itien̄wed emi owụt nte mme mbet Jesus ẹkeyatde Mary esịt ke ntak emi enye ọkọduọkde ọsọn̄urua aran ke ukot utu ke ndin̄wam mme ubuene.

1: Jizọs ji akụkọ a na-akụziri anyị ka anyị na-ebute ndị ọzọ ụzọ n’ihu onwe anyị, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịchụ ihe anyị ji kpọrọ ihe n’àjà.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile inye ndị nọ ná mkpa ihe n’àjà, dị ka Jizọs gosiri site n’omume Meri.

Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ ka ha dị ukwuu karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

Mak 14:6 Jisus we si, Rapu ya; gini mere unu nēsob͕u ya? ọlu-ọma ka ọ luworo n'arum.

Jizọs gbachiteere otu nwaanyị maka ịrụrụ ya ezigbo ọrụ.

1. Ihe nlereanya Jizọs n’ịgbachitere ndị na-eme ihe ọma

2. Mkpa ọ dị igosipụta ekele maka ezi ọrụ a rụrụ

1. Matiu 5:7, ? Ndi- ebere di ntà: n'ihi na agēmere ha ebere.

2. Ndị Galeshia 6:10, ? Ya mere, ebe anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe mmadụ niile nọ, karịsịa nye ndị ezinụlọ nke okwukwe.

MAK 14:7 N'ihi na unu nwere ndi-ob͕eye n'etiti unu mb͕e nile, ma mb͕e ọ bula unu nāchọ unu nwere ike ime ha ezi ihe: ma unu enweghi Mu onwem mb͕e nile.

Ndị ogbenye ga-anọrịrị, anyị kwesịkwara ịdị njikere inyere ha aka mgbe ọ bụla anyị nwere ike, ma Jizọs agaghị anọnyere anyị mgbe niile.

1. Na-emesapụ aka n’inye ndị nọ ná mkpa ihe, n’ihi na ọ bụ ụzọ isi jeere Jizọs ozi.

2. Jizọs agaghị anọnyere anyị mgbe niile, yabụ ka anyị jiri ohere ahụ jeere Ya ozi mgbe Ọ nọ n'ebe a.

1. Ndị Filipaị 4:19 Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ ya si dị n'ebube n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 1:27 Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghịkwa emerụ n'ihu Chineke Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe anyị ka a ghara imetọ ụwa.

MAK 14:8 O mewo ihe puru ime: o buru uzọ tere arum manu ka o we buru olìlì.

Otu nwaanyị emeela ihe o nwere ike ime, bụ́ nke na-abịa n’isi ụtụtụ tee ozu Jizọs mmanụ ná nkwadebe maka olili ozu ya.

1. Ike nke Obere Ntugharị: Otu Omume Nwanyị ahụ na Mak 14:8 na-ekpughe Okwukwe Dị Ukwuu.

2. Ime Ihe Anyị Pụrụ Ime: Otu Omume Anyị, N'agbanyeghị Obere, Pụrụ Ime mgbanwe

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:1-3 - "A sị na m na-asụ asụsụ dị iche iche nke mmadụ na nke ndị mmụọ ozi, ma enweghị m ịhụnanya, m dị ka ọla na-ada ụda, ma ọ bụ ájà na-ada ụda. Ma ọ bụ ezie na m nwere onyinye ibu amụma, ghọta ihe-omimi nile na ihe-ọmuma nile: ọ buru kwa na enwerem okwukwe nile, ka m'we wezuga ugwu, ma enweghi m ihu-n'anya, abughm ihe ọ bula: ọ buru kwa na m'nēnye ihe nile nkem nile zùa ndi-ob͕eye, ọ buru kwa na enyem arum nye n'aka-ya. esure unu ọku, ma unu enweghi ihu-n'anya, ọ baghm urù ọ bula."

2. Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu onwe unu ọbụna otú ahụ ha: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

Mak 14:9 Nʼezie a sị m unu, Ebe ọ bụla a ga-ekwusa ozi ọma a nʼụwa dum, a ga-ekwukwa nke a nke o mere ka ọ bụrụ ncheta ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka omume mmesapụ aka nwanyị nke ịwụsa ihe na-esi ísì ụtọ dị oké ọnụ ahịa n'ụkwụ Jizọs, na ihe a na-echeta ya dị ka ihe atụ nke ịhụnanya na nsọpụrụ nke achọghị ọdịmma onwe onye nanị.

1: Ọnụ nraranye - ileba anya n'omume achọghị ọdịmma onwe onye nke nwanyị ahụ ịwụsa senti dị oke ọnụ n'ụkwụ Jizọs.

2: Ibi ndụ nke mmesapụ aka - ileba anya ka anyị ga-esi ṅomie ihe nlereanya nwanyị nke mmesapụ aka.

1: Luk 6:38 - Nyenụ, a ga-enye unu; ọtùtù ọma, nke anākpatuworo, nke anākpọkọta kwa, nke jubigara ókè, ka agēnye n'obi-unu.

2: 2 Ndị Kọrint 9:7 - Onye ọ bụla dị ka o zubere n'obi ya, ya nye; ọ bughi nání iwe, ma-ọbu na nkpà: n'ihi na Chineke huru onye nēji obi-utọ nēnye n'anya.

MAK 14:10 Judas Iskariot, otù nime ndi-ozi iri na abua ahu, we jekuru ndi-isi-nchu-àjà, ka ọ rara Ya nye n'aka-ha.

Judas Iskarịọt raara Jizọs nye ndị isi nchụàjà.

1: Nsonaazụ nke nraranye na mmetụta ya na ndụ anyị.

2: Ọdịiche dị n'etiti iguzosi ike n'ihe na nraranye.

Matiu 26:14-16 - Ya mere otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, onye anākpọ Judas Iskariot, we biakute ndi-isi-nchu-àjà, si ha, Gini ka unu gēnyem, m'gārara kwa Ya nye n'aka-unu? Ha na ya we b͕a ndu bayere ego ọla-ọcha atọ na iri.

2: Jọn 13:21-30 - Mgbe Jisus kwusiri ihe ndia, O we nāb͕aru ya nime mọ-ya, b͕a àmà, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, na otù onye nime unu gāraram nye.

Mak 14:11 Ma mb͕e ha nuru ya, ha ṅuria, ha we kwe nkwa inye ya ego. O we chọ otú ọ gārara Ya nye.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Judas akadade Jesus ọnọ ke ntak okụk.

1. Nrara nye na Mgbaghara - Otu Jizọs si gbaghaara ọbụna ndị gbara ya mgba

2. Ike Ego - ka anyaukwu nwere ike isi bute aghụghọ

1. Jọn 13:21-30 - Jizọs sachara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya

2. Abụ Ọma 41:9 - Ọbụna ezigbo enyi m, Onye m tụkwasịrị obi, onye riri achịcha m, weliri ikiri ụkwụ ya megide m.

MAK 14:12 Ma n'ubọchi mbu nke achicha ekoghi-eko, mb͕e ha nēb͕u ngabiga, ndi nēso uzọ-Ya we si ya, Òle ebe I nāchọ ka ayi je dozie ka I we rie oriri ngabiga?

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya jikeere iri Ememme Ngabiga.

1. Ka Nri Anyasị Ikpeazụ nke Kraịst nwere ike isi kpalie ndụ anyị taa

2. Ike Nkwadebe na Mmekọrịta

1. Luk 22:14-20 – Akụkọ banyere Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-ekerịta nri anyasị ikpeazụ

2. Matiu 26:17-30 - Ntụzịaka Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha sikwa nri ngabiga

MAK 14:13 O we ziga madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya, si ha, Jenu ba n'obodo, otù nwoke nke nēbu ite miri gāhu kwa unu: jesonu Ya.

Jizọs zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya n’ime obodo, na-agwa ha ka ha soro otu nwoke bu ite mmiri.

1. Ike nke ntụziaka Jizọs: otú ịgbaso iwu ya nwere ike isi duga anyị n'ebe ndị anyị na-atụghị anya ya.

2. Mkpa nke nrubeisi: ịtụkwasị Chineke obi ọbụna mgbe anyị na-amaghị ihe ga-esi na ya pụta.

1. Matiu 10:7-8 - "Ma ka ị na-aga, na-ekwusa na-asị, 'Alaeze eluigwe dị nso.' gwọọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị ekpenta, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ.

2. Jọn 15:14 - "Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu eme ihe m na-enye unu n'iwu."

MAK 14:14 Ebe ọ bula ọ gābà kwa, si onye-nwe ulo, Onye-ozizí nāsi, Òle ebe ime-ulo ndi-ọbìa di, ebe Mu na ndi nēso uzọm gēri oriri ngabiga?

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha jụọ onye nwe ụlọ ebe ya na ha ga-eso rie nri Ememme Ngabiga.

1. Ike nke òkù: Ịmụta ịgbatị na ịnata amara Chineke

2. Pụrụ iche nke Ememe Ngabiga: Icheta onyinye nke nzọpụta

1. Jọn 13:13-17 - Jizọs sara ndị na-eso ụzọ ya ụkwụ

2. Diuterọnọmi 16:1-8 - Ntuziaka maka Ememe Ngabiga

MAK 14:15 Ọ gēgosi kwa unu otù ime-ulo uku nke di n'elu nke edoziworo edoziworo: dozi-kwa-nu ayi n'ebe ahu.

Ebe a bụ banyere Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwadebe nnukwu ọnụ ụlọ dị n’elu maka nri anyasị ikpeazụ ha.

1. Mkpa Nkwadebe dị: Ihe mmụta sitere na Nri Anyasị Ikpeazụ nke Jizọs

2. Imere Kraịst ohere: Ikwe ka o gbanwee ndụ anyị.

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2. Matiu 26:17-19 - N'ụbọchị mbụ nke achịcha na-ekoghị eko, mgbe ha na-achụ àjà ngabiga, ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, ? 쏻 ebe a, ùnu gēme ka ayi je doziere unu nri ngabiga, o we ziga madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya, si ha, ? 쏥 o banye n'obodo, ma nwoke bu ite mmiri ga-ezute gị. Soro ya.??

Mak 14:16 Ndi nēso uzọ-Ya we pua, ba n'obodo, hu dika Ọ gwara ha: ha we doziere ngabiga ahu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gbasoro ntụziaka Jizọs ma jikere maka ememme ngabiga ahụ.

1. Nrubeisi na-eweta ngozi-Iso ntụziaka Jizọs na-eme ka anyị bịaruo ya nso ma na-eduga ná ngọzi.

2. Ike nke Okwukwe - Okwukwe Jizọs gbasoro ntụziaka ma duga n'ememe ngabiga na-aga nke ọma.

1. Ndị Hibru 11:6 - Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. Jọn 14:31 - Ma ka ụwa wee mara na m hụrụ Nna m n'anya; ma dịka Nna nyere m iwu, ọbụna otu a ka m na-eme. Bilie, ka ayi si n'ebe a pua.

Mk 14:17 Ma n’anyasị, ọ bịara, ya na mmadụ iri na abụọ ahụ.

N'uhuruchi, Jizọs bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya na mmadụ iri na abụọ ahụ.

1: Jizọs na-egosipụta mgbe niile mgbe anyị kacha mkpa.

2: Atụla egwu ịkpọ Jizọs n'ime ndụ gị.

1: Jọn 14:27 "Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka M'nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ ujọ, unu ekwe-kwa-la ujọ."

2: Ndị Rom 8: 38-39 "N'ihi na ekwenyere m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

MAK 14:18 Ma mb͕e ha nānọdu ala nēri ihe, Jisus siri, N'ezie asim unu, otù onye nime unu nke mu na ya nēri ihe gāraram nye.

Jizọs buru amụma na otu n’ime ndị ha na ya na-eri ihe ga-arara ya nye.

1. Ịrara Arara nye na Baịbụl: Otú Jizọs Si Mechie Nrara Ya

2. IchigharŽ ná Nrara ˙ no n'ikwesŽntw obi

1. Abụ Ọma 41:9 - Ọbụna enyi m maara nke ọma, onye m tụkwasịrị obi, onye riri nri m, ebuliwo ikiri ụkwụ ya megide m.

2. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. Maka ihe niile dị n'ụwa?        ghụsi -anya nke anu-aru, agu nke anya, na nganga nke ndu? Omes abụghị site na Nna kama site n'ụwa. Ụwa na ọchịchọ ya na-agabiga, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adị ndụ ebighị ebi.

Mak 14:19 Ha we malite iru uju, si Ya n'otù n'otù, Ọ̀ bu Mu onwem? ọzọ we si, Ọ̀ bu mu onwem?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ onye ga-arara ya nye.

1. Ikwesị ntụkwasị obi na iguzosi ike n’ezi ihe nke Jisọs n’agbanyeghị nrara ya

2. Mkpa nke ịza ajụjụ na mmekọrịta

1. Matiu 26:21-25 - Jizọs buru amụma na a ga-arara ya nye

2. Jọn 13:1-11 - Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya

MAK 14:20 O we za, si ha, Ọ bu otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, onye mu na ha nērisa n'afere.

Jizọs mere ka a mara na ọ bụ Judas ga-arara ya nye.

1: Jisus ṅomiri amara na ebere ọbuna n'oge awa ya kacha njọ, na-esetịpụrụ anyị ihe nlereanya anyị ga-agbaso.

2: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị dị umeala n’obi na ịnakwere ọdịnihu anyị, ịtụkwasị uche Chineke obi n’agbanyeghị ihe ọ bụla.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Matiu 26:39 - O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika Gi onwe-gi. wilt.

MAK 14:21 Nwa nke madu nāla n'ezie, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ bayere Ya: ma ahuhu gādiri nwoke ahu nke anēsite n'aka-Ya rara Nwa nke madu nye! ọ gādiri nwoke ahu nma ma ọ buru na amughi ya.

Nwa nke madu gāla dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ: ma ahuhu gādiri onye nārara Ya nye. Ọ gaara aka mma ma ọ bụrụ na a mụọghị ya.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịrara mmadụ nye

2. Ike nke Nhọrọ Anyị

1. Matiu 26:24 - "Nwa nke madu na-aga dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ bayere Ya, ma ahuhu gādiri nwoke ahu onye anārara Ya nye!"

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Mak 14:22 Ma mb͕e ha nēri ihe, Jisus were ob͕e achicha, gọzie, nyawa ya, nye ha, si, Nara, rie: nka bu arum.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha rie achịcha dị ka ihe nnọchianya nke ahụ́ ya.

1. Achịcha nke Ndụ: Ịghọta Ihe Okwu Jizọs Pụrụ n’Eshia Nri Anyasị Ikpeazụ

2. Ike Omume Ihe Amụma: Otú Jizọs Si Jiri Ihe Ndị Dị n’Aka Na-ekwusa Ozi Ya

1. Jọn 6:35 - "Jizọs wee sị ha, Mụ onwe m bụ achịcha nke ndụ: onye na-abịakwute m agụụ agaghị agụ ya ma ọlị;

2. Luk 22:19 - "O wee were achịcha, kele ekele, nyawaa ya, nye ha, si, Nke a bụ aru m nke enyeworo n'ihi unu: mee ihe a na-echeta m."

Mak 14:23 O we nara iko, kele kwa, nye ha ya: ha nile we ṅua nime ya.

Jizọs keere òkè mmanya ahụ n’oge Nri Anyasị Ikpeazụ iji gosi àjà ọ ga-achụ na iji soro ndị na-eso ụzọ ya mee ọgbụgba ndụ na-adịgide adịgide.

1. Mkpa ịhụnanya ịchụ aja

2. Ike nke ọgbụgba ndụ na ndụ anyị

1. Ndị Efesọs 5:2 - ? nējeghari kwa n'ihu-n'anya, dika Kraist-ayi hu-kwa-ra ayi n'anya, were kwa Onwe-ya nye n'ihi ayi ka ọ buru onyinye-inata-iru-ọma na àjà anāchuru Chineke, ka ọ buru ihe ísì utọ.

2. Luk 22:19-20 - ? 쏛 o we were ob͕e achicha, kele ekele, nyawa ya, nye ha, si, Nka bu arum nke enyeworo n'ihi unu: nēmenu nka n'ichetam. Otú a kwa ka iko mb͕e ha risiri nri-anyasi, si, Iko a bu ọb͕ub͕a-ndu ọhu nime ọbaram, nke anāwusi n'ihi unu.

MAK 14:24 O we si ha, Nke a bu ọbaram nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, nke anāwusi n'ihi ọtutu madu.

Jizọs na-eguzobe ọgbụgba ndụ ọhụrụ site n’àjà nke ọbara Ya.

1. Àjà Jizọs: Ntọala nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ

2. Ihe Ọbara Jizọs Pụtara na Ihe Ọ pụtara

1. Ndị Hibru 9: 14-15 - Olee otú Ọnwụ Kraịst si guzobe ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ.

2. Ndị Rom 3:24-25 - Mgbapụta nke mmehie site n'àjà Jizọs

MAK 14:25 N'ezie asim unu, M'gaghi-aṅu kwa ufọdu nime nkpuru osisi vine, rue ubọchi ahu mb͕e m'nāṅu ya ọhu n'ala-eze Chineke.

Itien̄wed emi owụt ubiere Jesus ndika iso nnam utom esie tutu esịm utịt, idem ke ini ọkọsọn̄de enye.

1. ? Ịtụkwasị obi n'ozi gị???- Ilekwasị anya n'ihe nlereanya Jizọs nke ịnọgidesi ike n'ihe n'agbanyeghị ahụhụ.

2. ? 쏷 ọ ọṅụ nke Heaven??- A na-elekwasị anya olile anya nke ọṅụ na ndụ ebighị ebi n'ime ala-eze Chineke.

1. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na ahuhu nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

2. Ndị Hibru 12:1-2 - Ya mere ayi onwe-ayi kwa, ebe ayi bu igwe-oji nke ndi-àmà di uku gbara ayi gburugburu, ka ayi tupu ibu nile ọ bula, na nmehie nke nāmakpu ayi ngwa ngwa, ka ayi were kwa ntachi-obi b͕a ọsọ ahu nke di n'ọnyà. edobere ayi n'iru, nēle anya Jisus, Onye-isi na onye mezuru okwukwe-ayi, Onye diri obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere ahu anya, we nọdu ala n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Mak 14:26 Ma mb͕e ha bùsiri abù, ha pua ba n'ugwu Oliv.

N’oge Nri Anyasị Ikpeazụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya bụrụ abụ tupu ha agawa Ugwu Oliv.

1. Ike nke ofufe n'oge ihe isi ike

2. Otu esi enweta ume maka njem n'ihu

1. Abụ Ọma 100:2 - "Jiri ọṅụ fè Jehova òfùfè! Werenu iti-nkpu bia n'iru Ya!"

2. Luk 10:2 - "Ọ gwara ha, ? 쏷 Owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole. Rịọnụ Onyenwe owuwe ihe ubi Ya mere, zipụ ndị ọrụ n'ubi ya."

Mak 14:27 Jisus we si ha, Unu nile gāma n'ọnyà n'arum n'abali a: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, M'gātib͕u onye-ọzùzù-aturu, aturu-ya gāb͕asa kwa.

Jizọs kọwara na ya ga-ata ahụhụ na ndị na-eso ụzọ ya ga-agbasasị.

1: Ekwela ka Jizọs kpasuo gị iwe - Mak 14:27

2: Otiti nke Onye Ọzụzụ Atụrụ - Mak 14:27

1: Aisaia 53:5-6 - E merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike. Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; anyị atụgharịala? Kedu otu? ⴳ o ụzọ nke ya; Jehova tukwasiwo kwa ya ajọ omume nke ayi nile.

Zekaraya 13:7 - Teta, mma-agha, megide onye-ọzùzù-aturum, imegide nwoke ahu nke nēguzo n'akukum, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri. ? 🏶 chua onye-ọzùzù-aturu, aturu gāb͕asa kwa; M ga-atụgharị aka m megide ụmụntakịrị.

MAK 14:28 Ma mb͕e emere ka m'si n'ọnwu bilie, M'gēburu unu uzọ ga Galili.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Mak 14:28 na-ekwu maka nkwa Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya na ya ga-ebutere ha ụzọ banye Galili mgbe o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

1. Nkwa nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịnabata Ndụ Ọhụrụ

2. Tukwasị Obi Gị Obi na Jizọs: Ọ Ga-edu Gị n'Oge Nsogbu

1. Jọn 14:1-3 ? Ka obi ghara ilọ unu miri. Kwere na Chineke; kwerekwa na Mu. N’ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ,                g gwara unu na m ga-aga idoziri unu ebe? Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Ndị Rom 8:28 Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Mak 14:29 Ma Pita siri ya, Ọ bu ezie na agēme madu nile ka ha ma n'ọnyà, ma m'gaghi-ama.

Pita kwupụtara nkwa ya nye Jisọs, ọbụna mgbe ndị ọzọ nile gbahapụrụ Ya.

1. Ike nke Nkwenye Na-adịghị Agbanwe

2. Na-eguzosi ike n'ihe n'ihu nsogbu

1. Ndị Hibru 3: 12-14 - Lee ka Jizọs si tachie obi n'enweghị nsogbu ọ bụla

2. Jemes 1:12 - Tụgharịa uche n'ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'etiti ọnwụnwa na ọnwụnwa.

MAK 14:30 Jisus we si ya, N'ezie asim i, na ta, ọbuná n'abali a, tutu oké ọkpa akwaa ub͕ò abua, i gāgọnarim ub͕ò atọ.

Jizọs buru amụma na a ga-agọnahụ Pita.

1: Ayi aghaghi iguzosi ike n'okwukwe ayi na tukwasi Chineke obi obuna n'oge onwunwa.

2: Ọ dị mkpa ka anyị na-emezu nkwa anyị ma na-ekwu eziokwu n'onwe anyị na Chineke.

1: Matiu 26:33-35 - "Pita zara, si ya, Ọ buru na agēme madu nile ka ha ma n'ọnyà n'ihi Gi, ma M'gaghi-ama jijiji ma-ọli. oké ọkpa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro atọ. Pita sịrị ya: “Ọ bụrụ na m ga-eso gị nwụọ, ma m gaghị agọnarị gị.” Otú ahụ ka ndị niile na-eso ụzọ Jizọs kwuru.

2: Luk 22: 31-34 - "Onyenwe anyị wee sị, Saịmọn, Saịmọn, le, Setan chọrọ ka ọ nweta gị, ka ọ yọchaa gị dị ka ọka: ma ekpewo m gị ekpere, ka okwukwe gị wee ghara ịda. mb͕e i chighariri, me ka umu-nne-gi di ike, si ya, Onye-nwe-ayi, a dim njikere iso gi je, ma n'ulo-nkpọrọ ma rue ọnwu. , tupu mgbe ahụ, ị ga-agọnahụ ugboro atọ na ị maghị m.”

Mak 14:31 Ma ọ kwusiri okwu ike, si, Ọ buru na Mu na gi nwua, m'gaghi-agọnarị gi ma-ọli. Otú ahụ ka ha nile kwuru.

Ndị na-eso ụzọ ahụ kwusiri ike na ha kwenyesiri ike na ha ga-eso Jizọs guzoro ọbụna ruo ọnwụ.

1: Anyị ga-anọgide na-arapara n'ahụ Jizọs, n'agbanyeghị na-eri.

2: Anyị kwesịrị iguzo n'akụkụ Jizọs n'ọnọdụ ọ bụla, ọbụna n'ihu ọnwụ.

Matiu 16:24-25 Jisus we si ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, sorom. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke gētufu ndu-ya n'ihim gāchọta ya.

2: Ndị Hibru 13:5-6 - Ka omume unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe nile unu nwere: n'ihi na Ọ siri, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli. Ka ayi we kwusie okwu ike si, Jehova bu onye nēyerem aka, M'gaghi-atu kwa egwu ihe madu gēmem.

MAK 14:32 Ha we bia n'ebe anākpọ Getsemane: O we si ndi nēso uzọ-Ya, Nọdunu n'ebe a, mb͕e m'nēkpe ekpere.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha chere ka ọ na-ekpe ekpere na Getsemeni.

1: Mkpa ekpere n’oge nsogbu.

2: Ịmụta ịtụkwasị obi na atụmatụ na oge nke Chineke.

1: Jemes 5: 13-16 - ike nke ekpere n'oge nhụjuanya.

2: Aisaia 40:31 – Ịtụkwasị Jehova obi.

Mak 14:33 O we kuru Pita na Jemes na Jọn tiyere ya, o we malite itu ya n'obi nke-uku;

O wutere Jizọs mgbe ọ kpọrọ Pita, Jems, na Jọn.

1. Iche ihu omimi nke mmetụta uche: Ịmụta ịnabata iru uju

2. Ike nke ọnụnọ: Nkasi obi nke mkpakọrịta

1. Aisaia 53:3 - Ọ bu ihe nleda-anya nke madu nāju kwa ya; nwoke na-eru uju, marakwa iru uju.

2. Jọn 11:35 - Jizọs kwara ákwá.

MAK 14:34 O we si ha, Ọ nēwuta nkpuru-obim nke-uku rue ọnwu: nọdunu n'ebe a, nēche kwa nche.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na mkpụrụ obi ya na-ewute ya ruo ọnwụ ma gwa ha ka ha nọrọ na nche.

1. Jizọs na Getsemane: Ike nke ọmịiko na ịchụ onwe onye n'àjà

2. Mwute na Ike nke Jizọs: Nyocha nke Mmasị ahụ

1. Abụ Ọma 22:1-2 - Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m? Gịnị mere i ji dị anya na ị gaghị azọpụta m, N'ihi gịnịkwa ka i ji dị anya n'okwu nile nke ịsụ ude m?

2. Ndị Filipaị 2:8 – Ebe a hụrụ ya n’ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Mak 14:35 O we ga n'iru nke-ntà, da n'ala, nēkpe ekpere ka, ọ buru na ọ puru ime, ka oge hour ahu we gabiga ya.

Jizọs gosipụtara ịdị umeala n'obi na ido onwe ya n'okpuru Chineke site n'ikpe ekpere ka oge awa ahụ gafee n'ebe ọ nọ.

1. Ike nke ịdị umeala n'obi na idobe onwe ya n'okpuru Chineke

2. Ịgbaso Jizọs bụ Ihe Nlereanya nke Ekpere

1. Ndị Filipaị 2:8-10 ? Ebe a hụrụ ya n'ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe. Ya mere Chineke ebuliwo Ya elu nke-uku, nye kwa Ya aha nke kariri aha nile ọ bula, ka ikperè nile ọ bula we b͕ue n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, na ire ọ bula nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi; nye Chineke Nna otuto.??

2. Jems 5:13 ? Ọ̀ dị onye n'etiti unu na-ata ahụhụ? Yak enye ọbọn̄ akam. Ọ nwere onye nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ otuto.??

Mak 14:36 Ọ si, Aba, Nna, ihe nile kwere omume n'ebe i nọ; napụ m iko a: ma ọ bughi ihe m'nāchọ, kama ihe Gi onwe-gi nāchọ.

Jizọs kpegaara Chineke ekpere ka e wepụ iko ahụhụ ahụ, ma na ọ ga-anabata uche Chineke.

1. Ịtụkwasị obi na Atụmatụ Chineke - Ọmụmụ Ekpere Jizọs na Mak 14:36

2. Idobe n'okpuru uche Chineke - Ntụgharị uche n'Ekpere Jizọs na Mak 14:36

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jemes 4:15 – N'ihi na unu kwesiri isi, Ọ buru na Onye-nwe-ayi nāchọ, ayi gādi ndu, me nka, ma-ọbu ihe ahu.

Mak 14:37 O we bia, hu ha ka ha nāraru ura, o we si Pita, Saimon, ì nāraru ura? ì nweghi ike ile nche otù oge hour?

Jizọs jụrụ Pita ihe mere na ọ pụghị ịmụrụ anya otu awa.

1. Mkpa ọ dị ịmụrụ anya na ịmụrụ anya n'ekpere.

2. Ike Jizọs nwere ịhụ ihe anyị na-apụghị.

1. Ndị Efesọs 6:18 - Na-ekpe ekpere mgbe niile na ekpere na aririọ niile na Mmụọ Nsọ, na-eche banyere ya na ntachi obi niile na aririọ maka ndị nsọ niile.

2. Luk 21:36 – Ya mere, nēchenu nche, nēkpe kwa ekpere mb͕e nile, ka unu we gua unu na ndi kwesiri ib͕anari ihe ndia nile nke gādi ime, na iguzo n'iru Nwa nke madu.

Mak 14:38 Na-echenụ nche, na-ekpekwanụ ekpere, ka unu ghara ịbanye n’ọnwụnwa. Mmụọ dị njikere n'ezie, ma anụ ahụ adịghị ike.

Anyị aghaghị ịmụrụ anya ma na-ekpe ekpere maka ume iji guzogide ọnwụnwa.

1: Anyị nwere ike ịdị ike n'ime Onyenwe anyị na ike nke ike ya.

2: N'oge ọnwụnwa, anyị nwere ike ịkpọku Chineke maka ike Ya.

1: Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike."

2: 2 Ndị Kọrịnt 10:3-5 - "N'ihi na ọ bụ ezie na anyị na-eje ije n'anụ ahụ, anyị adịghị agha dị ka anụ ahụ: (N'ihi na ngwá agha nke agha anyị abụghị nke anụ ahụ, kama ọ dị ike site na Chineke ịkwatu ebe ewusiri ike; ) Na-achụda echiche efu, na ihe ọ bụla dị elu nke na-ebuli onwe ya elu imegide ihe ọmụma nke Chineke, na-ewebata echiche ọ bụla ná ndọrọ n’agha nye nrubeisi nke Kraịst.”

Mak 14:39 O wee pụọ ọzọ kpee ekpere, kwuo otu okwu ahụ.

Jizọs kpere ekpere nke ugboro abụọ n’ogige Getsemeni.

1. Ike nke ekpere na-adịgide adịgide: Ịmụta ihe n’aka Jizọs n’ogige Getsemeni

2. Mgbe Ọganiihu Na-esi ike: Inweta Ike Site n'Ihe Nlereanya Jizọs na Getsemane

1. Luk 22:44, "Mgbe ọ nọ n'oké ihe mgbu, o kpesiri ekpere ike karị: ọsụsọ ya dịkwa ka oke ntapụ ọbara na-ada n'ala."

2. Ndị Hibru 5:7, "Onye n'ụbọchị nke anụ ahụ ya, mgbe o jiri iti-nkpu siri ike na anya-miri kpe ekpere na aririọ-amara nye onye puru inaputa ya n'ọnwu, anu-kwa-ra ya na ọ nātu egwu."

MAK 14:40 Ma mb͕e Ọ laghachiri, Ọ hu-kwa-ra ka ha nāraru ura, (n'ihi na anya-ha di arọ́,) ha amaghi kwa ihe ha gāza Ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs dara n’ụra ka Jizọs na-ekpe ekpere n’ogige Getsemeni. Ike gwụrụ ha nke ukwuu, ha amaghị otú ha ga-esi zaa ya mgbe ọ laghachiri.

1. Mmekọrịta Anyị na Jizọs: Ịnọgide na-amụ anya ma dị njikere ịzaghachi

2. Ịnọgidesi Ike n'Ekpere: Ike nke Jizọs? Arịrịọ \_

1. Ndị Hibru 4:15-16 - ? Ma- ọbu na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke nēnweghi ike imere ayi ebere n'adighi-ike-ayi, ma ayi nwere onye anwaworo n'uzọ nile, dika ayi onwe-ayi? Ma o mehieghị. Ka anyị wee bịaruo Chineke nso? 셲 oche-eze amara na obi ike, ka anyị wee nweta ebere na-ahụ amara na-enyere anyị aka n'oge anyị mkpa.??

2. Ndị Efesọs 6:18 - ? Na-ekpe ekpere n'ime Mmụọ Nsọ n'oge niile na ụdị ekpere na arịrịọ niile. N'iburu nke a n'uche, kpachara anya ma nọgide na-ekpe ekpere maka Onyenwe anyị niile? ndị mmadụ.??

Mak 14:41 O we bia nke ub͕ò atọ, si ha, ub͕u a nāraru-ura-unu, zuru-kwa-nu ike: o zuwo, oge hour abiawo; lee, a ga-arara Nwa nke mmadụ nye n’aka ndị mmehie.

Jizọs bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya ugboro atọ ma gwa ha ka ha zuru ike, n’ihi na oge eruola ka a rara ya nye n’aka ndị mmehie.

1. Ịhụnanya Jizọs n'anya n'oge awa ikpeazụ ya

2. Obi ike nke Kraist n’iru nrara

1. Ndị Rom 8:31 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?"

2. Ndị Hibru 12: 2 - "Ka anyị lekwasị anya n'ebe Jizọs, onye na-emepụta na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere n'ihu ya, na-eleda ihere ya anya, wee nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze nke Jehova. Chineke."

Mk 14:42 Bilienụ, ka anyị ga; le, onye nāraram nye nọ nso.

Jizọs kwuru na onye ga-arara ya nye nọ nso.

1. Ịrara Jizọs nye: Ịghọta Àjà Ya

2. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu aghụghọ

1. Matiu 26:45 - Ya mere Ọ biakutere ndi nēso uzọ-Ya, si ha, Ub͕u a nārana-ura, nēzu-kwa-nu ike: le, oge hour a di nso, anārara kwa Nwa nke madu nye n'aka ndi-nmehie.

2. ABÙ ỌMA 41:9 - Ọbuná eyìm nke m'mara nke-ọma, onye m'tukwasiworo obi, Onye nēri nrim, weliwo ikiri-ukwu-ya imegidem.

MAK 14:43 Ngwa ngwa, mb͕e Ọ ka nēkwu okwu, Judas, bú otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, bia, ya na oké ìgwè madu chiri mma-agha na nkpa-n'aka, site n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ na ndi-okenye.

Judas na nnukwu ìgwè mmadụ raara Jizọs nye.

1. Olee otú Jizọs gbara  a si egosi na anyị na-alụso ọnwụnwa ọgụ

2. Ike nke mgbaghara n'ihu mgbagha

1. Matiu 26:47-56 'Jizọs' kpọrọ Pita na Pita? 🅲 ịgọnarị Ya

2. Jọn 13:1-20 'Jizọs na-asa ndị na-eso ụzọ ya' ụkwụ, Judas wee pụọ ịrara ya nye.

Mak 14:44 Onye nārara Ya nye enye-kwa-ra ha ihe-iriba-ama, si, Onye ọ bula m'gēsutu ọnu, onye ahu bu Ya; kuru ya, dupu kwa ya n'udo.

Onye raara onwe ya nye enyewo ihe ịrịba ama iji mata Jizọs; a ga-esusu ya ọnụ.

1: Ịhụnanya n'etiti Nrara - Otú ịhụnanya Jizọs nwere n'ebe anyị nọ adịghị ada mbà ọbụna mgbe a raara ya nye.

2: Ihe ịrịba ama nke ịhụnanya - Otú Jizọs si hụ anyị n'anya bụ otú e si rara ya nye.

1: Jọn 13: 34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. nweenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2: 1 Jọn 4: 19-21 - "Anyị hụrụ ya n'anya n'ihi na O bu ụzọ hụ anyị n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, ' hụ Chineke n'anya,' kpọọkwa nwanne ya asị, ọ bụ onye ụgha: n'ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n'anya, onye na-ahụghị nwanne ya n'anya. Ọ hụwo, olee otú ọ ga-esi hụ Chineke n'anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị, ma ihe a anyị nyere n'iwu sitere n'aka ya, ka onye hụrụ Chineke n'anya ga-ahụkwa nwanne ya n'anya.

Mak 14:45 Ma mb͕e ọ biaruru, ngwa ngwa ọ biakute Ya, si, Onye-ozizí, onye-ozizí; sutukwa ya ọnu.

Jizọs bịarutere wee kelee nna ya ukwu nke ọma.

1. Ike Obiọma dị n’ịhụnanya Jizọs

2. Ihe Nlereanya Jizọs: Ekele ịhụnanya

1. Luk 22:47-48 ? Ma mb͕e Ọ nọ nēkwu okwu, le, ìgwè madu, na onye anākpọ Judas, bú otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, nēje n'iru ha, biakute Jisus nso itu Ya ọnu. Ma Jisus siri ya, Judas, Gi onwe-gi nēji isutu-ọnu rara Nwa nke madu nye?

2. 1 Ndị Kọrịnt 16:20 ? Umu-nna- ayi nēkele unu. Ùnu were isutu-ọnu di nsọ nēkele ibe-unu.

Mak 14:46 Ha we bikwasi ya aka-ha, jide Ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jidere Jizọs.

1: Jisus? 셲 ihe atụ nke nrube isi na ịdị umeala n'obi n'agbanyeghị nhụjuanya.

2: Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi mgbe ị na-enwe oge ihe isi ike.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 ? Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'iji ọdịdị ohu, ebe ọ bụ amuru n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.”

2: Jọn 15:13 ? 쏥 ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya karia nka, na madu tọb͕ọrọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

MAK 14:47 Otù nime ndi guzoro nso we miputa mma-agha, tie orù onye-isi-nchu-àjà, bipu nti-ya.

Otu n’ime ndị ya na Jizọs guzo n’akụkụ ya mịpụtara mma agha bipụ ntị otu ohu nnukwu onye nchụàjà.

1. Jizọs Na-akụziri Anyị Ka Anyị Na-adịghị Na-eme Ihe Ike - Matiu 5:39

2. Ike nke Mgbaghara - Ndị Efesọs 4:32

1. Luk 22:50-51 - Jizọs gwọrọ ohu ahụ ntị

2. Matiu 26:52 - Nzaghachi Jizọs na ime ihe ike bụ ime ebere na mgbaghara

Mak 14:48 Jisus zara, si ha, Ùnu chiri mma-agha na nkpa-n'aka puta, dika imegide onye-ori?

Jizọs jụrụ ihe mere ìgwè mmadụ ahụ ji mma agha na mkpanaka na-abịa jide ya.

1: Anyị ekwesịghị iji ike ma ọ bụ ime ihe ike nweta ụzọ anyị, kama were obi umeala were ịhụnanya Chineke nweta udo.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe ikpe, kama wepụta oge iji ghọta ebumnobi nke ndị gbara anyị gburugburu.

1: Matiu 5:9 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke."

2: Jemes 1:19 - "Ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, rịbanụ ihe a: onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n'ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ."

MAK 14:49 Mu na unu nọ kwa-ubọchi n'ulo uku Chineke nēzí ihe, ma unu ewereghm: ma ihe edeworo n'akwukwọ nsọ aghaghi imezu.

Jizọs chetaara ndị na-eso ụzọ ya banyere ọnụnọ ya n’etiti ha n’ụlọ nsọ na mkpa nke akwụkwọ nsọ na-emezu.

1. Jizọs: Ihe Nlereanya zuru okè nke Nrubeisi Anyị

2. Ike nke Akwụkwọ Nsọ: Imezu Okwu Chineke

1. Luk 4:16-21 (Jizọs nọ n'ụlọ nzukọ)

2. Abụ Ọma 119:105 (Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m)

Mak 14:50 Ha niile wee hapụ ya gbalaga.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gbahapụrụ ya mgbe e jidere ya.

1. "Ike nke Okwukwe: Iguzo n'akụkụ Jizọs N'agbanyeghị Na-agbanarị Ndị Na-eso Ụzọ"

2. "Ike nke Olileanya: Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịtachi Obi n'Ahụhụ"

1. Ndị Hibru 13:5-6 - "Werenụ ndụ unu pụọ n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe unu nwere, n'ihi na O kwuru, sị, 'Ọ gaghị ahapụ gị ma ọlị ma ọ bụ gbahapụ gị.'

2. Aisaia 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

MAK 14:51 Otù nwa-okorọbia we so Ya, nēyi uwe ọcha kpuchiri ọtọ-ya; umu-okorọbia ahu we jide ya:

Otu nwa okorobịa so Jizọs yiwe ákwà linin n’ahụ́ ya, ụmụ okorobịa ndị ọzọ jidekwara ya.

1. Ike nke iso Jizọs n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu

2. Na-ebi ndụ n'okwukwe gị n'ụzọ obi ike

1. Matiu 16:24-25 - ? 쏷 Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, ? 쁗 onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnarị onwe ya ma buru obe ha soro m. bụ €?

2. 2 Timoti 2:3-4 - ? 쏶 oke bekee n'ahuhu di ka ezi onye-agha nke Kraist Jisus. Ọ dịghị onye agha ọ bụla nke na-etinye aka n'ịchụso ndị nkịtị, ebe ọ bụ na nzube ya bụ ime ihe dị onye debanyere aha ya n'akwụkwọ ụtọ.

Mak 14:52 O we rapu ákwà-ozu ahu, b͕apu n'iru ha n'ọtọ.

Jizọs, mgbe a na                                                                                                          kpọrọ              jide,                            kpọrọ            jide Jisus, uwe-oyi, n’obere ákwà linin.

1. Ike nke Okwukwe: Njikere Jisos nwere itukwasi Chineke obi na iso atumatu ya n'agbanyeghi ihe ga-esi na ya pụta.

2. Ewepụrụ Nganga Anyị: Otu Jizọs si weda onwe ya ala ka o wee mezuo ozi ya.

1. Matiu 26:36-45 – Ekpere Jizọs n’ogige Getsemane.

2. Ndị Filipaị 2:5-11 - Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na nrube isi.

MAK 14:53 Ha we duru Jisus jekuru onye-isi-nchu-àjà: ndi-isi-nchu-àjà nile na ndi-okenye na ndi-ode-akwukwọ we zukọ kwa.

Ndị isi nchụàjà na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ duuru Jizọs gakwuru nnukwu onye nchụàjà.

1) Ike obodo - ka ike na ọnụọgụ ga-esi jiri ma ihe ọma na ihe ọjọọ

2) Ike nke mmetụta - ka ihe atụ onye ndu si emetụta ndị gbara ha gburugburu

1) Ọrụ 4: 23-31 - Pita na Jọn nwere nkwuwa okwu n'agbanyeghị mmegide

2) Ndị Rom 12:1-2 - ịbụ onye na-agbanwe site na ime ka uche ya dị ọhụrụ

MAK 14:54 Pita nēso kwa Ya n'ebe di anya, rue ulo uku onye-isi-nchu-àjà: Ya na ndi-orù we nọdu, nānya kwa ọku.

Pita gọnahụrụ Jizọs n’agbanyeghị ahụhụ.

1: Anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma ghara ịbụ ndị egwu anyị na-eduhie anyị.

2: Anyị ga-achọ ike na obi ike n'aka Chineke n'agbanyeghị mmegide.

1: Joshua 1: 9 - "Ọ bụ na m nyeghị gị iwu? Dị ike, nwee ume, atụla egwu, atụkwala ụjọ, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga.??

2: Isaiah 41:10 - ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Mak 14:55 Ndị-isi nchụaja na nnọkọ-ikpé niile wee chọọ ịgba akaebe megide Jizọs ka ha gbuo ya; ma ọ dịghị nke ọ hụrụ.

Ndi-isi-nchu-àjà na nnọkọ-ikpé-ha we chọ ihe-àmà megide Jisus ka ha nwua, ma ha ahughi nke ọ bula.

1. Chineke bụ onye nche anyị, ọ dịghịkwa mgbe ọ ga-agbahapụ anyị n'oge mkpa anyị.

2. Ọ dịghị onye pụrụ iguzogide anyị ma ọ bụrụ na Chineke na-echebe anyị.

1. Ndị Rom 8:31 "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?"

2. 1 Jọn 4:4 "Ụmụntakịrị, unu sitere na Chineke wee merie ha, n'ihi na onye nọ n'ime unu ka onye nọ n'ụwa ukwuu."

MAK 14:56 N'ihi na ọtutu madu nāb͕a àmà ugha megide Ya, ma àmà-ha ekwekọghi n'otù.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mmadụ ole ndị akaebe gbara akaebe ụgha megide Jizọs, ma akaebe ha ekwekọghị, ha ekwekọrịtaghị.

1: Ka anyị cheta ikwu eziokwu n'okwu na omume anyị niile, n'ihi na Chineke na-ahụ ihe niile.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara ịgba àmà ụgha megide onye ọ bụla, n’ihi na o kweghị n’uche Chineke.

1: Ọpụpụ 20:16 - ? 쏽 ka i gaghi-agba àmà ugha megide madu-ibe-gi.??

2: Ilu 12:17 - ? 쏻 onye ọ bula nke nēkwu ezi-okwu nēgosi ezi-okwu: Ma onye-àmà ugha nēkwu okwu-ugha.

MAK 14:57 Ufọdu we bilie b͕a àmà ugha megide Ya, si,

Ndị akaebe ụgha nọ n’ikpe a na-ekpe Jizọs gbara akaebe ụgha megide ya.

1: Anyị ga na-ekwu eziokwu mgbe niile ma ghara ịgba akaebe ụgha megide onye ọzọ.

2: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị, ekwukwala okwu ụgha megide ha.

1: Ndị Efesọs 4:25 - "Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ibe anyị."

2: Ilu 14: 5 - "Onye akaebe nke kwesịrị ntụkwasị obi adịghị agha ụgha, ma onye akaebe ụgha na-eku ume ụgha."

MAK 14:58 Ayi we nu ka ọ nāsi, M'gākwatu ulo nsọ a nke eji aka me, n'ime ubọchi atọ M'gēwu kwa ọzọ nke anējighi aka me.

Jizọs buru amụma na a ga-ebibi ụlọ nsọ Jeruselem na mbilite n’ọnwụ ya.

1: Jisus buru amuma nbilite-n'ọnwu nke Onwe-ya, na nbibi nke ulo uku Chineke;

2: Jizọs bụ onye dị ike na ntụkwasị obi nke ihe ọmụma. O kwuru na a ga-ebibi ụlọ nsọ ahụ na ya ga-ebilite ọzọ, e mezukwara nkwa ndị a.

Jọn 2:19-22 Jisus zara, si ha, ? I kwatuo ulo nsọ a, n'ubọchi atọ M'gēweli kwa ya elu.

Matiu 26:61 IGBOB - Ọ si, Nwoke a siri, Apurum ikpotu ulo nsọ Chineke, wu kwa ya n'ubọchi atọ.

Mak 14:59 Ma àmà ha ekwekọrịtaghị.

Ndị akaebe nọ n’ikpe Jizọs ekwenyeghị n’ihe ha gbara.

1. Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi Ọbụna n'Eze ekwesịghị ntụkwasị obi

2. Na-eguzosi ike n'ihe n'ihu nsogbu

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

MAK 14:60 Onye-isi-nchu-àjà we guzo n'etiti ha, jua Jisus, si, Ì zaghi ihe ọ bula? gini bu ihe ndia nāb͕a àmà megide gi?

Nnukwu onye nchụàjà jụrụ Jizọs ajụjụ mgbe ọtụtụ ndị akaebe kwuchara okwu megide ya.

1. "Ike nke Ịgba Àmà: Inyocha Ebumnobi Anyị na Omume Anyị"

2. "Ọchịchị nke Chineke: Ịghọta Atụmatụ Ya n'oge Ọnwụnwa"

1. Jọn 8:46 - "Ònye n'ime unu na-ama m ikpe maka mmehie?"

2. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

Mak 14:61 Ma ọ gbachiri nkịtị, ọ zaghịkwa ihe ọ bụla. Ọzọ, onye-isi-nchu-àjà juru ya, si ya, Gì onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara nke Onye agọziri agọzi?

Nnukwu onye nchụàjà jụrụ Jizọs ajụjụ ma gbachie nkịtị na-azaghachi ya.

1: Okwukwe anyị kwesịrị isi ike nke na, ọbụlagodi mgbe a jụrụ anyị ajụjụ, anyị na-eguzosi ike.

2: Anyị ekwesịghị imebi nkwenkwe anyị, ọbụna mgbe a na-arụgide anyị.

1: Ndị Rom 8: 35-39 - Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu nkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha?

2: Ndị Hibru 13:6 - Ya mere, anyị pụrụ iji obi ike kwuo, sị, ? Ọ bu Onye-nwe-ayi bu onye nēyerem aka; M'gaghi-atu egwu; kedu ihe mmadụ ga-eme m???

Mak 14:62 Jisus we si, Mu onwem bu: unu gāhu kwa Nwa nke madu ka Ọ nānọdu ala n'aka-nri nke ike, nābia kwa n'igwe-oji nile nke elu-igwe.

Jizọs kọwara onwe ya dị ka Ọkpara nke mmadụ ma na-ese onyinyo nlọghachi ya.

1: Ikpe ziri ezi nke Chineke Ga-emeri - Nkọpụta Jizọs gosiri onwe ya dị ka Ọkpara nke mmadụ na-egosi anyị na Chineke ga-ahụ ka e mere ikpe ziri ezi, na a ga-ahụkwa ike ya n'ụwa.

2: Jikere maka nloghachi Jizọs - Nkọpụta Jizọs gosiri onwe ya dị ka Ọkpara nke mmadụ na-egosi anyị na nloghachi ya bụ ihe e ji n'aka na anyị ga-adị njikere.

1: Daniel 7: 13-14 - ? 쏧 hu n'ọhù nke abali, ma, le, igwe-oji nke elu-igwe ka otù onye dika nwa nke madu biaruru, we biakute Onye ochie ahu, ewe gosi ya n'iru Ya. Ewe nye ya ike na ebube na ala-eze, ka ndi nile, mba nile, na ndi nāsu asusu di iche iche we fè Ya òfùfè; ọchịchị ya bụ ọchịchị ebighị ebi, nke na-agaghị agabiga, alaeze ya bụkwa nke a na-agaghị ebibi ebibi.

2: Matiu 24:30 - ? 쏷 okuko gāputa kwa n'elu-igwe ihe-iriba-ama nke Nwa nke madu, mb͕e ahu ebo nile nke uwa gēru újú;

MAK 14:63 Onye-isi-nchu-àjà we dọwa uwe-ya nile, si, Ọ̀ di gini nkpà ayi ọzọ?

Nnukwu onye nchụàjà kwenyesiri ike na Jizọs mara ya ikpe nke na ọ dọwara uwe ya iji gosi iru újú.

1: Anyị ga-enwerịrị nkwenye n'okwukwe anyị ma dị njikere ịkwado ihe anyị kwenyere na ya.

2: Anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị nwere nkwenye tupu anyị emee mkpebi ọ bụla.

1: Matiu 21: 25-27 - Jizọs na-akụzi na anyị aghaghị ijide n'aka na anyị nwere ntọala ziri ezi tupu anyị ewuo ihe ọ bụla.

2: Ilu 14:15 - Onye nwere ezi uche na-elezi anya nzọụkwụ ya.

MAK 14:64 Unu nuru nkwulu ahu: gini bu uche-unu? Ha nile we mara ya ikpe n'ọnwu.

Ndị mmadụ mara Jizọs ikpe ọnwụ maka nkwulu.

1: Ọnwụ Kraịst n’elu obe bụ àjà maka mmehie anyị, ekwesịrị icheta ya otú ahụ.

2: ihunanya na ebere nke Chineke kariri nke ayi, obu ezie na ayi nwere nmehie.

1: Ndị Rom 5:8- ? Chineke na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Jọn 3:16 - ? ma -ọbu Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Mak 14:65 Ma ụfọdụ malitere ịgbụ ya ọnụ mmiri, na-ekpuchi ihu ya, na-akụ ya ihe, na-asị ya, Buo amụma: ndị na-ejere ya ozi were ọbu aka ha tie ya.

Amaokwu a na-ekwu maka mmeso ọjọọ Jizọs diri tupu akpọgidere ya n'obe.

1. Ike nke Mgbaghara - Ịghọta njikere Jizọs dị ịgbaghara ndị mejọrọ ya.

2. Ike nke ntachi obi - Ịtụgharị uche n'obi ike Jizọs n'agbanyeghị ahụhụ.

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "na-edirịta ibe unu ihe, ma ọ bụrụ na otu onye nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-aghakwa ịgbaghara."

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

MAK 14:66 Ma ka Pita nọ n'okpuru ulo uku eze, otù nime umu-ab͕ọghọ nke onye-isi-nchu-àjà biara.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ n’ogige nke obí nnukwu onye nchụàjà.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe Pita mejọrọ ma nweta ume na obi ike n’aka Jizọs.

2. Mgbe anyị chere mkpebi siri ike ihu, anyị kwesịrị inwe okwukwe na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. ụzọ ka i wee nwee ike idi ya."

MAK 14:67 Ma mb͕e ọ huru Pita ka ọ nānya ọku, o we le ya anya, si, Gi onwe-gi kwa na Jisus Onye Nazaret nọ.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ, otu nwa agbọghọ na-ejekwa ozi zutere ya.

1. Ike nke ịgọnarị - Olee otú ngọnarị nke Pita gọnarị Jizọs pụrụ isi kụziere anyị banyere mgba nke okwukwe anyị na-alụ.

2. Ibi ndụ nke obi ike n'agbanyeghị ihe isi ike - Olee otú ihe Pita mere nwere ike isi kpalie anyị imeri ihe isi ike.

1. Jemes 1:2-4 – Gua ya n’ọṅụ nile mgbe ị na-eche ọnwụnwa ihu

2. 1 Ndị Kọrint 10:13 – Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

Mak 14:68 Ma ọ gọrọ agọ, si, Amataghm, aghọtaghkwam ihe I nēkwu. O we pua ba n'uzọ-nbata; ọkpa-nwoke we tie.

Ọ gọrọ agọ Jizọs wee pụọ banye n'ọnụ ụzọ mgbe oke ọkụ ahụ na-akụ.

1. Ike Ọgọnarị: Otu esi eguzogide Ọnwụnwa

2. Ihe ọ pụtara n’oke ọkpa: Ịmụta ihe n’emejọ Pita

1. Jemes 1:14-15: "Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke aka ya, na-rafukwa ya. , na-amụ ọnwụ."

2. Luk 22:31-32: ? 쏶 imon, Saimon, Setan arịọwo ka ọ yọcha unu nile dika ọka wheat. Ma ekpewom ekpere bayere gi, Saimon, ka okwukwe-gi we ghara ida. Ma mgbe ị laghachiri, mee ka ụmụnna gị dị ike.

MAK 14:69 Nwa-ab͕ọghọ ahu we hu Ya ọzọ, we malite isi ndi guzoro nso, Onye a bu otù nime ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a kọrọ otú otu nwa agbọghọ na-eje ozi mere ka Jizọs mata mgbe e kpọrọ ya gaa n’ihu nnukwu onye nchụàjà.

1. Jizọs bụ amụma amụma 'Otú Atụmatụ Chineke Maka Nzọpụta si mezuo

2. Otú Anyị Ga-esi Na-eso Jizọs n'Oge Ihe isi ike

1. Aisaia 53:2-3 ?"N'ihi na n'ihu ya ka ọ ga-etolite dị ka ahịhịa dị nro, na dị ka mgbọrọgwụ nke ala kpọrọ nkụ: o nweghị ọdịdị ma ọ bụ ịma mma, ma mgbe anyị ga-ahụ ya, ọ dịghị ihe ọ bụla. Ihe-nma ka ayi we chọ Ya: Ọ bu onye ihe nēleda anya, nke madu nāju kwa Ya; Onye ihe-nb͕u, mara kwa iru-újú;

2. Matiu 16:21 ??” Site n’oge ahụ gaa n’ihu, Jizọs malitere igosi ndị na-eso ụzọ ya na ọ ghaghị ịga Jeruselem, hụkwa ahụhụ ọtụtụ ihe n’aka ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ, ka e gbuokwa ya, na a ga-akpọlitekwa ya. ụbọchị nke atọ."

Mk 14:70 Ọ gọnarị ya ọzọ. Mb͕e nwa oge gasiri, ndi guzoro nso we si Pita ọzọ, N'ezie Gi onwe-gi bu otù nime ha: n'ihi na gi onwe-gi bu onye Galili, okwu-gi we kwe kwa ya.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ n’agbanyeghị na o kwere nkwa ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi.

1. Ike nke olile anya n'ihu nsogbu

2. Ike nke Okwukwe N'agbanyeghị Ọnwụnwa

1. Ndị Rom 5: 3-5 - "Karịa nke ahụ, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Mak 14:71 Ma ọ malitere kọchaa na ṅụọ iyi, sị: “Amaghị m nwoke a onye unu na-ekwu banyere ya.

Akwa oku ama obụp Jesus m̀mê enye edi Messiah, ndien Jesus ama ọbọrọ ke ndibọrọ mbụme oro, edi akwa oku ọtọn̄ọ ndisụn̄i nnyụn̄ n̄n̄wọn̄ọ.

1. Njide Onwe Jizọs: Otú Jizọs Si Meghachi omume ná Mkpagbu

2. Ịchọta olu anyị: Iguzosi ike n'ihe anyị kwenyere

1. Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka: itọba otù? Ndụ otu? ndị enyi .

2. Aisaia 50:7 - N'ihi na Jehova Chineke na-enyere m aka; ya mere emeghm m ihere; ya mere edowom irum dika ọ́mú, ma amawom na ihere agaghi-emem.

Mak 14:72 Ma nke ugboro abụọ oké ọkpa ahụ fe. Pita we cheta okwu Jisus siri ya, Mb͕e oke-ọkuku akākwaghi ub͕ò abua, i gāgọnarim ub͕ò atọ. Ma mb͕e o chesiri ya n'obi, ọ nākwa ákwá.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Peter akakan̄ Jesus utịm ikata ye ntiense aban̄a ikọ Jesus mbemiso enye etịbede.

1. Ike nke Okwu Anyị: Otú Okwu anyị si ekpughe obi anyị

2. Ịmụta ịtụkwasị obi na oge nke Onye-nwe

1. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

2. Abụ Ọma 31:24 - Dịnụ ike, ka obi gị nwee ume, unu niile ndị na-echere Jehova.

Mak 15 na-akọ ọtụtụ ihe omume dị mkpa gụnyere ikpe Jizọs kpere n'ihu Paịlet, mkpọgidere ya n'obe, ọnwụ, na olili ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị isi nchụàjà kpọtaara Jizọs n’ihu Paịlet. Ha na-ebo ya ebubo ọtụtụ ihe ma ọ zaghị, nke tụrụ Paịlet n'anya. N’oge ememme ahụ, Paịlet bụ omenala ịhapụ onye mkpọrọ nke ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ. Barabas nọ n’ụlọ mkpọrọ ya na ndị nnupụisi bụ́ ndị gbuworo mmadụ n’oge ọgba aghara. Ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ ka ahapụ Barabas nke ndị isi nchụaja kpalitere. Mgbe a jụrụ ya ihe ọ ga-eme 'eze ndị Juu', ha tiri mkpu "Kpọgide ya n'obe!" Ọbụna mgbe ha jụrụ ihe mere na ihe mpụ o mere, ha tiri ọbụna n'olu dara ụda "Kpọgide Ya!" N’ịbụ onye chọrọ imeju ìgwè mmadụ ahụ afọ, Paịlet hapụrụ Barabas ma nyefee Jisọs ka a kpọgide ya n’obe mgbe ọ pịasịrị ya ihe (Mak 15:1–15).

Paragraf nke abụọ: Ndị agha ahụ kpọbatara Jizọs n'obí (Praetorium) kpọkọtara ndị agha niile yikwasị Ya uwe na-acha odo odo gbagọrọ agbagọ, okpueze tọrọ n'elu ya wee malite ịkpọ "Ekele Eze ndị Juu!" Ọzọ wee tie isi mkpara gbụọ ya ọnụ mmiri na-ada ikpere na-asọpụrụ ya mgbe e kwara emo yipụ uwe mwụda odo odo yikwasị uwe ya na-edupụta ya n'obe, Simon Saịrini nna Alexander Rufus na-agafe ụzọ mba manyere ibu obe butere ebe a na-akpọ Golgota pụtara ebe okpokoro isi nyere mmanya agwakọta. myrrh ewereghị ya n'obe akpọgidere uwe kewara ekewa nkewa na-efe nza, lee nweta akụkụ e dere ọkwa ọkwa megide ịgụ EZE ndị Juu kpọgidere ndị nnupụisi abụọ n'obe otu aka nri nke ọzọ ndị gafere n'obe na-ekweta isi ha na-asị "Ya mere! obe zọpụta onwe gị!" Otu aka ahu ndi-isi-nchu-àjà kwara n'etiti onwe-ha ihe-ọchì, nāsi ndi azoputara ndi ọzọ apughi izọputa onwe-ya, ka Kraist, bú eze Israel, ridata n'obe ub͕u a, ka ayi we hu ndi akpọgidere n'obe, nēkwulu kwa Ya okwu (Mak 15:16-32).

Paragraf nke atọ: N'etiti ehihie ka ọchịchịrị gbara n'ala dum ruo n'ehihie atọ n'elekere atọ nke ehihie, Jizọs tiri mkpu n'oké olu "Eloi Eloi lema sabaktani?" nke pụtara "Chineke m Chineke m gịnị mere i ji hapụ m?" Ụfọdụ ndị guzo nso nụrụ ihe a na-ekwu Gee ntị na-akpọ Ịlaịja onye gbara ọsọ juru sponge mmanya mmanya gbara ụka, tinye osisi a na-enye ihe ọṅụṅụ na-asị Ugbu a hapụnụ hụ ma Ịlaịja abịa rịdata ma Jizọs tiri mkpu n'oké ume iku ume ikpeazụ veil Ụlọ nsọ dọwara abụọ n'elu ala onyeisi ndị agha guzo n'ihu hụrụ iku ume ikpeazụ kwuru n'ezie. mmadụ Ọkpara Chineke! Ụfọdụ ndị inyom na-ele anya n'ebe dị anya n'etiti Meri Magdalin Meri nne Jems nke nta Joses Salome, ndị inyom ndị a gbasoro mkpa Galili na ọtụtụ ndị inyom ndị ọzọ gbagotere Jerusalem mgbe mgbede ruru n'ihi na Ụbọchị Nkwadebe tupu ụbọchị izu ike Josef Arimatia onye a ma ama otu Council ezi nwoke ziri ezi anabataghị mkpebi, otu kansụl mere n'atụghị egwu. Paịlet jụrụ ozu Jizọs tụrụ Jizọs n'anya nụrụ na ọ nwụrụla anwụ a kpọrọ ọchịagha jụrụ ma ọ nwụla ogologo oge gara aga kwadoro onyeisi ndị agha nyere ozu Josef zụtara ákwà linin wetuo ahu ekechiri ákwà ọcha tọb͕ọrọ ili a kpọreworo nkume a akpọrọ nkume n'ọnụ ụzọ ili Meri Magdalin Meri nne Josef hụrụ ebe tọgbọrọ recounting ikpeazụ oge ndụ. mbilite n’ọnwụ nkwadobe olili ozu (Mak 15:33–47).

MAK 15:1 Ngwa ngwa n'ututu, ndi-isi-nchu-àjà, na ndi-okenye na ndi-ode-akwukwọ na nnọkọ-ikpé nile, b͕a ndu, ha we ke Jisus ab͕u, kupu Ya, rara Ya nye n'aka Pailat.

Ndị-isi-nchu-àjà gbakọrọ aka wee kee Jizọs agbụ tupu ha enyefe ya n’aka Paịlet.

1. Jizọs bụ nwa atụrụ kacha achụ àjà, ji obi ya niile nyefee Paịlet ka e kee ya agbụ ma nyefee ya n'aka Paịlet iji mezuo uche Chineke.

2. N'agbanyeghị ụdị mmegide anyị nwere ike ihu ná ndụ, anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma tụkwasị obi na atụmatụ Chineke ga-emeri.

1. Aisaia 53:7 - Ewe meb͕u ya, ewe weda ya ala, ma o sagheghi ọnu-ya; Dika nwa-aturu nke anēdu n'ob͕ub͕u, na dika aturu nke nāb͕a nkiti n'iru ndi nākpacha aji-ya, otú a ka Ọ sagheghi ọnu-ya.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Mak 15:2 Pailat we jua ya, si, Gì onwe-gi bu eze ndi-Ju? O we za, si ya, Gi onwe-gi nēkwu ya.

Itien̄wed oro owụt nte Jesus ọkọbọrọde Pilate ke ini enye okobụpde m̀mê enye edi Edidem mme Jew.

1. Ike nke Okwu Anyị: Ibi ndụ nke eziokwu

2. Ịgbachitere Okwukwe Anyị: Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịnwe Obi Ike

1. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

2. Luk 4:3-4 - ekwensu we si ya, ? Ọ buru na Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke, nye nkume a iwu ka ọ ghọ ob͕e achicha. 4 Jisus we za ya, si, ? 쏧 t e dere, ? ọ̀ bughi nání achicha agaghi-adi ndu. bụ €?

MAK 15:3 Ma ndi-isi-nchu-àjà nēbo Ya ebubo ọtutu ihe: ma ọ zaghi ihe ọ bula.

Itien̄wed emi owụt nte Jesus ekesidopde uyo ke ini mbọn̄ oku ẹkedoride enye.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke ịgbachi nkịtị n’ụzọ dị ùgwù n’agbanyeghị ebubo na-ezighị ezi.

2: Ike nke ihe nlereanya Jizọs nke iguzosi ike n’ezi ihe n’agbanyeghị ihe isi ike pụrụ inyere anyị aka ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’oge ihe isi ike.

1: 1 Pita 2:21-23 - "N'ihi na ọbuná nke a ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapu kwa ayi ihe-atu, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya; Onye, mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghị ekwujọkwa ya ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ tụghị egwu, kama nyefere onwe ya n’aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.”

2: 1 Pita 3: 15-16 - "Ma doo Onyenwe anyị Chineke nsọ n'ime obi unu: na-adịkwa njikere mgbe niile ịza onye ọ bụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya ahụ nke dị n'ime unu n'ịdị nwayọọ na egwu. ezi akọ na uche, ka, ebe ha na-ekwujọ unu, dị ka ndị na-eme ihe ọjọọ, ka ihere wee mee ndị na-ebo unu ebubo ụgha banyere omume ọma unu n’ime Kraịst.”

Mak 15:4 Pailat we jua ya ọzọ, si, Ì zaghi ihe ọ bula? le ole ihe ha nāb͕a àmà megide gi.

Paịlet jụrụ Jizọs nke ugboro abụọ, na-egosi ọtụtụ ebubo e boro ya.

1. Ike nke Àmà: Otú Anyị Ga-esi Emeghachi omume Mgbe Ndị Ọzọ Boro Anyị Ebo

2. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu ebubo

1. Matiu 10:17-20 - Jizọs? 셲 ntụziaka nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha ga-esi zaghachi ebubo ebubo

2. Jems 1:19 - ? 쏻 ya mere, umu-nnam ndi m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

Mak 15:5 Ma Jisus zaghị ihe ọ bụla; nke mere na o juru Paịlet anya.

O juru Paịlet anya mgbe Jizọs gbachiri nkịtị mgbe ọ jụrụ ya ajụjụ.

1. Ike nke Ịgbachi nkịtị: Otú Jizọs Si Jiri Okwu Ya mee Ihe n’amamihe

2. Olee Ihe Jizọs Pụtara? Nrubeisi : Otu nrubeisi Ya n'okpuru Chineke si egosipụta ezi omume

1. Aisaia 53:7 - Onye emegbu na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Jemes 1:19 – Ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, maranụ nke a: Onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n’ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ.

Mak 15:6 Ma nʼememme ahụ ọ hapụrụ ha otu onye mkpọrọ, onye ọ bụla ha chọrọ.

N’oge oriri ahụ, Paịlet hapụrụ ndị mmadụ otu onye mkpọrọ, ha nwekwara ike ịhọrọ onye ọ bụla ha chọrọ.

1. “Meere Mmadụ Nile Obiọma: Ihe mmụta sitere n’aka Paịlet”

2. "Ike nke Nhọrọ: Ime mkpebi ziri ezi"

1. Luk 6:31 "Mee ndị ọzọ dị ka ị chọrọ ka ha mee gị."

2. Matiu 7:12 "Ya mere, n'ihe niile, na-emere ndị ọzọ ihe ị chọrọ ka ha mee unu, n'ihi na nke a bụ ọnụ ọgụgụ Iwu na ndị amụma."

Mak 15:7 Ma e nwere otu onye aha ya bụ Barabas, bụ́ onye e kere agbụ ya na ndị ya na ha na-enupụ isi, bụ́ ndị gbuworo mmadụ na nnupụisi ahụ.

Barabas bụ onye omekome kpara igbu mmadụ n’oge ọgba aghara.

1. Esola ìgwè mmadụ na-ezighị ezi: Ihe mmụta sitere na Barabas

2. Ọnụ nke ikpe ziri ezi na ebere: Inyocha akụkọ Barabas

1. Luk 6: 27-36 - Hụ ndị iro gị n'anya ma meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-17 - Yikwasị ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ogologo ntachi obi.

MAK 15:8 Ìgwè madu ahu nēti kwa nkpu n'oké olu we chọ Ya ime dika O meworo ha.

Akwa otuowo ẹma ẹdọhọ Jesus anam se enye akanamde ọnọ mmọ ke eset.

1. Ike nke ịrịọ Chineke enyemaka

2. Ngọzi dị n'Iso Ihe nlereanya Jizọs

1. Jemes 4:3 - "Unu na-arịọ ma adịghị anabata, n'ihi na unu na-arịọ n'ụzọ na-ezighị ezi, na-emefu ya na gị agụụ mmekọahụ."

2. Luk 11:9-10 - "Ma asim unu, Riọnu, agēnye kwa unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, agēmeghe-kwa-ra unu. onye na-achọ achọ, ma onye na-akụ ka a ga-emeghere ya.”

MAK 15:9 Ma Pailat zara ha, si, Ùnu nāchọ ka m'rapuru unu eze ndi-Ju?

Paịlet jụrụ ndị mmadụ ma ọ̀ ga-ahapụ Jizọs, bụ́ Eze ndị Juu.

1: Site n’ihe nlereanya Jizọs, anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi ma dị njikere ijere ndị ọzọ ozi.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ egwu iguzo n'ihe anyị kwenyere, kama were amara na ịdị umeala n'obi mee ya.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

Matiu 20:25-28 Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, ? Ị makwa na ndị isi nke mba ọzọ na-achị ha, ma ndị ukwu ha na-achị ha. Ọ gaghi-adi kwa otú a n'etiti unu. Ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu aghaghi ibu orù-unu, onye ọ bula nke gābu kwa onye-isi n'etiti unu gābu orù-unu, dika Nwa nke madu bia-kwa-ra ka ewe fè òfùfè, kama ka o we fè, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu. ??

MAK 15:10 N'ihi na ọ matara na ndi-isi-nchu-àjà rapuru ya n'ihi ekworo.

E nyere Jizọs n’aka ndị isi nchụàjà ka e gbuo ya, ha mere otú ahụ n’ihi anyaụfụ.

1. Ike nke anyaụfụ: Otu esi emeri agụụ ịsọ mpi

2. Ngọzi nke Ịgbaghara Mgbaghara: Ihe Nlereanya Jizọs Banyere Ebere n'Ọgbara Nraranye

1. Ilu 14:30 - ? 쏛 obi di n'udo nēme ka aru di ndu: Ma ekworo nēre ure ọkpukpu.

2. Luk 6:27-36 - ? Mu onwem nāsi unu ndi nānu okwu: Hunu ndi-iro-unu n'anya, nēmere ndi nākpọ unu asì ezi ihe, gọzienu ndi nākọcha unu, nēkpenu ekpere bayere ndi nākpab͕u unu.

MAK 15:11 Ma ndi-isi-nchu-àjà kpaliri ndi-Ju ka ọ rapuru ha Barabas.

Ndị-isi nchụaja rịọrọ Paịlet ka ọ hapụ Barabas kama hapụ Jizọs.

1. Tukwasi obi na atumatu Chineke obuna mgbe anyi na-aghọtaghi ya.

2. Ekwela ka echiche ọtụtụ mmadụ megharịa gị anya.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, ? 쏥 od na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

MAK 15:12 Pailat we za, si ha ọzọ, Gini ka unu nāchọ ka M'gēme Onye ahu Nke unu nākpọ Eze ndi-Ju?

Paịlet jụrụ ndị mmadụ ihe ọ ga-eme Jizọs bụ́ onye ha kpọrọ Eze ndị Juu.

1. Ike nke Nhọrọ: Ntụghachi na Mak 15:12

2. Ajụjụ Dị Mkpa: Gịnị Ka Anyị Na-eme Jizọs?

1. Jọn 18:36-37 - Ihe Jizọs zara Paịlet

2. Luk 23:13-15 – Mkparịta ụka Paịlet na ndị mmadụ banyere Jizọs

Mak 15:13 Ha we tie nkpu ọzọ, si, Kpọgide Ya n'obe.

Ndị mmadụ rịọrọ ka a kpọgide Jizọs n’obe.

1. Ọnwụ Jizọs n’Obe: Àjà kacha achụ àjà

2. Ike Ndị Mmadụ: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịza Ọchịchọ nke Ọtụtụ Ndị Mmadụ

1. Luk 23:21 - "Ma ha nọ na-eti mkpu, ? 쏞 kpogidere Ya! Kpọgide Ya n'obe! ??

2. Ndị Filipaị 2:8 - "N'ịbụ ndị a hụrụ n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ ?

MAK 15:14 Pailat we si ha, Gini mere, ihe ọjọ gini ka O mere? Ha we tikue nkpu nke-uku, si, Kpọgide Ya n'obe.

Ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ ka a kpọgide Jizọs n'obe, n'agbanyeghị na Paịlet jụrụ ajụjụ banyere ihe ọjọọ Jizọs mere.

1: Ọnwụ Jizọs n’obe bụ àjà ịhụnanya kacha.

2: Ọnwụ Jizọs na mbilite n'ọnwụ na-ewetara anyị nzọpụta na olileanya.

1: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ndị Rom 5: 8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

MAK 15:15 Ya mere Pailat, ebe ọ nāchọ ime ka afọ ju ndi-Ju, rapuru ha Barabas, rara Jisus, mb͕e O piasiri Ya ihe, ka ewe kpọgide Ya n'obe.

Paịlet kwere ihe ìgwè mmadụ ahụ rịọrọ ma hapụ Barabas, mgbe ọ na-enyefe Jizọs ka a kpọgide ya n'obe mgbe a pịachara ya ihe.

1. Ike nke otu echiche: Nnyocha nke mmetụta igwe mmadụ na Paịlet

2. Jizọs: Ihe Nlereanya Kachasịnụ nke Obi Ike n'agbanyeghị ihe isi ike

1. Matiu 27:25-26 "Ndị mmadụ niile zara sị, Ọbara Ya dị n'isi anyị na n'ahụ ụmụ anyị. O we rahapụrụ ha Barabas: ma mgbe ọ pịara Jizọs ihe, o nyefere ya ka a kpọgide ya n'obe."

2. Ndị Hibru 12: 2-3 "Na-ele anya Jizọs, Onye-isi na Onye Mmezu nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ ahụ e debere n'ihu ya, na-eleda ihere anya, ma enịmde ya n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

MAK 15:16 Ndi-agha we duru ya ba n'ulo uku anākpọ Pritoriọm; ha we kpọkọta ndi-agha ahu nile.

Ndi-agha we kuru Jisus je n'obí eze, chikọta ìgwè madu ahu nile.

1. Ike Ịdị n’Otu: Ihe nlereanya Jizọs nke ịbụ ndị otu ndị dị n’otu gbara gburugburu.

2. Ike nke Iguzosi Ike: Ntachi obi Jizọs n'agbanyeghị ahụhụ.

1. Ndị Efesọs 4:1-3 - Ịdị n'otu n'ime ahụ nke Kraịst

2. Ndị Hibru 12:2 - Jizọs dịka ihe atụ kacha nke ntachi obi.

MAK 15:17 Ha we yikwasi ya uwe ododo, chiri okpu-eze ogwu, tiye ya n'isi.

Ẹma ẹsak Jesus nsahi ẹnyụn̄ ẹsak enye, ẹsịne enye ọfọn̄idem uduot mmọn̄ibọn̄ ye anyanya n̄kukịm.

1. Ike nke Ịdị umeala n'obi: Imeri ịkwa emo na ịjụ

2. Ịhụnanya na-adịghị ada nke Kraịst: Inwe ihe mgbu nke ịjụ

1. Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eleda anya ma ju ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. 1 Pita 2:21-23 - N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-aru, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya; , mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghịkwa ekwujọ ya ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu; ma nye onwe-ya nye onye nēkpe ezi omume.

Mak 15:18 O we malite ikele Ya, si, Ekele, Eze ndi-Ju!

Ìgwè mmadụ ahụ kwara Jizọs emo ma kpọọ ya “Eze ndị Juu”.

1. Ike nke ịkwa emo: Ịghọta nhụjuanya Jizọs na nke anyị

2. Alaeze Chineke: Olileanya nke ndị Juu na ụwa

1. Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eleda anya ma ju ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

4 N'ezie Ọ buru ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya na onye etib͕uworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala.

2. Jọn 18:33-37 - Pailat we pukuru ha, si, Gini bu ebubo unu nēbo nwoke a? Ha zara, si ya, Ọ buru na Ọ bughi onye nālu ọlu ọjọ, ayi agaghi-arara ya nye n'aka-gi. Pailat we si ha, Werenu ya, kpe ya ikpé dika iwu-unu si di. Ya mere ndi-Ju siri ya, O zighi ezi n'iwu ka ayi nwua ka ayi nwua: ka okwu Jisus we mezu, bú nke O kwuru, nēgosi ọnwu ọ gānwu.

MAK 15:19 Ha we were ami tie Ya n'isi, b͕asa kwa Ya ọnu-miri, b͕ue ikperè-ha kpọ isi ala nye Ya.

Ndị agha Rom gbụsara ọnụ mmiri ma were okporo ahịhịa kụgbuo Jizọs ma gbuo ikpere n’ala n’ife ofufe ịkwa emo.

1. Ibara Jizọs uru n’agbanyeghị ahụhụ

2. Ike nke ịdị umeala n'obi n'ihu ịkwa emo

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Aịzaya 53:3-5

MAK 15:20 Ma mb͕e ha mesiri Ya ihe-ọchì, ha we yipu Ya uwe-ododo ahu, yikwasi Ya uwe-Ya, duru Ya pua ikpọgide Ya n'obe.

Ẹma ẹsion̄o Jesus ọfọn̄idem uduot mmọn̄ibọn̄ ẹnyụn̄ ẹsịne ọfọn̄ esie tutu ẹmen enye ẹsion̄o ke eto.

1. Mweda n’ala na nrubeisi nke Jizọs - Ndị Filipaị 2:5-11

2. Àjà kasịnụ - Jọn 3:16

1. Aisaia 53:7 - Ewe meb͕u ya, ewe weda ya ala, ma o sagheghi ọnu-ya; Dika nwa-aturu nke anēdu n'ob͕ub͕u, na dika aturu nke nāb͕a nkiti n'iru ndi nākpacha aji-ya, otú a ka Ọ sagheghi ọnu-ya.

2. Matiu 27:35-44 - Ma mgbe ha kpọgidere ya n'obe, ha kewara uwe ya n'etiti ha site n'ife nza. Ha wee nọdụ ala na-eche ya nche n'ebe ahụ. Ma n'elu isi-ya ka ha debere ebubo megide ya, nke gụrụ, ? Ya onwe- ya bu Jisus, bú eze ndi-Ju? Ya na ha kpọgidere ndi nāpunara madu ihe abua n'obe, otù onye n'aka-nri na otù n'aka-ekpe.

MAK 15:21 Ha we magide otù onye, bú Saimon onye Sairini, onye nāgabiga, onye nēsi n'obodo ahu puta, nna Alegzanda na Rufọs, ka o buru obe-ya.

A gwara Saịmọn ka o buru obe Jisọs, na-egosi okwukwe na nraranye ya.

1: Mgbe ihe ịma aka siri ike chere anyị ihu, anyị kwesịrị ịdị njikere iji ikwesị ntụkwasị obi na-eso Jizọs n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu anyị.

2: A na-egosipụta ikwesị ntụkwasị obi anyị nye Kraịst site n'ịdị njikere ibuli obe anyị na iso Ya.

1: Matiu 16: 24-25 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, ? 쏻 onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ha soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya; tufuo ndu ha n'ihi na m'gāchọta ya."

2: Luk 9:23 - "Mgbe ahụ ọ sịrị ha niile: ? 쏻 onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m aghaghị ịjụ onwe ya ma buru obe ha kwa ụbọchị soro m.

MAK 15:22 Ha we kpọta ya n'ebe ahu Gọlgọta, nke bu, ma asugharia, Ebe okpokoro-isi.

Ndị mmadụ kpọtaara Jizọs na Gọlgọta, bụ́ ebe a maara dị ka Ebe Okpokoro Isi.

1. Otú Ọnwụ Jizọs si egosi na Chineke hụrụ anyị n’anya

2. Ihe Gọlgọta pụtara

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Aisaia 53:10 – Ma o bu uche Jehova ka o tipia ya na ime ka o ta ahuhu, ma obu ezie na Jehova na-eme ndu ya ka o buru àjà nmehie, o ga-ahu nkpuru ya, me ka ubọchi-ya di ogologo, na uche Jehova. ga-aga nke ọma n'aka ya.

Mak 15:23 Ha we nye ya ka ọ ṅua manya-vine agwara myrrh: ma ọ naraghi ya.

Jizọs jụrụ ịnara ihe ọṅụṅụ e mere iji mee ka ihe mgbu nke ọnwụ kwụsị.

1: Anyị nwere ike họrọ ịnakwere uche Chineke ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike.

2: Jizọs diri anyị ihe mgbu nke ọnwụ n'ihi ịhụnanya.

1: Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye na-agba m ume.

2: Ndị Hibru 12: 2 - "Lee Jizọs, onye malitere na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere ya n'ihu ya, na-eleda ihere anya ma nọ ọdụ n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

MAK 15:24 Ma mb͕e ha kpọgidere Ya n'obe, we kewa uwe-ya nile, fe-kwa-ra ha nzà, ihe onye ọ bula gēwere.

Ndị agha Rom bụ ndị fere nza ka ha kee uwe ya mara ọnwụ Jizọs.

1. Ike nke Àjà Jizọs - otú ọnwụ Jizọs si gbanwee ụwa na ogologo oge ọ gara iji gosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ.

2. Obi Ohu – Ume umeala na ihe nlere anya nke Jisos debere anyi n’obe.

1. Ndị Filipaị 2:7-8 - O mere onwe ya ihe ọ bụla, were ọdịdị nke ohu, emere ya n'oyiyi mmadụ. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya ala we rube isi rue ọnwu? Ọnwụ n'elu obe!

2. Aisaia 53:3-6 - Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke nhụjuanya na onye maara ihe mgbu. Dị ka onye ndị mmadụ na-ezochiri ihu ha, a na-elelị ya, anyị na-eledakwa ya anya. N’ezie, ọ narawo ihe mgbu anyị ma nagide nhụjuanya anyị, ma anyị weere ya ka Chineke tara ahụhụ, bụrụ onye o tiri ihe, na onye e wedara n’ala. Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, etipiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Mak 15:25 Ma ọ bụ oge awa nke atọ, ha kpọgidere ya nʼobe.

Akpọgidere Jisus n’obe n’awa nke-atọ.

1. Kraịst ahụ bilitere - Okwukwe na-enweghị atụ n'oge ahụhụ

2. Mkpogidere Jizọs n’obe - Agba nye ịhụnanya Ya na-adịghị ada ada

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "N'ime mmekọrịta unu na ibe unu, nweekwa otu echiche ahụ dị ka Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, o cheghị na ịha nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe ga-eji baara onwe ya uru; O mere onwe ya ihe ọ bụla site n'iji ọdịdị ohu, e kere ya n'oyiyi mmadụ: ma ebe a hụrụ onwe ya n'ọdịdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

MAK 15:26 Ma edewo n'elu ihe-ndebe nke ebubo-Ya, Eze ndi-Ju.

Ndị agha Rom dere “Eze ndị Juu” banyere Jizọs dị ka ịkwa emo nke nzọrọ ọ na-azọrọ na ya bụ eze.

1. Ụwa kwara Jizọs emo ma ọ ka bụ ezi eze nke ndị eze.

2. Jizọs wedara onwe ya ala ka a kwara ya emo ma kpọgide ya n'obe maka nzọpụta anyị.

1. Ndị Filipaị 2:6-8 - Jizọs wedara onwe ya ala wee were ọdịdị ohu.

2. Nkpughe 19:16 - Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nwenụ niile.

Mak 15:27 Ya na ha kpọgidere ndi-ori abua n'obe; otù onye n'aka-nri-ya, na nke-ọzọ n'aka-ekpe-ya.

A kpọgidere Jizọs n’obe n’etiti ndị omekome abụọ.

1. Àjà Kachanụ: Otú Jizọs Si Gosipụta Ịhụnanya Ya Na-enweghị Ihe Ochie n’Aka Anyị

2. Ike nke Mgbaghara: Otú Jizọs Si Gbaghara Ọbụna Ndị Mkpọgidere Ya n'Obe.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Luk 23:39-43 - Otu n'ime ndị omekome ahụ kwụgburu n'ebe ahụ kparịrị ya: ? Ịren ? Ị̀ bụ Mesaya ahụ? Zọpụta onwe gị na anyị! Ma onye omekome nke ọzọ baara ya mba. ? na na? Ị na-atụ egwu Chineke, ọ sịrị, ? 쐓 ince ị nọ n'okpuru otu ahịrịokwu? A na-ata anyị ahụhụ n'ụzọ ziri ezi, n'ihi na anyị na-enweta ihe kwesịrị ekwesị omume anyị. Ma ọ dịghị ihe ọjọọ nwoke a mere.'O wee sị: ? Jisus , chetam mb͕e I gābia n'ala-eze-Gi? Jisus zara ya, si, ? N'ezie, ana m agwa gị, taa, gị na gị ga-anọ na paradaịs.

Mak 15:28 Ewe mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, nke nāsi, Ewe gua Ya na ndi-nmehie.

A kpọgidere Jizọs na ndị omekome abụọ n’obe, na-emezu amụma e dere n’Akwụkwọ Nsọ.

1. Ike Okwu Chineke: Otú Jizọs Si Mezuo Amụma nke Mak 15:28 .

2. Ọnụ nke mgbapụta anyị enweghị atụ: Ịghọta Àjà Jizọs na Mak 15:28

1. Aisaia 53:12 - "Ya mere M'gākè ya òkè n'etiti ndi uku, ya na ndi di ike ka ọ gēkè kwa ihe-nkwata; mmehie nke ọtụtụ mmadụ, rịọkwa ndị na-emebi iwu arịrịọ.”

2. Luk 22:37 - "N'ihi na asim unu, na ihe a edeworo n'akwukwọ nsọ aghaghi imezu nimem, Ewe gua ya n'etiti ndi-nmehie: n'ihi na ihe bayerem nwere ọgwugwu."

MAK 15:29 Ndi nāgabiga we kwulu Ya, nēfufe isi-ha, si, E, gi Onye nākwatu ulo nsọ, wu kwa ya n'ubọchi atọ.

Ndị na-agafe agafe na-akwa ya emo, na-ekwu na ọ ga-eji ụbọchị atọ wughachi ụlọ nsọ ahụ ma wughachi ya.

1. Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume: Ịghọta ike Jizọs nwere.

2. Ike nke okwukwe: Imeri njakịrị na ịkwa emo.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jọn 2: 18-22 - "Ya mere, ndị Juu sịrị ya, ? 쏻 okpu ihe ịrịba ama ị na-egosi anyị maka ime ihe ndị a ???Jizọs zara ha, ? 쏡 kwatuo ụlọ nsọ a, na n'ime ụbọchị atọ m ga-ebuli ya elu. Ndi-Ju we si, Ọgu arọ abua na isi ka eji wu ulo nsọ a, unu gēweli kwa ya n'ubọchi atọ? ndi nēso uzọ-Ya chetara na O kwuru okwu, ha we kwere ihe edeworo n'akwukwọ nsọ na okwu Jisus kwuru.

Mk 15:30 Zọpụta onwe gị, si n’obe rịdata.

Ndị Jerusalem kwara Jizọs emo mgbe Ọ nọ n’elu obe site n’ịsị ya zọpụta onwe ya ma gbadata.

1. Ike ekweghị ekwe: Otu ọjụjụ a jụrụ Jizọs n'obe si ekpughe omimi nke ekweghị ekwe nke mmadụ.

2. Paradox nke Nzọpụta: Olee otú Jizọs? 셲 ọnwụ n'obe wetara nzọpụta ebighị ebi

1. Jọn 19:25-27 - N'akụkụ obe nke Jizọs ka nne ya, nne ya guzo? Nwa-nne -nwanyi , Meri nwunye Klọpa, na Meri Magdalini. Ma mb͕e Jisus huru nne-Ya n'ebe ahu, na onye nēso uzọ-Ya, bú onye ọ huru n'anya, ka o guzo nso, Ọ si nne-Ya, Nwanyi, le, nwa-gi nwoke, si kwa onye nēso uzọ-Ya, Le nne-gi.

2. Ndị Filipaị 2:8-9 - Ebe a hụrụ ya n'ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ? Ọnwụ n'elu obe! Ya mere Chineke buliri ya elu n'ebe kachasi elu, we nye ya aha nke kariri aha nile ọ bula.

MAK 15:31 Otú a ka ndi-isi-nchu-àjà we nākwa emo n'etiti onwe-ha ha na ndi-ode-akwukwọ, si, Ọ zọputara ndi ọzọ; Ọ pụghị ịzọpụta onwe ya.

Ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ kwara Jizọs emo, na-ekwu na ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịzọpụta ndị ọzọ, na ya apụghị ịzọpụta onwe ya.

1: Ike nke Jisos' ihunanya na aja n'ihi ayi, obuna n'iru ndi na-akwa ya emo.

2: Mkpa ọ dị iguzo n'ihe anyị kwenyere na ya, ọbụlagodi mgbe a na-akwa emo.

1: Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: ịtọgbọ otu? 셲 ndụ n'ihi otu? 셲 enyi."

2: 1 Ndị Kọrịnt 16: 13-14 - "Lezienụ anya, guzosie ike n'okwukwe; nwee ume, dị ike. Na-eme ihe niile n'ịhụnanya."

Mk 15:32 Ka Kraist, bú eze Israel, si n'obe ridata ub͕u a, ka ayi we hu we kwere. Ma ndi akpọgidere Ya na ha n'obe we kwulu Ya.

Ndị nọ na-ekiri mkpọgidere Jizọs ji ịkwa emo rịọ ya ka o si n’obe rịdata ka ha kwere.

1. Ike nke Okwukwe: Jesus' Mkpogide n'obe dika ihe omuma atu

2. Nleda nke ịkwa emo: Jizọs bụ ịkpọgide n'obe dịka ịdọ aka ná ntị

1. Ndị Hibru 12: 2 - "Na-elekwasị anya na Jizọs, Onye-isi na onye zuru okè nke okwukwe, onye, n'ihi ọṅụ e debere n'ihu Ya, na-atachi obi n'obe, na-eleda ihere, na-anọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

MAK 15:33 Ma mb͕e oge hour nke-isi ruru, ọchichiri we b͕a n'ala ahu nile rue oge hour nke-iteghete.

N'oge hour nke-isi, ọchichiri we dakwasi n'ala ahu nile rue oge hour nke-iteghete.

1. Ike nke Ọchịchịrị - Inyocha ọchịchịrị na-abịa n'etiti mgba anyị na ihe anyị nwere ike ịmụta na ya.

2. Uru nke Ìhè - Inyocha mkpa ọ dị ịchọ ìhè nke olileanya n'oge ọchịchịrị.

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọbụlagodi na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Rom 8:18 - Ahụrụ m na ahụhụ anyị na-ata ugbu a ekwesịghị iji otuto nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

MAK 15:34 Ma n'awa nke-iteghete Jisus were oké olu tie nkpu, si, Eloi, Eloi, lama sabaktani? nke bu, ma asugharia, Chinekem, Chinekem, gini mere I rapurum?

Jizọs tikuru Chineke n'oké nhụjuanya n'awa nke itoolu, na-ajụ ihe mere e ji gbahapụ ya.

1. Okwukwe n'ọchịchịrị: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Oge A Na-ejighị n'aka

2. Ekpere A Na-azaghị: Otu esi emeso ndakpọ olileanya

1. 2 Ndị Kọrint 1:8-10 - N'ihi na anyị achọghị ka unu ghara ịma, ụmụnna, banyere mkpagbu ahụ anyị nwetara n'Eshia. N'ihi na anyị nwere oke ibu nke ukwuu karịa ike anyị nke na anyị nwere olileanya na ndụ n'onwe ya. N’ezie, ọ dị anyị ka a mara anyị ikpe ọnwụ. Ma nke ahụ ga-eme ka anyị adabereghị na onwe anyị kama na Chineke bụ́ onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie.

2. Abụ Ọma 22:1-2 - Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m? Gini mere i ji di anya na izọputam, N'okwu nile nke isu-udem? Chinekem, mu onwem nētiku n'ehihie, ma I azaghi, N'abali, ma ọ dighi izu-ike ka m'nāchọ.

MAK 15:35 Ma ufọdu nime ndi guzoro nso nuru ya, si, Le, Ọ nākpọ Elaija.

Itien̄wed emi etịn̄ nte ndusụk mbon oro ẹkedude ẹkpere ẹkekopde nte Jesus okokotde Elijah ke ini enye okodude ke cross.

1. Ike Okwukwe: Ihe nlereanya Jizọs nke ịtụkwasị Chineke obi ọbụna n'ime obi nkoropụ.

2. Ike Obodo: Otu anyị ga-esi bụrụ isi iyi nke olileanya na ike nye ibe anyị.

1. Matiu 11:2–6: Jọn Baptist gbara ama banyere Jizọs.

2. Ndị Hibru 12:2: Na-elegara Jizọs anya dị ka ihe atụ kacha anyị nke ntachi obi na okwukwe.

Mak 15:36 Otù onye we b͕a ọsọ, b͕ajuo sponge nke manya-vine b͕ara uka, tiye n'elu ami, nye ya ka ọ ṅua, si, Rapu; ka ayi hu ma Elaija ọ̀ gābia ibuda ya.

Otu nwoke gbara ọsọ nye Jizọs mmanya gbara ụka n’elu ahịhịa amị, sị ya hapụ ya ka ọ hụ ma Ịlaịja ọ̀ ga-abịa budata ya.

1. Ịhụnanya Chineke adịghị ada ada - Mak 15:36

2. Tukwasi obi n'Ike Chineke n'oge Ihe isi ike - Mak 15:36

1. Matiu 27:46 - "N'ihe dị ka n'awa nke itoolu Jizọs tie n'oké olu, sị, ? 쏣 li, Eli, lema sabaktani??? ya bụ, ? 쏮 y Chineke, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m. ???

2. Abụ Ọma 22:1 - "Chineke m, Chineke m, gịnị mere I ji gbahapụ m? Gịnị mere I ji dị anya n'inyere m aka, na n'okwu nile nke ịsụ ude m?"

Mak 15:37 Jisus we were oké olu tie nkpu, kubie ume.

Jizọs nwụrụ n'obe, na-eti mkpu n'oké olu.

1: Àjà kacha Jizọs chụrụ nke ndụ ya na njikere Ya ịnwụ maka anyị.

2: Otú ọnwụ Jizọs si eme ka anyị nwee olileanya na nzọpụta.

1: Ndị Rom 5: 8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

2: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

MAK 15:38 Ma ákwà-nb͕ochi nke ulo nsọ ahu we b͕awa abua site n'elu rue ala.

Adọwara ákwà-nb͕ochi nke ulo nsọ ahu site n'elu rue ala.

1. Ihe mkpuchi a dọwara adọwa: Ihe ịrịba ama nke ike Chineke

2. Ihe mkpuchi mkpuchi adọwara awara pụtara na mmetụta ọ na-enwe na ndụ anyị

1. Ndị Hibru 10:19-20 - Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ na ndụ nke o meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, site n'anụ ahụ ya.

2. Luk 23:44-45 - Ugbu a ọ dị ihe dị ka oge awa nke isii, ọchịchịrị wee dị n'elu ụwa dum ruo n'awa nke itoolu, mgbe anyanwụ? ìhè dara . Ewe tiwara ákwà-nkwuba nke ulo uku Chineke.

MAK 15:39 Ma mb͕e ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise, nke guzoro n'akuku ya, hu na o tisiri nkpu otú a, we kubie ume, si, N'ezie Nwoke a bu Ọkpara Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na ọchịagha ahụ ghọtara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke mgbe ọ hụrụ ka ọ nwụrụ n'elu obe.

1. "Ike nke Ịmata Jizọs dị ka Ọkpara Chineke"

2. "Àmà nke Ụgha nke Ụgha"

1. Ndị Rom 10:9 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs, na i kwere na obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ị ga-azọpụta."

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Mak 15:40 Ma ndinyom di kwa n'ebe di anya nēkiri: n'etiti ha ka Meri Magdalini, na Meri nne Jemes nke-ntà na Josef, na Salomi nọ;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a iban inan̄ emi ẹkedude ke n̄kpa Jesus— Mary Magdalene, Mary eka James ekpri ye eke Joseph, ye Salome.

1. Ike Okwukwe: Onye akaebe nke ụmụ nwanyị nọ n'obe

2. Ike E nwetara site n'ahụhụ: Ihe Nlereanya Jizọs

1. Ndị Hibru 12:2 - N'ilegide Jisus anya, Onye-isi na onye mechaworo okwukwe-ayi; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

2. Ndị Rom 8:17 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

Mak 15:41 (Ndị na-esokwa ya mgbe ọ nọ na Galili, na-ejere ya ozi;) na ọtụtụ ndị inyom ọzọ ndị soro ya rigoro Jeruselem.

Itien̄wed oro etịn̄ nte ediwak iban ẹkesan̄ade ẹsan̄a ye Jesus ẹto Galilee ẹsan̄a ẹsan̄a ye enye ke usụn̄.

1. Ịma mma nke ije ozi: Otú ụmụ nwanyị si kwado ma jeere Jizọs ozi.

2. Ike mkpakọrịta: Otú ndị na-eso ụzọ Jizọs si gbaa ya gburugburu.

1. Ndị Rom 12:10-13 'Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n'ịhụnanya ụmụnna; na-enyenụ ibe unu nsọpụrụ; nādighi-ala n'azu n'obi uchu, nānu ọku nime Mọ Nsọ, nēfè Onye-nwe-ayi; na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya, na-anọgidesi ike ná mkpagbu, na-ekpe ekpere.

2. Ndị Hibru 6:10 'N'ihi na Chineke abụghị onye ajọ omume nke chefuo ọrụ unu na ịhụnanya nke unu gosiri n'ebe aha Ya nọ, n'ijere ndị nsọ ozi na ka unu na-ejere ndị nsọ ozi.

MAK 15:42 Ma ub͕u a mb͕e o ruru anyasi, n'ihi na ọ bu nkwadebe, ya bu, ubọchi-izu-ike nēru ubọchi-izu-ike.

Ụbọchị tupu ụbọchị izu ike bụ ụbọchị nkwadebe.

1: Chineke doziri ayi ubọchi-izu-ike ka ọ buru ubọchi-izu-ike, ya mere, ka ayi were kwa ubochi nkwadebe jikere onwe-ayi maka ubọchi-izu-ike nābia.

2: Chineke nyere anyị ụbọchị izu ike ka anyị zuru ike na ịtụgharị uche n'ịdị mma ya, yabụ ka anyị jiri ụbọchị nkwado ahụ tụgharịa uche na ndụ anyị na otu anyị ga-esi na-asọpụrụ Chineke.

1: Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

2: Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n'aka ya.

MAK 15:43 Josef onye Arimatia, bú onye-ndú nsọpuru, onye nēchere ala-eze Chineke, we bia, bakuru Pailat n'atụghị egwu, ọ nāgusi aru Jisus ike.

Josef onye Arimatia ji obi ike rịọ Paịlet ka o buo ya ozu Jizọs mgbe ọ nwụchara.

1: Alaeze Chineke dị n’ime anyị, anyị ga-enwekwa obi ike ime ihe ndị siri ike.

2: Nwee obi ike guzoro ọtọ maka ihe ị kwenyere na ya.

1: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Ndị Efesọs 6: 10-13 - "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ịdị ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N'ihi na anyị na-eme. ọ bụghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị na-achị achị, megide ndị ọchịchị, megide ike ụwa nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe dị n'eluigwe. iguzogide n'ụbọchị ọjọọ, na mgbe emechara ihe niile, iguzosi ike.

Mak 15:44 Ibobo we ju Pailat anya ma ọ buru na ọnwuwo ub͕u a: o we kpọ ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise biakute Ya, Ọ jua ya ma Ọ̀ ghọwo ub͕u a.

Idem ama akpa Pilate ndifiọk ke Jesus ama akpa, onyụn̄ ọdọhọ akwa owoekọn̄ oro ete anam akpanikọ oro.

1: Ọnwụ Jizọs tụrụ Paịlet n'anya.

2: Ọnwụ Jizọs bụ nke ikpeazụ nke na ọ dịghị ihie ụzọ.

1: Aisaia 53:9 - O me-kwa-ra ili-ya n'etiti ndi nēmebi iwu, Ya na ọgaranya di kwa n'ọnwu-ya; n'ihi na o meghi ihe-ike, ọ dighi kwa aghughọ ọ bula di n'ọnu-ya.

2: Ndị Hibru 9:28 - Ya mere a chụrụ Kraịst otu ugboro iburu nmehie nke ọtụtụ mmadụ; ọzọ kwa, Ọ gāhu ndi nēle anya Ya anya nke ub͕ò abua nēnweghi nmehie rue nzọputa.

Mak 15:45 Ma mb͕e ọ matara site n'aka ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise, o we nye Josef ozu ahu.

Mgbe onyeisi ndị agha ahụ kwadoro ọnwụ Jizọs, e nyere Josef ikike iburu ozu Jizọs.

1. Ike Okwukwe: Ihe mmụta sitere n’aka Josef nke Arimatia

2. Ọnụ Iso Jizọs: Josef nke Arimatia

1. Matiu 27:57-61 - Josef onye Arimatia rịọrọ Paịlet ka o nye ya ikike ka o lie ozu Jizọs.

2. Luk 23:50-56 - Josef onye Arimatia rịọrọ ka e nye ya ikike iburu ozu Jizọs ma lie ya n'ili nke ya.

MAK 15:46 O we zuta ezi ákwà ọcha, buda ya, ke ya n'ezi ákwà ọcha ahu, tọb͕ọ ya n'ílì nke awawara n'oké nkume, we kpọre otù nkume n'ọnu-uzọ ílì ahu.

Ẹkesibụk Jesus ke udi oro ẹkebọpde ke itiat ẹnyụn̄ ẹda akamba itiat ẹfịk ẹkịm enye.

1. Àjà Jizọs— ọnwụ ya na olili ya n’ili.

2. Ike nke Jisos - ndu ya ka na-emeri onwu obuna mgbe onwu ya gasiri.

1. Ndị Rom 6:9 - "N'ihi na anyị maara na ebe e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ pụghị ịnwụ ọzọ; ọnwụ enwekwaghị ikike n'ebe ọ nọ ọzọ."

2. Aisaia 53:9 - "Enyere ya ili ya na ndị ajọ omume, na ndị ọgaranya n'ọnwụ ya, ọ bụ ezie na o meghị ihe ike, ọ dịghịkwa aghụghọ n'ọnụ ya."

MAK 15:47 Meri Magdalini na Meri nne Josef we hu ebe atọb͕ọrọ Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Meri Magdalin na Meri nne Josef si gbaa akaebe n'ebe a tọgbọrọ Jizọs mgbe a kpọgidere ya n'obe.

1: Anyị nwere ike ịmụta site n'ikwesị ntụkwasị obi nke Meri Magdalin na Meri nne Joses ịgba akaebe ebe e tọgbọrọ Jizọs, ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike.

2: Akpọrọ anyị ka anyị soro ihe atụ nke Meri Magdalin na Meri nne Josef wee guzo n’okwukwe n’etiti ahụhụ.

1: Luk 23:55-56 - ? Ma ndinyom ndi si na Galili soro Jisus bia, we so Josef, hu ílì ahu, na otú atọb͕ọrọ ozu-Ya nime ya. Ha laa n'ulo ha doziri uda na ude.??

2: Jọn 19:25-27 - ? Nuru n'obe Jisus guzoro nne-Ya, na nwa-nne nne-Ya, na Meri nwunye Klopa, na Meri Magdalini. Ma mb͕e Jisus huru nne-Ya n'ebe ahu, na onye nēso uzọ-Ya, onye Ọ huru n'anya ka o guzoro nso, Ọ si nne-Ya, ? 쏡 nwanyi nti, le, nwa-gi. O we si onye ahu nke nēso uzọ-Ya, ? 쏦 ere bu nne gi.??

Mak 16 na-akọ banyere isi ihe omume nke mbilite n’ọnwụ Jizọs, ọhụhụ Ya n’ebe ndị na-eso ụzọ dị iche iche nọ, na ọrịgoro n’eluigwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Meri Magdalin, Meri nne Jems, na Salome zụrụ ngwa nri ka ha wee gaa tee ahụ Jizọs mmanụ. N'isi-ututu n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, mb͕e anyanwu wara, ha nāga n'ílì ahu, we jua onwe-ha onye gākpọpuru nkume n'ílì ahu. Ma mgbe ha leliri anya elu, ha hụrụ na ọ bụ nnukwu nkume ka akpọpụworo (Mak 16:1–4). Mgbe ha banyere n'ili, hụrụ nwa okorobịa yi uwe mwụda ọcha ka ọ nọ ọdụ n'akụkụ aka nri wee tụọ ụjọ, sị: "Unu atụla ụjọ. Ị na-achọ Jizọs Nazaret nke a kpọgidere n'obe. O bilie! Ọ nọghị ebe a. Pita na-eso ụzọ 'O na-ebuga gị ụzọ banye Galili n'ebe ahụ, hụ ya dị nnọọ ka ọ gwara gị.'' Ndị inyom na-ama jijiji pụrụ si n'ili gbapụ, o nweghị ihe ọ bụla onye ọ bụla n'ihi na ụjọ tụrụ (Mak 16:5-8).

Paragraf nke abụọ: Mgbe Jizọs bilitere n'isi ụbọchị mbụ n'izu pụtara mbụ Meri Magdalin bụ onye chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ asaa wee gwa ndị nọ na-eru uju na-akwa ákwá mgbe nụrụ na Jizọs dị ndụ hụrụ ya ekweghị ya mgbe nke a pụtara dị iche iche ụdị abụọ ha mgbe na-eje ije obodo lọghachiri mara ọkwa ma mere. ekweghị ha ma mgbe e mesịrị pụtara iri na otu dị ka ndị na-eri baara mba ekweghị ekwe isi ike n'ihi na ekweghị ndị hụrụ ya mgbe bilitere wee sị "Gaa n'ụwa nile na-ekwusa ozi ọma ihe niile e kere eke onye ọ bụla kwere baptizim ga-azọpụta onye ọ bụla na-ekweghị ikpe ndị a ihe ịrịba ama na-eso ndị kwere aha mbanye. ndị mmụọ ọjọọ na-asụ asụsụ ọhụrụ na-ekuli agwọ na-aṅụ nsi na-egbu egbu ga-emerụ ha ahụ́ n’aka ndị na-arịa ọrịa na-eme ka ahụ́ dị ha mma” na-agụkọ ndị na-eso ụzọ ndị na-eso ụzọ ya mgbe mbilite n’ọnwụ gasịrị (Mak 16:9-18).

Paragraf nke atọ: Mgbe Onyenwe anyị Jizọs kwuchara, a kpọgoro ha n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chineke, ndị na-eso ụzọ wee gaa kwusaa ozi ọma n'ebe ọ bụla Onyenwe anyị na-arụ ọrụ na ihe ịrịba ama okwu ndị a kwadoro na ya na-ejedebe na nrịgo nke Chineke na-ejedebe ozi ha site n'ịrụ ọrụ ebube na-egosi mmeri mmeri Kraịst ejedebe Oziọma Mak (Mak). 16:19-20).

MAK 16:1 Ma mb͕e ubọchi-izu-ike gabigara, Meri Magdalini, na Meri nne Jemes, na Salomi, zutara uda utọ di iche iche, ka ha we bia te Ya manu.

Meri Magdalini, Meri nne Jemes, na Salomi we zutara uda di iche iche ite Jisus manu mb͕e ubọchi-izu-ike gasiri.

1. Ike nke ndinyom na nbilite nonwu nke Jisos

2. Nraranye nke Meri Magdalin, Meri Nne Jemes na Salome

1. Luk 23:56 - "Ha we laghachi, dozie uda di iche iche na manu-otite; we zuru ike n'ubọchi-izu-ike dika ihe enyere n'iwu si di."

2. Matiu 27:61 - "Ma e nwere Meri Magdalin, na Meri nke ọzọ, nọ ọdụ na-eche ihu n'ili."

MAK 16:2 Ma n'isi-ututu n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, ha biaruru ílì ahu n'ọwuwa-anyanwu.

N’ụbọchị mbụ n’izu, n’isi ụtụtụ, ndị mmadụ bịara n’ili ahụ n’isi ụtụtụ.

1. Ọkpara ahụ Bilitere: Otú mbilite n’ọnwụ Jizọs si agbanwe ihe niile

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ihe mere Ista ji dị mkpa

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:20-22 - “Ma ugbu a, e mela ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N'ihi na ebe ọnwu sitere n'aka madu, nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu sitere kwa n'aka madu. N’ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụ ka a ga-emekwa ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst.”

2. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na Ya site na baptism ịba n'ọnwụ, ka dịka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ. N’ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị ọnụ n’oyiyi nke ọnwụ ya, anyị onwe anyị ga-adịkwa n’oyiyi nke mbilite n’ọnwụ ya.”

MAK 16:3 Ha we kwue n'etiti onwe-ha, Ònye gākpapu ayi nkume n'ọnu-uzọ ílì ahu?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-eche onye ga-akwapụ nkume ahụ n’ọnụ ụzọ ili Jizọs.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Si Mechie Ọbụna Ihe Nrụgide Kasịnụ

2. Ike Ekpere: Ịtụkwasị Chineke Obi Imeri Nsogbu Ọ bụla

1. Matiu 17:20 - O we si ha, N'ihi ntà nke okwukwe-unu; n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu,' ọ gāga kwa; ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe unu omume.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka Onye na-agba m ume.

MAK 16:4 Ma mb͕e ha lere anya, ha hu na akpọrepuwo nkume ahu: n'ihi na ọ di uku nke-uku.

Ẹma ẹkpat itiat oro ẹkekịmde usụn̄ udi Jesus ẹfep.

1: Mbilite n’ọnwụ Jizọs: Ọrụ ebube Kachanụ

2: Mpụtara nke Nkume Ntugharị Anya

1: Jọn 10: 17-18, "Ya mere Nna m hụrụ m n'anya, n'ihi na m na-atọgbọ ndụ m ka m wee nara ya ọzọ. Ọ dighi onye ọ bula nānaram ya, kama mu onwem nātọb͕ọ ya n'onwem. Enwerem ike itọb͕ọ ya, enwe-kwa-ram ike ibuli ya ọzọ. Ihe a ka m natara n’aka Nna m.”

2: Ndị Hibru 2: 14-15, "Ya mere, ebe ọ bụ na ụmụaka na-ekekọrịta n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya keere òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu. ma napụta ndị niile site n’egwu ọnwụ bụ́ ndị edoro n’ịbụ ohu ogologo ndụ nile.”

Mak 16:5 Mgbe ha banyere nʼili ahụ, ha hụrụ otu nwa okorobịa nọ ọdụ nʼakụkụ aka nri, yiri ogologo uwe ọcha; ha we tua egwu.

Ụmụ nwanyị ahụ banyere n’ili ahụ wee hụ otu nwa okorobịa yi ogologo uwe ọcha, mere ka ụjọ tụwa ha.

1. Atụla Egwu: Mmesi obi ike sitere n'aka Chineke n'oge a na-ejighị n'aka

2. Ike nke nkasi obi Chineke n'oge ihe isi ike

1. Aịzaya 41:10: "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 23:4: "Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m: mkpanaka gị na mkpanaka gị, ha na-akasi m obi."

Mak 16:6 O we si ha, Unu atula egwu: unu nāchọ Jisus Onye Nazaret, Onye akpọgidere n'obe: O siwo n'ọnwu bilie; ọ nọghi n'ebe a: le, ebe ha tọb͕ọrọ Ya.

Mbilite n'ọnwụ Jizọs bụ ihe na-akpata ememe na olileanya, ọ bụghị egwu.

1: Kraist bilitere! Ṅụrịa ọṅụ n’ime mbilite n’ọnwụ ya dị ebube, tụkwasịkwa ya obi!

2: Atula egwu: n'ihi na Jisus Onye Nazaret, Onye akpọgideworo n'obe, esiwo n'ọnwu bilie.

1: 1 Ndị Kọrịnt 15: 3-4 - N'ihi na m nyefere unu dị ka nke mbụ dị mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, na e liri ya, na na e mere ya na nke atọ. ụbọchị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo.

2:1 Pita 1:3-4 - Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist bu! Dị ka ebere ya dị ukwuu si dị, o mewo ka a mụọ anyị ọzọ n’olileanya dị ndụ site ná mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst site ná ndị nwụrụ anwụ, ka ọ bụrụ ihe nketa nke na-adịghị emebi emebi, nke na-emerụghị emerụ, na nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debere n’eluigwe nye unu.

MAK 16:7 Ma jenu, gwa ndi nēso uzọ-Ya na Pita, na Ọ buru unu uzọ ga Galili: n'ebe ahu ka unu gāhu Ya, dika Ọ gwara unu.

A gbara ndị na-eso ụzọ Jizọs na Pita ume ka ha gaa Galili ịhụ Ya, dị ka o kwere ná nkwa.

1. Ike Okwukwe: Nkwa Jizọs kwere izute ndị na-eso ụzọ ya na Galili na-echetara anyị ka anyị tụkwasị ya obi, ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị njupụta nke atụmatụ Ya.

2. Nkasi Obi nke Olileanya: Ọnụnọ Jizọs na Galili na-echetara anyị olileanya ọ na-eweta ná ndụ anyị, ọbụna mgbe ọ dị anyị ka ndụ ejighị n'aka.

1. Ndị Rom 5: 1-5 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke. Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ na nhụjuanya anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, na ntachi obi na-arụpụta àgwà, àgwà na-enyekwa olileanya.

2. Abụ Ọma 23:4 - Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

MAK 16:8 Ha we pua ngwa ngwa, si n'ílì ahu b͕alaga; n'ihi na ha nāma jijiji, ibobo kwa ha n'aru: ọ dighi kwa onye ha nēkwu okwu; n'ihi na ha nātu egwu.

Ndị inyom ahụ gara n’ili Jizọs gbapụrụ ọsọ ọsọ n’egwu, ha agwaghịkwa onye ọ bụla ihe ha hụrụ.

1. Ike nke egwu n’ịgba ama

2. Ọrụ dị mkpa nke ịgba ama na okwukwe

1. Deuterọnọmi 6:4-9 – Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu! Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.

2. Abụ Ọma 91:1-2 - Onye bi n'ebe nzuzo nke Onye kachasi ihe nile elu ga-anọ n'okpuru onyinyo nke Onye puru ime ihe nile. M'gāsi kwa Jehova, Ọ bu ebe-nb͕abàm na ebem ewusiri ike: Chinekem, nime Ya ka m'gātukwasi obi.

MAK 16:9 Ma mb͕e emere ka Jisus si n'ọnwu bilie n'isi-ututu n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, O buru uzọ gosi Meri Magdalini, onye ọ chupuru mọ ọjọ asa nime ya.

Jizọs biliri n’isi ụtụtụ n’ụbọchị mbụ n’izu, Meri Magdalin bụkwa onye mbụ hụrụ ya.

1. Ike nke Mbilite n’Ọnwụ: Ka Jizọs si n’ọnwụ bilie ma gbanwee ụwa

2. Ike Mgbaghara: Otu Jizọs si chụpụ mmụọ ọjọọ asaa n’ime Meri Magdalin

1. Jọn 20:11-18 - Meri Magdalin zutere Onyenwe anyị nke bilitere

2. Luk 8:1-3 - Meri Magdalin bụ otu n'ime ụmụazụ Jizọs nke a napụtara n'aka ndị mmụọ ọjọọ asaa.

MAK 16:10 O we je gosi ndi ya na ha nọ, mb͕e ha nēru újú nākwa kwa ákwá.

Ụmụ nwaanyị ndị hụrụ Jizọs mgbe o bilitechara n’ọnwụ gara kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya bụ́ ndị na-eru uju na ndị na-akwa ákwá.

1. Otu esi enweta olileanya n’oge iru uju

2. Ike nke Ịgba ama Mbilite n'ọnwụ Kraịst

1. Jọn 20:1-18 - Akụkọ banyere Meri Magdalin gara n'ili ahụ na-agba akaebe na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

2. Ndị Rom 5: 3-5 - Olileanya anyị nwere na Kraịst n'agbanyeghị nhụjuanya na mwute.

MAK 16:11 Ma mb͕e ha nuru na Ọ di ndu, na ọ hu-kwa-ra ya nye, ha ekweghi .

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a unana edinịm ke akpanikọ eke iban emi ẹkekụtde Jesus odu uwem ke enye ama ekeset.

1. Kwere na Mbilite n'Ọnwụ: Ike nke Okwukwe

2. Ịhụ bụ ikwere: Imeri obi abụọ

1. Jọn 20: 24-29 - ekweghị ekwe nke Thomas na nkwenye na-esote

2. 1 Pita 1:3-9 – Ike nke olile anya site n’okwukwe na mbilite n’ọnwụ

Mak 16:12 Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ pụtara nʼụdị ọzọ nye mmadụ abụọ nʼime ha ka ha na-aga, na-aga nʼime ime obodo.

Jizọs pụtara n'ihu mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya n'ụdị dị iche.

1: Jizọs nọnyeere anyị ọbụna n'oge anyị kacha njọ, ọ ga-apụtakwa ìhè n'ihu anyị n'ụzọ dị iche iche.

2: Ghọta ma ghọta ọnụnọ Jizọs na ndụ anyị, ọbụlagodi mgbe ọnụnọ ya na-apụtaghị ìhè.

1: Matiu 28:20 - "Na-ezi ha ka ha debe ihe niile ka m nyeworo unu n'iwu: ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen."

2: Ọrụ 1: 3 - "Ndị o gosikwara onwe ya dị ndụ mgbe oke agụụ ya site n'ọtụtụ ihe àmà na-adịghị agha agha, ebe ọ hụrụ ha ụbọchị iri anọ, na-ekwukwa banyere ihe ndị metụtara alaeze Chineke."

MAK 16:13 Ha we je kọrọ ya ndi fọduru: ha ekweghi kwa ha.

E kweghị ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ha gwara ibe ha banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs.

1. Ike Onyeàmà: Otú Anyị Ga-esi Na-ekwusa Ozi Ọma n’agbanyeghị na e nwere obi abụọ

2. Okwukwe Banyere Ụjọ: Otu esi eguzosie ike na nkwenkwe gị

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Olu 4:20 – N'ihi na ayi apughi ikwu ihe ayi huworo na nke ayi nuru.

MAK 16:14 Emesia O mere ka ndi-ozi iri na otù ahu hu Ya anya ka ha nānọdu na nri, we were ekweghi-ekwe-ha na obi-idi-ha nke-ha bara ha mba, n'ihi na ha ekweghi ndi huru Ya mb͕e O siri n'ọnwu bilie.

Ọ baara ndị iri na otu mba mba maka enweghị okwukwe n’ebe ndị ahụ hụrụ ya mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ.

1. Ike nke Okwukwe: Imeri ekweghiekwe

2. Mkpa nke ikwere na mbilite n’ọnwụ nke Kraịst

1. Ndị Hibru 11: 1-3 - Ma okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya. N'ihi na ọ bụ ya ka ndị oge ochie ji na-aja ha mma. N'okwukwe ka ayi nāmata na ọ bu okwu Chineke ka ekère elu-uwa dum madu bi, ka ewe me ihe anāhu anya site n'ihe anāhu anya.

2. Jọn 20:24-29 – Ma Tọmọs, otu n'ime mmadụ iri na abụọ ahụ, onye a na-akpọ Ejima, esoghịkwa ha mgbe Jizọs bịara. Ya mere ndi nēso uzọ-Ya ọzọ siri ya, Ayi ahuwo Onye-nwe-ayi. Ma ọ siri ha, Ọ buru na ahughm n'aka-ya akara ǹtú ahu, tiye nkpisi-akam n'akara ǹtú ahu, tiye kwa akam n'akuku-ya, m'gaghi-ekwe ma-ọli. Mgbe ụbọchị asatọ gachara, ndị na-eso ụzọ ya nọkwa n’ime ụlọ, Tọmọs nọnyekwaara ha. Ọ bụ ezie na a kpọchiri ọnụ ụzọ ámá, Jizọs bịara guzo n’etiti ha, sị: “Udo dịrị unu.” O we si Tomas, Tiye nkpisi-aka-gi n'ebe a, hu akam abua; ma setipu aka-gi, tukwasi ya n'akukum. Unu ekwela, kama kwere.” Thomas zara ya, "Onyenwe m na Chineke m!" Jisus si ya, Ì kwere n'ihi na i huworom? Ngọzi na-adịrị ndị na-ahụbeghị anya ma kwere.”

Mak 16:15 O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile e kere eke.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha gbasaa ozi ọma nye onye ọ bụla nọ n'ụwa.

1. Ike Ozi Ọma: Otú Ozi Jizọs Ka Si Dị Mkpa Taa

2. Ngwa ngwa nke ịbụ ndị na-eso ụzọ: Iji Ozi Ọma rute ụwa

1. Aisaia 6:8 M'we nu olu Jehova ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

2. Matiu 28:19-20 Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

Mak 16:16 Onye nke kwere, e meekwa ya baptizim, a ga-azọpụta ya; ma onye nēkweghi ka agāma ya ikpe.

Onye ọ bụla nke kwere na Jizọs, e meekwa ya baptizim, a ga-azọpụta ya, ma ndị na-ekweghị na a ga-ama ya ikpe.

1. Mkpa okwukwe na baptizim dị na nzọpụta anyị

2. Ihe ga-esi na ya pụta n'ekweghị na Jizọs

1. Ndị Rom 10:9-10 - "na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. n’ọnụ ka mmadụ na-ekwupụta wee zọpụta ya.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

Mak 16:17 Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere ekwe; N'aham ka ha gāchupu ndi-mọ ọjọ; ha gēwere asusu ọhu nēkwu okwu;

Ebe a na-ekwu maka ihe iriba ama ga-eso ndị kwere ekwe n’aha Jizọs, dị ka ịchụpụ mmụọ ọjọọ na ikwu okwu n’asụsụ ọhụrụ.

1. Ike nke Okwukwe: Imeghe ihe ebube na ndu anyi

2. Ihe ịrịba ama na ihe ebube: ikpughe Alaeze karịrị nke mmadụ

1. Luk 10:17-20 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha chụpụ ndị mmụọ ọjọọ n'aha ya.

2. Ọrụ 2: 1-4 - Ndị na-eso ụzọ na-asụ asụsụ ọhụrụ mgbe ejupụtachara na Mmụọ Nsọ

Mak 16:18 Ha ga-ebuli agwọ; ma ọ buru na ha aṅu ihe ọ bula nēweta ọnwu, ọ gaghi-emeru ha aru; ha gēbikwasi ndi-nriaria aka, agēme kwa ka aru-ha di ike.

Jizọs kwere nkwa na a ga-echebe ndị na-eso ya pụọ ná mmerụ ahụ́, nweekwa ike ịgwọ ndị ọrịa.

1. Ịtụkwasị obi na nkwa Kraịst: Ike nke Okwukwe

2. Imeri Egwu na Obi Abụọ: Mgbe ị nweghị ihe ga-efunahụ gị

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

2. Ndị Hibru 11:1- "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Mak 16:19 Ya mere mb͕e Onye-nwe-ayi gwasiri ha okwu, ewe kuru Ya rigo n'elu-igwe, we nọkwasi n'aka-nri nke Chineke.

Jizọs rigoro n’eluigwe wee nọdụ ala n’aka nri nke Chineke.

1: Anyị nwere ike ịdabere na nkwa Jizọs mgbe niile, na na Ọ nọ ọdụ n'aka nri Chineke.

2: Anyị nwere ike inwe nkasi obi na olileanya na Jizọs nọnyeere anyị nakwa na ọ bụ aka nri Chineke.

1: Ọrụ 1: 9-11 - E welitere Jizọs n'ígwé ojii wee nọrọ ọdụ n'aka nri Chineke.

2: Ndị Efesọs 1: 19-23 - Chineke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie ma nọrọ ọdụ n'aka nri Ya n'eluigwe.

MAK 16:20 Ha we pua, kwusa ozi ọma n'ebe nile, Onye-nwe-ayi nālukọ ọlu n'etiti ha, nēji kwa ihe-iriba-ama di n'iso okwu me ka okwu ahu guzosie ike. Amen.

Ndi nēso uzọ-Ya we je kwusa ozi ọma n'ebe nile, ebe Onye-nwe-ayi nālukọ ọlu n'etiti ha, were kwa ọlu-ebube mesie okwu-ha ike.

1. “Ike nke Okwu Chineke: Iji ikike na-ekwusa ozi ọma”

2. “Ụdị Ọrụ ebube nke Ọrụ Chineke”

1. Ọrụ 10: 38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, onye na-ejegharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

2. Ndị Rom 15: 19 - "Site n'ike nke ihe ịrịba ama na ihe ebube, site n'ike nke Mmụọ Nsọ - nke mere na site na Jerusalem na n'akụkụ nile ruo Ilirikọm ka m'zuzuo ozi nke Kraịst."

Luk 1 na-esetịpụ ọnọdụ maka ọmụmụ Jizọs, na-akọ banyere ọnọdụ ọrụ ebube ndị gbara ọmụmụ Jọn Onye Na-eme Baptizim na Jizọs, dị ka amụma ndị mmụọ ozi buru n’amụma.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Luk kọwara nzube ya idegara Tiofilọs akụkọ a, na-emesi ya obi ike na ọ dabeere na nyocha nke ọma na akụkọ ihe merenụ (Luk 1: 1-4). Mgbe ahụ, ọ tụgharịrị n’ihe ndị mere tupu a mụọ Jizọs, malite na Zekaraya na Elizabet bụ́ ndị ezi omume ma ha amụtaghị nwa. Mgbe Zekaraya nọ na-eje ozi n’ụlọ nsọ, otu mmụọ ozi pụtara ma gwa ya na n’agbanyeghị na ha emeela agadi, ha ga-amụ nwa nwoke aha ya bụ Jọn onye ga-akwadebe ndị mmadụ maka ọbịbịa Onyenwe anyị. Zekaraịa nwere obi abụọ n’ihi ịka nká ha, e wee tie ogbi ruo mgbe ihe ndị a mere (Luk 1:5–25).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ọnwa isii gachara, mmụọ ozi Gebriel gara leta Meri na Nazaret na-ekwupụta na ọ ga-atụrụ ime site na mmụọ nsọ mụọ nwa nwoke aha ya bụ Jizọs onye ga-abụ nnukwu Ọkpara Chineke Kasị Elu nye ya ocheeze nna ya Devid na-achị ụmụ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi alaeze agaghị agwụ agwụ. N'ịbụ onye nwere nsogbu n'ihi ekele a ma na-eche ụdị ekele nke a nwere ike ịbụ, Meri jụrụ otú nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Gebriel kọwara na ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe omume n'ebe Chineke nọ. Meri ji obi umeala nakwere ịsị “Abụ m ohu Onyenwe anyị ka okwu gị mezu” (Luk 1:26-38).

Paragraf nke atọ: Mgbe e kwuchara ọkwa a, Meri gara leta onye ikwu ya bụ́ Elizabet bụ́ onye dị ime Jọn. Mgbe Elizabet nụrụ ekele Meri nwa tụrụ n’afọ juru mmụọ nsọ gọziri n’etiti ụmụ nwanyị afọ mkpụrụ gịnị mere e ji nye m nne Onyenwe anyị na-abịa ngwa ngwa ngwa ngwa ekele gị ruru ntị nwa afọ wụliri ọṅụ gọzie kwere ihe Onyenwe anyị kwuru na ya ga-emezu nọrọ ihe dị ka ọnwa atọ wee laghachi n’ụlọ. (Luk 1:39-56). Ka oge na-aga, oge ruru Elizabet ịmụ nwa nwoke ndị agbata obi nụrụ Onyenwe anyị ebere dị ukwuu ṅụrịrị ọṅụ na ya n'ụbọchị nke asatọ bịara ibi úgwù nwa na-aga aha ya mgbe nna Zekaraya nne kwuru, sị, "Ee! A ga-akpọ ya Jọn." Ha kwuru na ọ dịghị onye n'ime ndị ikwu na-eme ka ihe ịrịba ama chọpụta ihe chọrọ na-akpọ ya jụrụ ide mbadamba nkume dere "Aha Ya John." Idem ama akpa kpukpru owo ke ndondo oro inua okụbọde edeme ẹtọn̄ọ nditoro Abasi, mme mbọhọidụn̄ ẹnyụn̄ ẹkop ndịk ke ofụri obot Judea. N'ihi na aka Onyenwe anyị na ya nna Zekaraya jupụtara Mmụọ Nsọ buru amụma amụma ga-eme n'ọdịnihu ozi nwa ikpeazụ amaokwu nwere song otuto mara Benedictus laying si Chineke atụmatụ nzọpụta Israel gụnyere ọrụ nwa play ekwusa Messiah (Luk 1: 57-80).

LUK 1:1 N'ihi na ọtutu madu ewerewo aka n'usoro n'usoro n'usoro ihe ahu nke ekwere n'ezie n'etiti ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ okwu mmalite nke Oziọma Luk, bụ́ nke na-akọwa na ọtụtụ ndị ewerewo ya n’onwe ha idekọ ozizi Jisọs nke a nakweere n’ebe nile.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke okwu Ya, na iji ikwesị ntụkwasị obi dekọ ozizi Jizọs nke Nzukọ-nsọ nabatara.

2. Ịkpọsa Oziọma Jizọs Kraịst bụ ọrụ dị mkpa, anyị aghaghịkwa ime ihe iji hụ na e soro ọgbọ ndị na-abịa n’ihu kesa ya nke ọma.

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. 2 Timoti 3:16-17 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru maka izi ihe, ịba mba na mgbazi na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye ozi nke Chineke wee bụrụ onye a kwadebere nke ọma maka ezi ọrụ ọ bụla.

Luk 1:2 Dị ka ha rara ha nye nʼaka anyị, bụ́ ndị na-ahụ anya na ndị ozi nke okwu ahụ site na mmalite;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa isi mmalite nke akụkọ ozi-ọma dị ka ndị hụrụ anya na ndị ozi nke okwu ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso Okwu Chineke dị ka e kpughere n'ihe ndekọ nke Oziọma.

2. Ike nke ịgba ama na òkè ya na nnyefe nke okwukwe.

1. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, Ọ ga-akụziri unu ihe niile, na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m ma na Jeruselem ma na Judia dum na Sameria, ruokwa n'ebe kasị anya n'ụwa."

LUK 1:3 Ọ di kwa nma n'anyam, ebe m'nwere nghọta zuru okè bayere ihe nile site na mbu, idegara gi akwukwọ n'usoro, Teofilọs onye di ebube.

Onye edemede ahụ nwere nghọta zuru oke maka ihe niile ma chọọ ịkọrọ ya n'ụdị ndekọ ederede nye Theophilus.

1. Ịma Uche Chineke: Otu esi amata nghọta Ya zuru oke

2. Ịbụ Teofilọs Magburu onwe ya: Ihe Ọ bụ Ị Na-ebi Ndụ Ruo Aha ahụ

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

Luk 1:4 Ka i we mara ezi-okwu nke ihe ahu, nke ezìworo gi nime ha.

Luk dekọtara otu okwu sitere n’aka Chineke na ndị a kụziiri ihe n’ozi ọma nwere ike mata izi ezi nke ozizi ahụ.

1. Ihe Okwu Chineke Na-edochaghị Anya

2. Ịghọta Nkwenye nke Nkwa Chineke

1. Ndị Rom 15:4 - N'ihi na ihe ọ bụla edeworo n'oge gara aga, e dere ya maka mmụta anyị, ka anyị wee site na ntachi obi na nkasi obi nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya.

2. 2 Timoti 3:16 - Akwụkwọ nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume.

Luk 1:5 Nʼoge Herọd, bụ́ eze Judia, e nwere otu onye nchụàjà aha ya bụ Zakaraya, onye si nʼòtù nke Abia: nwunye ya bụ otu nʼime ụmụ ndị inyom Erọn, aha ya bụ Elisabet.

Zacharias na Elisabet bụ di na nwunye na-asọpụrụ Chineke n’oge Herọd, bụ́ eze Judia.

1. Chineke na-ahọrọ ndị kasị dị umeala n'obi ime uche ya.

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Zacharia na Elisabet bụụrụ anyị nile ihe atụ.

1. Jemes 4:10 “Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu.”

2. Ndị Rom 12:2 “Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuo okè.”

Luk 1:6 Ha abụọ bụkwa ndị ezi omume nʼihu Chineke, na-ejegharị nʼihe niile Jehova nyere nʼiwu na ikpé niile nke Onye-nwe na-enweghị ntụpọ.

Zekaraịa na Elizabet bụ ndị ezi-omume n’iru Chineke, n’ikwesị ntụkwasị obi na-agbaso iwu-nsọ na ụkpụrụ nile nke Onye-nwe.

1. "Ibi Ndụ Ezi Omume: Oku nke Ịdị Nsọ"

2. “Ibi Ndụ n’Nrubeisi: Ngọzi Maka Ndị Chineke”

1. Deuterọnọmi 6:24-25 - "Jehova wee nye anyị iwu ka anyị debe ụkpụrụ ndị a niile, ịtụ egwu Jehova bụ́ Chineke anyị maka ọdịmma anyị mgbe nile, ka O wee chebe anyị ndụ, dị ka ọ dị taa. Mgbe ahụ ọ ga-adị. ezi omume n’ihi anyị, ma ọ bụrụ na anyị elezie anya idebe iwu ndị a niile n’ihu Jehova bụ́ Chineke anyị, dị ka o nyere anyị iwu.”

2. Aisaia 33:15 - “Onye na-eje ije n'ezi omume, na-ekwukwa eziokwu, onye na-eleda uru nke mmegbu anya, onye ji aka ya megharịa, na-ajụ iri ngo, onye na-egbochi ntị ya ka ọ ghara ịnụ okwu gbasara ọbara, na-emechikwa anya ya ka ọ ghara ịhụ ihe ọjọọ. ”

Luk 1:7 Ma ha enweghị nwa, nʼihi na Elizabet bụ nwaanyị aga, ma ha abụọ abụwo ndị agadi ugbu a.

Elisabeth na di ya bụ ndị agadi na ndị na-amụghị nwa n’ihi amụghị Elisabeth.

1. “Lekwasị anya n’Onyenwe anyị – Ihe mmụta sitere n’aka Elisabeth na di ya”

2. "Oge Chineke zuru oke - Ọmụmụ Elisabeth na di ya"

1. Abụ Ọma 37:4 - "Ka obi tọọ gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ihe na-agụ obi gị."

2. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

LUK 1:8 O rue, mb͕e Ọ nālu ọlu-nchu-àjà n'iru Chineke n'usoro nke òkè-ya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Zechariah anam utom oku.

1. Ịtụkwasị obi n'Atụmatụ Chineke: Ịmụta inwe ndidi na ikwesị ntụkwasị obi site n'ahụhụ.

2. Imezu ebumnobi Chineke nyere gị: Ibi ndụ n’ime oku nke ije ozi nchụ-aja

1. Abụ Ọma 119:105 “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.”

2. Ndị Filipaị 4:13 “Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye ahụ nke na-enye m ike.”

Luk 1:9 Dị ka omenala ndị nchụàjà si dị, òkè ya bụ isure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ mgbe ọ banyere n’ụlọ nsọ Jehova.

Zekaraya, bú onye-nchu-àjà, ka a họputara isure ihe-nsure-ọku nēsì ísì utọ n'ulo Jehova, nke bu òkè-ya n'ọlu-nchu-àjà.

1. Ibi ndụ nke ọkpụkpọ òkù anyị: Iji onyinye anyị na-ejere Onyenwe anyị ozi

2. Otu esi efe Chineke site n'ije ozi

1. 1 Ihe E Mere 16:23-25 - "Ụwa nile, bụkuonụ Jehova abụ, kpọsaanụ nzọpụta ya kwa ụbọchị, Kọsaanụ ebube Ya n'etiti mba nile, Kọsaanụ oké ọrụ Ya n'etiti ndị nile dị iche iche: N'ihi na Jehova dị ukwuu, kwesịkwa nnọọ ka o mee ya. otuto: onye a ga-atu egwu ka ọ bu kari chi nile.

2. 1 Pita 4: 10-11 - "Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị iji onyinye ọ bụla ọ nataworo na-ejere ndị ọzọ ozi, dị ka ndị na-elekọta ụlọ nke amara Chineke n'ụdị dị iche iche . Okwu Chineke: Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eje ozi, ha kwesịrị iji ike Chineke na-enye, ka e wee na-eto Chineke n’ihe niile site n’aka Jizọs Kraịst.

Luk 1:10 Ìgwè mmadụ niile na-ekpekwa ekpere n’èzí n’oge ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.

Ndị n’oge ahụ zukọtara n’ekpere ka ndị nchụàjà na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.

1. A na-akpọ ndị Chineke ikpe ekpere na ka ha na-agbakọta ọnụ n’ịdị n’otu.

2. Mkpa ekpere ọgbakọ dị na òkè ya na okwukwe anyị.

1. Ọrụ 2:42-47 - Nzukọ-nsọ mbụ tinyere onwe ha n'ekpere, nkuzi, mkpakọrịta, na inyawa achịcha.

2. Abụ Ọma 66:18 - Ọ bụrụ na m ele ajọ omume n'obi m, Jehova agaghị anụ.

Luk 1:11 Mmụọ ozi Jehova we me ka ọ hu ya anya ka o nēguzo n'aka-nri nke ebe-ichu-àjà nke ihe-nsure-ọku nēsì ísì utọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a angel emi okowụtde Zechariah, ete John Andinịm Owo Baptism, ke adan̄aemi enye ọkọfọpde incense ke temple.

1. "Ike nke Okwukwe: Otú Chineke Si Eji Omume Kwesịrị Ntụkwasị Obi Na-egosipụta Uche Ya"

2. “Uru Nrubeisi Bara: Otú Chineke Si Akwụghachi Ozi Anyị Kwesịrị Ntụkwasị Obi”

1. Ndị Hibru 11: 1-3 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-adịghị ahụ anya: n'ihi na site na ya ndị oge ochie natara otuto ha. Site n'okwukwe anyị ghọtara na e sitere na okwu ahụ kee eluigwe na ala. nke Chineke, nke mere na e meghị ihe a na-ahụ anya site n’ihe a na-ahụ anya.”

2. Jemes 2:17-18 - "Otú ahụkwa, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ: ma mmadụ ga-asị, "Ị nwere okwukwe na m nwere ọrụ." Gosi m okwukwe gị nke na-abụghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

Luk 1:12 Mgbe Zakaraịa hụrụ ya, o wee maa jijiji, egwu wee dakwasị ya.

Zacharias we nwua, o we tua egwu mb͕e ọ huru mọ-ozi.

1. Ndị ozi Chineke ekwesịghị ịkpata ụjọ

2. Imeri Ụjọ Site n'okwukwe

1. Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Filipaị 4:4-7 - "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile. M ga-ekwukwa ya ọzọ: Na-aṅụrịnụ ọṅụ! Ka ịdị nwayọọ unu pụta ìhè n'ebe mmadụ nile nọ. Onyenwe anyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile, site n'ekpere. Arịrịọ, ya na ekele, wetanụ ihe unu na-arịọ Chineke: udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

Luk 1:13 Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ya: “Atụla egwu, Zekaraya: nʼihi na a nụwo ekpere gị; nwunye-gi Elizabet gāmu-kwa-ra gi nwa-nwoke, i gākpọ kwa aha-ya Jọn.

Mmụọ ozi ahụ gwara Zekaraya ka ọ ghara ịtụ egwu, n’ihi na a nụwo ekpere ya, nwunye ya bụ́ Elizabet ga- amụkwa nwa nwoke, aha ya bụ Jọn.

1. Chineke na-anụ ekpere anyị mgbe niile, Ọ ga-azakwa ha n'oge Ya zuru oke.

2. Ịtụkwasị obi n'atụmatụ Chineke, ọbụna mgbe ọ na-enweghị isi, dị mkpa maka njem okwukwe anyị.

1. Jọn 14:13-14 - “Ihe ọ bụla unu ga-arịọkwa ka m ga-eme n'aha m, ka e wee nye Nna otuto n'ime Ọkpara ya. Ị nwere ike ịrịọ m ihe ọ bụla n'aha m, m ga-eme ya.

2. Abụ Ọma 37:5 - Nyefe Jehova ụzọ gị; tukwasi ya obi, ọ gēme kwa nka:

Luk 1:14 I gēnwe kwa ọṅù na ọṅù; ọtutu madu gāṅuri kwa n'ọmumu-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk 1:14 na-emesi obi ụtọ nke ga-abịa ma a mụọ Jizọs.

1. Ọṅụ Jizọs: Ịchọpụta Ihe Luk 1:14 Pụtara

2. Ịṅụrị ọṅụ n’Ọmụmụ Jizọs: Ịtụgharị uche na Luk 1:14

1. Aisaia 9:6-7: N'ihi na amuworo ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Ndị Filipaị 4:4: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria.

Luk 1:15 N'ihi na ọ gādi uku n'iru Onye-nwe-ayi, ọ dighi kwa manya-vine ma-ọbu ihe-ọṅuṅu nābà n'anya gāṅu; ma ọ ga-ejupụta na Mụọ Nsọ, ọbụna site n’afọ nne ya.

Ọ gābu onye uku n'anya Chineke, juputa na Mọ Nsọ site n'ọmụmụ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Mmetụta nke ịdị nsọ na ndụ anyị

1. Olu 1:8 – Ma unu gānata ike mgbe Mọ Nsọ gābiakwasi unu; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

2. 1 Pita 1:15-16 – Ma dị nnọọ ka onye kpọrọ unu dị nsọ, dịkwanụ nsọ n'ihe niile unu na-eme; n’ihi na e dere, sị: “Dị nsọ, n’ihi na adị m nsọ.”

Luk 1:16 Ọtụtụ n’ime ụmụ Izrel ka ọ ga-echigharịkwurukwa Jehova bụ́ Chineke ha.

E kwere Jọn Onye Na-eme Baptizim nkwa na ya ga-atụgharị ọtụtụ n’ime ụmụ Izrel nye Onyenwe anyị Chineke ha.

1. "Ibi Ndụ Kwesịrị Ngọzi Chineke"

2. "Iji Chineke Na-achọpụta Ihe Nzube Gị ná Ndụ"

1. Aisaia 55:6-7: Chọọnụ Jehova mgbe agāchọta Ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

2. Jemes 4:8: Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie, me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere obi abua.

Luk 1:17 Ọ ga-agakwa n’ihu ya n’ime mmụọ na ike nke Elaịja, ịtụgharị obi ndị nna ha n’ebe ụmụ ha nọ na ndị na-enupụ isi n’amamihe nke ndị ezi omume; Idozi otù ndi edoziworo nye Jehova.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utom John Andinịm Owo Baptism ndituak mme owo ẹsan̄a ẹbịne Abasi ye ndiben̄e idem owo nnọ Jehovah.

1. Ikwadebe Obi Anyị Maka Onye-nwe: Ka Jọn Onye Na-eme Baptizim si kwusaa ozi nke nchegharị na ezi omume.

2. Ike nke Nkwusa: Mmetụta Ozi na Ozi nke Jọn Baptist

1. Matiu 3:1-2 – Ozi nchegharị na ezi omume nke Jọn Baptist

2. Ndị Rom 10:14-15 - Mkpa ọ dị ka ndị mmadụ chigharịkwute Onyenwe anyị ka e wee zọpụta ha.

Luk 1:18 Sakaria we si mọ-ozi ahu, Òle gini ka m'gēji mara nka? n'ihi na aghọwom agadi, nwunyem aghọwo kwa agadi.

Zekaraịas jụrụ mmụọ ozi ahụ otú ọ ga-esi mara eziokwu nke nkwa ya.

1: Tukwasi Jehova obi n'ihi na Ọ gēnye ya.

2: Anyị ga-enwerịrị okwukwe na obi ike n'agbanyeghị ihe ejighi n'aka.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2: Ilu 3: 5-6 - Were obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

LUK 1:19 Mọ-ozi ahu we za, si ya, Mu onwem bu Gebriel, onye nēguzo n'iru Chineke; ma ezitewom igwa gi okwu, na izisa gi ozi ọma ndia.

E                                                                                                                                   usoo                osu   u      u  ɗauka ozi` ji`gw              osu         ›› nti ›› ozi nti ›› ozi nti››› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › › ”.

1. Ndị Ozi Chineke: Ọrụ Ndị Mmụọ Ozi Na-arụ na Baịbụl

2. Nkwa Chineke: Ọmụmụ Jizọs na Jọn Onye Na-eme Baptizim

1. Abụ Ọma 103:20 - Gọzienụ Jehova, unu ndị mmụọ ozi ya, ndị kasị ukwuu n'ịdị ike, ndị na-eme ihe O nyere n'iwu, ndị na-ege ntị n'olu okwu ya.

2. Ndị Hibru 13:2 - Echefula ile ọbịa ọbịa: n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ama.

Luk 1:20 Ma, le, ị ga-abụ ogbi, ị gaghịkwa enwe ike ikwu okwu, ruo ụbọchị a ga-eme ihe ndị a, nʼihi na i ekwetaghị okwu m, nke a ga-emezu nʼoge ha.

Otu mmụọ ozi pụtara n’ihu Zekaraya, bụ́ nna Jọn Onye Na-eme Baptizim, ma gwa ya na ọ ga-abụ onye ogbi ruo mgbe amụma ahụ e buru ya ga-emezu, n’ihi na o kweghị ihe mmụọ ozi ahụ kwuru.

1. Ike Okwukwe: Ibi ndụ nke ntụkwasị obi n’Okwu Chineke

2. Ịtụkwasị Obi: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Chineke

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Abụ Ọma 56:3 - Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi.

Luk 1:21 Ndị mmadụ wee chere Zakaraya, ha wee ju ha anya na ọ nọrọ ogologo oge nʼụlọnsọ ukwu ahụ.

Zakaria we je n'ulo uku Chineke, ibobo we ju ndi-Ju anya ogologo oge ọ nānọgide n'ebe ahu.

1. Oge Chineke zuru oke - ikwurịta ka Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla n'ime anyị na oge ya kacha mma.

2. Ndidi Bụ Omume Ọma - ikwu okwu banyere otú e si nweta ụgwọ ọrụ Zacharias nwere ndidi na otú ọ dị mkpa inwe ndidi n'akụkụ niile nke ndụ.

1. Abụ Ọma 37:7 - "Dịrị jụụ n'ihu Jehova, werekwa ndidi chere Ya."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Luk 1:22 Ma mb͕e ọ putara, ọ pughi igwa ha okwu: ha we mara na Ọ huru ọhù n'ulo uku Chineke: n'ihi na Ọ nākpọ ha aka, we nēkwu okwu.

Zacharias dara ogbi mgbe ọ hụrụ ọhụụ n’ụlọ nsọ.

1. Ịtụkwasị Chineke obi Ọbụna Mgbe Anyị Na-aghọtaghị

2. Ịghọta uche Chineke site na ịgbachi nkịtị

1. Aisaia 6:9-10 – “O we si, Je, si ndi nka, Nurunu, ma unu aghọtala; ma hụ unu n’ezie, ma unu aghọtaghị. Mee ka obi ndị a maa abụba, meekwa ka ntị ha dị arọ, mechiekwa anya ha; ka ha ghara iji anya-ha hu uzọ, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, we di ike.

2. Habakuk 2:20 - "Ma Jehova nọ n'ụlọ nsọ Ya: ka ụwa niile dechie n'ihu Ya."

Luk 1:23 O wee ruo na, ozugbo ụbọchị ozi ya zuru, ọ lawara nʼụlọ nke ya.

Ozi Hezekaya gwụchara wee laghachi n’ụlọ nke ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’inye ndị Ya ihe

2. Nzube Chineke mezuru

1. Aisaia 38:5 “Jee, si Hezekaia, Otú a ka Jehova, bú Chineke nke Devid nna-gi, siri: Anuwom ekpere-gi; Ahụla m anya mmiri gị. Le, M'gātukwasi arọ iri na ise na ndu-gi.

2. Abụ Ọma 103:17 “Ma site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi ka ịhụnanya Jehova dị n'ebe ndị na-atụ egwu Ya nọ, na ezi omume Ya na ụmụ ụmụ ha.”

Luk 1:24 Mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, nwunye ya Elizabet turu ime, zoo onwe ya ọnwa ise, sị:

Elisabeth tụrụ ime wee zoo onwe ya ọnwa ise.

1. Ngọzi nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke

2. Na-eto eto na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

2. Abụ Ọma 46:10 - “Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n’etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n’ụwa!”

LUK 1:25 Otú a ka Onye-nwe-ayi meworom n'ubọchi ahu nke Ọ nēlekwasim anya, iwepu ita-utam n'etiti madu.

Onyenweanyị mere Meri ebere, wepụrụ nkọcha ya n'etiti ndị mmadụ.

1. Ebere Chineke: Ihe atụ nke ịhụnanya ya na-adịghị ada ada

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onyenweanyị: ịnara ngozi Ya

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 34:5 - Ndị na-elegara ya anya na-egbuke egbuke, ihu ha agaghịkwa eme ihere ma ọlị.

Luk 1:26 Nʼọnwa nke isii, e si nʼebe Chineke nọ zite mmụọ ozi Gebriel ka ọ gaa nʼotu obodo dị na Galili, aha ya bụ Nazaret.

N’ọnwa nke isii, mmụọ ozi si n’ebe Chineke nọ bịarutere Nazaret, bụ́ obodo dị na Galili.

1. Otú Ndị Ozi Chineke Si Weta Olileanya

2. Ike nke nleta Chineke na ndu anyi

1. Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nākpọ òkù: “N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara. 4 Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, mee ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala; ala ahu siri ike gābu ka ọ di larịị; 5 Agēkpughe kwa ebube nke Onye-nwe-ayi, ma madu nile gāhu ya n'otù.

2. Luk 2:10-11 – Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ha: “Unu atụla egwu. M na-ewetara unu ozi ọma nke ga-eme ka mmadụ niile nwee ọṅụ dị ukwuu. 11 Ta n'obodo Devid ka amuworo gi Onye-nzọputa; ọ bụ ya bụ Mesaịa ahụ, Onyenwe anyị.

Luk 1:27 E degaara otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọlụlụ nwunye aha ya bụ Josef, onye si n’ezinụlọ Devid; aha nwa-ab͕ọghọ ahu bu Meri.

Meri lụrụ otu nwoke aha ya bụ Josef, onye si n’eriri Eze Devid.

1. Mkpa nke usoro ọmụmụ na akụkọ ezinụlọ na ndụ anyị.

2. Ndokwa ọrụ ebube Chineke nyere Meri na Josef.

1. Ndị Rom 8:28, "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Abụ Ọma 139:13-14 , “N'ihi na Gi onwe-gi enwetawo akurum: I kpuchiewom n'afọ nnem: M'gēkele Gi; nke ọma."

LUK 1:28 Mọ-ozi ahu we bakuru ya, si, Ekele, gi onye amaraworo nke-uku, Onye-nwe-ayi nọyere gi: onye agọziri agọzi ka i bu n'etiti ndinyom.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ekele mmụọ ozi Gebriel nyere Meri mgbe ọ mara ọkwa na a họpụtara ya ịbụ nne Jizọs.

1. Amara Chineke: Inweta ngozi nke amara Chineke na ndụ gị

2. Azịza Meri: Ịmụta Ịza Okwukwe n'Ikwesị ntụkwasị obi nye ọkpụkpọ Chineke

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Luk 2:19 – Ma Meri debere ihe ndia nile, tugharia ha n'obi-ya.

Luk 1:29 Mgbe ọ hụrụ ya, ọ tụrụ ya n'anya nʼihi okwu ya, o wee tụnye nʼuche ya ụdị ekele a ga-abụ.

Ọ gbagwojuru Meri anya, nweekwa nsogbu mgbe mmụọ ozi Gebriel pụtara n’ihu ya.

1: Atụmatụ Chineke maka anyị na-agbagwoju anya mgbe ụfọdụ, ma ọ ga-abụ maka ọdịmma anyị mgbe niile.

2: Chineke nwere ike ịrụ ọrụ site na ndị ozi na-atụghị anya ya iweta anyị ọṅụ na nzube.

1: Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2: Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Luk 1:30 Mọ-ozi ahu we si ya, Atula egwu, Meri: n'ihi na i huta amara n'iru Chineke.

Otu mmụọ ozi pụtara n'ihu Meri wee gwa ya na ya nwetara amara n'ebe Chineke nọ nakwa na ọ dịghị atụ egwu.

1. Amara Chineke: Otu esi amata na ịnara ya

2. Iji okwukwe na ihu ọma Chineke chere egwu ihu

1. Abụ Ọma 5:12, “N'ihi na Ị na-agọzi onye ezi omume, Jehova; Ị were amara kpuchie ya dị ka ọta.”

2. Aisaia 41:10 “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 1:31 Ma, le, ị ga-atụrụ ime nʼafọ gị, wee mụọ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Jizọs.

Mmụọ ozi ahụ gwara Meri na ọ ga-amụ nwa nwoke ma gụọ ya Jizọs.

1: Dị ka Ndị Kraịst, anyị aghaghị icheta ịtụkwasị atụmatụ Chineke obi ọbụna mgbe ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụ ihe siri ike.

2: Anyị ga-emeghere ọkpụkpọ oku nke Chineke ma were ọńụ, nsọpụrụ, na ịdị umeala n'obi nabata uche Ya.

1: Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2: Ndị Filipaị 4:4-7 “Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile: ọzọkwa, a na m asị, Na-aṅụrịnụ ọṅụ. Mee ka mmadụ niile mara obi umeala. Onyenweanyị nọ nso. Kpachara anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu site na Kraist Jisus.

Luk 1:32 Ọ ga-abụ onye ukwu, a ga-akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu: Jehova Chineke ga-enyekwa ya ocheeze Devid nna ya.

Jehova Chineke ga-enye Ọkpara ya ocheeze nke nna ya Devid.

1. Nkwa Chineke Maka Alaeze Ebighị Ebi: Ibi n'Alaeze Jizọs Kraịst

2. Ngọzi nke Ịma atụmatụ Chineke: Ịghọta ocheeze Devid

1. Aisaia 9:7 - “N'uba nke ọchịchị ya na udo agaghị enwe ọgwụgwụ, n'elu ocheeze Devid, na n'elu alaeze ya, ime ka o guzosie ike, na ime ka o guzosie ike n'ikpé na n'ezi omume site ugbu a gaa n'ihu ọbụna mgbe. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

2. Mkpughe 3:21 - “Onye meriri emeri ka M ga-enye ya ka ya na m nọdụ n'ocheeze m, ọbụna dị ka m meriri, na edoro m anya n'ebe Nna m nọ n'ocheeze ya."

Luk 1:33 Ọ ga-achịkwa ụlọ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi; ala-eze-Ya agaghi-adi kwa ọgwugwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọchịchị ebighị ebi nke Jizọs ga-achị ụlọ Jekọb.

1: Ihụnanya na ebere Jizọs na-adịgide adịgide bụ isi iyi nye anyị ike na ndụ anyị kwa ụbọchị.

2: Anyị agaghị echefu echefu na Jizọs nwere ala-eze ebighi-ebi na anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-ejere ya ozi.

1: Ndị Hibru 13:8, "Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

2: Abụ Ọma 146:10, “Jehova ga-achị ruo mgbe ebighị ebi, Chineke gị, Zaịọn, ruo ọgbọ nile.”

Luk 1:34 Meri we si mọ-ozi ahu, Òle otú nka gādi, ebe m'nāmaghi nwoke?

Meri jụrụ mmụọ ozi ahụ otú ọ ga-esi mụọ nwa mgbe ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.

1: Ihe omuma atu nke okwukwe Meri n'iru nke ejighi n'aka.

2: Ike ebube nke Chineke ime ka uche Ya mezuo.

1: Jenesis 18:14 Ọ̀ dị ihe siri ike karịa Jehova?

2: Isaiah 40:28-31 Ị maghị? ọ̀ bughi Gi onwe-gi anughi, na Chineke ebighi-ebi, bú Jehova, Onye kèworo nsọtu uwa, adighi-ada mbà, ike adighi kwa ya ike? ọ dighi nchọta nghọta-Ya di.

LUK 1:35 Mọ-ozi ahu we za, si ya, Mọ Nsọ gābiakwasi gi, ike nke Onye kachasi ihe nile elu gēkpuchi kwa gi: ya mere ihe nsọ ahu nke amuworo site na gi, agākpọ Ọkpara Chineke.

Mmụọ ozi ahụ kwusara Meri na ọ ga-atụrụ ime Ọkpara Chineke site n’ike nke Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Otú Chineke Si arụ ọrụ ebube ná ndụ anyị

2. Ọkpọkpọ Ọkpọ Jizọs: Otú Meri Sizaghachi n’Ọkpụkpọ Chineke

1. Aisaia 7:14 - “Ya mere, Jehova n'onwe ya ga-enye gị ihe ịrịba ama. Le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, ọ ga-akpọkwa aha ya Immanuel.

2. Ndị Rom 8:11 - “Ọ bụrụ na mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.”

Luk 1:36 Ma, le, nwa-nne-gi Elizabet, ya onwe-ya atuwo-kwa-ra nwa-nwoke n'agadi-ya: nka bu kwa ọnwa nke-isi n'ebe ọ nọ, bú onye anākpọ nwanyi-àgà.

Elisabeth ejiriwo ọrụ ebube tụụrụ ime nwa n'oge agadi ya, n'agbanyeghị na ọ bụ nwanyị aga.

1: Ọrụ ebube nke Chineke - ka Chineke ga-esi rụọ nnukwu ọrụ ebube ọbụna n'ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.

2: Afọ abụghị ihe mgbochi - ka Chineke ka nwere ike ịrụ ọrụ na ndụ ndị mmadụ n'agbanyeghị afọ ndụ ha.

1: Aisaia 46:4 - Ọbuná rue agadi-gi na isi-awọ Mu onwem bu Ya, Mu onwem bu onye ahu Nke gānagide gi. Mu onwem emewo gi, mu onwem gēbu kwa gi; M ga-akwado gị, m ga-anapụtakwa gị.

2: Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Luk 1:37 N’ihi na n’ebe Chineke nọ ọ dịghị ihe na-agaghị e.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ihe ncheta nke ike Chineke nakwa na ọ dịghị ihe siri ike karịa Chineke.

1. "Ike nke Chineke Na-adịghị agwụ agwụ"

2. "Ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe omume nye Chineke anyị"

1. Jeremaịa 32:17 Ah Onye-nwe Chineke! Le, Gi onwe-gi ejiwo ike uku na ogwe-aka-Gi esetiri eseti meworo elu-igwe na uwa, ọ dighi kwa ihe siri ike kari gi;

2. Matiu 19:26 Ma Jisus lere ha anya, si ha, N'ebe madu nọ nka apughi ime; ma n'ebe Chineke nọ ihe nile kwere omume.

Luk 1:38 Meri we si, Le, orù-nwanyi nke Onye-nwe-ayi; dika okwu-Gi si di ka ọ dim. Mọ-ozi ahu we si n'ebe ọ nọ pua.

Meri ji obi umeala were okwukwe na ntụkwasị obi nakwere uche Jehova.

1: Anyị nwere ike nweta ume n'ịtụkwasị obi n'atụmatụ Chineke maka anyị.

2: Mgbe anyị chere mkpebi siri ike ihu, anyị pụrụ ịtụkwasị nduzi Jehova obi.

1: 1 Pita 5:7 - Na-atụkwasị uche gị niile n'ebe ọ nọ; n'ihi na Ya onwe-ya nēcheb͕u unu.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 1:39 Ma Meri biliri nʼụbọchị ndị ahụ, gaa nʼugwu ọsọ ọsọ gaa nʼotu obodo Juda.

Meri ji ọsọ gaa Judia.

1. Mgbe ihe siri ike ihu, anyị kwesịrị ilekwasị anya ma nọgide na-erubere uche Chineke isi.

2. Ikwesị ntụkwasị obi Meri na nrube isi nye atumatu Chineke bụụrụ anyị niile ihe atụ.

1. Ilu 3:5-6 "Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, rube isi n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị zie ezie."

2. Luk 1:38 Meri we si, Le, orù-nwanyi nke Onye-nwe-ayi; ka ọ dim ka okwu-gi si di.

Luk 1:40 O wee banye nʼụlọ Zekaraya, kelee Elizabet.

Meri gara leta Elizabet ma kelee ya n’ụlọ ya.

1. Ike nke Nwanne nwanyị: Enyi Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Meri na Elizabeth

2. Mma nke ije ozi: Nleta Meri na Elizabet

1. Ilu 18:24 (Onye nwere ọtụtụ enyi pụrụ ibibi, ma e nwere enyi na-arapara n’ahụ́ karịa nwanne.)

2. Ndị Rom 12:10 (Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

Luk 1:41 O wee ruo na mgbe Elizabet nụrụ ekele Meri, nwa ọhụrụ ahụ maliri n’afọ ya; Elizabet we juputa na Mọ Nsọ:

Elisabeth jupụtara na Mmụọ Nsọ mgbe ọ nụrụ ekele Meri, nwa ya wee malie n'ihi ọṅụ.

1: Na-aṅụrị ọṅụ n'ihu Jehova.

2: Ilekwasị anya na ọn̄ụ nke Mmụọ Nsọ.

Jọn 16:22 “Otú ahụkwa ka unu na-enwe mwute ugbu a, ma m ga-ahụ unu ọzọ, obi unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ, ọ dịghịkwa onye ga-anapụ unu ọṅụ unu.”

2: Abụ 16:11 "Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'ihu gị ka ọṅụ dị n'ihu gị; ihe ụtọ dị n'aka nri gị ruo mgbe ebighị ebi."

Luk 1:42 O we were oké olu tie nkpu, si, Ngọzi nādiri gi n'etiti ndinyom, ma ihe agọziri agọzi ka nkpuru nke afọ-gi bu.

Ihe Meri zara n’ihe mmụọ ozi Gebriel kwuru banyere ọmụmụ Jizọs: Meri toro Chineke maka ngọzi Jizọs.

1. Ngọzi Chineke enweghị ihe ọ bụla

2. Ndụ nke ekele maka ngọzi Chineke

1. Abụ Ọma 28:7 - Jehova bụ ike m na ọta m; Obim tukwasiri obi na Ya, ewe yerem aka: n'ihi nka obim nāṅuri nke-uku; ọ bu kwa abùm ka m'gēji to Ya.

2. Ndi Efesos 5:20 – Na-enye ekele mgbe nile maka ihe nile nye Chineke Nna, n'aha nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Luk 1:43 Oleekwa ebe ihe a si bịa, na nne nke Onyenwe m ga-abịakwute m?

Obi tọrọ Meri ezigbo ụtọ mgbe ọ nụrụ na ya ga-amụ Mesaya.

1: Anyị onwe anyị nwekwara ike inwe ọṅụ ma anyị nweta ngọzi sitere n’aka Chineke.

2: Anyị kwesịrị ijupụta n'ịtụnanya na egwu mgbe anyị na-eche maka otú Chineke si arụ ọrụ na ndụ anyị.

1: Ndị Efesọs 1: 3-14 - Ngọzị Pọl nke amara Chineke nye Nzukọ-nsọ nke Efesọs.

2: Abụ Ọma 139:1-18 - Otuto Devid nye Chineke maka ịmara ya nke ọma.

LUK 1:44 N'ihi na, le, mb͕e olu ekele-gi ruru na ntim, nwa-nwoke maliri n'afọm n'ọṅù.

Meri ṅụrịrị ọṅụ na ekele Elizabet na nwa e bu n’afọ bụ́ Jọn manyere n’afọ ya n’ọṅụ.

1. Na-aṅụrị ọṅụ n'ihu Chineke

2. Ike nke ekele

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe;

2. ABÙ ỌMA 5:11 - Ma ka ndi nile nātukwasi Gi obi ṅuria: Ka ha tie nkpu ọṅù mb͕e nile, n'ihi na I nēkpuchi ha: Ọzọ, ka ndi nāhu aha-Gi n'anya ṅuria nime Gi.

Luk 1:45 Ngọzi na-adịrị nwanyị ahụ nke kwere: nʼihi na ihe ndị ahụ ekwuru site nʼọnụ Onyenwe anyị ga-emezu.

Meri kwere na ozi Jehova, ewe gọzie ya.

1: Anyị kwesịrị iṅomi okwukwe Meri na ntụkwasị obi na nkwa nke Onyenwe anyị.

2: Site n'okwukwe, anyị ga-enweta ngọzi Chineke debere anyị.

1: Ilu 3:5-6 “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi; adaberekwala na nghọta nke gị. N’ụzọ gị nile mara ya, ọ ga-edozikwa ụzọ gị.”

2: Ndị Hibru 11:1 “Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya.”

Luk 1:46 Meri wee sị: “Mkpụrụ obi m na-enye Onyenwe anyị otuto.

Abụ otuto na ekele Meri maka ngọzi O nyefere ya.

1. Na-eto Onyenwe Anyị: Ịmụta Inye Chineke Otuto na Ekele.

2. Abụ Otuto Meri: Ihe atụ na-akpali akpali nke ekele.

1. Abụ Ọma 103: 1-2 - "Gọzie Jehova, mkpụrụ obi m, na ihe nile nke dị n'ime m, gọzie aha nsọ Ya! Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echefula omume-Ya nile."

2. Ndị Kọlọsi 3:16 - "Ka okwu Kraịst biri n'ime unu n'ụba, na-ezi ma na-adụrịtara ibe unu ọdụ n'amamihe niile, na-abụ abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ, na-ekele Chineke n'obi unu."

Luk 1:47 Ma mmụọ m aṅụrị ọṅụ na Chineke bụ́ Onye Nzọpụta m.

Meri na-ekwusa ọn̄ụ ya n’ime Onye-nwe, Onye Nzọpụta ya.

1: Anyị nwere ike nweta ọn̄ụ n’ime Onyenweanyị mgbe anyị tụkwasara olileanya na ntụkwasị obi na Ya.

2: Site na Jizọs, anyị nwere ike nweta ọṅụ na udo na-adịgide adịgide na ndụ anyị.

1: Abụ 30: 5 "Ịkwa ákwá na-adịru otu abalị, ma ọṅụ na-abịa n'ụtụtụ."

2: Ndị Filipaị 4:4 “Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile. Aga m asị ọzọ, ṅụrịa ọṅụ!”

LUK 1:48 N'ihi na Ọ huru iru ala nke orù-Ya nwayi: n'ihi na, le, site n'ub͕u a ọb͕ọ nile gākpọm onye agọziri agọzi.

Chineke na-ele ndị dị umeala n'obi anya ma welie ha elu, na-enye ha amara na amara.

1: Amara Chineke dị ndị dị umeala n’obi na ndị dị nwayọọ n’obi.

2: Ọb͕ọ nile gākpọ ndi nēweda onwe-ha ihe agọziri agọzi.

1: Ilu 3:34 - "Ọ na-eme ka ndị na-akwa emo kwụsị; Ọ ga-abara ndị mpako mba, weda ha ala."

2: Jemes 4:6 - "Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere Ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Luk 1:49 N'ihi na Onye dị ike emeworom ihe ukwu; na nsọ ka aha-Ya di.

Meri na-eto Chineke maka nnukwu ihe ndị O meere ya ma na-ekwusa ịdị nsọ ya.

1. Chineke dị ike na ịdị nsọ: Ime ememe ịdị ukwuu nke ike na ịdị nsọ nke Chineke

2. Inweta Ike Site n'Aka Onyenwe Anyị: Inweta Nnukwu Ihe Chineke Mere Anyị

1. Abụ Ọma 99:3-4 - Ka ha to aha ukwu Gi di egwu; n'ihi na ọ di nsọ. Ike eze nāhu kwa ikpé n'anya; I nēme ka ezi omume guzosie ike, I nēme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume nime Jekob.

2. Nehemiah 9:5-6 - Bilie gọzie Jehova, bú Chineke-gi, rue mb͕e nile ebighi-ebi: Ka amara aha-Gi di ebube, Nke di elu kari ngọzi na otuto nile. Gi onwe-gi, ọbuná Gi onwe-gi, bu Onye-nwe nání Ya; Gi onwe-gi emewo elu-igwe, bú elu-igwe nke elu-igwe, na usu-ndi-agha-ha nile, na uwa, na ihe nile nke di nime ya, oké osimiri nile na ihe nile nke di nime ya, I we chebe ha nile; Usu-ndi-agha nke elu-igwe nākpọ kwa isi ala nye Gi.

Luk 1:50 Ebere-Ya dịkwa n’ebe ndị na-atụ egwu ya nọ site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ebere Chineke n'ahụ ndị na-atụ egwu Ya, site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.

1. Ọgbọ Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ike nke nsọpụrụ Chineke

2. Ebere gafee ọgbọ niile: Ịsọpụrụ ịhụnanya mgbe niile nke Chineke

1. Abụ Ọma 103:17 - "Ma site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi ịhụnanya Jehova dị n'ebe ndị na-atụ egwu Ya, na ezi omume Ya na ụmụ ụmụ ha."

2. Malakaị 3:17 - “Ha ga-abụkwa nke m,” ka Jehova nke usuu nile nke ndị agha na-ekwu, “n'ụbọchị m ga-edozi ihe onwunwe m dị oké ọnụ ahịa. M ga-enwekwa ọmịiko n’ahụ́ ha, dị nnọọ ka nna nwere obi ebere, na-enwekwa obi ebere n’ahụ́ nwa ya na-ejere ya ozi.”

Luk 1:51 O werewo ogwe-aka ya gosi ume; Ọ b͕asawo ndi-npako n'echiche nke obi-ha.

A na-eme ka ike Chineke pụta ìhè site n’ichebe ya nke ndị dị umeala n’obi na iweda ndị mpako ya dị ala.

1: Ike Chineke Kari Nke Anyị

2: Nganga na-abịa tupu ọdịda

1: Jemes 4: 6 - "Chineke na-emegide ndị mpako ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2: Ilu 16: 18 - "Npako na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

Luk 1:52 O wedawo ndi-dike n'oche-ha, welie kwa ndi di ala ala.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu Chineke si eweda ndị dike na-ebuli ndị dị umeala n'obi elu.

1. A maka ike ịdị umeala n'obi na otu a ga-esi jiri ya nye Chineke otuto.

2. A banyere ka Chineke si arụ ọrụ iji mee ka ọgba aghara dị larịị na ka o si arụ ọrụ iji gosi anyị ihe niile na anyị nhata n'anya Ya.

1. 1 Pita 5:5-7 “N'otu aka ahụ, unu ndị ka tọrọ, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye. Yiri onwe-unu uwe, unu nile, were obi-ume-ala n'ebe ibe-unu nọ, n'ihi na Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara. Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke ka o wee bulie unu elu n’oge kwesịrị ekwesị, na-atụkwasịkwa nchegbu unu nile n’ebe ọ nọ, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.”

2. Jemes 4:10 “Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu.”

Luk 1:53 O werewo ihe ọma mejuo ndị agụụ na-agụ; ọ bu kwa ndi-ọgaranya ka o zilaworo n'aka efu.

Chineke na-enye ndị agụụ na-agụ, na-ewepụkwa ndị ọgaranya.

1. Chineke Na-akwụ Ndị Dị umeala n'obi Ụgwọ Ụgwọ: Otú Chineke Si Eji Mkpa Anyị Na-agọzi Anyị

2. Ndokwa Chineke: Ịmụta Ịtụkwasị Obi n'Asapụ Aka Chineke

1. Jemes 2:5-7 “Geenụ ntị, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị ogbenye n’ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n’okwukwe na ndị nketa nke alaeze ahụ nke O kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n’anya? Ma unu emejọwo ogbenye. Ọ̀ bughi ndi-ọgaranya adighi-akpab͕u gi, nādọba kwa gi n'ulo-ikpe? Ọ̀ bụ na ha adịghị ekwulu aha ọma ahụ nke e ji kpọ gị?”

2. Matiu 5:3 “Obi ụtọ na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.”

Luk 1:54 O nyewo Israel orù-Ya aka, na ncheta ebere-Ya;

Itien̄wed emi owụt mbọm Abasi ke ndin̄wam Israel asan̄autom esie.

1. Ebere Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Otú Ebere Chineke Si Adịghị Awụli Ma Na-ewuli elu

2. Ike Ncheta: Otú Chineke Si Eji Ncheta gosi ịhụnanya Ya

1. Ọpụpụ 34:6-7 - "Jehova wee gabiga n'ihu ya, kpọsa, sị, Jehova, Jehova, Chineke, onye obi ebere, na-eme amara, na ogologo ntachi obi, na ukwuu n'ịdị mma na eziokwu, na-edebe ebere maka puku kwuru puku, na-agbaghara ajọ omume na njehie. na mmehie"

2. Abụ Ákwá 3:22-23 - "O sitere n'ebere Jehova ka anyị na-agaghị ekpochapụ, n'ihi na obi ebere Ya adịghị ada. Ha dị ọhụrụ kwa ụtụtụ: ikwesị ntụkwasị obi gị dị ukwuu."

Luk 1:55 Dị ka ọ gwara nna anyị hà, gwa Ebreham na mkpụrụ ya ruo mgbe ebighị ebi.

Chineke na Ebreham na ụmụ ya gbara ndụ nke ga-adịru mgbe ebighị ebi.

1. Ọgbụgba-ndụ nke Chineke nke ịhụnanya na ntụkwasị obi: Abraham, Nna nke Okwukwe Anyị

2. Ibi ndụ n’ime Nkwa Chineke: Nkwa ahụ Na-adịghị Agbanwe E kwere Ebreham na Ụmụ Ya.

1. Ndị Rom 4: 13-17 - N'ihi na nkwa, na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa, esiteghị n'iwu Abraham ma-ọbụ nye mkpụrụ ya, kama site n'ezi omume nke okwukwe.

2. Ndị Hibru 6: 13-18 - N'ihi na mgbe Chineke kwere Abraham nkwa, n'ihi na ọ pụghị iji ọ dịghị onye dị ukwuu ṅụọ iyi, o ji onwe ya ṅụọ iyi.

Luk 1:56 Meri we nọyere ya ihe ra ka ọnwa atọ, we laghachi n'ulo-ya.

Meri nọrọ na Elizabet ọnwa atọ tupu ya alaghachi n'ụlọ ya.

1. Atụmatụ Chineke: Lee anya n’oge Meri na Elizabeth

2. Ike Mmekọrịta: Ihe Nlereanya nke Meri na Elizabeth

1. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

2. Jọn 15:12-13 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya dị ka m hụrụ unu n'anya. Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

Luk 1:57 Ugbu a oge Elizabet ruru ka a mụọ ya; o we mua nwa-nwoke.

Elisabet mụrụ nwa nwoke.

1: Oge Chineke zuru oke - Luk 1:57

2: Ichere Nkwa Chineke - Luk 1:57

1: Isaiah 40: 31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2: 46: 10-11 - "Na-ekwupụta ọgwụgwụ site na mmalite, na site na mgbe ochie ihe a na-emebeghị eme, na-asị, Ndụmọdụ m ga-eguzosi ike, M'gēme kwa ihe nile nātọm utọ; n'Ọwuwa-anyanwu, bú nwoke nke nēme ndum-ọdum site n'ala di anya: e, ekwuwom ya, ọzọ kwa, M'gēme ya: emewom ya, m'gēme kwa ya.

Luk 1:58 Ndi-ab͕ata-obi-ya na umu-nne-ya we nu ka Onye-nwe-ayi mere ya ebere uku; ha we so ya ṅuria ọṅu.

Jehova meere Meri ebere dị ukwuu, mee ka ndị agbata obi ya na ndị ikwu ya soro ya ṅụrịa ọṅụ.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe Meri mere otú anyị ga-esi na-enwe ọṅụ ma Chineke meere anyị ebere.

2: Ebere Chineke na-adị anyị mgbe niile, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị.

1: Abụ Ọma 118:24 “Nke a bụ ụbọchị Jehova mere; ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ.”

2: Ndị Rom 5: 20-21 "Ebe nmehie bakwara, amara na-aba ụba karịa, ka, dị ka mmehie chịrị n'ọnwụ, otú ahụ ka amara wee chịkwaa site n'ezi omume iji weta ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

Luk 1:59 O wee ruo nʼụbọchị nke asatọ, na ha bịara ibi nwatakịrị ahụ úgwù; ha we kpọ ya Zakaraias, dika aha nna-ya si di.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a enyịn̄ eyenọwọn̄ oro Zacharias nte ido ukpono mme Jew ẹkenamde.

1. Mkpa omenala na ihe nketa dị na emume okpukpere chi.

2. Mpụtara aha nwata pụtara na Baịbụl.

1. Jenesis 17:12-14 – Mkpa ibi úgwù dị ka akụkụ nke ọgbụgba ndụ ha na Chineke.

2. Matiu 1:21 - Ihe aha Jizọs pụtara na amụma amụma mezuru.

Luk 1:60 Nne-ya we za, si, Ọ bughi otú a; ma a ga-akpọ ya Jọn.

Elizabeth, bụ́ nne Jọn Onye Na-eme Baptizim, kwuru na aha nwa ya nwoke ga-abụ Jọn kama aha nna ya họọrọ.

1. "Ike nke Ngọzi Nne: Ibi ndụ kwekọrọ n'Aha Chineke Anyị Enyere"

2. "Ike nke Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịgbaso Uche Chineke N'agbanyeghị Ihe Ndị Ọzọ chere"

1. Jenesis 17:5 - "Agakwaghị aha gị ịbụ Abram; aha gị ga-abụ Abraham, n'ihi na emewo m gị nna nke ọtụtụ mba."

2. Matiu 1:21 - "Ọ ga-amụ nwa nwoke, na ị ga-enye ya aha Jesus, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha."

LUK 1:61 Ha we si ya, Ọ dighi onye ọ bula nime umu-nne-gi nke anākpọ aha a.

Ndị ikwu Elizabeth na ndị ikwu Zekaraịa enweghị ike ịhụ onye ọ bụla n’ime ndị ikwu ha ndị na-akọrọ aha nwa ha nwoke, bụ́ Jọn.

1. Atụmatụ Chineke karịrị nke anyị.

2. Ike nke okwukwe na ekpere n’iru nsogbu.

1. Ndị Efesọs 3:20 – Ugbua nye onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe nile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dịka ike nke na-arụ ọrụ n’ime anyị si dị.

2. Jemes 5:13-16 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu nọ n'ahụhụ? Yak enye ọbọn̄ akam. Ọ nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ ọma.

Luk 1:62 Ha wee gosi nna ya ihe ọ chọrọ ka akpọ ya.

A gwara nna Jọn Baptist ka ọ kpọọ nwa ya nwoke.

1: Chineke na-akpọ anyị niile n’okwukwe na nrube isi, dịka Ọ kpọrọ Zekaraya kpọ aha nwa ya nwoke Jọn.

2: Ayi aghaghi itukwasi Chineke obi, nara kwa onyinye-Ya, dika Zekaraia mere n'ikpo aha nwa-ya nwoke Jọn.

1: Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

Matiu 1:21 - Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha.

Luk 1:63 O we riọ ka e nye ya table, de, si, Aha-ya bu Jọn. Ibobo we ju ha nile anya.

Idem ama akpa mme owo ke ini Zechariah ewetde enyịn̄ eyen esie John.

1: Ike nke aha - mgbe anyị nyere mmadụ aha, anyị na-enye ha njirimara.

2: Ihe Jọn pụtara - mkpa nke ọrụ Jọn na Akwụkwọ Nsọ na ihe ọ pụtara nye anyị taa.

1: Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

Matiu 1:21 - Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha.

LUK 1:64 Ngwa ngwa ọnu-ya we saghe, ire-ya we tọpu, o we kwue, we to Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mgbe e weghachiri okwu Zekaraịa mgbe ndị mmụọ ozi letasịrị ya.

1. Ike Chineke: Iweghachi Okwu Anyị.

2. Ọrụ ebube nke otuto: ịtọhapụ ọṅụ n'asụsụ anyị.

1. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị ndị ntị chiri. Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, Ire onye-ob͕i gābu kwa nkpu.

2. Abụ Ọma 51:15 - Jehova, saghe egbugbere ọnụ m; ọnum gēgosi kwa otuto-Gi.

Luk 1:65 Ụjọ wee dakwasị ndị niile bi ha gburugburu: ewe kpọsa okwu ndị a niile nʼógbè Judia dum bụ́ ugwu ugwu.

Ụjọ gbasara n’etiti ndị bi n’ógbè Judia mgbe ha nụchara ihe omume ebube ndị metụtara ọmụmụ Jọn Onye Na-eme Baptizim.

1. Ike Chineke kariri egwu anyi.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi n'agbanyeghị na ndụ anaghị eji n'aka.

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Abụ Ọma 56:3-4 - Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi. Na Chineke, Onye m'nēto okwu-Ya, na Chineke ka m'tukwasiworo obi; Agaghị m atụ egwu. Gini ka anu-aru puru imem?

LUK 1:66 Ndi nile ndi nuru ha we tiye ha n'obi-ha, si, Gini bu nwa-nwoke a gābu? Aka Jehova we diyere ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a uten̄e ye n̄kpaidem mbon Jerusalem ke ini ẹkekopde ke Zechariah ye Elizabeth ke ẹyom eyen.

1. Chineke Na-eme Ihe Ọhu: Ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ Ya dị ebube

2. Izu ike na mmesi obi ike nke ike na ọnụnọ Chineke

1. Aisaia 43:19 - Le, anameme ihe ọhu; ub͕u a ọ nēputa, ùnu amataghi ya?

2. Abụ Ọma 46:10 – Dịrị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa!

Luk 1:67 Nna ya bụ́ Zekaraya jupụtakwara na Mmụọ Nsọ, o wee buo amụma, sị:

Zakarias juputara na Mụọ Nsọ wee buo amụma ngọzi nye ndị Chineke.

1. Chineke Na-ekwesị ntụkwasị obi n'oge ihe isi ike

2. Ike nke Mmụọ Nsọ

1. Aịzaya 12:2-3 - "Le, Chineke bụ nzọpụta m; m ga-atụkwasị obi, ghara ịtụ egwu;

2. Ọrụ 2:4 - "Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dị ka Mmụọ Nsọ nyere ha ikwu okwu."

Luk 1:68 Onye agọziri agọzi ka Jehova bụ́ Chineke Izrel dị; n'ihi na ọ letawo ndi-Ya, b͕aputa kwa ha;

Chineke eletawo ndị Ya wee gbapụta ha.

1: Jizọs bịara ịzọpụta anyị na mmehie anyị.

2: Ebere na amara nke Chineke enweghi ngwụcha ma buru oke ibu.

1: Taịtọs 2:14 , “Onye nyere onwe ya maka anyị ka o wee gbapụta anyị n'ajọ omume niile na ime ka ndị mmadụ dị ọcha nye onwe ya maka ihe onwunwe ya, ndị na-anụ ọkụ n'obi maka ezi ọrụ.

2: Ndị Rom 3: 23-24, "N'ihi na mmadụ nile emehiewo, gharakwa iru ebube Chineke, ewe gua ha na ezi omume site n'amara-Ya dika onyinye-inata-iru-ọma, site na nb͕aputa ahu nke di nime Kraist Jisus."

Luk 1:69 O mewokwa ka mpi nzọpụta biliere anyị n'ụlọ ohu ya Devid;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Chineke na-ebuliri anyị mpi nzọpụta n'ụlọ ohu ya Devid.

1. Enyemaka nke Nzọputa nke Chineke sitere n’ụlọ Devid

2. Ike nke Nzọpụta Chineke Na-arụ ọrụ Site na Ndị Ohu Ya

1. Aisaia 11:1-2 - "Nkpa-n'aka gēsi kwa n'osisi Jesi puta, alaka gēsi na nkpọrọgwu-ya pue: Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, mmụọ ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na nke egwu Jehova.”

2. 2 Samuel 7:12-13 - "Mgbe ụbọchị gị zuru, ị ga-esokwa nna gị hà dinaa, M'gēme kwa ka nkpuru-gi guzo ọtọ gānọchi gi, nke gēsi n'afọ-gi puta, M'gēme kwa ka ala-eze-ya guzosie ike. Ọ gēwuru aham ulo, M'gēme kwa ka oche-eze nke ala-eze-Ya guzosie ike rue mb͕e ebighi-ebi.

Luk 1:70 Dị ka o kwuru site nʼọnụ ndị amụma ya dị nsọ, ndị dị kemgbe ụwa malitere:

Chineke si n’aka ndị amụma ya kwuo okwu site ná mmalite nke ụwa.

1. Ike nke Okwu Chineke - Na-enyocha otú Chineke siworo na-agwa anyị okwu site n'ọnụ ndị amụma ya kemgbe mmalite nke ụwa.

2. Akwụsịghị oge nke Okwu Chineke - Inyocha ka okwu Chineke si bụrụ ntụzịaka kemgbe mmalite nke ụwa.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Abụ Ọma 33:4 - "N'ihi na okwu Jehova ziri ezi;

Luk 1:71 Ka ewe zọpụta anyị nʼaka ndị iro anyị na nʼaka ndị niile na-akpọ anyị asị;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịzọpụta anyị n'aka ndị iro na ndị kpọrọ anyị asị.

1: Ịhụnanya Chineke na-azọpụta anyị n'aka ndị iro anyị na ndị kpọrọ anyị asị.

2: Site n'okwukwe na Chineke, anyị nwere ike ịchọta mgbapụta n'aka ndị iro anyị na ndị kpọrọ anyị asị.

1: Ndị Rom 8:37 Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya.

2: Abụ 34: 17-18 Mgbe ndị ezi omume na-etiku maka enyemaka, Jehova na-anụ ma napụta ha na mkpagbu ha niile. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

Luk 1:72 Ime ebere ekwere nna anyị hà, na icheta ọgbụgba-ndụ ya dị nsọ;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka imezu nkwa Chineke na icheta ọgbụgba ndụ ya dị nsọ.

1. Nkwa mezuru: Ebere Chineke

2. Icheta ọgbụgba ndụ Chineke: Nkwenye anyị nye Ya

1. Aịzaya 55:3 - "Tara ntị gị n'ala, bịakwute m; nụrụ, ka mkpụrụ obi gị wee dị ndụ; M ga-emekwa ka gị na gị ọgbụgba ndụ ebighị ebi, nke na-eguzosi ike n'ihe, ezi ịhụnanya n'ebe Devid nọ."

2. Abụ Ọma 105:8 - "Ọ na-echeta ọgbụgba ndụ ya ruo mgbe ebighị ebi, Okwu nke O nyere n'iwu, ruo otu puku ọgbọ."

Luk 1:73 Ịṅụ iyi nke ọ ṅụụrụ nna anyị Ebreham.

Chineke kwere Ebreham nkwa ma mezuo ya.

1: Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, Ọ ga-emezukwa nkwa ya.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị nkwa Chineke obi ọ bụrụgodị na ọ na-ewe ogologo oge ka ha mezuo ya.

1: Ọnụ Ọgụgụ 23:19 - Chineke abụghị mmadụ, nke mere na ọ ga-agha ụgha; ọ bughi kwa nwa nke madu, ka o we chegharia: ọ̀ siwo, ma ọ gaghi-eme ya? ma-ọbu ọ̀ kwuwo okwu, ma ọ gaghi-eme ya?

2 Ndị Kọrint 1:20 - N'ihi na nkwa nile nke Chineke di nime Ya ka e di, na nime Ya ka Amen, ka ewe site n'aka-ayi nye Chineke otuto.

LUK 1:74 Ka O we nye ayi, ka ewe naputa ayi n'ọbu-aka ndi-iro-ayi we fè Ya òfùfè.

Na Luk 1:74, Chineke kwere nkwa na ya ga-echebe ma napụta ndị ya n’aka ndị iro ha ka ha wee jeere ya ozi n’udo na n’atụghị egwu.

1. "Nkwa nke Nchebe: Ijere Chineke Ozi Na-enweghị Ụjọ"

2. "Nzọpụta Chineke: Na-ejere Ya Ozi Na Nnwere Onwe"

1. Abụ Ọma 34:7 – Mmụọ ozi Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu Ya, na-anapụtakwa ha.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 1:75 N’ịdị nsọ na ezi omume n’ihu ya, ụbọchị niile nke ndụ anyị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk 1 na-ekwu maka ndụ ịdị nsọ na ezi omume n'ihu Chineke.

1. Ibi ndụ nke ịdị nsọ na ezi omume n’iru Chineke

2. Ike nke ịdị nsọ na ezi omume na ndụ anyị

1. 1 Pita 1:15-16 - "Ma dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile, ebe e dere, sị: "Unu ga-adị nsọ, n'ihi na m dị nsọ."

2. Jemes 1:22-25 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye na-eleba anya n’iwu ahụ zuru okè, bụ́ iwu nke nnwere onwe, ma nọgidesie ike, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n’ime ya.”

Luk 1:76 Ma gi onwe-gi, nwata, agākpọ onye-amuma nke Onye kachasi ihe nile elu: n'ihi na i gēje n'iru Onye-nwe-ayi idozi uzọ-Ya nile;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jọn Baptist ka a na-akpọ onye amụma nke Onye Kasị Elu, onye ga-aga n'ihu Onye-nwe iji dozie ụzọ ya.

1. Oku Jọn Onye Na-eme Baptizim: Ịkwadebe Ụzọ maka Onye-nwe

2. Ozi Amụma nke Jọn Onye Na-eme Baptizim: Ịkwadebe Obi Maka Alaeze Chineke

1. Aisaia 40:3-5 - Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

2. Malakaị 3:1 - "Le, M ga-ezite onye ozi m, ọ ga-edozikwa ụzọ n'ihu m."

Luk 1:77 Ọ bụ ka o mee ka ndị ya mata nzọpụta site na ngbaghara nke mmehie ha.

Itien̄wed emi owụt ete ke uduak Abasi ke ndidọn̄ Eyen Esie ke ererimbot ekedi ndinọ ikọt Esie ọfiọk edinyan̄a ye ndifen mme idiọkn̄kpọ mmọ.

1. Onyinye Nzọpụta: Otu Chineke si azọpụta anyị site na Ọkpara ya

2. Amara nke Chineke: Ịghọta mgbaghara nke mmehie

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara na e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

Luk 1:78 Site na ebere Chineke anyị; n'ihi na isi-n'elu-igwe nēsi n'elu bia leta ayi;

Site n’ebere Chineke, chi ọbụbọ si n’eluigwe leta anyị.

1. Ịhụ ebere Chineke na ndụ kwa ụbọchị

2. Ịchọta nkasi obi na olileanya n’ebere nke Onye-nwe

1. Abụ Ọma 86:15 - Ma Gi onwe-gi, Jehova, bu Chineke nke nwere obi-ebere, Onye nēme amara, Onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ, Ọ nāba kwa uba n'ebere na ikwesị ntụkwasị obi.

2. Jemes 5:11 – Lee, anyị na-atụle ndị gọziri agọzi bụ ndị nọgidere na-eguzosi ike. Ị nụwo ihe banyere iguzosi ike nke Job, ma ị hụwo nzube Jehova, na Jehova nwere ọmịiko na obi ebere.

Luk 1:79 Ịnye ìhè nye ndị nọ ọdụ nʼọchịchịrị na nʼokpuru onyinyo ọnwụ, ka o duga ụkwụ anyị nʼụzọ udo.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka inye ìhè na nduzi nye ndị nọ n'ọchịchịrị na obi nkoropụ, na-eduga ha n'udo.

1. "Ụzọ nke Udo" - Ịchọgharị ngọzi nke ịchọta udo site na Kraịst.

2. "Ìhè dị n'ọchịchịrị" - Inyocha olileanya na ọṅụ nke na-abịa site na ịtụkwasị Chineke obi.

1. Aịsaịa 9:2 - "Ndị na-eje ije n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè; ìhè abịakwasịwokwa ndị bi n'ala oké ọchịchịrị."

2. Abụ Ọma 119:105 - "Okwu gị bụ oriọna ụkwụ m na ìhè maka okporo ụzọ m."

Luk 1:80 Nwatakịrị ahụ wee too, gbasiekwa ike na mmụọ ya, nọkwa nʼọzara ruo ụbọchị ọ ga-egosi Izrel.

Nwatakịrị ahụ bụ́ Jizọs tolitere ma gbasie ike n’ụzọ ime mmụọ mgbe ọ bi n’ọzara ruo mgbe o kpughere onwe ya nye Izrel.

1: Atụmatụ Chineke maka ndụ anyị nwere ike ịbụ nke anyị amaghị, mana anyị nwere ike ịtụkwasị nduzi ya obi.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-ewetara anyị akara aka anyị, ọbụlagodi na ọ ga-ewe oge.

Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2: Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị; n’ụzọ gị nile doro onwe ya n’okpuru ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie.”

Luk 2 gara n’ihu n’akụkọ banyere ọmụmụ Jizọs na ndụ nwata, na-akọwapụta ihe omume ndị dị mkpa dị ka ọmụmụ Jizọs na Betlehem, nleta ndị ọzụzụ atụrụ na ndị mmụọ ozi, na ihe ngosi Jizọs mere n’ụlọ nsọ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’iwu Siza Ọgọstọs kwuru na a ga-agụta ọnụ. Josef, onye si n'ulo Devid, we je Betlehem, ya na Meri di ime. Mgbe ha nọ n’ebe ahụ, Meri mụrụ ọkpara ya wee kechie ya n’ime ákwà mgbokwasị ma tọgbọrọ ya n’ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri n’ihi na ọ dịghị ebe ha ga-anọ n’ụlọ ndị ọbịa (Luk 2:1-7). N’otu mpaghara ahụ, ndị ọzụzụ atụrụ nọ na-eche ìgwè atụrụ ha nche n’abalị mgbe otu mmụọ ozi pụtara n’ihu ha. Mmụọ ozi ahụ wetara ha ozi ọma nke nnukwu ọn̄ụ: A mụrụ Onye-nzọpụta na Betlehem. Na mberede, ìgwè ndị agha nke eluigwe sonyeere mmụọ ozi ahụ na-eto Chineke ma na-asị, “Ka otuto dịrị Chineke n’eluigwe, ka udo dịrịkwa n’ụwa n’etiti ndị ihe ya dị ya ezi mma” ( Luk 2:8-14 ).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ ahụ nụchara ozi a sitere n’aka ndị mmụọ ozi, ha ji ọsọ gaa Betlehem ka ha chọta nwa ọhụrụ bụ́ Jizọs. Ha hụrụ Meri na Josef na nwa ọhụrụ ahụ ka ha tọgbọ n’ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri. Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ na-ekerịta ihe ha hụrụ na ihe ha nụrụ nye ndị ọzọ tụrụ n’anya n’okwu ha (Luk 2:15-18). Ụbọchị asatọ ka e mesịrị, dị ka omenala ndị Juu si dị maka ụmụ ọhụrụ nwoke, e biri Jizọs úgwù ma kpọọ ya dị ka otu mmụọ ozi gwara ya tupu a tụrụ ime ya—Jizọs. Mgbe oge ruru maka ime ka Meri dị ọcha dị ka iwu ndị Juu si dị mgbe a mụsịrị nwa gafechara, a chọrọ ka e mee Jerusalem Josef Meri kuru Ya Jerusalem nye Ya Onyenweanyị dị ka e dere Iwu Onyenwe anyị Nwoke ọ bụla na-emeghe afọ a na-akpọ Onyenwe anyị dị nsọ na-enye nduru abụọ ụmụ kpalakwukwu abụọ (Luk 2: 21-24).

Paragraf nke atọ: Na Jeruselem n’oge ahụ, Simiọn bụ́ onye ezi omume nke na-echere nkasi obi Izrel mere ka mmụọ nsọ kpughee na ya agaghị anwụ tupu ya ahụ Mesaya Onyenwe anyị ka mmụọ nsọ na-edu bata n’ogige ụlọ nsọ mgbe ndị nne na nna kpọtaara nwatakịrị Jizọs mere ya omenala Iwu were ngwá agha na-eto Chineke. na-ekwu "Ọkaakaa Onyenwe anyị ị nwere ike ka ohu gị pụọ udo dị ka okwu anya hụrụ nzọpụta kwadebere ọnụnọ mmadụ niile ìhè mkpughe ndị Jentaịl ebube ndị Israel." Mgbe ahụ, buru amụma banyere nwatakịrị na-ekwu na ọ ga-eme ka ọ daa ọtụtụ Izrel bụrụ ihe ịrịba ama e kwuru megide ya otú echiche obi ekpughere mma agha ga-amabakwa mkpụrụ obi Anna onye amụma nwaanyị agadi ahapụghị ụlọ nsọ na-ebu ọnụ na-ekpe ekpere na-abịa n'ihu n'ihu hụrụ nwa ekele Chineke kwuru onye ọ bụla mgbapụta Jerusalem laghachiri Nazaret toro ike. amamihe juru eju n'ebe ọ nọ (Luk 2:25-40).

Luk 2:1 Ma o wee ruo nʼụbọchị ndị ahụ, na iwu Siza Ọgọstọs putara na a ga-agụ ụwa niile nʼakwụkwọ.

Siza Ọgọstọs nyere iwu ka a tụọ mmadụ niile n’ụwa ụtụ.

1. Ọmụmụ Jizọs na-emezu atụmatụ nzọpụta nke Chineke maka mmadụ niile.

2. Cheta inwe ekele na irubere Chineke isi, ọbụlagodi n'oge ịtụ ụtụ isi.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 13:7 - Nye onye ọ bụla ihe i ji ha: Ọ bụrụ na unu ji ụtụ, kwụọ ụtụ; ọ bụrụ na ego ha nwetara, mgbe ahụ ego; ọ -bụru l'ọ bụru nsọ, dụ nsọ; ọ buru na nsọpuru, ya bu kwa nsọpuru.

Luk 2:2 (Ma a na-ede aha mbụ nʼakwụkwọ akụkọ mgbe Saịriniọs bụ́ gọvanọ Siria.)

Itien̄wed emi etịn̄ nte ẹkenamde ẹbat owo ke eyo Cyrius, emi ekedide andikara Syria.

1. A na-ekpughe atụmatụ Chineke mgbe niile n'oge nke Chukwu.

2. Mgbe anyị na-agbaso nduzi nke Onye-nwe, ngọzi ga-eso.

1. Eklisiastis 3:1-8 - Enwere oge maka ihe ọ bụla, na oge maka ọrụ ọ bụla n'okpuru eluigwe.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Luk 2:3 Mmadụ niile wee gaa ka e dee aha, onye ọ bụla nʼobodo nke ya.

A chọrọ ka Meri na Josef gaa Betlehem ka a gụọ ha ọnụ, n’ihi ya, ha gara ka a tụọ ha ụtụ n’obodo ha.

1. Mkpa ọ dị irube isi n’iwu ahụ: Ileba anya na nrubeisi Meri na Josef

2. Ike nke Ikwesị ntụkwasị obi: Ntụkwasị Obi Meri na Josef n’ebe Chineke nọ

1. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

2. Ndị Filipaị 4:19 - "Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụnụba ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs."

Luk 2:4 Josef we sikwa na Galili, si na Nazaret, rigorue Judia, rue obodo Devid, nke anākpọ Betlehem; (n'ihi na o sitere n'ulo na ulo Devid:)

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Joseph ye Mary ẹkesan̄ade ẹto Nazareth ẹka Bethlehem man ẹsu ntịn̄nnịm ikọ emi aban̄ade Messiah amana ke obio David.

1. Okwu Chineke na-abụ eziokwu mgbe niile, ọ ga-emezukwa.

2. Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla n'ime anyị, ọ dịkwa mkpa ịtụkwasị Ya obi.

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amataram èchìchè nile nke Mu onwem nēche n'ebe unu nọ, ka Jehova siri, èchìchè nke udo, ọ bughi nke ihe ọjọ, inye unu ọgwugwu ihe atuworo anya.

Luk 2:5 Ka e dee aha ya na Meri, nwunye ya, bụ́ nwunye ọ lụrụ, ebe o nwere ime.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Joseph ye Mary ndika Bethlehem man ẹkpe tax, ke Mary ama oyomo ini oro.

1. Jizọs, Ihe Nlereanya zuru oke anyị nke nrube isi nye ikike

2. Mụ na Meri: Otú Anyị Ga-esi Na-eso Jizọs n'Oge Anyị Na-esiri Ike

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu.

2. Matiu 28:18-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ.

Luk 2:6 O rue, mb͕e ha nọ n'ebe ahu, na ubọchi ahu zuru ka ewe me ya.

Meri na Josef gara Betlehem ka ha deba aha ha n’akwụkwọ, mgbe ha nọkwa n’ebe ahụ, Meri mụrụ Jizọs.

1: Oge Chineke zuru oke mgbe niile. N'agbanyeghị otú ihe pụrụ iyi, Chineke na-achị mgbe nile.

2: Okwukwe Meri na Josef nwere na Chineke enweghị isi. Ha gbasoro atụmatụ Ya, ọbụna mgbe ọ na-enweghị isi nye ha.

1: Ilu 3: 5-6 "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro onwe ya n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2: Ndị Hibru 11: 1 “Ugbu a okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na mmesi obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya.”

Luk 2:7 O we muputa nwa-nwoke nke ọkpara-ya, ke ya n'ihe-ọkiké, tọb͕ọ ya n'ihe-oriri nri; n'ihi na ọ dighi ohere diri ha n'ulo-nri;

Ọmụmụ Jizọs dị umeala n’obi, ebe ọ bụ na ha enweghị ohere n’ụlọ ndị ọbịa.

1. Ọmụmụ Jizọs dị umeala n’obi: Ịmụta Ịdị umeala n’obi.

2. Ihe Ọmụmụ Jizọs Pụtara: Ịtụle Mmetụta nke Amara Chineke.

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Ịdị umeala na nbuli nke Kraịst.

2. Aisaia 9:6-7 - Jisus dịka Onye Ndụmọdụ magburu onwe ya, Chineke dị ike, Nna ebighi ebi, na Onyeisi Udo.

Luk 2:8 Ma ndị ọzụzụ atụrụ nọ nʼotu obodo ahụ ka ha na-anọ nʼọhịa, na-eche ìgwè atụrụ ha nche nʼabalị.

Ndị ọzụzụ atụrụ nọ n’otu obodo ahụ nọ na-ekiri atụrụ ha n’abalị.

1. Mụrụ anya na-adịghị agwụ agwụ nke ndị ọzụzụ atụrụ

2. Ike nke abalị

1. Jọn 10:11 - “Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma; ezi onye ọzụzụ atụrụ na-enye ndụ ya maka atụrụ ya.”

2. Aisaia 40:11 – “Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ: ọ ga-ejikwa ogwe aka ya chịkọta ụmụ atụrụ, buru ha n’obi ya, jiri nwayọọ na-edu ndị na-eto eto.”

Luk 2:9 Ma, le, mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi biakutere ha, ebube nke Onye-nwe-ayi we muye ha buruburu: ha we tua egwu nke-uku.

Mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi we biakwasi ndi-ọzùzù-aturu ahu, ebube nke Jehova we nwua n'akuku ha, nēme ka ha tua egwu.

1. Nkasi obi nke ọnụnọ Chineke

2. Atụla egwu: Chineke dị nso mgbe niile

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 46: 1-3 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, n'agbanyeghị na ụwa na-ada, ọ bụ ezie na ugwu nile na-akwagharị n'ime obi oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya. na-ebigbọ na ụfụfụ, n'agbanyeghị na ugwu na-ama jijiji n'ihi ọzịza ya.

LUK 2:10 Mọ-ozi ahu we si ha, Unu atula egwu: n'ihi na, le, Mu onwem nēzisa unu ozi ọma nke oké ọṅù, nke gādiri madu nile.

Mmụọ ozi ahụ mara ọkwa ọmụmụ Jizọs, na-ezisara mmadụ niile ozi ọma nke oké ọṅụ.

1. Ọṅụ Jizọs: Na-aṅụrị ọṅụ n’ozi ọma nke Onyenwe anyị.

2. Amara Chineke: Ime ememe ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke.

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 2:11 Nʼihi na a mụụrụ unu taa nʼobodo Devid Onye nzọpụta, bụ́ Kraịst Onyenwe anyị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe ọkwa dị mkpa nke ọmụmụ Jizọs Kraịst, Onye Nzọpụta nke ụwa.

1. Añụ nke ekeresimesi: Ṅụrịa ọṅụ n’ime ọmụmụ Jizọs, Onye nzọpụta nke ụwa

2. A mụrụ Onye-nzọpụta: Olileanya nke nzọpụta site na Jisus Kraịst

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Luk 2:12 Ma nka gāburu unu ihe-iriba-ama; Unu gāhu nwa-okoro ahu ka ewereworo ákwà-nb͕okwasi kechie, ka ọ nēdina n'ihe anētiye nri anu-ulo.

Ihe ịrịba ama nke ọmụmụ Jizọs: nwa ọhụrụ ahụ yi uwe swaddling, dinara n'ụlọ anụ ụlọ.

1. Atụmatụ Chineke: Site n’ihe anụ ụlọ ruo n’obe

2. Ịchọta ọṅụ n'ime ihe ndị dị mfe

1. Aisaia 60:1-3 - Bilie, nwuo: n'ihi na ìhè-Gi abiawo, ebube nke Onye-nwe-ayi nēbilikwasi kwa gi.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Kraịst Jizọs, onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, na-agụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe ga-eji baara onwe ya uru; kama, o mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere odidi nke orù.

Luk 2:13 Na mberede, igwe ndị agha nke eluigwe nọnyere mmụọ ozi ahụ, na-eto Chineke, na-asị:

Mmụọ ozi ahụ sonyeere otu ìgwè ndị agha nke eluigwe bụ́ ndị na-eto Chineke.

1. Ike Otuto: Otu esi akpọku Chineke site n'Okwu anyi

2. Ọṅụ nke ofufe: Ịchọta ngozi nke otuto

1. Abụ Ọma 103:1-5 - Gọzie Jehova, nkpuru-obim, na ihe nile nke di nimem, gọzie aha nsọ Ya!

2. Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, ka anyị na-aga n'ihu na-achụ àjà otuto nye Chineke, ya bụ, mkpụrụ egbugbere ọnụ na-anabata aha ya.

Luk 2:14 Otuto dịrị Chineke n’ebe kasị elu, na n’elu ụwa udo dị n’ebe mmadụ nọ.

Ebe a na-echeta ọmụmụ Jizọs na udo, ihu ọma na ebube nke ọbịbịa ya na-eweta.

1. Onyinye Udo: Inyocha Ihe Ọmụmụ Jizọs Pụtara

2. Inwe ezi obi n'ebe ụmụ nwoke nọ: Ịghọta mmetụta Okwu Chineke nwere

1. Aisaia 9:6-7 N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi ; Onye-isi Udo.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 Ka echiche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha ma were ya. n'elu ya udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

LUK 2:15 O rue, mb͕e ndi-mọ-ozi siri n'ebe ha nọ pua ba n'elu-igwe, na ndi-ọzùzù-aturu sirita onwe-ha, Biko, ka ayi jerue Betlehem, hu ihe a nke meworo, nke Onye-nwe-ayi meworo. mere ka ayi mara.

Ndị mmụọ ozi nke ọmụmụ Jizọs gwara ndị ọzụzụ atụrụ ahụ wee kpebie ịga Betlehem ka ha hụ nwa ọhụrụ ahụ n’onwe ha.

1. Ike nke Okwu Chineke: Otú ndị ọzụzụ atụrụ si rube isi ma dị njikere ime ihe a gwara ha.

2. Mkpa okwukwe: Otu ndị ọzụzụ atụrụ si tụkwasị obi n’okwu Chineke ma tinye okwukwe na Ya.

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Jemes 2:26 - N'ihi na dika aru ahu bu ihe nwuru anwu ma ọlu adighi ya, otú a ka okwukwe bu kwa ihe nwuru anwu.

Luk 2:16 Ha wee bịa ngwa ngwa, hụ Meri na Josef na nwa ọhụrụ ahụ ka o dinara nʼihe e ji etinyere anụ ụlọ nri.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄a mme ekpemerọn̄ emi angel eketịn̄de aban̄a emana Jesus ẹnyụn̄ ẹfehe ẹbịne enye.

1. “Ihe Ndị Ọzụzụ Atụrụ Pụtara na Akụkọ Ọmụmụ”

2. "Ike nke ọkwa mmụọ ozi"

1. Aịzaya 40:11- "Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ, ọ ga-achịkọtakwa ụmụ atụrụ n'ogwe aka ya, ọ ga-eburukwa ha n'obi ya, jiri nwayọọ na-edu ndị na-eto eto."

2. Abụ Ọma 23:1- "Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ."

Luk 2:17 Mgbe ha hụrụ ya, ha mere ka a mara ihe a gwara ha banyere nwatakịrị a.

Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ gwara ndị ọzọ banyere ọmụmụ Jizọs mgbe ha hụchara ya.

1. Chineke ikwesị ntụkwasị obi nye nkwa Ya - Luk 2:11

2. Mkpa ọ dị ikwusa ozi ọma - Luk 2:17

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù Nwa, enyewo ayi Ọkpara; + ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya ebube, Onye ndụmọdụ, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi udo.

7 Site n’aba ụba nke ọchịchị ya na udo agaghị enwe ọgwụgwụ, n’elu oche-eze Devid na n’elu ala-eze ya, ime ka o guzosie ike na ime ka o guzosie ike n’ikpe na ezi omume site n’oge ahụ gaa n’ihu, ọbụna ruo mgbe nile ebighị ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyeworo unu n'iwu; ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke oge a.” Amen.

Luk 2:18 Ibobo we ju ndị niile nụrụ ya nʼihi ihe ndị ọzụzụ atụrụ ahụ gwara ha.

Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ kwusara ozi ọma banyere ọmụmụ Jizọs, o juru ndị nụrụ ya anya.

1. Nwee okwukwe na atụmatụ Chineke

2. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ozi ọma

1. Luk 2:10-11: "Mọ-ozi ahu we si ha, Unu atula egwu: n'ihi na, le, Mu onwem nēzitere unu ozi ọma nke oké ọṅù, nke gādiri madu nile: n'ihi na amuru unu ta n'obodo. nke Devid, bú Onye-nzọputa, nke bu Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Ndị Rom 10:14-15 : "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya, oleekwa otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? ha na-ekwusa ozi ọma ma ọbụghị na eziteghị ha?”

Luk 2:19 Ma Meri debere ihe ndị a niile, tụgharịkwara ha nʼobi ya.

Meri debere ọkwa Chineke n’ụzọ ọrụ ebube banyere ọmụmụ Jizọs ma tụgharịa uche n’obi ya.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe Meri mere banyere iji okwu Chineke kpọrọ ihe na ịtụgharị uche na ya n’ekpere.

2: Site n'ịtụgharị uche n'okwu Chineke n'ime obi anyị, anyị nwere ike ịbịaru ya nso ma nweta udo na nkwa Ya.

Abụ Ọma 119:11 “Ezobewo okwu gị n’obi m, ka m wee ghara imehie megide gị.”

2: Matiu 6:21, N'ihi na ebe akụ gị dị, n'ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.

Luk 2:20 Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ wee laghachi, na-enye Chineke otuto na-etokwa Chineke nʼihi ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ, dị ka a gwara ha.

Ndị ọzụzụ atụrụ ahụ toro ma too Chineke maka ihe ndị ha nụrụ na ihe ha hụrụ.

1: Na-eto Chineke maka ọrụ ebube ndị gbara anyị gburugburu

2: Ịmụta Ịṅụrịa Ọṅụ n'Ile Ndịanya nke Chineke

1: Abụ Ọma 150:2 - Toonụ ya maka ọrụ ebube ya; Tonu Ya dika idi-uku-Ya si di.

ABÙ ỌMA 103:2-Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile.

Luk 2:21 Ma mb͕e ubọchi asatọ zuru ka ewe bìe nwata úgwù, ewe kpọ aha-Ya Jisus, nke mọ-ozi kpọrọ ya tutu amughi Ya n'afọ.

Mgbe ụbọchị asatọ e bichara Jizọs úgwù, e nyere Jizọs aha mmụọ ozi ahụ kpọsara tupu a tụrụ ime ya.

1. Ike nke aha - ka aha anyị na-ahọrọ si egosipụta njirimara anyị

2. Jizọs: Aha Karịrị Aha niile

1. Matiu 1:23 - "Le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke, ha ga-akpọkwa aha ya Emmanuel, nke a sụgharịrị ịbụ, Chineke nọnyeere anyị."

2. Ndị Filipaị 2: 9-11 - "Ya mere, Chineke ebuliwokwa Ya elu nke ukwuu wee nye Ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile wee kpọọ isiala, nke ndị nọ n'eluigwe na nke ndị nọ n'ụwa; na nke ndị nọ n’okpuru ụwa, na ka ire ọ bụla wee kwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.”

Luk 2:22 Ma mgbe ubọchi nile nke ime ya ka ọ di ọcha dika iwu Moses si di, ha we kuru ya na Jerusalem, ka o wetara ya nye Onye-nwe-ayi;

Meri na Josef kpọtaara Jizọs na Jeruselem ka o chee ya n’ihu Onyenwe anyị mgbe ụbọchị ndị e mere ka ọ dị ọcha dị ka iwu Mozis si dị.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke

2. Ka anyị ga-esi were ndụ anyị nye Jehova

1. Deuterọnọmi 6:5-9 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya

2. Matiu 22:37-40 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

Luk 2:23 (Dika edeworo ya n'iwu Jehova, si, Nwoke ọ bula nke nēmeghe àkpà-nwa ka agākpọ onye nsọ nye Onye-nwe-ayi;)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka iwu nke Onye-nwe nke na-ekwu na nwa nwoke ọ bụla a mụrụ, ga- akpọrịrị onye dị nsọ nye Jehova.

1. Iwu Chineke Ka Dị Mkpa Taa

2. Ịdị nsọ nke ụmụ Chineke

1. Jenesis 17:12-13 - "Onye dị ụbọchị asatọ ka a ga-ebikwa n'etiti unu úgwù, nwa nwoke ọ bụla n'ọgbọ unu nile, onye a mụrụ n'ụlọ, ma ọ bụ onye e ji ego zụta n'aka onye ala ọzọ ọ bụla, nke na-abụghị nke ya. Nkpuru-gi: onye amuru n'ulo-gi, na onye ejiri ego-gi b͕ata, aghaghi ibi úgwù: ọb͕ub͕a-ndum gādi kwa n'anu-aru-unu ka ọ buru ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi.

2. Ọpụpụ 12: 48-49 - "Ma mgbe onye ala ọzọ ga-anọnyere gị dị ka ọbịa, na-eme ememe ngabiga nye Jehova, ka e bìe ndị ikom ya niile úgwù, mgbe ahụ ka ọ bịaruo nso, debe ya; onye amuru n'ala: n'ihi na onye anēbighi úgwù agaghi-eri nime ya: otù iwu gādiri onye amuru n'ala na ọbìa nke nọ dika ọbìa n'etiti unu.

Luk 2:24 na ịchụ àjà dị ka ihe e kwuru n’iwu Jehova si dị, Otu nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ.

Dị ka Iwu Onyenwe Anyị si kwuo, Meri na Josef chụrụ nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ chụọ àjà mgbe ha chụrụ Jizọs n’ụlọ nsọ.

1. Ihe Àjà Dị Mkpa: Inyocha Àjà Jizọs n’Ụlọ Nsọ

2. Mkpa nke nrubeisi: Meri na Josef Ihe Nlereanya nke idobe onwe ya n'okpuru Iwu nke Onyenwe anyị

1. Levitikọs 12:8 na ihe ndị ọzọ e kwuru n’iwu Mozis banyere àjà

2. Matiu 5:17 na ihe ndị ọzọ Jizọs kụziri banyere imezu Iwu ahụ.

Luk 2:25 Ma, le, otù nwoke di na Jerusalem, aha-ya bu Simeon; ma onye ahu bu onye ezi omume na onye nātu egwu Chineke, nēche nkasi-obi nke Israel: Mọ Nsọ we dikwasi ya.

Simiọn bụụrụ nwoke ezi-omume na onye nwere okwukwe na Jerusalem onye na-echere nkasi-obi nke Israel ma jupụta na Mụọ Nsọ.

1. Mkpa nraranye dị na ndụ onye kwere ekwe

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

1. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

2. Ndị Rom 8:24-25 - N'ihi na ọ bu olile-anya a ka ejiworo zọputa ayi. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị ji ndidi chere ya.

Luk 2:26 Ewe kpugheere ya site na Mọ Nsọ, na ọ gaghi-ahu ọnwu mb͕e ọ hughi Kraist nke Onye-nwe-ayi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ntịn̄nnịm ikọ Simeon aban̄ade Jesus ete ke imọ idikwe n̄kpa tutu enye okụt Christ Ọbọn̄.

1. Nkwa Mesaịa ahụ: Otú Jizọs Si Mezuo Amụma Simiọn

2. Jizọs: Mmezu nke nkwa ebighị ebi nke Chineke

1. Isaiah 7:14 - "Ya mere, Jehova n'onwe ya ga-enye gị ihe ịrịba ama: le, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, na-amụkwa nwa nwoke, ọ ga-akpọkwa aha ya Immanuel."

2. Abụ Ọma 16:10 - "N'ihi na I gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ala mmụọ, ị gaghịkwa ekwe ka Onye Nsọ Gị hụ ire ure."

Luk 2:27 O we site na Mọ Nsọ bia n'ulo uku Chineke: mb͕e ndi muru ya we kubata Nwatakiri ahu Jisus, ka o mere Ya dika omenala nke iwu si di.

Meri na Josef kpọtaara nwa ọhụrụ ahụ bụ́ Jizọs n’ụlọ nsọ iji mezuo ihe iwu ahụ chọrọ.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke

2. Ihe Ọmụmụ Jizọs Pụtara

1. Maịka 6:8 - O gosiwo gị ihe dị mma, gị mmadụ. Ma gini ka Jehova nāchọ n'aka-gi? Ime ihe ziri ezi na ịhụ ebere n'anya na iji obi umeala soro Chineke gị na-eje ije.

2. Luk 1:26-38 – N’ọnwa nke isii nke ime Elizabeth, Chineke zipụrụ mmụọ ozi Gebriel ka ọ gaa Nazaret, bụ́ obodo dị na Galili, ka ọ gakwuru otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke kwere nkwa ịlụ nwoke aha ya bụ Josef, onye sitere n’eriri Devid. Aha nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke bụ Meri. Mọ-ozi ahu we biakute ya, si, Ekele, gi onye amaraworo nke-uku, Jehova nọyere gi.

LUK 2:28 O we kuru ya n'aka-ya abua, gọzie Chineke, si,

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ini emi Simeon, ke ama okokụt Jesus oro, emen Jesus ke ubọk, ọkọm Abasi, onyụn̄ ọdiọn̄.

1. “Ọn̄ụ nke Ịnọ n’ihu Chineke” - Ịchọgharị ọṅụ nke ịbịa n’ihu Chineke, dị ka Simiọn gosiri na Luk 2.

2. “Ngọzi nke Jisus” - Inyocha ike nke ngozi Jisos, dika Simeon gbara ama na Luk 2.

1. Ndị Filipaị 4:4 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile. Aga m ekwu ya ọzọ: Ṅụrịa ọṅụ!

2. Abụ Ọma 34:1 - Aga m agọzi Jehova mgbe niile; Otuto-Ya gādi n'ọnum mb͕e nile.

Luk 2:29 Onye-nwe, ub͕u a I na-ahapụ orù-Gi ka ọ la n'udo, dika okwu-Gi si di.

Ebe a na-ezo aka n’ekpere Simiọn kpere mgbe ọ hụchara nwa ọhụrụ ahụ bụ́ Jizọs n’ụlọ nsọ. O gosipụtara ọṅụ ya ma kelee Chineke maka ikwe ka ọ hụ Mezaịa ahụ tupu ya anwụọ.

1. Ṅụrịa ọṅụ n’ihu Onye-nwe: Ime ememe Chineke mezuru nkwa Ya.

2. Ibi ndụ n'ime afọ ojuju: Ịchọta udo n'ịmara uche Chineke

1. Ndị Rom 15:13 – Ma Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we ba uba n'olile-anya, site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Ndị Filipaị 4:7 – Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

Luk 2:30 Nʼihi na anya m ahụwo nzọpụta gị.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka nzọpụta Jizọs wetara dị ka Simiọn hụrụ.

1. Nkwa nke Nzọpụta: Olileanya nke Ụwa

2. Añụrị nke ịhụ nzọpụta Chineke

1. Aisaia 9:6-7 (N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke; ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya, agākpọ kwa aha-Ya ebube Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi nke Chineke. Udo.)

2. Jọn 3:16 (N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.)

Luk 2:31 Nke I doziworo n'iru mmadụ nile;

Ndị mmụọ ozi ahụ kwusara na Jizọs bụ mmezu nke nkwa Chineke nke iwetara mmadụ nile nzọpụta.

1: Nkwa Chineke maka nzọpụta bụ maka onye ọ bụla.

2: Jizọs bụ mmezu nke nkwa Chineke.

1: Aisaia 9:6-7 N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke, ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya. A ga-akpọkwa ya Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo.

2: Taịtọs 2: 11-14 N'ihi na amara nke Chineke apụtawo nke na-enye nzọpụta nye mmadụ niile. Ọ na-akuziri anyị ka anyị sị “Ee e” n’adịghị asọpụrụ Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi na ndụ nsọpụrụ Chineke n’oge a.

Luk 2:32 Ìhè na-amụnye ndị mba ọzọ ìhè, na ebube ndị gị Izrel.

Ebe a na-ekwu maka Jizọs bụ ìhè nye ndị Jentaịlụ na ebube nke ndị Israel.

1. "Ìhè nke Ụwa: Jizọs dị ka ihe mgbawa nke olileanya maka mmadụ niile"

2. "Ịhụ Jizọs dịka ebube nke Israel"

1. Aisaia 9:2 - “Ndị na-eje ije n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè; ìhè abịakwasịwo ndị bi n’ala oké ọchịchịrị.”

2. Abụ Ọma 106:21 - “Ha chefuru Chineke, bụ́ Onye Nzọpụta ha, Onye mere ihe ukwu n'Ijipt.

Luk 2:33 Ihe ndị ekwuru banyere ya wee ju Josef na nne ya anya.

Amụma ndị e kwuru banyere Jizọs tụrụ Josef na Meri n’anya.

1. Okwu Chineke bụ Eziokwu na Kwesịrị Ntụkwasị Obi - Luk 2:33

2. Jizọs Kwesịrị Ijuanya na ịtụ egwu - Luk 2:33

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù Nwa, enyewo ayi Ọkpara; + ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya ebube, Onye ndụmọdụ, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo.

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwokwa Ya elu nke ukwuu wee nye Ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile wee kpọọ isiala, nke ndị nọ n'eluigwe na nke ndị nọ n'ụwa, na nke ndị nọ n'elu ụwa. nke ndị nọ n’okpuru ụwa, na ka ire ọ bụla wee kwupụta na Jisus Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.

Luk 2:34 Simiọn we gọzie ha, si Meri nne-Ya, Le, edowo Nwa nka ka ọ buru ọdida na nbili nke ọtutu n'Israel; na maka ihe-iriba-ama nke agēkwu okwu megide;

Simiọn gọziri Meri na Jizọs ma buo amụma na Jizọs ga-abụ ihe ịrịba ama nke ọtụtụ n’Izrel dara na ibili na a ga-ekwugide ya.

1. Mbilite nke Ọtụtụ: Ọrụ Jizọs na-ekere ná Mgbapụta Chineke

2. Ihe ịrịba ama nke a ga-ekwu megide: Ịnabata mkpagbu maka Alaeze Chineke

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

Luk 2:35 (E, mma agha ga-amapukwa site na mkpụrụ obi gị,) ka e wee kpughe echiche nke ọtụtụ obi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte n̄kpa Jesus edidade ediyarade ke ekikere ediwak owo .

1. Mprempren: Fa Kristofo a wɔasra wɔn a wɔwɔ asasesin no mu no nso adi

2. Ịhụnanya Àjà: Otú Jizọs Si Gosipụta Ịhụnanya Ya Site n'Ọnwụ Ya

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Hibru 4: 12-13 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ. Dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, ọ na-abanye ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị; ọ na-ekpe echiche na àgwà nke obi.

Luk 2:36 Ma e nwere otu onye bụ́ Ana, bụ́ onye amụma nwaanyị, nwa Fanuel, nke ebo Asha: ọ bụ agadi nwoke, ya na di ya birikwa afọ asaa site n’ịma nwoke na-amaghị nwoke;

Ana bụ onye amụma nwaanyị nke si n’ebo Asha, onye lụrụ di ruo afọ asaa kemgbe ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.

1. Cheta na Ana na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ọbụna n'oge alụmdi na nwunye ya.

2. Ka a na-agba anyị ume ibi ndụ anyị na-asọpụrụ Chineke, ọbụna n'alụmdi na nwunye.

1. Ilu 18:22, "Onye chọtara nwunye na-achọta ezi ihe, nwetakwa ihu ọma Jehova."

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:3-5 , “Ka di na-enye nwunye ya ihe kwesịrị ya, otú ahụkwa ka nwunye na-enye di ya. Nwunye enweghị ikike n'ebe ahụ nke ya nọ, ma di nwere. N'otu aka ahụkwa, di enweghị ikike n'ebe ahụ nke ya nọ, kama nwunye nwere. Unu ananapu- kwa -la ibe-unu ma-ọbughi nání nkweta nwa oge, ka unu we nye onwe-unu n'ọbu-ọnu na ekpere; na-agbakọtakwa ọzọ ka Setan wee ghara ịnwa unu n’ihi enweghị njide onwe gị.”

Luk 2:37 Ma ọ bụ nwanyị di ya nwụrụ nke dị ihe dị ka afọ iri anọ na anọ, o sighị nʼụlọ nsọ pụọ, kama o ji obubu ọnụ na ekpere na-ejere Chineke ozi abalị na ehihie.

Ebe a na-akọwa Anna, bụ́ nwanyị di ya nwụrụ nke dị afọ 84, bụ́ onye ji ibu ọnụ na ekpere jeere Chineke ozi ehihie na abalị.

1: Ndụ nke ofufe-Inye ndụ anyị nye Chineke site na ekpere na ibu ọnụ.

2: Uru nke ibi ndụ nke ọma - Inwe ekele maka ikwesị ntụkwasị obi nke Anna ogologo ndụ.

1:1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

2: Ndị Filipaị 4:6 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na aririọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

LUK 2:38 O we bia n'otù oge ahu kele kwa Onye-nwe-ayi, gwa kwa ndi nile nēle anya nb͕aputa na Jerusalem okwu bayere Ya.

Meri kelere Onye-nwe-ayi ma gwa ndị ahụ na-achọ mgbapụta na Jerusalem okwu banyere Ya.

1. Mgbapụta Chineke: Otú Jizọs Si Agbapụta Anyị

2. Nkwa Chineke: Ilele Akụkọ Meri

1. Aisaia 53:5-6, "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa n'ọnyá-Ya ka emere ka ayi di ike."

2. Ndị Rom 5:8, "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Luk 2:39 Ma mb͕e ha mezuru ihe nile dika iwu Onye-nwe-ayi si di, ha we laghachi na Galili, rue obodo nke aka ha, Nazaret.

Di na nwunye ahụ bụ́ Meri na Josef laghachiri n’obodo ha bụ́ Nazaret ka ha mezuchara ihe nile a chọrọ n’Iwu Jehova.

1. Irube isi n'iwu nke Onye-nwe-anyị - ka irube isi n'iwu si eme ka anyị lata

2. Ihe Ịbịa Ncheta—Ihe Meri na Josef Laghachi na Nazaret pụtara

1. Diuterọnọmi 10:12-13 – Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n’aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, ije ije n’uzọ-Ya nile, ihu Ya n’anya, were were fè Jehova, bú Chineke-gi, ozi. obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, na idebe ihe nile Jehova nyere n'iwu na ukpuru nile nke Jehova, nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta ka o we diri gi nma?

2. Abụ Ọma 122:1 - Obi dị m ụtọ mgbe ha sịrị m, Ka anyị jee n'ụlọ Jehova!

Luk 2:40 Nwatakịrị ahụ wee too, gbasie ike na mmụọ ya, jupụtakwa nʼamamihe: amara Chineke dịkwa nʼahụ ya.

Nwatakịrị ahụ Jizọs nọ na-etolite ma na-esiwanye ike na mmụọ, maara ihe na jupụta n'amara Chineke.

1. Na-eto eto na Amara: Otu esi ebi ndụ nke ọhụrụ ime mmụọ

2. Amamihe Jizọs: Otu esi enweta ngọzi Chineke

1. Ndị Efesọs 4:23, “Ka e mee ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu.”

2. Matiu 7:7 “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu ya.”

Luk 2:41 Ma ndị mụrụ ya na-aga Jeruselem kwa afọ nʼememme ngabiga.

N'afọ ọ bụla, nne na nna Jizọs na-aga Jeruselem maka Ememme Ngabiga.

1. Mkpa ọ dị ime mmemme nke Onyenweanyị.

2. A na-egosipụta nrubeisi nye Chineke site n'ofufe anyị.

1. Diuterọnọmi 16:16 - "Ugboro atọ n'afọ ka a ga-ahụ ndị ikom gị niile n'ihu Jehova bụ́ Chineke gị n'ebe ọ ga-ahọrọ; n'ememme achịcha na-ekoghị eko, na n'ememe nke izu-ụka, na n'ememe nke ụbọchị asaa nke ụbọchị asaa. ulo-ikwū: ha agaghi-ahu kwa n'iru Jehova n'efu.

2. Ọpụpụ 23: 14-17 - "Ugboro atọ ka ị ga-emere m oriri n'afọ. Ị ga-eme ememe achịcha na-ekoghị eko: (ị ga-eri achịcha na-ekoghị eko ụbọchị asaa, dị ka m nyere gị iwu, na oge akara aka). nke ọnwa Abib, n'ihi na nime ya ka i siri n'Ijipt puta: ọ dighi kwa onye gāhu n'irum n'aka efu:) na ememe owuwe-ihe-ubi, bú nkpuru mbu nke ndọb͕u-gi nile, nke i nāgha n'ubi: na ememe nchikọta-ihe, nke nēweta ihe-ubi; ọ bu n'ọgwugwu afọ, mb͕e i siworo n'ubi chikọta ihe n'ọlu-gi nile."

Luk 2:42 Mgbe ọ gbara afọ iri na abụọ, ha rigoro Jeruselem dị ka omenala ememme ahụ si dị.

Jizọs na ndị mụrụ ya gara Jeruselem mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, dị ka omenala nke ememe ahụ si dị.

1. Mkpa Omenala Ezinụlọ Dị na Ndụ Anyị

2. Ike idobe oriri nso

1. Jenesis 17:9-14, ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham

2. Luk 2:22-24, Ngosipụta nke Jizọs n’ụlọ nsọ

Luk 2:43 Ma mb͕e ha mezuru ubọchi ahu, mb͕e ha nālaghachi, Nwatakiri ahu Jisus nānọgide n'azu na Jerusalem; ma Josef na nne-ya amaghi ya.

Njem ndị ezinụlọ Jizọs gara Jeruselem kwụsịrị na Jizọs nọrọ ebe ahụ n’amaghị Josef na Meri.

1. Atụla egwu itinye ihe egwu na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke.

2. Na-echeta mkpa nke ndị ọzọ na mkpa ezinụlọ.

1. Matiu 6:25-34 – Echegbula onwe gị kama tụkwasị Chineke obi.

2. Ilu 17:17 – Enyi na-ahụ n’anya mgbe niile, a na-amụkwa nwanne maka oge mkpagbu.

Luk 2:44 Ma ebe ha chere na ọ nọ nʼetiti ọgbakọ ahụ, ha jere ije otu ụbọchị; ma ha chọrọ ya n’etiti ndị ikwu ha na ndị enyi ha.

Meri na Josef si Jeruselem gaa njem otu ụbọchị wee chọọ Jizọs n’etiti ezinụlọ ha na ndị enyi ha, ma ha achọtaghị ya.

1. Mkpa ọ dị ịnọ na ya ma na-aṅa ntị n'uche Chineke

2. Uru ezinụlọ na obodo

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ, m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ezi uche gị. Onye-nwe-ayi nọ nso; unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Ilu 11:14 – Ebe ọ na-enweghị nduzi, ndị mmadụ na-ada: Ma n'ụba nke ndị ndụmọdụ, nchekwa dị.

Luk 2:45 Ma mgbe ha ahụghị ya, ha laghachiri na Jeruselem ịchọ ya.

Meri na Josef nwụnahụrụ Jizọs ma chọọ ya na Jeruselem.

1. Ịmụta ịtụkwasị Chineke obi mgbe olileanya na-apụ.

2. Mkpa nke ikwesị ntụkwasị obi na ndụ anyị.

1. Aịzaya 40:31 "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

2. Matiu 19:26 Ma Jisus lere ha anya, si, N'ebe madu nọ, nka puru omume, ma n'ebe Chineke nọ, ihe nile kwere omume.

Luk 2:46 O wee ruo na mgbe ụbọchị atọ gachara, ha hụrụ ya nʼụlọ nsọ ka ọ nọ ọdụ nʼetiti ndị dọkịta, ma ọ na-anụ olu ha, na-ajụkwa ha ajụjụ.

Jizọs na-akụziri anyị mkpa ọ dị ịmụ na ịchọ ihe ọmụma.

1: Amamihe nke Ịchọ Ihe Ọmụma - Luk 2:46

2: Jizọs Dị Ka Ihe Nlereanya Maka Ịmụ ihe - Luk 2:46

1: Ilu 4:7 - "Amamihe bụ isi ihe: ya mere nweta amamihe: werekwa ihe niile ị nwetara nweta nghọta."

2: Ndị Kọlọsi 2: 3 - "N'ime onye akụ niile nke amamihe na ihe ọmụma dị n'ime ya."

Luk 2:47 Ibobo we nwua ndi nile nuru okwu-Ya n'aru n'ihi nghọta-Ya na ọziza-Ya.

Amamihe Jizọs na azịza ya tụrụ ndị mmadụ n’anya.

1. Ike Amamihe: Inyocha nghọta Jizọs Na-enweghị atụ

2. Jizọs: Ihe Nlereanya zuru okè nke Ihe Ọmụma Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Ilu 1:7 - Malite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Ndi-nzuzu nāju amam-ihe na idọ-aka-na-nti;

2. Ndị Kọlọsi 2:3 - Onye e zoro akụ niile nke amamihe na ihe ọmụma n'ime ya.

Luk 2:48 Ma mb͕e ha huru Ya, ibobo nwua ha n'aru: nne-Ya we si Ya, Nwam, gini mere I meso ayi otú a? le, mu na nna-gi nāchọ gi n'obi-uku.

Idem ama akpa ete ye eka Jesus ndikụt enye ke temple ẹnyụn̄ ẹbụp enye ntak emi enye akanamde emi.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs iwepụta oge ịnọ n’ihu Chineke.

2: Nne na nna kwesịrị ilekọta ụmụ ha ma hụ na ha anọghị n'ihe egwu.

1: Ilu 22:6 - Zụlite nwata n'ụzọ ọ kwesịrị isi; ọbuná mb͕e o mere agadi ọ gaghi-esi na ya wezuga onwe-ya.

2: Deuterọnọmi 6: 5-7 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Iwu-nsọ ndị a nke m na-enye unu taa ga-adịkwa n’obi unu. Mee ka ha mara ụmụ gị. Kwuonụ banyere ha mgbe ị nọ ọdụ n'ụlọ na mgbe ị na-eje ije n'okporo ụzọ, mgbe ị dinara ala na mgbe i biliri.

Luk 2:49 Ọ si ha, Gini mere unu nāchọm? ùnu ùnu amaghi na aghaghm idi ọlu Nnam?

Jizọs jụrụ ndị mụrụ ya ihe mere ha ji na-achọ ya, ebe ọ bụ na ọ nọ na-arụ ọrụ Nna ya.

1. Chineke nwere atumatu maka anyi nile, obu kwa oru ayi iso ya.

2. Mgbe enwere obi abụọ, chigharịkwuru Chineke na uche Ya mgbe niile.

1. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

2. Ilu 3: 5-6 - "Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Luk 2:50 Ma ha aghọtaghị okwu ọ gwara ha.

Jizọs kụziiri ndị mụrụ ya ihe banyere nrubeisi.

1. Irube isi n'uche Chineke: Ihe mmụta sitere n'aka Jizọs

2. Ike nke Ịghọta Okwu Chineke

1. Ndị Efesọs 5:17 "Ya mere unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche Onyenwe anyị bụ."

2. Matiu 11:29 "Nyanurunụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'ọnụ m, n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike."

Luk 2:51 O we so ha rida, bia na Nazaret, we nēdo onwe-ha n'okpuru ha: ma nne-Ya debere okwu ndia nile n'obi-ya.

Jizọs na ndị mụrụ ya gbadara Nazaret wee rube isi n'ebe ha nọ, ma Meri ji ihe niile O kwuru kpọrọ ihe n'obi ya.

1. Irubere Ndị Nne na Nna Isi: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Jizọs

2. Iji Okwu Chineke egwuri egwu: Ihe nlereanya Meri

1. Ndị Efesọs 6:1-2 "Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi.

2. Abụ Ọma 119:11 "Edokwawo m okwu gị n'ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị."

Luk 2:52 Jisus we nāga n'iru n'amam-ihe na ogologo, na n'amara n'iru Chineke na madu.

Jizọs tolitere n'amamihe, ogologo anụ ahụ, na ihu ọma ma Chineke ma ndị mmadụ.

1. Na-eto eto n'amamihe: Ịtụgharị uche n'ihe nlereanya Jizọs.

2. Amara n'ebe Chineke na Mmadụ nọ: Otu esi azụlite mmekọrịta na ha abụọ.

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ka echiche a dịrị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 3:17-18 - Amamihe nke sitere n'elu dị ọcha, na-eme udo, na-adị nwayọọ, dịkwa mfe ịrịọsi arịrịọ ike.

Luk 3 lekwasịrị anya n’ozi Jọn Onye Na-eme Baptizim na òkè o mere n’ịkwadebe ụzọ maka ozi ihu ọha Jizọs. Ọ na-enyekwa usoro ọmụmụ Jizọs si malite n’Adam.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’iwebata Jọn Onye Na-eme Baptizim, bụ́ onye bịara ikwusa ozi ọma n’ala ịkpa. Ọ kpọrọ ndị mmadụ ka ha chegharịa wee mee ha baptizim dịka ihe nnọchianya nke nchegharị ha na njikere maka ọbịbịa nke Mesaịa ahụ (Luk 3:1–6). Luk na-enye nkọwa zuru ezu banyere ozi Jọn, na-eme ka ịba mba dị ọkụ ọ baara ndị ndú okpukpe na ọkpụkpọ òkù ọ na-akpọ ka ndị mmadụ mịa mkpụrụ kwesịrị nchegharị. Ìgwè mmadụ ahụ jụrụ ya ihe ha kwesịrị ime, o nyekwara ntụziaka ndị bara uru dị ka iso ndị nọ ná mkpa na-akpakọrịta, imeso ndị ọzọ ihe n’ụzọ ziri ezi, na ịghara iji ọnọdụ ha na-eme ihe (Luk 3:7-14).

Paragraf nke Abụọ: Luk kwuziri aha Herọd Antipas, bụ́ onye na-achị Galili n’oge ahụ. Jọn katọrọ Herọd n'ihu ọha maka alụmdi na nwunye ya na Herodias, nwunye nwanne ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Nke a mere ka e jide Jọn ma tụọ ya mkpọrọ site n’aka Herọd (Luk 3:19–20). Mgbe akụkọ a gasịrị, Luk na-enye usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst si n’aka Devid nwetaghachi ọmụmụ nna ya ruo Adam. Nke a na-emesi njikọ Jizọs na mmadụ aka ike yana ọnọdụ ziri ezi Ya n'imezu nkwa Chineke site n'agbụrụ Ya (Luk 3:23-38).

Paragraf nke atọ: E ji otu ihe dị mkpa mechie isiakwụkwọ a, ya bụ, baptizim Jọn mere Jizọs n’Osimiri Jọdan. Ka Jizọs na-ekpe ekpere mgbe e mechara ya baptizim, eluigwe meghere, mmụọ nsọ wee dakwasị ya n’ụdị anụ ahụ dị ka nduru. Otu olu si n’elu-igwe kwupụta, “Ị bụ Ọkpara m m hụrụ n’anya, ihe gị na-atọkwa m ụtọ” ( Luk 3:21-22 ). Nke a kara akara mmalite nke ozi ihu ọha Jizọs ka e tere ya mmanụ site na mmụọ Chineke ma kwupụta na ọ bụ Ọkpara Chineke. Site n’ihe omume ndị a e dekọrọ na Luk 3, anyị na-ahụ ma ọrụ nkwadebe Jọn maka ozi Jizọs na nkwenye dị nsọ nke Jizọs na ozi ya.

Luk 3:1 Ma nʼafọ nke iri na ise nke ọchịchị Taịbiriọs Siza, Pọntiọs Paịlet bụ onye na-achị Judia, na Herọd bụ tetrarch nke Galili, na nwanne ya nwoke bụ́ Filip tetrarch nke Ituria na nke ógbè Trakọnaịt, na Lisania bụ́ tetrarch nke Abilene. ,

N'afọ nke iri na ise nke ọchịchị Taịbiriọs Siza, Pọntiọs Paịlet bụ gọvanọ Judia na Herọd, Filip na Lisanias bụ tetrarch nke Galili, Ituraia na Abilene n'otu n'otu.

1. "Ikike nke Chineke: Ịkwado Ọchịchị Taịbiriọs Siza"

2. "Ike nke Ohu: Paịlet na Ndị Tetrarch"

1. Ndị Rom 13:1 - "Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị na-achị isi: n'ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma e wezụga na Chineke, na ndị dị adị bụ ndị Chineke hiwere."

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụ ọrụ nke ọma, dị ka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ."

Luk 3:2 Anas na Keyafas, ebe ha bụ ndị isi nchụaja, okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaraya nʼime ọzara.

Chineke kpọrọ Jọn Onye Na-eme Baptizim ka ọ gaa kwusaa ozi ọma n’ala ịkpa iji dozie ụzọ maka Jizọs.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị pụọ na mpaghara nkasi obi anyị ma rụọ ọrụ siri ike nke ịkwadebe maka Jizọs.

2. Okwu Chineke dị ike ma nwee ike iru anyị ebe ọ bụla anyị nọ.

1. Aisaia 40:3-5 - Ikwado ụzọ Jehova.

2. Matiu 3:1-3 - Ozi Jọn nke ịkwadebe ụzọ maka Jizọs.

Luk 3:3 O wee bata nʼala niile dị nʼakụkụ Jọdan, na-ekwusa baptizim nke nchegharị maka ngbaghara mmehie;

Jọn Baptist bịara na Jọdan na-ekwusa ozi ọma maka nchegharị na mgbaghara nke mmehie.

1. Ike nke nchegharị: Atụmatụ Chineke maka mgbapụta

2. Ibi ndụ nke mgbaghara: Ịchọta udo na ọńụ n’ime Kraịst

1. Ọrụ 2:38 - "Chegharịanụ, meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka ngbaghara nke mmehie."

2. Ndị Hibru 10:17 - "M gaghị echetakwa mmehie ha na ajọ omume ha ọzọ"

LUK 3:4 Dika edeworo ya n'akwukwọ okwu nke Aisaia onye-amuma, si, Olu otù onye nēti nkpu n'ọhia, si, Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, menu ka okporo-uzọ-Ya nile zie ezie.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịkwado maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị site n'ime ka ụzọ ya guzozie.

1: "Oku nke anụ ọhịa: Na-akwado maka ọbịbịa Onyenwe anyị"

2: “Ụzọ kwụ ọtọ ma dị warara: Ime ka ụzọ Onyenwe anyị doo anya”

Matiu 3:3 - “N'ihi na onye a bu onye ekwuru okwu bayere Ya site n'ọnu Aisaia onye-amuma, si, Olu otù onye nēti nkpu n'ọhia, si, Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, menu ka okporo-uzọ-Ya nile zie ezie.

2: Aisaia 40:3 - “Olu onye nēti nkpu n'ọzara, Dozienu uzọ Jehova, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli guzozie n'ọzara n'ọzara.”

Luk 3:5 Ndagwurugwu ọ bụla ga-ejupụta, ma ugwu na ugwu nta niile ka a ga-eweda; na nke gbagọrọ agbagọ ka a ga-eme ka ọ kwụ ọtọ, na ụzọ ndị gbagọrọ agbagọ ka a ga-eme ka ha dị larịị;

Ihe e dere na Luk 3:5 na-ekwusi ike na Chineke ga-emere ndị na-achọ Ya ụzọ, n’agbanyeghị ọnọdụ ha.

1: Ihunanya na ndozi nke Chineke ga-enye anyi uzo n'agbanyeghi na njem siri ike.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke ga-edozi ugwu na ndagwurugwu na ndụ anyị.

1: Aisaia 40:4-5 - A ga-ebuli ndagwurugwu ọ bụla elu, ma ugwu na ugwu nta niile ka a ga-eme ka ọ dị ala; Ala nke na-ekwekọghị ekwekọ ga-adị larịị, ebe nile siri ike ga-aghọkwa larịị.

2: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-eme m ike.

Luk 3:6 anụ ahụ́ niile ga-ahụ nzọpụta Chineke.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara ozi nke nchegharị ma buru amụma na mmadụ nile ga-enwe ike ịhụ nzọpụta nke Chineke.

1. Ike nke nchegharị: Ịghọta ozi Jọn Baptist

2. Ịgbaama Nzọpụta nke Chineke: Ịkwado Onwe Anyị Maka Amara Chineke

1. Aisaia 40:5 Agēme kwa ka ebube nke Jehova kpughe, madu nile gāhu kwa ya n'otù.

2. Abụ Ọma 98:2 Jehova emewo ka a mara nzọpụta Ya; O kpughewo ezi omume-Ya n'anya mba nile.

Luk 3:7 Mgbe ahụ ọ sịrị ìgwè mmadụ ahụ ndị pụtara ime ha baptizim, “Unu ọgbọ nke ajụala, ònye dọrọ unu aka ná ntị ka unu gbanarị ọnụma ahụ nke gaje ịbịa?

A dọrọ ìgwè mmadụ ahụ ndị bịara baptizim Jọn Baptist aka ná ntị banyere iwe na-abịa.

1. Ezi nchegharị na ịnakwere Jizọs dịka onye nzọpụta bụ naanị ụzọ anyị ga-esi gbanarị ọnụma Chineke.

2. Iwe Chineke dị adị, anyị ekwesịghịkwa ileghara ya anya.

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 – N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Luk 3:8 Ya mere mianu nkpuru kwesiri ncheghari, unu amalite-kwa-la ikwu nime onwe-unu, si, Ayi nwere Abraham nna: n'ihi na asim unu, na Chineke puru ime ka umu tolitere Abraham site na nkume ndia.

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-agba ndị mmadụ ume ka ha gosi ezi nchegharị site n’imepụta ihe ọma, kama ịdabere n’ebe nna nna ha bụ́ Ebreham nọ. Ọ na-ekwusi ike na Chineke nwere ike ịkpọlite ụmụ Ebreham ọbụna site na nkume.

1. Oku a na-akpọ maka ezi nchegharị: Nlele nke Luk 3:8

2. Ịtụkwasị obi n'ebe Nna nna anyị hà ma ọ bụ Ịchọ ihu ọma Chineke: Ọmụmụ Luk 3:8

1. Ndị Rom 4: 13-16 - E weere okwukwe Abraham nye ya dị ka ezi omume.

2. Jemes 2:14-26 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.

Luk 3:9 Ma ub͕u a anātukwasi anyu-ike na nkpọrọgwu osisi nile: ya mere anēb͕utu osisi ọ bula nke nāmighi nkpuru ọma, tubà kwa ya n'ọku.

Agēb͕utu kwa anyu-ike ikpe osisi nāmighi nkpuru;

1. Ihe Chineke kpere n’osisi na-adịghị amị mkpụrụ: Ịghọta ihe ga-esi n’enweghị nchegharị pụta.

2. Mkpụrụ nke Nchegharị: Ịzụlite Ndụ nke Na-amị Ezi Mkpụrụ

1. Jọn 15:2, “[Jizọs kwuru, sị,] Alaka ọ bụla dị n’ime m nke na-adịghị amị mkpụrụ, ọ na-ewepụ ya: alaka ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, ọ na-asachapụkwa ya, ka o wee mịa mkpụrụ karịa.”

2. Jeremaia 17:7-8, “Onye agọziri agọzi ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Jehova obi, onye Jehova bu kwa olile-anya-ya. N'ihi na ọ gādi ka osisi akuworo n'akuku miri, nke nāb͕asa kwa nkpọrọgwu-ya n'akuku osimiri, ma ọ dighi-ahu mb͕e okpom-ọku nābia, ma akwukwọ-ya gādi ndu; ma ghara ịkpachara anya n’afọ nke oké ọkọchị, ọ gaghịkwa akwụsị ịmị mkpụrụ.”

LUK 3:10 Ndi-Ju we jua ya, si, Gini ka ayi gēme kwa?

Ndị mmadụ jụrụ Jọn ihe ha kwesịrị ime ka a zọpụta ha.

1: Mmadụ niile ga-echigharịkwuru Chineke maka nzọpụta.

2: Wepụta oge tụgharịa uche na ndụ anyị wee chegharịa n'ihe ọjọọ anyị mere.

1: Ọrụ 2:38 - "Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim, onye ọ bụla n'ime unu, n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie unu."

2: Ndị Rom 10: 9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị."

Luk 3:11 Ọ zara, si ha, Onye nwere uwe-ime abua, ya kenye onye nēnweghi; ma onye nwere ihe-oriri, ya me kwa otú a.

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-agwa ndị nwere ihe onwunwe ọzọ ka ha kerịta ihe onwunwe ha na ndị na-enweghị.

1. "Ngọzi nke mmesapụ aka"

2. "Ịkekọrịta ihe Anyị nwere"

1. Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

2. Matiu 25:40 - "Eze ahụ ga-aza, sị, 'N'ezie, a sị m unu, ihe ọ bụla unu mere otu n'ime ndị kasị nta n'ime ndị a ụmụnna m, unu mere m."

Luk 3:12 Ya mere ndị ọnaụtụ bịakwara ka e mee ha baptizim, ha wee sị ya: “Onye ozizi, gịnị ka anyị ga-eme?

Ndị mmadụ jụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim ihe ha kwesịrị ime ka e mee ha baptizim.

1. Mkpa ọ dị iji obi umeala na-achọ nduzi sitere n’aka Chineke na ndị amụma Ya.

2. Ike nke nchegharị na mgbaghara site na baptism.

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe unu ji obi gị dum chọọ m."

2. Ọrụ 2:38 - “Chegharịanụ ka e meekwa unu niile baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu.”

Luk 3:13 Ọ si ha, Unu emela ihe ọ bula ma-ọbughi ihe enyere unu.

Akụkụ ahụ bụ maka ịghara iwere ihe karịrị ihe enyere.

1. Afọ ojuju: Ịchọta Ọṅụ n'Ihe I Nwere

2. Imesapụ aka: Iji onyinye Chineke na-agọzi ndị ọzọ

1. Ndị Filipaị 4:12-13 “Amaara m ka e weda ya ala, amakwaara m ịba ụba. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu. Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye na-agba m ume.”

2. Ndị Hibru 13:5 “Ka ndụ unu ghara ịhụ ego n'anya, ka afọ jukwa unu n'ihe unu nwere, n'ihi na ọ sịwo, 'M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị.'

Luk 3:14 Ma ndị agha ahụ jụrụ ya, sị: “Gịnịkwa ka anyị ga-eme? Ọ si ha, Unu emela onye ọ bula ihe-ike, ebo-kwa-la onye ọ bula ebubo ugha; ka afọ ju kwa unu n'ugwọ-ọlu-unu.

Ngụkọta Akwụkwọ Nsọ: Jọn Onye Na-eme Baptizim gwara ndị agha ka ha zere ime ihe ike na ebubo ụgha, na inwe afọ ojuju n'ụgwọ ọrụ ha.

1. Inwe afọ ojuju: Ihe mere o ji dị Chineke mkpa

2. Oku na-eme ihe ike na ime ihe n'eziokwu

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. n'ebe ọ bula, na n'ihe nile, a na-akuzirim, ma ka afọ ju-kwa-ram, ka agu kwa uba, ma uba uba na inwe nkpà: apurum ime ihe nile site n'aka Kraist Onye nēmem ike.

2. Matiu 5:9 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo: n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke."

Luk 3:15 Ma dịka ndị mmadụ nọ na-atụ anya, ma mmadụ niile na-atụgharị nʼobi ha banyere Jọn, ma ọ bụ Kraịst ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị;

Jọn Onye Baptizim gwara ndị mmadụ ka ha chegharịa ma mee baptizim ka ha wee nweta mgbaghara nke mmehie ha.

1: Chegharịa ma mee baptizim - Luk 3:15

2: Ike nke atụmanya - Luk 3: 15

1: Ọrụ 2: 38 - "Chegharịa, meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị, na ị ga-anata onyinye nke Mmụọ Nsọ."

2: Mak 1:4 - "Jọn Baptist pụtara n'ime ọzara, na-ekwusa baptizim nke nchegharị maka mgbaghara nke mmehie."

Luk 3:16 Jọn zara, si ha nile, N'ezie mu onwem nēji miri eme unu baptism; ma onye ka m ike nābia, onye m'nēkwesighi itọpu eriri akpukpọ-ukwu-Ya: Ọ gēji Mọ Nsọ na ọku nēme unu baptism;

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-ekwusa ọbịbịa Jizọs dị ka onye ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee baptizim.

1. Ọbịbịa Jizọs: Baptizim nke Mmụọ Nsọ na Ọkụ

2. Ihe Jọn Baptist pụtara: Ikwusa ọbịbịa Jizọs

1. Ọrụ 2: 1-4 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na Pentikọst

2. Matiu 3:11-12 - Jọn Baptizim nke nchegharị na Baptizim Jizọs nke Mmụọ Nsọ.

Luk 3:17 Onye ihe nfe ya dị nʼaka ya, ọ ga-ehichapụkwa ebe-nzọụkwụ ya, ọ ga-achịkọta ọka wit nʼime akpa ya; ma igbogbo ọka ọ ga-eji ọkụ na-adịghị emenyụ emenyụ rechapụ.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kpọrọ oku maka nchegharị iji kwadoo ụzọ maka Onye-nwe.

1: Chegharịa ma jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe.

2: Chọọ iso uche Chineke tutu ikpe nke ọbịbịa ya.

1: Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe enwere ike ịchọta ya, kpọkuonụ Ya mgbe Ọ nọ nso.

2: Ezikiel 18: 30-31 - Chegharịa ma si na mmebi iwu gị chigharịa, n'ihi na ajọ omume agaghị abụ ụgwọ ọrụ gị.

Luk 3:18 Ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ o kwusara ndị mmadụ nʼime ndụmọdụ ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusaara ndị mmadụ ọtụtụ ndụmọdụ.

1. Ike nke Ndụmọdụ - Otu Anyị Pụrụ ịdabere n'Okwu Chineke ka O duzie Anyị

2. Mkpa ige nti – amụta ka esi anụ na soro olu Chineke

1. Ndị Rom 15:4 - “N'ihi na ihe ọ bụla e dere n'oge gara aga, e deworo ya ka ọ bụrụ ntụziaka anyị, ka anyị wee site ná ntachi obi na agbamume nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya.”

2. Abụ Ọma 119:105 - “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.”

Luk 3:19 Ma Herọd, bụ́ tetrarch, ebe ọ baara ya mba nʼihi Herodias nwunye Filip nwanne ya, na ihe ọjọọ niile Herọd mere.

Jọn Onye Na-eme Baptizim baara Herọd mba maka omume rụrụ arụ dị n’etiti Herọdia na nwanne ya nwoke bụ́ Filip, nakwa maka ọtụtụ ihe ọjọọ o mere.

1. Chineke na-ele anya mgbe niile, n'agbanyeghị mmehie anyị.

2. Nchegharị pụrụ iduga mgbaghara.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Abụ Ọma 51:17 – Àjà nile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa; obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa, Chineke, ị gaghị eleda anya.

Luk 3:20 Tụkwasị na nke a nke ukwuu, na ọ kpọchiri Jọn nʼụlọ mkpọrọ.

Ebe ahụ gosiri na Herọd tụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim mkpọrọ.

1: N'agbanyeghị ọnọdụ anyị, Chineke ka na-achị.

2: A kpọrọ anyị ka anyị nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ọbụna n’agbanyeghị ahụhụ.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo okè, ka unu wee nwee ike ịdịgide. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Luk 3:21 Ma mb͕e emere ndi-Ju nile baptism, o rue, na emere Jisus baptism, nēkpe kwa ekpere, elu-igwe meghere.

E mere Jizọs baptizim, mgbe ọ na-ekpekwa ekpere, eluigwe meghere.

1. Jizọs gosiri anyị mkpa ekpere na ịrara onwe anyị nye Chineke dị.

2. Otú baptizim e mere Jizọs si gosi na anyị nwere ike inwe okwukwe na Chineke.

1. Matiu 11:28 - Bịakwute m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Luk 3:22 Mọ Nsọ we dakwasi ya n'oyiyi aru dika nduru, olu we si n'elu-igwe bia, si, Gi onwe-gi bu Ọkparam M'huru n'anya; n'ime gi ka m'huworo nke-uku.

Mmụọ nsọ wee dakwasị Jizọs n’ụdị nduru ma olu si n’eluigwe kwuo ihe na-akwado ya.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Nkwenye Chineke kwadoro Jizọs dị ka Ọkpara Ya ọ hụrụ n'anya

1. Jọn 1:32-34; Jọn we b͕a àmà, si, Ahurum Mọ Nsọ ka O si n'elu-igwe nēfeda dika nduru, O we nọgide n'aru Ya.

2. Aịzaya 42:1; Le, orùm, onye mu onwem nējide; nkem, onye ihe-ọtọ nkpuru-obim utọ; Etinyewom mọm n'aru ya: Ọ gēwetara mba nile ikpé.

Luk 3:23 Ma Jisus onwe ya malitere ịdị ihe dị ka afọ iri atọ, ebe e chere ya bụ nwa Josef, bụ́ nwa Hili.

Jisus b͕ara ihe ra ka orú arọ na iri, nwa Josef, bú nwa Heli.

1:Jizọs bụ ihe atụ zuru oke nke ahụmịhe mmadụ dịka ọ dị afọ 30 mgbe ọ malitere ije ozi ya.

2: Anyị nwere ike ịmụta na njem Jizọs mere na Chineke nwere ike iji anyị niile mee ihe n’agbanyeghị afọ ndụ anyị na oge ndụ anyị.

1:2 Ndị Kọrint 5:21 - N'ihi na Chineke mere Kraịst, onye na-emeghị mmehie, ka ọ bụrụ àjà maka mmehie anyị, ka e wee mee ka anyị na Chineke ziri ezi site na Kraịst.

2: Ndị Filipaị 2: 5-7 - Ị ghaghị inwe ụdị àgwà ahụ Kraịst Jizọs nwere. Ọ bụ ezie na ọ bụ Chineke, o cheghị na ha na Chineke hà bụ ihe a ga-arapara n’ahụ́. Kama, ọ hapụrụ ihe ùgwù ya; o weere ọnọdụ ohu dị umeala n'obi wee mụọ ya dị ka mmadụ. Mgbe ọ pụtara n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala n'irubere Chineke isi wee nwụọ ọnwụ onye omekome n'obe.

Luk 3:24 nke bụ nwa Matat, nke bụ nwa Livaị, nke bụ nwa Melkaị, nwa Janna, nke bụ nwa Josef.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere usoro ọmụmụ Jizọs, na-eso usoro ọmụmụ ya malite na Josef.

1. Mkpa Ezinụlọ Dị Mkpa: Ọmụmụ Ihe n’Ụmụnna Jizọs

2. Ihe gbasara usoro ọmụmụ Jizọs n’igosipụta ịdị-isi Ya

1. Matiu 1: 1-17 - usoro ọmụmụ nke Jizọs Kraịst

2. Ndị Hibru 7:14 – E sitere n’usoro ọmụmụ nke Melkizedek

LUK 3:25 Nke bu nwa Matatia, nke bu nwa Amos, nwa Neum, nke bu nwa-nwoke nke Esli, nwa Nege;

Ebe ahụ depụtara usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst site na Mattathias ruo Nagge.

1. Ezinụlọ Jizọs na-egosipụta usoro ọmụmụ ya dị nsọ ma gosipụta ịpụiche Ya n'etiti mmadụ niile.

2. Osisi ezi-na-ụlọ Jizọs bụ ihe ncheta nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nkwa ya na nkwa ya.

1. Jenesis 22:18 - "N'ime mkpụrụ gị ka a ga-agọzi mba nile nke ụwa, n'ihi na i gewo ntị n'olu m."

2. Matiu 1:1–17 - “Akwụkwọ nke usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst, Ọkpara Devid, Ọkpara Abraham: Abraham mụrụ Aịzik, Aịzik wee mụọ Jekọb, Jekọb wee mụọ Juda na ụmụnne ya.”

LUK 3:26 Nke bu nwa Maat, nke bu nwa Matatia, nwa Simei, nwa Josef, nwa Juda.

Ebe a na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst site na Josef ruo Juda.

1. Usoro ọmụmụ nke Jizọs Kraịst

2. Ike nke Nkwa Chineke Site n'agbụrụ

1. Matiu 1:1-17; Akụkọ ọmụmụ nke Jisus Kraịst

2. Ndị Rom 1:3; Jisus Kraist, onye sitere na nkpuru Devid dika anu-aru si di

Luk 3:27 nke bụ nwa Joana, nke bụ nwa Rhesa, nwa Zorobabel, nwa Salatiel, nwa Neri.

Itien̄wed oro aban̄a udịm ubon Jesus, akpan akpan oto ke Salathiel tutu esịm Neri.

1. Mkpa ezinụlọ na usoro ọmụmụ dị ná ndụ Jizọs na ozi ya

2. Mkpa ọ dị ịghọta ọrụ Chineke na ndụ anyị

1. Matiu 1: 1-17 - usoro ọmụmụ nke Jizọs Kraịst

2. Ndị Rom 4:13-16 - Abraham na mkpụrụ ya bụ ndị a gọziri mba niile n'ime ya

Luk 3:28 nke bụ nwa Melkaị, nke bụ nwa Addi, nwa Kosam, nwa Elmodam, nwa Ia.

Luk na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs laghachiri na Er.

1. Chineke na-eji ndị nkịtị eme ihe pụrụ iche

2. Ogologo ahịrị nke ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi

1. Jenesis 22:18 - "A ga-esi na mkpụrụ gị gọzie mba niile dị n'ụwa, n'ihi na i gewo ntị n'olu m."

2. Ndị Hibru 11:4 - "Okwukwe ka Ebel ji chụọrọ Chineke àjà dị mma karịa nke Ken, n'okwukwe ka e ji too ya dị ka onye ezi omume, mgbe Chineke kwuru nke ọma banyere onyinye ya."

Luk 3:29 Nke bụ́ nwa José, nke bụ nwa Elieza, nke bụ́ nwa Jorim, nwa Matat, nwa Livaị.

Ebe ahụ depụtara usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst.

1. Jizọs bụ Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị - Olee otú njirimara Ya si dị

2. Mkpa Ịma Osisi Ezinụlọ Anyị Dị Mkpa

1. Matiu 1: 1-17 - Usoro ọmụmụ Jizọs dịka Matiu si kwuo

2. Luk 1:26-38 – Ọmụmụ Jizọs dịka Luk

Luk 3:30 nke bụ nwa Simiọn, nke bụ nwa Juda, nke bụ nwa Josef, nwa Jona, nke bụ nwa Elaịakim.

Jizọs si n'agbụrụ dị ogologo nke ndị nna ochie.

1. Icheta usoro ọmụmụ anyị: Jizọs na osisi ezinụlọ anyị

2. Amata n'ime Kraist: Ime mmemme nketa anyi

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Efesọs 2:19-22 Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mbịarambịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị ezinụlọ nke Chineke, ndị e wukwasịrị n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n'onwe ya bụ onye. Nkuku nke nkuku, nke ihe owuwu ahu nile, ebe ejikọtara ya, we ghọ ulo nsọ nime Onye-nwe-ayi. N’ime ya ka a na-ewukwa unu ọnụ ka ha bụrụ ebe obibi maka Chineke site na Mmụọ Nsọ.

Luk 3:31 nke bụ nwa Melea, nke bụ nwa Menan, nwa Matata, nwa Netan, nke bụ́ nwa Devid.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-enye usoro ọmụmụ Jizọs, na-esi n'usoro ọmụmụ ya malite n'Eze Devid.

1. Mkpa usoro ọmụmụ Jizọs dị n'ọnọdụ Ya dị ka Mesaịa ahụ

2. Ihe nkwa Chineke kwere Eze Devid pụtara

1. Aisaia 9:6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke; ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya, agēkpo kwa aha-Ya Onye-ndụmdu, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi. nke Udo."

2. Ndị Rom 1: 3-4 - "Banyere Ọkpara ya, onye sitere na Devid dị ka anụ ahụ si dị, e wee kpughee ya ịbụ Ọkpara Chineke n'ike dị ka Mmụọ nke ịdị nsọ si dị site na mbilite n'ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ, Jizọs Kraịst anyị. Onyenweanyị."

LUK 3:32 Nke bu nwa Jesi, nke bu nwa-nwoke Obed, na nwa-nwoke Boaz, na nwa Salmon, nwa Neasson.

Luk 3:32 na-enye usoro ọmụmụ sitere na Jesi wee mechie Naasson.

1. Osisi Ezinụlọ Jizọs: Inyocha usoro ọmụmụ Mesaya ahụ.

2. Mkpa ihe nketa dị: Ichekwa akụkọ nke ndị nna nna anyị.

1. Matiu 1: 1-17 - usoro ọmụmụ nke Jizọs Kraịst.

2. Rut 4:18-22 - Akụkọ ọmụmụ Jizọs Kraịst sitere n'aka Rut na Boaz.

Luk 3:33 nke bụ nwa Aminadab, nke bụ nwa Aram, nwa Esrom, nwa Feres, nwa Juda.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ubon Jesus emi otode Judah.

1. Chineke ikwesị ntụkwasị obi n'ichekwa usoro ọmụmụ Jizọs

2. Mkpa ọ dị ịghọta akụkọ ezinụlọ anyị

1. Ndị Rom 9:5 - "Ha bụ ndị nna ochie, na site na ha ka e si nweta mmadụ nke Mesaịa ahụ, onye bụ Chineke nke ihe nile, ruo mgbe ebighị ebi otuto! Amen."

2. Matiu 1:1-17 - “Nke a bụ usoro ọmụmụ Jizọs, Mezaịa, nwa Devid, nwa Abraham: na Jekọb nna Josef, di Meri, onye a mụrụ Jizọs, onye sitere na ya. ẹkot Messiah.”

LUK 3:34 Nke bu nwa Jekob, nke bu nwa-nwoke nke Aisak, nke bu nwa Abraham, na nwa-nwoke Abraham, na nwa-nwoke nke Abraham, na nwa-nwoke nke Tara, na nwa-nwoke nwa Nehoa.

E sitere na Ebreham, usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst.

1. Abraham: Ihe mgbama nke Okwukwe n'oge a na-ejighị n'aka

2. Ịgbaso nzọụkwụ Ebreham: Ihe Nlereanya nke nrubeisi

1. Jenesis 22:17-18: “M ga-agọzikwa gị, meekwa ka ụmụ gị dị ọtụtụ dị ka kpakpando nke mbara igwe na dị ka ájá dị n’ụsọ oké osimiri. a ga-agọzikwa ụmụ gị, mba niile dị n’ụwa, n’ihi na i rubeere m isi.”

2. Ndị Rom 4:13–17: Ọ bụghị site n'iwu ka Ebreham na ụmụ ya natara nkwa na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa, kama site n'ezi omume nke na-abịa site n'okwukwe.14 N'ihi na ọ bụrụ na ndị ahụ dabere n'iwu. + bụ ndị nketa, okwukwe abaghị uru, nkwa ahụ bụkwa ihe efu, 15 n’ihi na iwu na-eweta ọnụma. Ma ebe ọ na-adịghị iwu, njehie adịghị.

16 Ya mere, nkwa ahụ na-abịa site n’okwukwe, ka o wee bụrụ site n’amara na ka e wee kwesị ntụkwasị obi nye ụmụ Abraham nile—ọ bụghị nanị nye ndị ahụ bụ ndị sitere n’iwu kamakwa nye ndị sitere n’okwukwe Abraham. Ọ bụ nna anyị niile. 17 Dị ka e dere, sị: “Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba.” Ọ bu nna-ayi n'iru Chineke, Onye o kwere-Ya, bú Chineke Nke nēme ka ndi nwuru anwu di ndu, nākpọ kwa ihe nādighi.

Luk 3:35 nke bụ nwa Sarọk, nke bụ nwa Raga, nke bụ nwa Falek, nwa Heba, nwa Sala.

A na-achọta ụmụ Hiba na Luk 3:35.

1: Ezinụlọ Jizọs Kraịst.

2: Mkpa ọ dị n'ịchọ usoro ọmụmụ anyị.

1: Matiu 1: 1-17 - agbụrụ Jizọs sitere na Abraham ruo Josef.

2: Jenesis 10:21-30 – Ụmụ Hiba.

Luk 3:36 nke bụ nwa Kenan, nwa Apakshad, nke bụ nwa Shem, nwa Noa, nwa Lamek.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk 3:36 na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst, na-agụpụta usoro ọmụmụ ya site na Noa ruo na Lemek.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Otú Jizọs Si Mezue Nkwa nke Nzọpụta ahụ

2. Usoro ọmụmụ Jizọs: Ịghọta Ihe Ndị Nna nna Ya Pụtara

1. Jenesis 5:1-32; 6:9–9:17 – Akụkọ Noa na nkwa nzọpụta nke Chineke

2. Matiu 1:1-17 - usoro ọmụmụ Jizọs na mmezu nke amụma

Luk 3:37 nke bụ nwa Mathusala, nke bụ nwa Inọk, nke bụ nwa Jared, nwa Malelel, nwa Kenan.

E               ́ Kenan                                                                      Kenan             usoro usoro ọmụmụ Jizọs            pụta usoro ọmụmụ Jisọs.

1. N'ịghọta mkpa usoro ọmụmụ ime mmụọ anyị dị

2. Otú ihe nketa ime mmụọ anyị si akpụzi ndụ anyị

1. Ndị Rom 4:17 - Dị ka e dere, "Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba."

2. 2 Timoti 1:5 - Echetara m okwukwe gị nke ezi omume, nke buru ụzọ biri n'ime nne nne gị bụ́ Lọịs na n'ime nne gị Yunaịs, ekwekwa m na ọ dị ugbu a n'ime gị.

Luk 3:38 nke bụ nwa Enos, nke bụ nwa Set, nke bụ nwa Adam, nke bụ nwa Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa usoro ọmụmụ Jizọs, malite na Chineke na-ejedebe na Jizọs, Ọkpara Chineke.

1: Anyị niile bụ ụmụ Chineke, e mere n’onyinyo ya ma nyekwa anyị ike ibi ndụ nke ịhụnanya na okwukwe.

2: Jisus bụ Ọkpara Chineke, na ọnwụ ịchụ-aja na mbilite n’ọnwụ ya na-enye anyị olileanya na mmesi obi ike nke nzọpụta na mgbapụta.

1: Ndị Rom 8: 14-17 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

2: 1 Jọn 3: 1 - Lee ụdị ịhụnanya Nna nyere anyị, na a ga-akpọ anyị ụmụ Chineke; otú ahụ ka anyị dịkwa.

Luk 4 na-akọ banyere ọnwụnwa Jizọs nọ n’ime ọzara na mmalite nke ozi ọhaneze ya, gụnyere nkuzi ya na ọrụ ebube ya.

Paragraf nke Mbụ: Mgbe e mechara Jizọs baptizim, mmụọ nsọ duuru Jizọs banye n’ime ọzara ebe o buru ọnụ ụbọchị iri anọ. N’oge a, Setan nwara ya ugboro atọ. Nke mbụ, Setan nwara Jizọs ka o mee nkume ka ọ ghọọ achịcha iji mee ka afọ ju ya agụụ, ma Jizọs zara ya site n’ihota Akwụkwọ Nsọ, sị: “Ọ bụghị nanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ” ( Luk 4:1-4 ) Mgbe ahụ, Setan gosiri Jizọs alaeze niile nke ụwa ma nye ya ikike n’ebe ha nọ ma ọ bụrụ na ọ ga-efe ya. Otú ọ dị, Jizọs baara Setan mba ọzọ site n’Akwụkwọ Nsọ: “Ị ga-efe Jehova bụ́ Chineke gị, ọ bụkwa nanị ya ka ị ga-efe” (Luk 4:5-8). N’ikpeazụ, Setan kpọọrọ Jizọs gaa n’isi Jeruselem ma gbaa ya ume ka ọ tụda onwe ya n’ala, na-ehota ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ n’agbanyeghị ihe ndị gbara ya gburugburu. Ma ọzọ, Jizọs zara akwụkwọ nsọ wee guzogide ọnwụnwa (Luk 4:9–13).

Paragraf nke abụọ: Mgbe o nwesịrị mmeri o meriri ọnwụnwa, Jizọs laghachiri na Galili juputara na ike nke Mụọ. Ọ kụziri ihe n’ụlọ nzukọ dị iche iche na mpaghara ahụ ma nweta otuto zuru ebe niile site n’aka ndị tụrụ amamihe ya n’anya (Luk 4:14-15). Na Nazaret, bụ́ ebe Jizọs tolitere, Jizọs banyere n’ụlọ nzukọ n’Ụbọchị Izu Ike ma gụpụta amụma Aịzaya buru banyere izi ndị ogbenye ozi ọma na ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha. O kwuputara na okwu ndia mezuru nime Ya (Luk 4:16-21). Otú ọ dị, kama ịnata otuto sitere n'aka ìgwè mmadụ obodo ya dị ka a tụrụ anya ya, ha were iwe n'ihe ọ na-ekwu ma nwaa imerụ Ya ahụ. Ma n’ụzọ ọrụ ebube na-agafe n’etiti ha n’emerụghị ahụ; ọ gara n’ụzọ ya (Luk 4:22–30).

Paragraf nke 3: Ịhapụ Nazaret n'azụ mgbe a jụrụ ajụ, wee gaa Kapaniọm obodo Galili malitere ịkụziri ndị mmadụ ịtụ egwu ikike okwu chụpụrụ mmụọ ọjọọ n'ụlọ nzukọ nwoke na-adịghị ọcha na-eti mkpu na-asị "Ha! Ma baara mba sị, "Nwee jụụ pụta ya!" tụbara mmadụ n'ihu ha na-adịghị emerụ ọzọ onye ọ bụla tụrụ kwuru ọzọ sị: "Gịnị a ozizi? gbasapụrụ n'ógbè ndị gbara ya gburugburu gwọọ ọtụtụ ọrịa ndị mmụọ ọjọọ chụpụrụ n'ihi na Mesaịa a ghọtara mezuru amụma Akwụkwọ Nsọ na-agwọ ọrịa gara n'ihu ikwusa ụlọ nzukọ Judia na-achụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ Ozi Galili akara ozizi dị ike nke na-egosipụta ike ọnụnọ Chineke Luk setịpụrụ ebe izu ike akụkọ Oziọma na-eguzobe nzere Ọkpara Chineke nke bịara weta. nzọpụta mmadụ.

Luk 4:1 Ma Jisus jupụtara na Mmụọ Nsọ si na Jọdan lọta, mmụọ nsọ wee duru ya bata nʼala ịkpa.

Ihe odide ahụ na-akọwa na Jizọs jupụtara na Mụọ Nsọ na mmụọ nsọ na-edu ya baa n'ime ọzara.

1. Ihe Mere Jizos Ji banye n'Azara

2. Ike nke Mụọ Nsọ na ndụ Jizọs

1. Abụ Ọma 23:4 “E,                                                                                                                                                                           kwa mkpanaka gị na mkpara gị ka ha na-akasi m obi.”

2. Aisaia 40:31 “Ma ndi nēchere Jehova gāhu ike-ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.”

Luk 4:2 Ka ekwensu na-anwa ụbọchị iri anọ. Ma n'ubọchi ahu o righi ihe ọ bula: ma mb͕e ha gwusiri, agu gua ya.

Jizọs buru ọnụ ụbọchị 40 ma ekwensu nwara ya.

1: Jis]s diri onwunwa wee merie ya site n'obubu-ọnu na ekpere.

2: Anyị nwere ike ilegara Jizọs anya dị ka ihe atụ nke otu esi atachi obi na imeri ọnwụnwa.

1: 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

2: Jemes 1: 12-15 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ nwalechara, onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa. anwa anwa, si, Ọ bu Chineke nānwam: n'ihi na a puru iji ihe ọjọ nwaa Chineke, ma Ya onwe-ya adighi-anwa onye ọ bula: kama anwa onye ọ bula mb͕e agu nke aka ya rafuworo ya, rafu kwa ya: emesia achichọ ahu, mb͕e ọ turu ime nēnye onyinye. mụọ mmehie, mmehie mgbe o tolitere na-amụkwa ọnwụ.”

Luk 4:3 Ekwensu we si ya, Ọ buru na Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke, nye nkume a iwu ka ọ ghọ ob͕e achicha.

Ekwensu nwara Jizọs ka o jiri ike ya mee ka nkume ghọọ achịcha.

1: Anyị ekwesịghị ịdaba n'ọnwụnwa dị ka Jizọs na-emeghị.

2: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs ma ọnwụnwa bịaara anyị.

Jemes 1: 12-15 - Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa, n'ihi na, mgbe ọ nwalechara, onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onye-nwe kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya.

2: Matiu 4:1-11 - Mgbe ahụ Mmụọ Nsọ duuru Jizọs ba n'ime ọzara ka ekwensu nwaa ya.

Luk 4:4 Jisus zara ya, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu, kama ọ bu okwu Chineke ọ bula.

Mmadụ ga-enweta ike na ihe oriri site n'okwu nke Chineke, ọ bụghị nanị site na nri anụ ahụ.

1. “Idi ndu site n’Okwu Chineke” – na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịtụkwasị nkwa Chineke obi na ịdabere n’okwu ya.

2. “Achịcha nke ndụ” - ilekwasị anya na nri ime mmụọ nke sitere na Jizọs Kraịst, achịcha nke ndụ.

1. Deuterọnọmi 8:3 - "O we weda gi ala, kwere ka agu gua gi, were manna rie gi, nke i nāmaghi, nna-gi-hà nāmaghi kwa: ka o we me ka i mara na ọ bughi nání nri ka madu nēji di ndu. , ma okwu ọ bụla nke si n’ọnụ Jehova pụta ka mmadụ ga-eji dị ndụ.”

2. Matiu 4:4 - Ma Ọ zara, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Chineke puta.

LUK 4:5 Ekwensu we kuru Ya rigo n'ugwu di elu, gosi ya ala-eze nile nke uwa n'otù ntabi-anya.

Ekwensu were alaeze nile nke ụwa nwaa Jizọs.

1. Ike Jizọs: Imeri Ọnwụnwa

2. Ịnọgide na-erubere atụmatụ Chineke n'agbanyeghị arụsị nke ụwa

1. Matiu 4:1-11 – ekwensu nwara Jisos n'ime ozara

2. 1 Ndị Kọrint 10:13 – Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ

LUK 4:6 Ekwensu we si ya, Ike a nile ka M'gēnye gi, na ebube-ha: n'ihi na ewedara ya n'akam; ọ bu kwa onye ọ bula M'nāchọ ka M'nēnye ya.

Ngabiga ekwensu na-enye Jisos ike na ebube nile nke uwa n'ochichi Jisos fere ya ofufe.

1. Ihe ize ndụ nke Ọnwụnwa: Otú Jizọs Si guzogidere Àjà Ekwensu

2. Ike Dị n'Ido N'okpuru: Otú Jizọs Si rube isi n'uche Chineke

1. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe o kwusiri ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

Luk 4:7 Ya mere ọ bụrụ na ị ga-efe m, ihe niile ga-abụ nke i.

Setan nwara Jizọs ka o fee ya ofufe n’ọnọdụ ihe onwunwe nke ụwa.

1. Ihe ize ndụ nke Ọnwụnwa: Otú Anyị Ga-esi Nagide Amụma Setan

2. Ike nke ofufe: Ịghọta ụgwọ ọrụ nke iso Chineke

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Abụ Ọma 8:9 - "Jehova, Onyenwe anyị, lee ka aha Gị si dị ebube n'ụwa nile! I mewo ka ebube Gị dịrị n'elu eluigwe."

Luk 4:8 Jisus zara, si ya, Je n'azum, Setan: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye-nwe-ayi Chineke-gi ka i gākpọ isi ala, ọ bu kwa nání Ya ka i gēfè.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na Jizọs nyere Setan iwu ka ọ hapụ ya ka o wee kwadoo iwu Chineke ka e fee naanị Ya ofufe.

1. Mkpa ọ dị ịkwado Okwu Chineke.

2. Ịjụ ọnwụnwa Setan.

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Deuterọnọmi 6:13 - "Ị ga-atụ egwu Jehova bụ Chineke gị, na-efe ya ofufe, were aha ya ṅụọ iyi."

LUK 4:9 O we me ka ọ bia na Jerusalem, tukwasi ya n'elu nsọtu ulo uku Chineke, si ya, Ọ buru na Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke, si n'ebe a tuda onwe-gi.

Ekwensu nwara Jizọs ka o si n’elu ọnụ ụlọ nsọ ahụ tụda onwe ya.

1. Anyị aghaghị iguzosi ike na iguzogide ọnwụnwa.

2. Anyị ga-adị umeala n’obi ma tụkwasị Chineke obi.

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

2. Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa!"

LUK 4:10 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ gēnye ndi-mọ-ozi-Ya iwu bayere gi, idebe gi.

Akụkụ ahụ kwuru na Chineke ga-echebe ndị kwere na Ya site n'aka ndị mmụọ ozi ya.

1: Anyị anọghị naanị anyị, n'ihi na ịhụnanya na nchebe Chineke na-adịnyere anyị mgbe niile.

2: N'agbanyeghị ihe na-eche anyị ihu ná ndụ, anyị pụrụ inweta nkasi obi n'ịmara na Chineke nọnyeere anyị mgbe nile.

1: Abụ Ọma 91:11-12 - N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu gbasara gị ka ha che gị nche n'ụzọ gị niile; ha gēweli gi elu n'aka-ha, ka i we ghara itu ukwu-gi na nkume.

2: Ndị Hibru 1:14 - Ọ̀ bụ na ọ bụghị ndị mmụọ ozi nile bụ ndị mmụọ ozi na-eje ozi ijere ndị ga-eketa nzọpụta ozi?

Luk 4:11 Ma nʼaka ha ka ha ga-ebuli gị, ka i wee ghara ịtụpụ ụkwụ gị na nkume mgbe ọ bụla.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Chineke na-echebe ndị tụkwasịrị ya obi.

1. Tukwasi Jehova obi n'obi gi nile - Ilu 3:5-6

2. Chineke bụ ebe mgbaba na ọta anyị - Abụ Ọma 34:7-8

1. Abụ Ọma 91:11-12 - N'ihi na Ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị, idebe gị n'ụzọ gị niile.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M ga-agba gị ume, e, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 4:12 Jisus zara, si ya, Esiwo, Anwala Onye-nwe-ayi Chineke-gi.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ịnwale ndidi Chineke.

1. “Ike nke Ndidi”

2. “A gaghị anwale Chineke”

1. Jemes 1:12-15; Ngọzi nādiri nwoke ahu Nke nātachi obi n'ọnwụnwa: n'ihi na mb͕e anwaworo ya, ọ gānata okpu-eze nke ndu, nke Onye-nwe-ayi kwere nkwa inye ndi huru Ya n'anya.

2. Diuterọnọmi 6:16; Unu anwala Jehova, bú Chineke-unu, dika unu nwara Ya nime Masa.

Luk 4:13 Ma mgbe ekwensu mechara ọnwụnwa ahụ niile, o si nʼebe ọ nọ pụọ ruo otu oge.

Ekwensu nwara Jizọs, ma mgbe ekwensu mechara ọnwụnwa niile, ọ gawara otu oge.

1. Chineke ga-echebe gị pụọ n'ọnwụnwa

2. Mgbe a nwara gị, Chọọ Ike Chineke

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

2. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa. Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Chineke na-anwa m,” n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie mgbe o tolitere na-amụkwa ọnwụ.

Luk 4:14 Ma Jisus laghachiri nʼike nke Mmụọ Nsọ na Galili;

Jizọs laghachiri na Galili site n'ike nke Mmụọ Nsọ na aha ya gbasara n'ógbè ahụ dum.

1. Jizọs: Ike nke Mmụọ Nsọ na Aha Ya

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na otú o si agbasa aha Jizọs

1. Ọrụ Ndị Ozi 10:38 - Ka Chineke were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ;

2. Aisaia 11:2 - Mọ nke Jehova gādakwasi ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, Mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

Luk 4:15 O we nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēnye madu nile otuto.

Itien̄wed emi owụt ke ẹma ẹda Jesus ẹnyụn̄ ẹkpono enye ke ini enye ọkọkwọrọde ikọ ke mme synagogue.

1: Ndi nile nuru okwu-Ya nēkwusa ka ewe too Jisus.

2: Anyị kwesịrị ịgbalị ịdị ka Kraịst dị ka o kwere mee, ka anyị onwe anyị kwa wee bụrụ otuto na otuto.

1: Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu nwuo otu a n'ihu mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

2: Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke hara; o werekwa n'oyiyi orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ebe ahuputara ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

Luk 4:16 O wee biarue Nazaret, bụ́ ebe azụlitere ya: ma dị ka ọ na-eme, ọ banyere nʼụlọ nzukọ nʼụbọchị izu ike, bilie ịgụ ihe.

Ọ gara n’ụlọ nzukọ n’ụbọchị izu ike dị ka ọ na-eme.

1. Mkpa idobe omenala

2. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. Ilu 13:9 - “Ìhè ndị ezi omume na-aṅụrị ọṅụ: ma oriọna ndị ajọ omume ka a ga-emenyụ.”

Luk 4:17 Ewe nye ya akwụkwọ Aisaia onye amụma. O we saghe akwukwọ ahu, hu ebe edeworo ya, si,

Jizọs saghere akwụkwọ Aịzaya ma gụọ ya.

1. Mkpa Akwụkwọ Nsọ dị n’ozi Jizọs

2. Ike nke Okwu Chineke

1. Abụ Ọma 119: 105-112, "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

2. Ndị Rom 10:17, "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

Luk 4:18 Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, nʼihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma; O ziterem ka m'me ka aru di ndi obi-ha tiwara etiwa ozi, ikwusa nnaputa nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ime ka ndi-ìsì puta ìhè, ka M'tọpu ndi etipiworo;

Mkpokọta ngafe:

Enyere Jizọs ike site na Mụọ nke Onye-nwe ịrụ ọrụ ya nke ikwusa ozi ọma nye ndị ogbenye, ịgwọ ndị obi ha tiwara etiwa, na iweta mgbapụta nye ndị a dọọrọ n’agha na ịhụ ụzọ nye ndị ìsì.

1. Ike na-ebuli elu nke ozi Jizọs

2. Agwọ ma Mepụta Onwe Ya: Otú Jizọs Si Weta Nzọpụta

1. Aịzaya 61:1-2 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m, n'ihi na Jehova tere m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma, o zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha. , na oghere nke ụlọ mkpọrọ nye ndị agbụ.

2. Ndị Galetia 5:1 - "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu ọzọ n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

Luk 4:19 ikwusa afọ Onyenwe anyị a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ezo aka na Jizọs na-ekwusa ozi ọma nke ihu ọma Onyenwe anyị n'ozi ya.

1. "Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Ịchọta Afọ Ọ Na-anakwere"

2. "Onyinye Jizọs: Ibi n'afọ nke Onyenwe anyị"

1. Aịzaya 61:1-2 : “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n’ahụ́ m, n’ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma, o zitewokwa m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe maka ndị a dọọrọ n’agha. na hapụkwa ndị mkpọrọ n’ọchịchịrị.”

2. Ndị Rom 5:8: "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Luku 4:20 O we mechie akwukwọ ahu, nyeghachi ya onye nējere ozi, we nọdu ala. Ma anya ndị niile nọ n’ụlọ nzukọ ahụ lekwasịrị ya anya.

Jesus ama okot n̄wed Isaiah ke synagogue, ndien kpukpru owo ẹnen̄ede ẹse enye.

1. Chineke nwere atụmatụ maka ndụ anyị, Jizọs gosikwara anyị nke ahụ site n'ihe nlereanya ya.

2. Anyị kwesịrị imeghe maka ozi Chineke na-ezitere anyị site na akwụkwọ nsọ.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

Luk 4:21 O wee malite ịsị ha: “Taa ka akwụkwọ nsọ a mezuru na ntị unu.

Jizọs kwusara na e mezuru ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ n’ihu ndị mmadụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke imezu nkwa Ya.

2. Mkpa ige Jizọs ntị.

1. Abụ Ọma 33:4-5 "N'ihi na okwu Jehova ziri ezi, bụrụkwa eziokwu, Ọ na-ekwesị ntụkwasị obi n'ihe nile Ọ na-eme: Jehova hụrụ ezi omume na ikpe ziri ezi n'anya, ụwa jupụtara n'ịhụnanya Ya nke na-adịghị ada ada."

2. Jọn 14:23-24 Jizọs zara, sị: "Onye ọ bụla nke hụrụ m n'anya ga-erube isi n'ozizi m: Nna m ga-ahụkwa ha n'anya, anyị ga-abịakwutekwa ha ma mee ka anyị na ha biri: onye na-ahụghị m n'anya agaghị erube isi. nkuzi m."

Luk 4:22 Ma ha nile gbaara ya àmà, ha na-atụkwa ha anya nʼihi okwu amara nke si nʼọnụ ya pụta. Ha we si, Onye a, ọ̀ bughi nwa Josef?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mmeghachi omume ndị mmadụ n'okwu Jizọs, nke jupụtara n'amara na amamihe. Ha jụrụ ma ọ̀ bụ nwa Josef.

1. Ike nke amara Chineke n'okwu Jisos

2. Jizọs Dị Ka Ihe Nlereanya Anyị nke Okwu amamihe

1. Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu unu bụrụ nke amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

2. Jemes 3:13-17 - Ònye bụ onye maara ihe na nghọta n'etiti unu? Yak enye ada eti edu esie owụt utom esie ke nsụhọdeidem ọniọn̄.

LUK 4:23 Ọ si ha, N'ezie unu gāsim ilu a, Dibia, me ka aru-gi di ike: ihe ọ bula ayi nuru ka emere na Kapanaum, me kwa n'ebe a n'ala-gi.

Jizọs gwara ndị bi n’obodo ya na ha kwesịrị ịtụ anya ka ya mee otu ihe ahụ o mere na Kapaniọm.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs si rụọ ọrụ ebube n’oge niile o jere ozi

2. Ịjụ Jizọs: Ihe Ọ ga-efu Ịjụ Ịkwere na Jizọs

1. Matiu 4:23-25 - Jizọs Malitere Ozi Ya na Galili

2. Mak 1:21-28 - Jizọs gwọrọ otu nwoke nwere mmụọ adịghị ọcha n'ụlọ nzukọ.

Luk 4:24 Ọ si, N'ezie asim unu, Ọ dighi onye-amuma nke anāchọsi ike n'ala nke aka ya.

Jizọs kwusara na a dịghị anabata onye amụma n’obodo ha.

1. "Ọjụjụ Jizọs jụrụ: Ịghọta Ọjụjụ nke Onwe Anyị"

2. "Ihe isi ike nke ịjụ: Ịmara nnabata Chineke"

1. Aịzaya 53:3 - "Ọ bụ ndị mmadụ na-eleda anya na ndị jụrụ ya, onye nke iru újú na maara iru újú."

2. Ndị Rom 15:7 - "Ya mere, na-anabatanụ ibe unu dị ka Kraịst nabatara unu, ka iwetara Chineke otuto."

Luk 4:25 Ma a sị m unu n’ezie na ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ nọ n’Izrel n’ụbọchị Elaịja, mgbe e mechiri eluigwe afọ atọ na ọnwa isii, mgbe oké ụnwụ dị n’ala ahụ dum;

Na Luk 4:25, Jizọs kwuru na n’oge Ịlaịja, e nwere ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ n’Izrel na oké ụnwụ nke dịruru afọ atọ na ọkara.

1. Okwukwe Nwanyị Di Ya Nwụrụ: Otú Chineke Si Elekọta Ndị Ya n’Oge Mkpa

2. Ngosipụta nke Chineke: Inweta Uba nke Chineke n'oge ihe isi ike

1. Jemes 1:27 - Okpukpe nke Chineke Nna anyị nakweere dị ka ihe dị ọcha na enweghị ntụpọ bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha na idebe onwe onye ka ụwa ghara imerụ ya.

2. Abụ Ọma 68:5 - Nna nke ụmụ mgbei na onye na-echebe ụmụ nwanyị di ha nwụrụ bụ Chineke n'ebe obibi ya dị nsọ.

Luk 4:26 Ma ọ dịghị onye ọ bụla nʼime ha ezigara Elaịja, ma e wezụga na Sarepta, bụ́ obodo Saịdọn, jekuru otu nwanyị di ya nwụrụ.

E                         `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` Elarias ka e zigaara Elaija n'obodo Sarepta, bú obodo Sidon, nye otù nwayi di-ya nwuru.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke n'ebe ndị kacha mkpa nọ

2. Ike nke Okwukwe n'ihu nhụsianya

1. Jemes 2: 5-6 - "Gee ntị, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n'anya ụwa ka ha baa ọgaranya n'okwukwe na inweta alaeze ahụ nke o kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa? ọ̀ bughi ndi-ọgaranya ka unu nērib͕u, ọ̀ bughi ndi ahu nādọba gi n'ulo ikpe?

2. Aịzaya 61:1-3 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ́ m, n'ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma, o zitewokwa m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe maka ndị a dọọrọ n'agha. na ntọhapụ site n’ọchịchịrị nye ndị mkpọrọ, ikwusa afọ nke ihu ọma Onye-nwe na ụbọchị ịbọ-ọbọ nke Chineke anyị, kasie ndị nile na-eru uju obi, na inye ndị na-eru uju na Zaịọn—inye ha okpueze nke ịma mma n’ọnọdụ ya. ntu, manu nke obi-utọ n'ọnọdu iru-újú, na uwe otuto n'ọnọdu mọ nke obi nkoropụ: agākpọ ha osisi oak nke ezi omume, ihe-ọkukú nke Jehova n'igosi ima-nma-Ya.

Luk 4:27 Ma ọtụtụ ndị ekpenta nọ nʼIzrel nʼoge Ịlaịsọs onye amụma; ọ dighi kwa otù nime ha emere ka ha di ọcha, ma-ọbughi Neaman onye Siria.

N’oge Ịlaịsọs onye amụma, ọtụtụ ndị ekpenta nọ n’Izrel, ma ọ dịghị otu n’ime ha a gwọọla, ma e wezụga onye Siria bụ́ Neaman.

1. Ebere Chineke dịịrị mmadụ niile - n'agbanyeghị onye ị bụ, Chineke nwere ike ime ebere na ọgwụgwọ.

2. Ike nke Okwukwe - A gwọrọ Neaman n'ihi okwukwe ya na Chineke.

1. Jemes 5:15 - "Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ka ahụ́ dị ndị ọrịa ahụ ike; Onyenwe anyị ga-eme ka ha bilie. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha."

2. Jọn 5:14 - "E mesịa, Jizọs hụrụ ya n'ụlọ nsọ, sị ya, Le, a na-eme ka ahụ dị gị mma: emehiela ọzọ, ka ihe ka njọ ghara ịbịakwute gị."

Luk 4:28 Ma ndị niile nọ nʼụlọ nzukọ, mgbe ha nụrụ ihe ndị a, iwe juru ha obi.

Ndị nọ n’ụlọ nzukọ ahụ were iwe mgbe ha nụrụ ihe Jizọs kwuru.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka anyị na-eche echiche ma ghara iwe iwe mgbe anyị nụrụ ihe na-agbagha nkwenkwe anyị.

2: Anyị aghaghị icheta na Jizọs na-ekwukarị okwu ndị na-eme ka ahụ́ ghara iru ha ala ma kpasuo ha iwe, ma ọ ka na-agbaso uche Chineke.

1: Ndị Efesọs 4: 2-3 - Na-adị umeala n'obi kpamkpam na ịdị nwayọọ; nweenụ ndidi, were ịhụnanya na-edi ibe unu ihe. Gbalịsie ike ka unu debe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ site n’ihe nkekọ nke udo.

2: Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

LUK 4:29 Ha we bilie, chupu ya n'obodo ahu, duru ya je n'iru ugwu ahu nke ewuru obodo-ha n'elu ya, ka ha we tuda ya n'isi-ya.

Ndị bi n’otu obodo biliri chụpụ Jizọs n’obodo ha, duru ya gaa na nsọtụ ugwu bụ́ ebe e wuru obodo ha ka ha nwee ike ịtụpụ ya n’elu ugwu.

1. Ihe ize ndụ nke ịnụ ọkụ n'obi okpukpe na-enweghị ihe ọmụma

2. Ike nke Okwukwe n'ihu nhụsianya

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọbụlagodi na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Luk 4:30 Ma ọ na-agafe nʼetiti ha gawara.

Luk 4:30 kwuru na Jizọs si n’etiti ìgwè mmadụ na-agafe n’ụzọ ya.

1. Jizọs, Onyeisi Udo: Ọbịbịa ahụ dị jụụ ka Jizọs na-agafe n’etiti igwe mmadụ.

2. Ihe Omume Jizọs Na-akụziri Anyị: Mkpa ọ dị n'ịnọ n'achọghị ọdịmma onwe onye nanị n'oge ihe isi ike.

1. Ndị Efesọs 2:14-17 n'ihi na ya onwe ya bụ udo anyị, Onye mere anyị abụọ ka anyị bụrụ otu ma kwatuo mgbidi nke ibu iro n'anụ ahụ ya.

2. Matiu 5:43-44, “Unu anụwo na e si, ‘Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Ma asim unu, Na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu.

Luk 4:31 O we ridata na Kapanaum, obodo Galili, we nēzí ha ihe n'ubọchi-izu-ike.

Jizọs gbadara n’obodo Kapaniọm dị na Galili ma kụziere ndị mmadụ ihe n’ụbọchị izu ike.

1. Otu esi eme ka ụbọchị izu ike gị kacha mma

2. Ike nke Ozizi Jizọs

1. Matiu 12:9-14 - Jizọs na-akụzi banyere Ụbọchị Izu Ike

2. Mak 2:23-28 - Jizọs kwuru gbasara mkpa ụbọchị izu ike dị

Luk 4:32 Ibobo we nwua ha n'aru ozizí-Ya: n'ihi na okwu-Ya di n'ike.

Ozizi Jizọs tụrụ ndị mmadụ n’anya n’ihi na e ji ikike nye ya.

1. Otu esi eji ikike ekwu okwu

2. Ike na ikike nke Ozizi Jizọs

1. Aịzaya 55:11: “Otú a ka okwu m nke si n’ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n’efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n’ihe m zigara ya. "

2. Ndị Efesọs 6:19-20, "N'ihi na Mu onwem, ka ewe nyem okwu, ka M'we saghe ọnum n'atụghị egwu, ka m'we me ka amara ihe-omimi nke ozi ọma, nke Mu onwem bu onye-ozi n'ab͕u n'ihi ya; Enwere m ike ikwu okwu n'atụghị egwu, dị ka m kwesịrị ikwu."

LUK 4:33 Ma n'ulo-nzukọ ahu otù nwoke di, nke nwere mọ nke mọ ọjọ nādighi ọcha, o nēti kwa nkpu n'oké olu, si,

Otu nwoke nọ n’ụlọ nzukọ ahụ nwere mmụọ nke ekwensu na-adịghị ọcha wee tie mkpu n’oké olu.

1. Ịnabata na Iguzogide Ọnwụnwa: Ọmụmụ nke nwoke ahụ nọ n'ụlọ nzukọ na Luk 4:33

2. Imeri Ike nke Ọchịchịrị: Ntụleghachi sitere na Luk 4:33

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Pita 5:8-9 - "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu, bụ́ Ekwensu, na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa: ndị na-eguzogidenụ guzosie ike n'okwukwe, ebe unu matara na otu ahụhụ ahụ bụ otu ihe ahụ. emezuru n'etiti ụmụnne gị ndị nọ n'ụwa."

Luk 4:34 si, Rapu ayi; gini ka ayi na Gi nwekọrọ, Jisus Onye Nazaret? ọ̀ bu ime ka ayi la n'iyì? Amataram gi onye I bu; Onye Nsọ nke Chineke.

Ndị Nazaret jụrụ Jizọs ma bo ya ebubo na ọ chọrọ ibibi ha.

1: Ọjụjụ a jụrụ Jizọs na-eweta ihe ga-esi na ya pụta

2: Jizọs bụ Onye Nsọ nke Chineke

1: Aisaia 43:3 - N'ihi na Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-gi, na Onye Nsọ nke Israel, na Onye-nzọputa-gi.

2: Jọn 10:30 - Mụ na Nna m bụ otu.

Luk 4:35 Jisus we bara ya nba, si, B͕a nkiti, pua nime ya. Ma mb͕e ekwensu tubàsiri ya n'etiti, o we si nime ya puta, ma o merughi ya ihe.

Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ n’ahụ́ nwoke ahụ, mmụọ ọjọọ ahụ emerụghịkwa nwoke ahụ ahụ́.

1. Jizọs webatara ndụ na ìhè n'ọchịchịrị na obi nkoropụ.

2. Ike Jisos kariri ihe ojo obula.

1. Ndị Kọlọsi 1:13-14 - Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee bufee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara mmehie.

2. Jọn 12:46 - Abịara m n'ụwa dịka ìhè, ka onye ọ bụla nke kwere na m wee ghara ịnọgide n'ọchịchịrị.

Luk 4:36 Ibobo we nwua ha nile n'aru, ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Gini bu okwu a? n’ihi na o ji ikike na ike na-enye ndị mmụọ na-adịghị ọcha iwu, ha wee pụta.

Ikike na ike Jizọs nwere inye ndị mmụọ na-adịghị ọcha tụrụ ndị mmadụ n’anya, ha rubekwara ya isi.

1. Jizọs bụ ikike na ike anyị

2. Ike nke nrube isi

1. Matiu 8:16 - Mgbe o ruru anyasị, ha kpọtara Ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O we were okwu chupu mọ-mọ, we me ka aru di ndi nile aru nādighi ike

2. 1 Jọn 4:4 – Unu onwe-unu bu nke Chineke, umu-ntakiri, we merie ha, n'ihi na Onye ahu Nke di nime unu ka onye nọ n'uwa uku.

Luk 4:37 Ma akukọ ya ga-eru nʼebe niile nʼala dị gburugburu.

Aha Jizọs gbasara n’ógbè Galili niile n’ihi ọrụ ebube ndị ọ rụrụ.

1. Ike Okwukwe: Otú Ọrụ ebube Jizọs rụrụ si kpughee ike nke okwukwe

2. Ikwere n'Ihe Na-agaghị ekwe omume: Otú Jizọs Si Gbanwee Ihe Omume nke Akụkọ ihe mere eme

1. Matiu 4:23-24 - Jisus gara Galili dum, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēzisa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile na ọria nile di n'etiti ndi-Ju.

24 Akụkọ banyere ya wee gbasaa na Siria dum, ndị mmadụ kpọtakwara ya ndị niile na-arịa ọrịa dị iche iche, ndị nwere oké ihe mgbu, ndị mmụọ ọjọọ ji, ndị nwere ọdịdọ na ndị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ; O we me ka aru di ha ike.

2. Mak 6:34 - Mgbe Jizọs rutere n'ebe ahụ hụ nnukwu ìgwè mmadụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha, n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Ya mere, ọ malitere ịkụziri ha ọtụtụ ihe.

Luk 4:38 O wee si nʼụlọ nzukọ ahụ bilie ba nʼụlọ Saịmọn. Ma nne nwunye Saimon we were oké aru-ọku nējide; ha we riọ ya aririọ bayere ya.

Jizọs gwọrọ nne nwunye Saịmọn n’oké ahụ́ ọkụ mgbe ọ hapụsịrị ụlọ nzukọ ahụ.

1. Egosiri ike ọgwụgwọ Jizọs n’ụlọ Saịmọn

2. Ike nke Okwukwe n'ime Jisos imeri oria

1. Mak 1:41-42 - Jizọs nwere ọmịiko n'ebe ndị ọrịa nọ ma gwọọ ha.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, echichi ya n'ihi ajọ omume anyị; ntaram ahụhụ maka udo anyị dị n’isi ya, ma site n’ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị.

LUK 4:39 O we guzo n'akuku ya, bara aru-ọku ahu nba; o we rapu ya: ngwa ngwa o we bilie nējere ha ozi.

Jizọs gwọrọ otu nwanyị ahụ ọkụ n'ụzọ ọrụ ebube ma kwe ka o jee ozi.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ma gbanwee ndụ

2. Ọṅụ nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. 1 Pita 4:10 – Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị iji onyinye ọ bụla ọ nataworo jeere ndị ọzọ ozi, dị ka ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke amara Chineke n’ụdị dị iche iche.

Luk 4:40 Ma mb͕e anyanwu nāda, ndi nile nwere ndi ọria di iche iche nwere ọria di iche iche kuru ha biakute Ya; o we tukwasi ha nile aka-Ya abua, me ka aru di ha ike.

Anyanwụ na-ada, ndị niile na-arịakwa ọrịa dị iche iche kpọtara ha Jizọs, o wee bikwasị onye ọ bụla n’ime ha aka ya gwọọ ha.

1: Ike nke okwukwe na olile-anya nime Jisus.

2: Ọgwụgwọ Jizọs na mkpa ọ dị ịchọ Ya n’oge mkpa.

Matiu 8:2-3 Ma le, otù onye-ekpenta biakutere Ya, b͕ue n'ala n'iru Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I puru imem ka m'di ọcha. Jisus we setipu aka-Ya, metu ya, si, Anamachọ, di ọcha. Ngwa ngwa ewe me ka ekpenta-ya di ọcha.

2: Mak 5: 25-29 - Ma e nwere otu nwanyị nke na-agbapụta ọbara ruo afọ iri na abụọ; Nwaanyị ahụ wee bịa n’azụ ya metụ ọnụ ọnụ uwe ya aka, ozugbo ihe na-agbapụta ọbara ya kwụsịrị. Jisus we si, Ònye bu onye meturum aka? Mgbe mmadụ niile gọnahụrụ ya, Pita sịrị, “Nna anyị ukwu, ìgwè mmadụ gbara gị gburugburu, na-akpagbukwa gị!” Ma Jisus siri, Otù onye meturum aka: n'ihi na amawom na ike esiwo n'arum puta.

Luk 4:41 Ndị mmụọ ọjọọ sikwa nʼime ọtụtụ ndị pụta, na-eti mkpu, na-asị: “Ị bụ Kraịst Ọkpara Chineke. Ma Ọ nābara ha mba, o kweghi ka ha kwue: n'ihi na ha matara na Ọ bu Kraist.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-abara ndị mmụọ ọjọọ mba bụ́ ndị ghọtara na ọ bụ Ọkpara Chineke.

1. Jizọs bụ Onyenwe anyị: Na-eguzosi ike n'ihe n'agbanyeghị ahụhụ

2. Ike Jizọs nwere n’ebe ihe ọjọọ dị

1. Ndị Kọlọsi 1: 13-14 - Ọ napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara nke ịhụnanya ya.

14 Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, bú nb͕aghara nmehie.

2. Ndị Filipaị 2:5-11 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs;

6 onye, ọ bu ezie na Ọ nọ n'oyiyi Chineke, ma ọ gughi nrata-ya na Chineke dika ihe anāchọ ijide;

7 ma o mere onwe-ya ihe efu, site n’inwe udi nke orù, ebe amuru ya n’oyiyi madu.

8 Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

9 Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla;

10 ka ikpere nile ọ bula we rube isi n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa;

11 ma ire ọ bula nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

Luk 4:42 Ma mb͕e chi bọrọ, O we pua je n'ebe ọhia: ndi-Ju we chọ Ya, biakute Ya, b͕ochie Ya, ka Ọ ghara isi n'ebe ha nọ pua.

Ndị mmadụ chọkwara Jizọs ma rịọ ya ka ya na ha nọrọ.

1: Anyị kwesịrị ịchọ ma soro Jizọs na ndụ anyị.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịkọrọ ndị ọzọ ihe anyị kweere.

1:1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Luk 4:43 Ọ si ha, Aghaghim izisa kwa obodo ọzọ ala-eze Chineke: n'ihi na ezitewom.

Jizọs kwuru na e                                                                                                   kwu ` an ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

1. Ozi Jizọs: Ikwusa Alaeze Chineke

2. Ihe dị Jizọs ngwa ngwa: Ikwusa ozi ọma n’obodo niile

1. Olu 1:8 – Ma unu gānata ike mgbe Mọ Nsọ gābiakwasi unu; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

2. Matiu 24:14 - Agēkwusa kwa ozi ọma nke a nke ala-eze elu-uwa dum madu bi ka ọ buru àmà nye mba nile; mb͕e ahu ka ọgwugwu ihe nile gēru kwa.

Luk 4:44 O wee kwusaa ozi ọma nʼụlọ nzukọ dị na Galili.

Jizọs kwusara ozi ọma n’ụlọ nzukọ dị na Galili.

1. Ike Ikwusa ozi ọma: Ịnabata ihe ịma aka nke ikwusa Okwu Chineke

2. Ikwusa Ozi Ọma: Ịkesa ihunanya na amara Chineke n'ebe mmadụ niile nọ

1. Aisaia 61:1-3 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Chineke dikwasim, n'ihi na Jehova etewom manu iwetara ndi-ob͕eye ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọtara n’agha, na ịkpọsa ndị e kere agbụ n’ụlọ mkpọrọ.

2. Matiu 10:7-8 - Na-ekwusakwa ka ị na-aga, na-asị, 'Alaeze nke eluigwe dị nso.' Na-agwọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị ekpenta, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Ị natara akwụghị ụgwọ; nye na-akwụghị ụgwọ.

Luk 5 mere ka ihe omume ndị pụtara ìhè pụta ìhè n’ime ozi Jisọs, gụnyere ịnwụde azụ̀ n’ụzọ ọrụ ebube, ọgwụgwọ onye ekpenta, na ọkpụkpọ òkù a kpọrọ ndị na-eso ụzọ Ya.

Paragraf nke mbụ: Jizọs nọ n’akụkụ Oké Osimiri Galili ebe ọ hụrụ ụgbọ mmiri abụọ. Ọ banyere n’otu nke Saịmọn (nke e mesịrị kpọọ Pita) ma gwa ya ka o si n’ikpere mmiri pụtụ ntakịrị. Jizọs si ebe ahụ kụziere ìgwè mmadụ ihe. Mgbe Jizọs kụzichara ihe, ọ gwara Saịmọn ka ọ banye n’ime mmiri miri emi wụnye ụgbụ ha ka ha gbute. Ọ bụ ezie na Saịmọn nwere obi abụọ n’ihi na ha kụburu azụ̀ n’abalị nile n’enweghị ihe ịga nke ọma, o rubere isi n’iwu Jisọs. Mgbe ha wụsara ụgbụ ha dị ka a gwara ha, ha gbutere nnukwu azụ̀ nke na ụgbụ ha malitere ịgbawa. Ha kpọrọ oku maka enyemaka site na ụgbọ mmiri ọzọ ma ụgbọ mmiri abụọ ahụ jupụtara na azụ. N’ịbụ onye ihe ebube a juru ya anya, Saịmọn dara n’ụkwụ Jizọs ma mata na ọ bụ Onyenwe anyị. Jizọs zara ya site n’ikwu na malite mgbe ahụ gawa, ha ga na-ejide ndị mmadụ kama (Luk 5:1-11).

Paragraf nke Abụọ: Ka Jizọs na-aga n’ihu n’ozi ya, otu nwoke ekpenta kpuchiri ya bịakwutere ya na-arịọ ya ka o gwọọ ya. A na-ewere ekpenta dị ka ihe na-efe efe nke ukwuu, ndị na-arịa ọrịa nọkwa n'obodo dịpụrụ adịpụ. Otú ọ dị, okwukwe nwoke a mere ka o kweta na Jizọs pụrụ ịgwọ ya ma ọ bụrụ na ọ dị njikere. N'obi ọmịiko, Jizọs setịrị aka ya metụ nwoke ahụ aka na-asị "Achọrọ m; dị ọcha." Ngwa ngwa ekpenta ya wee pụọ (Luk 5:12–13). N’agbanyeghị na ọ gwara nwoke ahụ a gwọrọ ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla kama ka o gosi onye nchụàjà onwe ya maka ime ka ọ dị ọcha dị ka iwu Mozis si dị; Akụkọ banyere ọgwụgwọ ọrụ ebube a gbasara n'akụkụ dị iche iche.

Paragraf nke atọ: Luk dekọkwara akụkọ banyere otú Jizọs si kpọọ Livaị (nke a makwaara dị ka Matiu), onye ọnaụtụ nke ọtụtụ ndị na-elelị anya n’ihi mkpakọrịta ha na ndị ọchịchị Rom na-emekọ ihe nakwa n’ihi nrụrụ aka ha na-akpọ. Livaị hapụrụ ihe nile—ụlọ ntu ụtụ ya—ma soro Jizọs mgbe a kpọrọ ya (Luk 5:27-28). Mgbe e mesịrị na Luk 5 n'ụlọ Livaị, ndị Farisii katọrọ ndị na-eso ụzọ na-eri ndị ọnaụtụ ndị mmehie ma gbachiteere onwe ya na-ekwu na ahụike adịghị mkpa dibia na-arịa ọrịa bịara kpọọ ndị ezi omume mmehie nchegharị na-egosi ozi Ya na-achọ nzọpụta furu efu (Luk 5:29-32). Isiakwụkwọ a na-egosipụta ọ bụghị naanị ikike Jizọs nwere n'ebe ihe e kere eke nọ site n'ọrụ ebube kamakwa ọmịiko Ya n'ebe ndị a na-ewere dị ka ndị a chụpụrụ achụpụ ma ọ bụ ndị a na-ekewaghị ekewa n'ime ọha mmadụ ebe ọ na-ama ụkpụrụ ọha mmadụ aka n'ihe gbasara iwu ịdị ọcha na-akpakọrịta na ndị mmehie na-emepe ụzọ mgbasa ozi gụnyere nzọpụta dị n'agbanyeghị nzụlite ma ọ bụ ọkwa.

LUK 5:1 O rue, mb͕e ndi-Ju nākpagide Ya inu okwu Chineke, na O guzoro n'akuku ọdọ-miri Genesaret.

Jizọs ziri ìgwè mmadụ ozi ọma n’akụkụ ọdọ mmiri Genesaret.

1. Oku a na-akpọ iso: Otu esi azaghachi Jizọs kpọrọ òkù

2. Ilekọta Ndị Ọzọ: Ibi ndụ nke ọmịiko na ịhụnanya

1. Matiu 4:19 - "O wee sị ha: Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ."

2. 1 Jọn 3:17-18 – “Ma onye ọ bụla nke nwere ezi ihe nke ụwa a, ma hụ na ọ nọ na mkpa nwanne ya, nke kpuchirikwara obi ebere ya n'ebe ọ nọ, olee otú ịhụnanya Chineke si ebi n'ime ya? Ụmụntakịrị m, ka anyị ghara ịhụ n’anya n’okwu ma-ọbụ n’ire; kama n’omume na n’eziokwu.”

Luk 5:2 O we hu ub͕ọ abua ka ha nēguzo n'akuku ọdọ-miri: ma ndi-ọkù puru nime ha, nāsu ub͕u-ha.

Akụkụ ahụ kọwara ndị ọkụ azụ na-asa ụgbụ ha n'akụkụ ọdọ mmiri.

1. Oku Jizọs kpọrọ ndị na-akụta mmadụ - Luk 5:2-11

2. Mkpa ịrụsi ọrụ ike - Luk 5:2-3

1. Jeremaia 16:16 - "Le, M'gaje iziga kpọta ọtutu ndi-ọkù, ka Jehova siri, ha gākpọta ha; ma emesia M'gēziga kpọ ọtutu ndi-nchu-àjà, ha gāchu kwa ha n'ugwu ọ bula, na n'ugwu ntà ọ bula; site kwa n'oghere nkume nile.

2. Ezikiel 47:10 - "Ọ gēru kwa, na ndi-ọkù gēguzo n'elu ya site n'Engedi we rue Eneglaim; ha gābu ebe ab͕asa ub͕u: azù-ha gādi kwa n'ụdị nile ha, dika azù. nke oké osimiri, ọtutu riri nne.

Luk 5:3 O wee banye nʼotu nʼime ụgbọ mmiri ndị ahụ, nke bụ nke Saịmọn, ọ rịọkwara ya ka o si nʼala ahụ chụpụ ya ntakịrị. O we nọdu, nēsi n'ub͕ọ ahu izí ndi-Ju ihe.

Ebe Jizọs banyere n’ụgbọ mmiri Saịmọn wee gwa ya ka o si n’ala pụọ ka o jiri ya mee ihe dị ka ikpo okwu kụziere ndị mmadụ ihe.

1. Ike Nrubeisi: Olee otú ịgbaso arịrịọ Jizọs pụrụ isi rụpụta ihe dị ịrịba ama.

2. Okwu Dị Ndụ: Otú ozizi Jizọs si eme ka ụwa dị ndụ.

1. Ọrụ 17: 25-29 - Pọl na Areopagos.

2. Jọn 3:16 – Ịhụnanya Chineke n’ebe ụwa.

LUK 5:4 Ma mb͕e Ọ kwusiri okwu, Ọ si Saimon, Pupu ba n'ob͕u-miri, kwatue ihe unu ji eb͕u azù.

Jizọs gwara Saịmọn ka o tinye ụgbụ ya n’ime mmiri miri emi iji gbute azụ̀.

1. Dabere na nduzi Jizọs - Luk 5: 4

2. Were Okwukwe Malie - Luk 5:4

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bu kwa n'osimiri nile ka ha agaghi-amachi unu.

2. Abụ Ọma 23:2 - Ọ na-eme ka m makpuru n'ebe ịta nri ndụ. Ọ na-edu m n'akụkụ mmiri nke izu ike.

Luk 5:5 Saịmọn we za, si ya, Onye-ozizí, ayi adọb͕uru onwe-ayi n'ọlu n'abali ahu nile, ma ayi ewereghi ihe ọ bula: ma n'okwu-Gi ka M'gātufu ihe-ìzù ahu.

Saịmọn na ndị ọrụ ya rụrụ ọrụ abalị dum ma ọ dịghị ihe ha jidere, ma n’iwu Jizọs, ọ chụpụrụ ụgbụ ya wee gbute azụ̀ dị ukwuu.

1. Okwu Chineke dị ike - Luk 5:5

2. Irubere Chineke isi na-eweta ụbara - Luk 5:5

1. Jeremaịa 33:3 - "Kpọkua m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe ezoro ezo nke ị na-amaghị."

2. Abụ Ọma 107:23-24 - “Ụfọdụ wee pụọ n'oké osimiri n'ụgbọ mmiri; ha bu ndi-ahia n'elu oké osimiri. Ha hu-kwa-ra ọlu nile nke Jehova, na oké ọlu-Ya nile n'ime miri.

Luk 5:6 Ma mb͕e ha mesiri ihe a, ha we b͕a ọtutu azù: ub͕u-ha we b͕aji.

Ndị ọkụ azụ̀ abụọ nọ n’ụgbọ mmiri dị n’Oké Osimiri Galili tụbara ụgbụ ha wee gbute oké ìgwè azụ̀ dị ukwuu nke na ọ dọwara ụgbụ ha.

1. Ngọzi Chineke karịrị ihe anyị tụrụ anya ya.

2. Ndokwa nke Chineke na-eju oke mgbe niile.

1. Ndị Efesọs 3:20 - "Ugbu a nye onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike na-arụ ọrụ n'ime anyị."

2. Abụ Ọma 40:5 - “Ọtụtụ, Jehova, bụ́ Chineke m, bụ oké ọrụ Gị nile nke I meworo, na echiche-Gi nile nke di n'ebe ayi nọ; n’ime ha, ha karịrị nke a pụrụ ịgụta ọnụ.”

Luk 5:7 Ha wee kpọọ ndị ibe ha nọ nʼụgbọ nke ọzọ aka ka ha bịa nyere ha aka. Ha we bia, b͕ajue ub͕ọ abua ahu, ha we malite imikpu.

Ụgbọ mmiri abụọ juputara na azụ ruo n'ókè nke imiri na ndị ọkụ azụ kpọkuru ndị ibe ha nọ n'ụgbọ nke ọzọ ka ha nyere ha aka.

1. Chineke na-enye anyị ihe ga-enyere anyị aka n’oge mkpa anyị.

2. Imekọ ihe ọnụ na-eme ka anyị bịaruo ebumnuche anyị nso.

1. Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-egbokwa unu mkpa unu niile dị ka akụ̀ nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.”

2. Eklisiastis 4:9-12 - “Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi nloghachi n'ọrụ ha: ọ bụrụ na otu n'ime ha daa n'ala, otu onye pụrụ inyere ibe ya aka elu. Ma ebere onye ọ bụla nke dara na ọ nweghị onye ga-enyere ha aka. Ọzọkwa, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ ọnụ, ha ga-ekpo ọkụ. Ma olee otú mmadụ ga-esi na-ekpo ọkụ naanị ya? Ọ bụ ezie na otu onye nwere ike imeri, abụọ nwere ike chebe onwe ha. Ụdọ nke eriri atọ adịghị agbaji ngwa ngwa.”

Luk 5:8 Mgbe Saịmọn Pita hụrụ ya, ọ dara nʼala nʼikpere Jisọs, sị, Si nʼebe m nọ pụọ; n’ihi na abụ m onye mmehie, OznỌd.

Saịmọn Pita ghọtara na ya erughị eru n’ihu Jizọs ma rịọọ ya ka ọ hapụ ya.

1. Ịmata na anyị erughị eru n'ihu Chineke

2. Ike nke mgbaghara Kraist

1. Abụ Ọma 51:3-4 - N'ihi na m na-amata njehie m, na nmehie m dị n'ihu m mgbe nile. Megide Gi, nání Gi, ka m'mehieworo, M'we me ihe jọrọ njọ n'anya-Gi.

2. Ndị Rom 5:6-8 - N'ihi na mgbe anyị ka nọ n'ike, mgbe oge ruru, Kraịst nwụrụ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. N'ihi na ọ di ike ka otù onye gānwu n'ihi onye ezi omume; ma eleghị anya, n'ihi ezi mmadụ, mmadụ ga-anwa anwa ịnwụ. Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya Ya n’ebe anyị nọ, n’ihi na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n’ihi anyị.

Luku 5:9 N'ihi na ibobo nwua ya n'aru ya na ndi nile ya na ha nọ, n'ihi izù azù nke ha chiri.

Ọrụ ebube Jizọs rụrụ n’oké azụ̀ ahụ tụrụ tụrụ ndị ọkụ azụ̀ na ndị ha na ya so n’anya.

1. Ike Ọrụ ebube na ọmịiko Jizọs nwere: Inweta ngọzi Chineke a na-atụghị anya ya.

2. Nkwanye dị ịtụnanya nke Chineke: Ịmụta ịdabere na Onyenwe anyị maka ihe a na-atụghị anya ya

1. Abụ Ọma 34:8 - Detụnụ ire hụ na Jehova dị mma; Ngọzi nādiri onye nāb͕abà nime Ya.

2. Matiu 19:26 - Jizọs lere ha anya wee sị, "N'ebe mmadụ nọ ihe a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

Luk 5:10 Otú ahụkwa ka Jems na Jọn, ụmụ Zebedi, bụ́ ndị ha na Saịmọn na-akpakọrịta. Jisus we si Saimon, Atula egwu; site n'ub͕u a i gānwude madu.

Jizọs gwara Saịmọn, bụ́ otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya, ka ọ ghara ịtụ egwu na ọ ga na-ejide ndị mmadụ ugbu a. Jems na Jọn, bụ́ ndị enyi Saịmọn, nọkwa ebe ahụ.

1. Oku Jisos ka Iso Ya – Luk 5:10

2. Ijere Jehova ozi na Iso Onyenwe Anyị - Luk 5:10

1. Matiu 4:19 - "O wee sị ha: "Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ."

2. Jọn 1:43 – “N'echi ya, Jizọs kpebiri ịga Galili. Ọ chọtara Filip, si ya, Som.

Luk 5:11 Ma mb͕e ha bubataworo ub͕ọ-ha n'elu ala, ha rapuru ihe nile, so Ya.

Ebe a na-akọwa nkwa ndị ọkụ azụ̀ gbara iso Jizọs mgbe ha rutere n’ụgbọ mmiri ha.

1: Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na Jizọs ga-edu anyị, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịhapụ atụmatụ na ihe onwunwe anyị.

2: Iso Jizọs chọrọ ịhapụ ihe niile anyị nwere na ịtụkwasị ya obi na ndụ anyị.

1: Matiu 16:24-25 - Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-Ya, sorom. N’ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.”

2: Mak 8:34-35 – “Mgbe ọ kpọkwara ndị mmadụ ka ha na ndị na-eso ụzọ ya bịakwute ya, ọ sịrị ha: Onye ọ bụla nke na-achọ iso m, ya jụ onwe ya, buru obe ya, sokwa m. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gētufu ya; ma onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m na nke ozi-ọma, onye ahụ ga-azọpụta ya.”

LUK 5:12 O rue, mb͕e Ọ nọ n'otù obodo, le, otù nwoke nke ekpenta juputara na ya: mb͕e ọ huru Jisus, da kpue iru-ya n'ala, riọ Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I puru imem ka m'di ọcha. .

Jizọs nwere ọmịiko ma gwọọ otu nwoke ekpenta.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs igosi ọmịiko na obiọma n’ebe ndị anyị nọ.

2: Anyị ekwesịghị ileda ike nke okwukwe na ekpere anya.

Matiu 8:2-3 - Ma, le, onye-ekpenta biara, kpọ isi ala nye Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I puru imem ka m'di ọcha. Jisus we setipu aka-Ya, metu ya, si, Anamachọ; di ọcha.

2: Jemes 5:15 - Ma ekpere nke okwukwe ga-azọpụta ndị ọrịa, Jehova ga-emekwa ka ọ bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Luk 5:13 O we setipu aka-ya, metu ya, si, Anamachọ: di ọcha. Ngwa ngwa ekpenta ahu we si n'ebe ọ nọ pua.

Ike mmetụ ahụ nke Kraịst gwọrọ onye ekpenta.

1. Ike nke okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Ike ọgwụgwọ nke aka Chineke

1. Matiu 8:1-3 - Jizọs metụrụ onye ekpenta aka gwọọ ya

2. Jemes 5:14-15 – ike ekpere na-eweta ọgwụgwọ

Luk 5:14 O we nye ya iwu ka ọ ghara igwa onye ọ bula: kama je, gosi onye-nchu-àjà onwe-gi, churu kwa nso ime-ọcha-gi, dika Moses nyere iwu, ka ọ buru ha àmà.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso iwu Jizọs ka ịga gosi onye nchụàjà onwe ya maka ime ka ọ dị ọcha, dịka ihe Moses nyere n'iwu siri dị.

1. Ike nke Nrubeisi: Iwu Jizọs nyere ka anyị gaa gosi onye nchụàjà onwe anyị

2. Mkpa ntụziaka ndị a dị: Irubere Jizọs na Mozis isi

1. Ọpupu 29:20,21 – I gēme kwa ndi-nchu-àjà, bú ndi Livai, ndi nābiaru Jehova nso, i gēdo kwa ha nsọ, ka ha we fè Jehova: n'ihi na ha nēweta onyinye-inata-iru-ọma nke Jehova n'ọku. , na nri nke Chineke-ha, ya mere ha gādi nsọ.

2. Ndị Hibru 13:20-21 - Ma Chineke nke udo, Onye mere ka unu zuo oke n'ezi ọlu ọ bula, ka unu we me ka unu zue okè n'ezi ọlu ọ bula ime Ya ga-arụ ọrụ n’ime unu ihe dị mma n’anya ya, site na Jisus Kraịst; Onye otuto diri rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Luk 5:15 Ma akukọ bayere Ya gabiga ókè nke ukwuu: ma nnukwu igwe mmadụ gbakọtara ịnụ ihe na ka a gwọọ ha ọrịa site nʼaka ya.

Akwukwo-oku nke Jisus gbasaruru ebe nile na otutu ndi mmadu gbakotara ka ha nuru na a gwo kwa Ya.

1. Ike Jizọs: Otú Okwu Ya na Ọrụ Ebube Ya si dọta Ọtụtụ Ndị Mmadụ

2. Ozi Ngwọta Jizọs: Otú Ọrụ Ebube Ya Si Weta Nkasi Obi na Olileanya

1. Matiu 4:23-24 - Jisus gara Galili dum, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēzisa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile na ọria nile di n'etiti ndi-Ju.

2. Ọrụ Ndịozi 3:1-8 - Ma Pita na Jọn na-arịgoro n'ụlọ nsọ n'awa nke itoolu, oge awa ekpere. Ma a na-ebu otu nwoke ngwọrọ malite n’afọ, onye ha na-adọba kwa ụbọchị n’ọnụ ụzọ ámá nke Ụlọ nsọ ahụ nke a na-akpọ Ọnụ Ụzọ Ámá Ọma, ịrịọ ndị na-abanye n’ụlọ nsọ ahụ onyinye ebere.

Luk 5:16 O wee pụọ nʼala ịkpa, kpee ekpere.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ndiwọn̄ọde idem esie ke wilderness ndibọn̄ akam.

1. Ntụgharị nke ihe atụ nke ekpere Jizọs na mkpa ọ baara ndụ ime mmụọ anyị.

2. Oku oku ka i ṅomie ihe nlereanya Kraịst nke ịlaghachi n'ọzara maka ekpere na ntugharị uche.

1. Matiu 6:5-6 - “Mgbe ị na-ekpekwa ekpere, adịla ka ndị ihu abụọ, n'ihi na ọ na-amasị ha iguzo n'ụlọ nzukọ na nkuku okporo ámá kpee ekpere ka ndị ọzọ hụ ha. N'ezie asim unu, ha anatawo ugwọ-ọlu-ha n'uju. Ma mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n'ime ụlọ gị, mechie ụzọ, kpegara Nna gị nke a na-apụghị ịhụ anya.

2. Ndị Hibru 4: 14-16 - "Ya mere, ebe anyị nwere nnukwu onye nchụàjà nke rịgoro n'eluigwe, Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie okwukwe anyị na-ekwupụta ike. N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke nāpughi inwe obi ebere n'adighi-ike-ayi: kama ayi nwere onye anānwaworo n'uzọ nile, dika ayi onwe-ayi-ma omehieghi. Ka anyị wee were obi ike bịaruo ocheeze amara nke Chineke, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara nke ga-enyere anyị aka n’oge mkpa anyị.”

LUK 5:17 O rue, n'otù ubọchi, mb͕e Ọ nēzí ihe, na ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ ndi nēsi n'obodo ọ bula nke Galili na Judia na Jerusalem bia, nānọdu ala nso; nke Onye-nwe nọ-kwa-ra igwọ ha.

N’otu ụbọchị, Jizọs nọ na-ezi ihe n’etiti ìgwè ndị Farisii na ndị ọkà mmụta iwu ndị si Galili na Judia na Jeruselem. Ike nke Onye-nwe nọ na-agwọ ha.

1. Ike nke ịgwọ ọrịa site na Jizọs

2. Ka Anyị dabere na Onye-nwe maka ọgwụgwọ

1. Matiu 9:35 - Jisus we jegharia obodo nile na obodo ntà nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēkwusa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile ọ bula na ọria nile ọ bula n'etiti ndi-Ju.

2. Abụ Ọma 103:3 - Onye na-agbaghara gị ajọ omume gị nile; Onye na-agwọ ọrịa gị niile.

Luk 5:18 Ma, le, ndị ikom butere otu nwoke ahụ akuku-aru-ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'elu ihe-ndina: ha we chọ uzọ ibubata ya, na itiye ya n'iru Ya.

Otu ìgwè ndị ikom kpọtara Jizọs otu nwoke ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, na-achọ ụzọ ha ga-esi tọgbọrọ ya n’ihu Jizọs.

1. "Chineke Pụrụ Ịgwọ: Ọrụ ebube nke Nwoke ahụ Kpọrọ Ahụ"

2. “Ike nke Okwukwe: Na-ewetara Jizọs Nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ”

1. Aisaia 35:3-6 – Mee ka aka ndi nādighi ike di ike, me kwa ka ikpere nāsughi ike guzosie ike.

2. Jemes 5:14-16 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, were manu te ya n'aha Jehova.

Luk 5:19 Ma mgbe ha na-achọtaghị ụzọ ha ga-esi kpọbata ya nʼihi igwe mmadụ ahụ, ha rutere nʼelu ụlọ, si nʼelu ụlọ budata ya, ya na ihe ndina ya nʼetiti nʼihu Jisọs.

Mgbe otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ na-enwelighị ike ịbịakwute Jizọs n’ihi nnukwu ìgwè mmadụ ahụ, ndị enyi ya gbagoro n’elu ụlọ ma si n’uko ụlọ buda ihe ndina ya n’etiti ìgwè mmadụ ahụ nọ n’ihu Jizọs.

1. Chineke ga-agbasi mbọ ike iweta ndị mmadụ na Ya.

2. Ọbụna n’ọnọdụ ndị tara akpụ, anyị pụrụ ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-emere anyị ụzọ.

1. Ndị Rom 8:28: Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ Ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 43:19: Le, anameme ihe ọhu! Ugbu a ọ na-apụta; ị ghọtaghị ya? M na-eme ụzọ n'ala ịkpa na iyi n'ala tọgbọrọ n'efu.

Luk 5:20 Ma mb͕e ọ huru okwukwe-ha, Ọ si ya, Nwoke, ab͕aghara gi nmehie-gi nile.

Jizọs hụrụ okwukwe nwoke ahụ ma gwa ya na a gbagharala ya mmehie ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Nkwenkwe Anyị pụrụ isi eduga n'ọrụ ebube

2. Mgbaghara: ịnara na inye amara

1. Ndị Hibru 11:6 - “Enweghị okwukwe, ọ pụghị ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

LUK 5:21 Ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi we malite itule, si, Ònye bu nka nke nēkwulu Chineke? Ònye gāb͕aghara nmehie, ma-ọbughi nání Chineke?

Jizọs gosipụtara ike ya ịgbaghara mmehie ma maa ndị ọchịchị aka ike.

1: Ike Jizọs nwere ịgbaghara mmehie na-egosi na n’agbanyeghị ebe anyị kpafuru akpafu, Chineke nwere ike ịgbaghara anyị site n’aka Jizọs.

2: Aka Jizọs mara ndị ọchịchị okpukpe nke oge ya na-echetara anyị niile ka anyị dị umeala n’obi ma na-agbaghara Chineke.

1: Isaiah 43:25 - "Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi m, na-echetakwaghị mmehie gị ọzọ."

2: Ndị Efesọs 1: 7 - "N'ime ya ka anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, mgbaghara nke mmehie, dị ka ụbara nke amara Chineke si dị."

Luk 5:22 Ma mgbe Jisus mara echiche ha, Ọ zara, si ha, Gini ka unu nēkwu n'obi-unu?

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ ka ha chesiekwuo echiche ike banyere ikpe ha.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe echiche nke ndị ọzọ ma na-agba mbọ ịghọta ha nke ọma.

2: Adịla ngwa ngwa ikpe ikpe, n'ihi na ikpe niile kwesịrị isi na Chineke pụta.

1: Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

2: Jemes 4:11-12 – Unu agwala ibe unu okwu ọjọọ, ụmụnna. Onye nēkwujọ nwa-nna-ya, nēkpe kwa nwa-nne-ya, nēkwu iwu megide iwu, nēkpe kwa iwu: ma ọ buru na i nēkpe iwu, i bughi onye nēme iwu, kama ọ bu onye-ikpé.

Luk 5:23 Ma òle nke ka nfe, isi, Agbagharawo gi nmehie-gi nile; ma-ọbu isi, Bilie je ije?

Jizọs jụrụ ajụjụ na-ajụ nke dị mfe, ịgbaghara mmadụ mmehie ma ọ bụ ịgwọ ọrịa anụ ahụ?

1. Ike Mgbaghara: Otú Jizọs Si Kwagide Anyị Ka Anyị Na-enwe Ọmiko na Ebere

2. Ọrụ ebube Jizọs: Otú omume ya si ekwu okwu karịa okwu ya

1. Matiu 9:1-8 - Jizọs gbaghaara ma gwọọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Mak 2:1-12 - Jizọs gbaghaara ma gwọọ nwoke ahụ na-adịghị ike ya

Luku 5:24 Ma ka unu we mara na Nwa nke madu nwere ike n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (ọ si onye akuku-aru-ya akuku-aru-aru-ya,) Asim gi, Bilie, chiri ute-gi, ba nime gi. ụlọ.

Jizọs gosipụtara ike ya ịgbaghara mmehie site n'ịgwọ nwoke ahụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ wee gwa ya ka o buuru ihe ndina ya banye n'ụlọ ya.

1. Ike na ikike Jizọs nwere ịgbaghara mmehie

2. Ngwọta na mgbaghara n'ime Jizọs

1. Matiu 9:6 - Ma ka unu we mara na Nwa nke madu nwere ike n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (mgbe ahu Ọ si onye akuku-aru-ya nwuru anwu,) Bilie, buru ihe-ndina-gi, la n'ulo-gi.

2. Mak 2:10 – Ma ka unu we mara na Nwa nke madu nwere ike n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (Ọ si onye akuku-aru-ya nwuru anwu,)

LUK 5:25 Ngwa ngwa o we bilie n'iru ha, chiri ihe ọ nēdinakwasi, pua n'ulo-ya, nēnye Chineke otuto.

Ebe a na-akọ akụkọ banyere Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ na nwoke ahụ biliri ozugbo lawa, na-enye Chineke otuto.

1. Ike Ngwọta Chineke: Otú Ọrụ ebube Jizọs rụrụ nwere ike isi gbanwee ndụ anyị

2. Ike Otuto: Ngosipụta ekele maka ọrụ ebube Chineke

1. Ọrụ 3: 1-10 - Ọgwụgwọ nke Onye Ngwụrọ

2. Abu oma 117 – Ka ndi mmadu nile too Jehova

Luk 5:26 Ibobo we nwua ha nile n'aru, ha we nye Chineke otuto, tu kwa egwu, si, Ayi ahuwo ihe-iju-anya ta.

Idem ama akpa mme mbet oro ẹnyụn̄ ẹnọ Abasi ubọn̄ ke mmọ ẹma ẹkekụt nte Jesus ọkọkọkde owo emi ọdọn̄ọde ke utịbe utịbe usụn̄. Ụjọ tụrụ ha n’ihi na ha ahụtụbeghị ụdị ya mbụ.

1. Chineke puru ime ihe ọ bula - Ndi Rom 4:17 (dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Emewom gi ka i buru nna nke ọtutu mba) n'iru Onye ahu Nke Ọ kwere, bú Chineke, Onye nēme ndi nwuru anwu di ndu, nākpọ kwa ihe nādighi adi. dị ka a ga-asị na ha bụ.

2. Nwee okwukwe n'ike Chineke - Matiu 17:20 (Jizọs wee sị ha: N'ihi ekweghị-ekwe unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu nwere okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Wepu ya. site n'ebe ahụ gaa ebe ahụ; ọ ga-apụkwa; ọ nweghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.)

1. Matiu 8:5-13 (Mgbe Jizọs banyere na Kapanaum, otu ọchịagha bịakwutere ya, na-arịọ ya, na-arịọ ya, sị: “Onyenwe anyị, orù m dina n'ụlọ na-arịa ọrịa kpọnwụrụ akpọnwụ, na-ata ahụhụ dị ukwuu.” Jizọs wee sị ya. , M ga-abịa gwọọ ya.” Ọchịagha ahụ zara, sị: “Onyenwe anyị, erughị m eru ka ị bata n’okpuru ụlọ m: kama kwuo okwu naanị, a ga-agwọkwa ohu m.” Mgbe Jizọs nụrụ ya, o juru ya anya, o wee ju ya anya. si ndi nēso ya, N'ezie asim unu, ahughim okwukwe uku di otú a, e-è, ọ bughi n'Izrel. Aisak na Jekob, n'ala-eze elu-igwe: Ma umu nke ala-eze gātubà n'ọchichiri di n'èzí: n'ebe ahu ka ikwa-ákwá na ita-izi eze gādi. Ya mere, ka eme gi: ewe me ka aru-orù-Ya di ike n'otù oge hour ahu.

2. Mak 2:3-12 (Ha we biakute Ya, nēbute otù onye akuku-aru-ya akuku-aru-ya nwuru anwu, nke madu anọ bu. mb͕e ha kụjisiri ya, ha wedara ihe-ndina nke onye akuku-aru-ya ahu dina n'ọku, mb͕e Jisus huru okwukwe-ha, Ọ si onye ahu akuku-aru-ya nwuru anwu, Nwa, ab͕aghara gi nmehie-gi nile: Ma e nwere ufọdu nime ndi-ode-akwukwọ. n'ebe ahu, nātughari kwa n'obi-ha, si, Gini mere nwoke a nēkwu okwu nkwulu, ònye puru ib͕aghara nmehie ma-ọbughi nání Chineke? n’ime obi unu?” Ọ̀ bụ na ọ dị mfe ịsị onye ahụ ngwọrọ, ‘A gbagharala gị mmehie gị,’ ka ọ̀ bụ ịsị, ‘Bilie, buru ihe ndina gị ga-ejekwa’’ ma ka unu wee mara na Nwa nke mmadụ nwere ike. n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (ọ si onye akuku-aru-ya akuku-aru-ya,) Asim gi, Bilie, buru ihe-ndina-gi, ba n'ulo-gi. Ngwa ngwa o we bilie, were ihe-ndina, pua n'iru ha nile; nke mere na ibobo nwua ha nile n'aru, we nye Chineke otuto, si, Ọ dighi mb͕e ayi huru ya otú a.)

Luk 5:27 Ma mb͕e ihe ndia gasiri Ọ pua, hu otù onye-ọna-utu, aha-ya bu Livai, ka ọ nānọdu ala n'ulo-ùtú: o we si ya, Som.

Jizọs kpọrọ Livaị ka o soro ya.

1. Oku a na-akpọ iso Jizọs: Ịza òkù Chineke kpọrọ

2. Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Nkwekọrịta Na-agbanwe Ndụ nke Iso Jizọs

1. Matiu 4: 18-22 - Ọkpụkpọ nke ndị na-eso ụzọ mbụ

2. Jọn 4:34-35 – Oku Jizọs kpọrọ ka ha soro Ya wee rụọ ọrụ Ya

Luk 5:28 O we rapu ihe nile, bilie, so Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Livaị si hapụ ọrụ ya na ihe onwunwe ya iso Jizọs.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị hapụ ihe niile anyị nwere ike ịrapara na ya, iso ya na-ejere ya ozi.

2: Oku Jizọs bụ oku ka anyị hapụ ọchịchọ nke onwe anyị na iji obi anyị dum soro ya.

1: Matiu 16: 24-25 "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma bulie obe ya soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ya. ndụ m ga-achọta ya.”

2: Ndị Hibru 11:24-26 “N'okwukwe Mozis, mgbe o tolitere, ọ jụrụ ka a mara ya dị ka nwa ada Fero. Ọ họọrọ ka a na-emeso ndị Chineke ihe n’ụzọ na-ezighị ezi kama inwe obi ụtọ ná ndụ ebighị ebi nke mmehie. O weere ihere n’ihi Kraịst dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa karịa akụ̀ ndị dị n’Ijipt, n’ihi na ọ na-ele anya ụgwọ ọrụ ya n’ihu.”

Luk 5:29 Livaị wee meere ya oké oriri nʼụlọ ya: ma nnukwu ìgwè ndị ọnaụtụ na ndị ọzọ so ha nọkọọ.

Livaị lere Jizọs ọbịa site n’imere oké oriri.

1: Anyị kwesịrị iṅomi ile ọbịa nke Livaị ma kpọọ Jizọs n’ụlọ anyị.

2: Anyị kwesịrị ịna-ele ndị ọzọ ọbịa otú ahụ Livaị mere Jizọs.

1: Ndị Rom 12:13 - "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

2: 1 Pita 4: 9 - "Na-elenụ ibe unu ọbịa n'enweghị ntamu."

Luk 5:30 Ma ndị odeakwụkwọ ha na ndị Farisii tamuru ntamu megide ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Gịnị mere unu na ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-eri ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ?

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii katọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs maka na ha na ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-eri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ.

1. Ike Ọmịiko: Otú Jizọs Si Gosi na Ịhụnanya Maka Ndị Mmehie

2. The Radical Love Jesus: Ijere Ndị Society jụrụ

1. Matiu 9:10-13 - Jizọs na-ekwu maka ịghara ịkpọ ndị ezi omume kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

2. Jọn 8:1-11 - Jizọs meere nwanyị ahụ e jidere n'ịkwa iko ebere

Luk 5:31 Jisus zara, si ha, Ọ dighi dibia di ndi zuru okè nāchọ; ma ndi aru nādighi ike.

Jizọs kụziri na ndị na-arịa ọrịa ime mmụọ chọrọ dọkịta, ebe ndị ahụ́ siri ike ime mmụọ adịghị.

1. "Dibia nke Mkpụrụ Obi: Jizọs dịka Onye na-agwọ obi anyị"

2. "Ọdịiche Dị n'agbata Anụ ahụ na nke Mmụọ Nsọ"

1. Matiu 9:12-13 - "Ma mgbe Jizọs nụrụ ya, ọ sịrị ha: "Ndị ahụ na-adị mma adịghị mkpa dibịa, kama ndị na-arịa ọrịa. Gaanụ mụta ihe nke a pụtara: 'Achọrọ m ebere. , ọ bụghịkwa àjà.' N’ihi na ọ bughi ịkpọ ndị ezi omume ka m bịaghị, kama ọ bụ ndị mmehie.”

2. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; a zọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

Luk 5:32 Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

Jizọs bịara ime ka ndị mmehie chegharịa.

1: Jizọs bịara ịzọpụta mmadụ niile

2: Ike nke nchegharị

1: Ndị Rom 10:13 - N'ihi na onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta.

2: Ọrụ Ndị Ozi 2:38 - Chegharịa ma mee baptizim, onye ọ bụla n'ime unu, n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị.

Luk 5:33 Ha we si ya, Gini mere ndi nēso uzọ Jọn nēbu ọnu ọtutu, nēkpe kwa ekpere, ha na ndi nēso uzọ ndi-Farisi; ma gi onwe-gi nēri ṅu kwa?

Ndị mmadụ jụrụ Jizọs ihe mere ndị na-eso ụzọ ya anaghị ebu ọnụ na ekpere ka ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii.

1. Jizọs na Ndị Na-eso Ụzọ Ya: Ihe Nlereanya nke ibi ndụ n'okwukwe

2. Ike ibu ọnụ na ekpere dị na ndụ onye kwere ekwe

1. Matiu 6:16-18 , “Mgbe unu na-ebu ọnụ, unu adịla ka ndị ihu abụọ na-adị, n'ihi na ha na-emebi ihu ha iji gosi ndị ọzọ na ha na-ebu ọnụ. N'ezie asim unu, ha anatawo ugwọ-ọlu-ha n'uju. Ma mb͕e ọ bula i nēbu ọnu, tiye manu n'isi-gi, sa kwa iru-gi, ka ewe ghara imara ndi ọzọ na i nēbu ọnu, kama ọ bu nání Nna-gi, Nke anāhughi anya; Nna gị nke na-ahụ ihe a na-eme na nzuzo ga-akwụ gị ụgwọ.”

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17, “Na-ekpenụ ekpere n'akwụsịghị akwụsị.”

Luk 5:34 Ọ si ha, Ùnu puru ime umu-ndikom nke ulo anālu nwunye ọhu ka ha buru ọnu, mb͕e ha na onye nālu nwunye ọhu nānọ?

Jizọs chetaara ndị na-eso ụzọ ya na o kwesịghị ekwesị ibu ọnụ mgbe nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ nọ.

1. Ọṅụ Nwoke Na-alụ ọhụrụ: Mee ememe ọnụnọ Chineke na ndụ gị.

2. Ibi ndụ nke ukwuu na obi ekele n’ime Kraịst.

1. Aisaia 61:10 - M'gāṅuri kwa ọṅu nke-uku nime Jehova, nkpuru-obim gēteghari kwa egwú ọṅù nime Chinekem; n'ihi na o yikwasiwom uwe nzọputa, O werewo kwa uwe-nwuda nke ezi omume kpuchiem.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

LUK 5:35 Ma ubọchi nābia, mb͕e agānapu ha onye nālu nwunye ọhu, mb͕e ahu ha gēbu kwa ọnu n'ubọchi ahu.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na mgbe oge ruru ka a napụrụ ha ya, ha ga-ebu ọnụ n’ụbọchị ndị ahụ.

1. Ike ibu ọnụ- ka ibu ọnụ ga-esi mee ka anyị bịaruo Chineke nso.

2. Nkwa nke nwoke na-alụ nwunye - ka nkwa nke nloghachi nke Jizọs si wetara ndị kwere ekwe olileanya na ọṅụ.

1. Aisaia 58:6-7 - Ọ̀ bughi nka bu obubu-ọnu nke M'rọputara? tọpu ab͕u nile nke nmebi-iwu, ime ka ihe di arọ́ di arọ́, na izipu ndi anēmeb͕u ka ha nwere onwe-unu, na unu tijie yoke nile ọ bula?

7 Ọ bughi iwere onye agu nāgu nri-gi, na i wetara ndi ewedara n'ala nke achupuworo n'ulo-gi? mb͕e i nāhu onye ọtọ, ka i we kpuchie ya; na i we ghara izo onwe-gi n'aru anu-aru-gi?

2. Matiu 6:16-18 - Ọzọ kwa, mb͕e unu nēbu ọnu, unu adi-kwa-la iru-uju dika ndi-iru-abua: n'ihi na ha nēmebi iru-ha, ka ha we gosi madu ka ha nēbu ọnu. N'ezie asim unu, Ha nwere ugwọ-ọlu-ha.

17 Ma gi onwe-gi, mb͕e i nēbu ọnu, te isi-gi manu, sa kwa iru-gi;

18 Ka i we ghara igosi madu ka i nēbu ọnu, kama n'iru Nna-gi Nke nọ na nzuzo: Nna-gi Nke nāhu ihe na nzuzo gākwughachi kwa gi n'iru-ọma.

Luk 5:36 Ma Ọ tụkwara ha ilu; Ọ dighi onye ọ bula nētiye ibé uwe ọhu n'uwe ochie; ma ọ buru na ọ bughi otú a, mb͕e ahu ma nke-ọhu nāb͕awa, ma nke eweputara na nke ọhu ekweghi na nke ochie.

Ọ dịghị onye kwesịrị ịgbalị iji nke ọhụrụ mechie ochie ochie, n'ihi na ọ gaghị aga nke ọma.

1. Ụzọ Ndụ Ọhụrụ: Ihe mere ịgbalị ịgwakọta ihe ochie na nke ọhụrụ agaghị arụ ọrụ

2. Mmalite ọhụrụ: Ịnabata mgbanwe na ịnakwere atụmatụ Chineke

1. Ndị Efesọs 4:22-24 - A kụziiri unu, n'ihe banyere ụzọ ndụ mbụ unu, ka unu yipụ onwe unu ochie, nke a na-emebi site n'ọchịchọ aghụghọ ya; ka e mee ka ọ dị ọhụrụ n’omume nke uche unu; na iyikwasị onwe onye ọhụrụ, nke e kere ka ọ dị ka Chineke n’ezi omume na ịdị nsọ.

2. Ndị Galetia 6:15 – Ma úgwù ma ọ bụ ebìghi úgwù abụghị ihe ọ bụla; ihe dị mkpa bụ ihe e kere ọhụrụ.

Luk 5:37 Ọ dighi kwa onye ọ bula nātiye manya-vine ọhu n'ime karama-akpukpọ ochie; ọzọ, manya-vine ọhu gāb͕awa karama-akpukpọ ahu, wusi kwa, karama-akpukpọ ahu gāla kwa n'iyì.

E kwesịghị itinye mmanya ọhụrụ n'ime karama ochie, n'ihi na ọ ga-eme ka karama ndị ahụ gbawa wee wụfuo mmanya.

1 - Agbalịla itinye ihe ọhụrụ na paradaịs ochie; chọọ ụzọ ọhụrụ e si eme ihe.

2 - Atụla egwu itinye ihe egwu na ịnwale ihe ọhụrụ.

1 - Aisaia 43:19 - Le, M'gēme ihe ọhu; ub͕u a ọ gāpu; unu agaghi-ama ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara, na osimiri n'ọzara.

2 - Ndị Hibru 13:8 - Jisus Kraịst otu ahụ ụnyaahụ na ta na ruo mgbe ebighị ebi.

Luk 5:38 Ma a ghaghị itinye mmanya ọhụrụ n'ime karama ọhụrụ; ma echekwara ha abụọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụzi na e kwesịrị iji nlezianya mee ihe ọhụrụ ka e wee chekwaa ya.

1. Uru Ọhụrụ: Ịmụta Ilekọta Ihe Ọhụrụ

2. Mmalite ọhụrụ: Ịnabata ohere ọhụrụ

1. Eklisiastis 3: 1-8 - Maka ihe ọ bụla nwere oge, na oge maka ihe ọ bụla dị n'okpuru eluigwe.

2. Abụ Ọma 118:24 – Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo; ka ayi ṅuria, ṅuria nime ya.

LUK 5:39 Ọ dighi kwa onye ọ bula, mb͕e ọ ṅuworo manya-vine ochie, ngwa ngwa nāchọ ihe ọhu: n'ihi na ọ nāsi, Nke-ochie di nma.

Jizọs na-akụzi na mmadụ anaghị agụkarị ihe ọhụrụ ma ọ bụrụ na ha enwee ihe dị mma.

1. “Ochie na Ihe Ọhụrụ: Ịmụta Ịghọta Ihe Anyị Nwere”

2. “Iji Onye A Maara Uru: Afọ Ọju na Ihe Anyị Maara”

1. Eklisiastis 1:9 “Ihe nke dịrịworo, ọ bụ ihe ga-adị; ma ihe e mere bu ihe agēme: ọ dighi kwa ihe ọhu di n'okpuru anyanwu.

2. Ndị Hibru 13:8 “Jizọs Kraịst dị otu ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.”

Luk 6 kọwara ozizi na ihe omume ndị dị ịrịba ama n’ime ozi Jisọs, gụnyere ihe ndị o mere n’Ụbọchị Izu Ike, nhọpụta nke ndịozi ya iri na abụọ, na izisa Ozizi n’elu Ala.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ na-amalite site n'esemokwu Sabbath abụọ. N’otu ihe merenụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-agafe n’ubi ọka n’ụbọchị izu ike. Ndị na-eso ụzọ Jizọs tụtụlitere ogbe ọka ka ha rie, bụ́ nke ndị Farisii katọrọ dị ka ihe megidere iwu n’Ụbọchị Izu Ike. Jisus gbachitere ha site n’ịtụ aka n’ihe omume agba ochie nke metụtara Devid mgbe agụụ na-agụ ya (Luk 6:1–5). N’ihe ọzọ mere n’ụlọ nzukọ n’ụbọchị izu ike, Jizọs gwọrọ otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’agbanyeghị mmegide sitere n’aka ndị ndú okpukpe bụ́ ndị na-ele anya ịhụ ma Ọ ga-emebi nkọwa ha nyere iwu Ụbọchị Izu Ike (Luk 6:6-11).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs nọrọ otu abalị dum n’ekpere tupu ọ họrọ mmadụ iri na abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ Ya ka ha bụrụ ndịozi (Luk 6:12-16). Ndị ikom a bụ Saịmọn Pita, Andru, Jems, Jọn, Filip, Batọlọmiu/Natanael, Matiu/Levi (onye ọnaụtụ), Thomas/Twin na-enwe obi abụọ (“Ụwa ejima ahụ”), Jems nwa Alfiọs/obere ma ọ bụ Nta ma ọ bụ Nta ma ọ bụ Nta. James ma ọ bụ Jemes nke nta ma ọ bụ nke nta James/Jacobus obere / James Minor / Nta Jacobus/Iacobus Minor/Jacobus Less/Jacobus nta/Iakobos Mikros/Iakobos Mikroteros/Iakobos ho mikros/Jacobus Minimus/Yaakov HaKat'an/Yamesson Katan nke Meri/Nwa Meri Jemes/Nwoke Meri Jekob/Nwa Meri Yakov/Nwa Meri Yaakob/Nwa Meri Yaakovos/Nwa Meri /Yeshu’a bar Miriam/Jesus bar Miriam/Yehoshua bar Miriam/Brother Yeshua/Brother Yehoshua/Brother Yeshu’a/Brother Jesus/ Brother Lord/The Lord Brother/The Lord Brother/The Lord Brother /Ụmụnna Nsọ Chineke/Chineke Nsọ Ụmụnna/Chineke Nsọ Nwanne/Ụmụnna Nsọ/Chineke Nsọ Ụmụnna/Chineke Ụmụnna Nsọ/Ụmụnna Nsọ/Chineke Ụmụnna Nsọ/Ụmụnna Chineke Nsọ/Ụmụnna Chineke Nsọ/Ụmụnna Chineke Nsọ/Ndị Nsọ Chineke Brothers/Holinesses God Brethren/Tzaddik/Tzaddiq/Zaddik /Zaddiq/Apostle Zaddikim/Apostle Zaddiqim/Apostle Tzadokites/Apostle Tzedukim/Apostle Saducee/Apostle Sadukian/Apostle Tsadokite Zealot/Tsadoqite Zealot/Zealot Tsadoqite/Zealot Tsadokite/TsadoZeloos Zealot/Zeloos/Zeloos Sadokites Saddoukaios/Saddoukaíos Zelotes /Saddoukaios Zelotes/Saddoukaios Zelotes/Sadducæus Zelotes/Zelotes Saducæus/Zealot nke ndị Tsadokites/Zealot nke ndị Tsadokites/Tsadokite Zealots/Tsadokite Zelots/Tsadokim Zelots/Tsadoqim Zealots/Sadducean Zealots/Saducean Zealots, onye a na-akpọ Simona Zealots, Thaddeus/Judas nwa Jems/Judas abụghị Iskarịọt, na Judas Iskarịọt onye ga-emecha rara Ya nye. O si n’ugwu ahụ rịdata, nnukwu ìgwè mmadụ si Judia, Jeruselem, Taya, na Saịdọn gbara ya gburugburu. Ha bịara ịnụ nkuzi ya na ka a gwọọ ha site na ọrịa ha. Jisus chụpụkwara ndị mmụọ ọjọọ (Luk 6:17–19).

Paragraf nke atọ: N’ebe a jupụtara n’ìgwè mmadụ, Jizọs kụziri okwuchukwu yiri Ozizi Elu Ugwu nke a maara dị ka Ozizi n’elu Ugwu na Luk. Okwuchukwu a gụnyere ngozi maka ogbenye agụụ na-agụ ịkwa akwa asị ewezuga onye a jụrụ ajụ n'ihi na Ọkpara mmadụ nnukwu ụgwọ ọrụ eluigwe ahụhụ jupụtara n'ịchị ọchị na-ekwu nke ọma mmadụ niile okwu na-ekwughachi ọdịnala amụma Agba Ochie na-agbagha ụkpụrụ ọha mmadụ (Luk 6:20-26). Jizọs gara n'ihu na nkuzi banyere ndị iro hụrụ n'anya na-eme ihe ọma n'atụghị anya nlọghachi na-eme ebere dị ka Nna na-eme ebere adịghị ekpe ikpe ma ọ bụ na-ama ndị ọzọ ikpe na-agbaghara ndị ajọ omume anyị na-enye n'ụba (Luk 6:27-38). O ji ilu mechie nwa akwụkwọ kpuru ìsì na-edu kpuru ìsì dị ka onye nkụzi ọma osisi na-amị ezi mkpụrụ osisi ọjọọ osisi ọjọọ dị mkpa na-etinye okwu ya n'ọrụ dị ka onye maara ihe na-ewu ụlọ siri ike na-eguzogide oké ifufe n'adịghị ka onye nzuzu wuru ụlọ na-enweghị ntọala nke na-apụghị iguzogide oké ifufe. (Luk 6:39-49). Nkuzi ndị a kwusiri ike n'ịhụnanya ebere mgbaghara bụ isi ụkpụrụ ụkpụrụ omume Ndị Kraịst.

LUK 6:1 O rue, n'ubọchi-izu-ike nke-abua mb͕e nke-mbu gasiri, na ọ gabigara n'ubi ọka; ndi nēso uzọ-Ya we naputa oko ọka, rie, nātacha ha n'aka-ha.

N’Ụbọchị Izu Ike nke Abụọ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya kụpụrụ oko ọka rie.

1. Jizọs gosiri anyị na iwu Chineke gbasara ebere na ọmịiko.

2. Anyị kwesịrị ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’iwu Chineke.

1. Matiu 12:1-2 "N'oge ahụ, Jizọs gabigara n'ubi ọka n'Ụbọchị Izu Ike, agụụ gụkwara ndị na-eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ọka na iri. Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya. , “Lee, ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe iwu na-akwadoghị ime n’ụbọchị izu ike!”

2. Matiu 12:7-8 "Ma ọ bụrụ na ị maara ihe nke a pụtara, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà,' unu agaraghị ama ndị ikpe mara ikpe: n'ihi na Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe nke ụbọchị izu ike."

Luk 6:2 Ma ụfọdụ nʼime ndị Farisii sịrị ha: “Gịnị mere unu ji eme ihe na-akwadoghị ime nʼụbọchị izu ike?

Ndị Farisii jụrụ ihe mere ndị na-eso ụzọ Jizọs ji na-eme ihe iwu na-akwadoghị n’ụbọchị izu ike.

1: Anyị ekwesịghị ikwe ka nrube isi anyị nye iwu bụrụ ihe dị mkpa karịa irubere Chineke isi.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara iji ụbọchị Onyenwe anyị egwuri egwu ma jiri ya mee ihe maka ọdịmma onwe anyị.

1: Ndị Kọlọsi 2:16-17 - Ya mere, ekwela ka onye ọ bụla kpe unu ikpe site n'ihe unu na-eri ma ọ bụ ihe unu na-aṅụ, ma ọ bụ banyere ememe okpukpe, na ememme ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. Ndị a bụ onyinyo nke ihe ndị gaje ịbịa; Otú ọ dị, nke bụ́ eziokwu, dị na Kraịst.

2: Ndị Hibru 4: 9-11 - Ya mere, ụbọchị izu ike fọdụụrụ ndị Chineke; n'ihi na onye ọ bula nke nābà n'izu-ike nke Chineke nēsi kwa n'ọlu-ya zuru ike, dika Chineke siri n'ọlu-Ya zuru ike. Ya mere, ka anyị gbalịsie ike ịbanye n'izu ike ahụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịla n'iyi site n'ịgbaso ihe nlereanya nke nnupụisi ha.

Luk 6:3 Jisus zara ha, si, Ọ̀ bughi nka ka unu guru ihe Devid mere, mb͕e agu guru ya, na ndi ya na ha nọ;

Jizọs kụziri na anyị kwesịrị iṅomi Devid bụ́ onye gosiri obi ike na achọghị ọdịmma onwe ya nanị mgbe agụụ gụrụ ya.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi Devid n’igosipụta obi ike na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị mgbe ihe siiri anyị ike.

2: Anyị kwesịrị inwe obi ike ma ghara ịchọ ọdịmma onwe anyị nanị n’agbanyeghị ahụhụ, dị ka Devid mere.

1:1 Ndị Kọrịnt 11:1 - "Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, dị ka m na-eṅomi Kraịst."

2: 1 Pita 2:21 - "N'ihi na nke a ka a kpọrọ gị, n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe atụ, ka unu wee na-eso nzọụkwụ ya."

Luk 6:4 Otú o si ba n’ụlọ Chineke, nara rie achịcha ahụ a na-egosi, ma nyekwa ndị ya na ha nọ; nke nēzighi ezi n'iwu iri, ma-ọbughi nání ndi-nchu-àjà?

Jizọs batara n’ụlọ Chineke wee were achịcha e ji egosi na ọ bụ ihe na-egosi na ọ bụ naanị ndị nchụàjà ga-eri, ma soro ndị ya na ha nọ kerịta ya.

1. Mkpa nke ịkekọrịta na mmesapụ aka.

2. Nleghara Jizọs anya n'iwu na iwu ọdịnala.

1. Ọrụ 2: 42-47 - Nkekọrịta ụka mbụ nke ihe onwunwe na ihe onwunwe.

2. Matiu 22:36-40 - Ozizi Jizọs n'iwu kachanụ.

Luk 6:5 O we si ha, na Nwa nke madu bu kwa Onye-nwe nke ubọchi-izu-ike.

Jizọs na-akụzi na ya bụ Onyenwe nke ụbọchị izu ike ma na-esetịpụ ihe atụ nke ọgwụgwọ n'ụbọchị izu ike.

1. Ike nke ịgwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike

2. Ịghọta Jizọs dịka Onyenwe nke ụbọchị izu ike

1. Aisaia 58:13-14 - “Ọ buru na i si n'ubọchi-izu-ike chigharia ukwu-gi, ka i ghara ime ihe nātọ gi utọ n'ubọchi nsọm, we kpọ kwa ubọchi-izu-ike ihe nātọ utọ na ubọchi nsọ nke Onye-nwe-ayi di nsọpuru; Ọ bụrụ na ị sọpụrụ ya, ọ bụghị ije n'ụzọ gị, ma ọ bụ ịchọ ihe ụtọ nke onwe gị, ma ọ bụ ikwu okwu efu, Jehova ga-atọ gị ụtọ, m ga-emekwa ka ị nọkwasị n'ebe dị elu nke ụwa.

2. Mak 2:27 - "O we si ha, E mere ubọchi-izu-ike n'ihi madu, ọ bughi kwa madu ka emere n'ihi ubọchi-izu-ike."

Luk 6: 6 O rue, kwa ubọchi-izu-ike ọzọ, na ọ batara n'ulo-nzukọ ahu, zieziri ya ihe: mannye kwa onye aka-n'aka-ya akpọnwuwo.

N’Ụbọchị Izu Ike, Jizọs banyere n’ụlọ nzukọ kụzie ihe, o wee zute otu nwoke aka nri kpọnwụrụ akpọnwụ.

1. Mmetụ Ọgwụgwọ Jizọs - Otú Jizọs Si Gbanwee Ndụ Site n'Ọmịiko na Ịhụnanya

2. Imeri Ahụhụ—Otú Anyị Ga-esi Na-abịarute Jizọs nso Site n’Oge Ihe Isi Ike

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Matiu 19:26 - "Ma Jizọs lere ha anya wee sị: "N'ebe mmadụ, nke a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

Luk 6:7 Ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi nēche kwa Ya, ma Ọ gaghi-agwọ ọria n'ubọchi-izu-ike; ka ha we hu ya ebubo.

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii na-ele Jizọs anya maka ihe àmà nke ime ihe ọjọọ.

1: Omume Jizọs na-adị mma mgbe niile na eziokwu, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi Ya.

2: Anyị ekwesịghị ịkatọ anyị ma ọ bụ nrutuaka ime ihe ziri ezi.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 - “Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke hara; ma were ọdịdị nke ohu n’elu ya, e wee mee ya n’oyiyi mmadụ: ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala, wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.”

2: Matiu 7: 12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu onwe-unu na-emekwa ha otú ahụ: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

Luk 6:8 Ma Ọ matara echiche ha, wee sị nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, Bilie, guzo nʼetiti. O we bilie guzo ọtọ.

Jisus mara echiche nke ndi-Farisi, we kpọ nwoke ahu aka-ya kpọnwuru anwu ka o guzo n'etiti.

1. Obi ọmịiko Jizọs: Jizọs gosiri ọmịiko ya n'ebe nwoke ahụ aka kpọnwụrụ akpọnwụ nọ site n'ịghọta na ime ihe banyere mkpa ya.

2. Ike Okwukwe: Okwukwe na Jizọs pụrụ iwetara anyị ume na ọgwụgwọ, ọbụna n'ọnọdụ ndị kasị njọ.

1. Matiu 8:3 – Jisus we setipu aka-Ya, metu ya, si, Anamachọ; di ọcha. Ngwa ngwa ewe me ka ekpenta-ya di ọcha.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 6:9 Ya mere Jisus siri ha, Otù ihe ka M'gāju unu; Ò ziri ezi n'iwu n'ubọchi-izu-ike ime ezi ihe, ma-ọbu ime ihe ọjọ? izọputa ndu, ma-ọbu ibibi ya?

Jizọs jụrụ izi ezi nke ime ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ n’ụbọchị izu ike.

1. Mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe mmetụta nke ịdị nsọ na nsọpụrụ n’ụbọchị izu ike.

2. Ike nke Kraist ime ka okwa di ugbua na nkowa uzo anyi si ele ihe anya.

1. Aisaia 58:13-14 - Ọ buru na i si n'ubọchi-izu-ike chigharia ukwu-gi, ime ihe nātọ Gi utọ n'ubọchi nsọm; kpọ kwa ubọchi-izu-ike ka ọ buru ihe nātọ utọ, ihe nsọ nke Jehova, ihe nsọpuru; ọ gāsọpuru kwa ya, ọ dighi-eme uzọ-gi, ma-ọbu ichọputa ihe nātọ gi utọ, ma-ọbu ikwu okwu nke aka-gi.

2. Ndị Rom 14:5-6 - Otu onye na-ewere otu ụbọchị karịa ụbọchị ọzọ; Ka onye ọ bula kwezu n'obi nke aka ya. Onye nātukwasi uche n'ubọchi ahu nātukwasi Jehova obi; ma onye nēleghi anya ubọchi, Ọ dighi-atukwasi Jehova obi. Onye nēri, nēri Jehova: n'ihi na ọ nēkele Chineke; ma onye nādighi-eri, ọ dighi-eri Jehova, nēkele kwa Chineke.

Luk 6:10 O we legide ha anya buruburu, si nwoke ahu, Setipu aka-gi. O we me otú a: ewe me ka aka-ya di ike dika nke-ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Jizọs gwọrọ otu nwoke aka kpọnwụrụ akpọnwụ.

1. Otú Jizọs si dịrị mgbe niile ịza ekpere anyị na-ekpe maka enyemaka.

2. Ike nke okwukwe ime ihe na-agaghị ekwe omume.

1. Mak 11:22-24 - Ozizi Jizọs gbasara okwukwe na ekpere.

2. Jemes 5:16 – Ike ekpere na-enyere ndị nọ ná mkpa aka.

Luk 6:11 Ọria we juputa ha; ma gwarịtara onwe ha ihe ha ga-eme Jizọs.

Ọnụma juru ndị mmadụ ahụ́, ha kwurịtakwa ihe ha ga-eme Jizọs.

1. Ịhụnanya Chineke n’Ihu Iwe Mmadụ Anyị Ga-enwe—Ndị Rom 8:38-39

2. Ịdị n'otu n'ịhụnanya Chineke - Ndị Efesọs 4: 1-3

1. Ndị Rom 8:38-39 N'ihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke, agaghị ekwe omume. nwee ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Efesọs 4:1-3 Ya mere, mụ onwe m onye mkpọrọ nke Onye-nwe, na-arịọ unu ka unu jee ije n’ụzọ kwesịrị ekwesị maka ịkpọku unu, n’ịdị umeala n’obi nile na ịdị nwayọọ nile, n’ime ogologo ntachi obi, na-anagiderịtanụ ibe unu n’ịhụnanya; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

LUK 6:12 O rue, n'ubọchi ahu, na ọ puru n'ugwu ikpe ekpere, we nọgide n'abali nile nēkpere Chineke ekpere.

Jizọs gara n’otu ugwu ikpe ekpere ma nọrọ n’ebe ahụ abalị dum ka ya na Chineke kparịta ụka.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Ihe nlereanya Jizọs mere ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.

2. Iwepụ Oge: Mụta ihe site n'ihe nlereanya Jizọs banyere otú e si enweta udo n'oge nanị gị na Chineke nọ.

1. Matiu 6: 6 - "Ma mgbe ị na-ekpe ekpere, banye n'ime ụlọ gị mechie ụzọ na-ekpe ekpere Nna gị nke nọ na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụ gị ụgwọ."

2. Abụ Ọma 55:17 - "N'uhuruchi na ụtụtụ na n'etiti ehihie ka m na-ekwupụta mkpesa na-asụ ude, ọ na-anụkwa olu m."

Luk 6:13 Ma mb͕e chi bọrọ, Ọ kpọ ndi nēso uzọ-Ya ka ha bia: O we rọputa nime ha iri na abua, ndi Ọ kpọ-kwa-ra aha ndi-ozi;

Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ma họrọ mmadụ iri na abụọ n’ime ha ka ha bụrụ ndịozi ya.

1. Ike nke Nhọrọ: Ibi n'ikike nke Jisus

2. Nkpọku nke ịbụ ndị na-eso ụzọ: ịza oku Chineke na-akpọ ije ozi

1. Matiu 10:1-4, Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ma nye ha ikike ịchụpụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha na ịgwọ ọrịa na ọrịa ọ bụla.

2. Ọrụ 26:16-18 , Pọl onyeozi bụ ikwusa eziokwu nke Jizọs Kraịst na idu ndị mmadụ irube isi n'uche Chineke.

Luk 6:14 Saịmọn (onye ọ kpọkwara Pita,) na Andru nwanne ya, Jems na Jọn, Filip na Batọlọmiu.

Jizọs họọrọ ndị ikom iri na abụọ ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya.

1. Ike nke Nhọrọ: Mkpebi Chineke Họrọ Ndị Na-eso Ụzọ

2. Ikwesị ntụkwasị obi na Nduzi: Ọkpụkpọ nke ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ

1. Matiu 10:1-4 - Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ, nyekwa ha ikike ịchụpụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha.

2. Jọn 15:16 - Ọ bụghị unu họọrọ m, kama ọ bụ m họọrọ gị, họpụtakwa gị ka i wee mịa mkpụrụ—mkpụrụ nke ga-adịru mgbe ebighị ebi.

Luk 6:15 Matiu na Tomas na Jems nwa Alfiọs na Saịmọn onye a na-akpọ Zelote.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a inan̄ ke otu mme apostle Jesus duopeba: Matthew, Thomas, James eyen Alfius, ye Simon emi ẹkotde Zelotes.

1. Jizọs họọrọ ndị nkịtị ime ihe ndị pụrụ iche

2. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-ejere ya ozi n’agbanyeghị ọnọdụ anyị

1. Jọn 15:16 – Ọ bụghị unu họọrọ m, kama ọ bụ m rọpụtara unu wee họpụta unu ka unu wee gaa mịa mkpụrụ na ka mkpụrụ unu wee dịgide, ka ihe ọ bụla unu na-arịọ Nna n’aha m, ka o wee nye ya. ị.

2. Ndị Efesọs 4: 11-13 - O we nye ndi-ozi, ndi-amuma, ndi nēzisa ozi ọma, ndi-ọzùzù-aturu na ndi-ozizí, ka ha dozie ndi-nsọ maka ọlu ije-ozi, n'iwuli aru nke Kraist elu, rue mb͕e ayi nile ruru n'ọlu nke Kraist. ịdị n’otu nke okwukwe na nke ọmụma-ihe nke Ọkpara Chineke, ruo n’ịbụ nwoke tozuru okè, ruo n’ókè nke ịdị ogologo nke izu-oke nke Kraịst.

Luk 6:16 na Judas nwanne Jems, na Judas Iskarịọt, onye bụkwa onye sabo.

Jizọs họọrọ ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ, gụnyere Judas Iskarịọt bụ́ onye ga-emecha rara ya nye.

1. Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara icheta na anyị ekwesịghị iji ihe ndị o mejọrọ n’oge gara aga kpee mmadụ ikpe.

2. Jizọs gosiri ịhụnanya na amara ya na-enweghị atụ site n'ịhọrọ Judas Iskarịọt ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 6:17 O we so ha rida, guzo n'ala di lari, ya na ìgwè ndi nēso uzọ-Ya, na oké ìgwè madu ndi sitere na Judia na Jerusalem dum, site kwa n'ofè Taia na Saidon, ndi biaruru nso. nuru ya, ka ewe me ka aru-ha di ike n'ọria-ha;

Ìgwè mmadụ ndị si Judia, Jeruselem, Taya na Saịdọn bịara ka ha nụrụ Jizọs, ka a gwọọ ha ọrịa ha.

1. Jizọs bụ Onye na-agwọ anyị

2. Okwukwe na Jizọs na-eweta ọgwụgwọ

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Abụ Ọma 103:3 - "Ọ na-agbaghara gị niile ajọ omume, ọ na-agwọ gị niile ọrịa."

Luk 6:18 Ma ndị mmụọ na-adịghị ọcha na-ewe iwe, ewe gwọọ ha.

Jizọs gwọrọ ndị mmụọ ọjọọ na-emekpa ha ahụ́.

1. "Ike Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ nke Jizọs"

2. "Ike nke Okwukwe: Imeri Ọnwụnwa na Mkpagbu"

1. Mak 16:17-18 - Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere: n'aha m ka ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ; ha ga-asụ asụsụ ọhụrụ;

2. Jemes 5:13-16 - Ọ̀ dị onye n'etiti unu na-ata ahụhụ? Yak enye ọbọn̄ akam. Ọ nwere onye nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ ọma. Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa ndị ọrịa, Jehova ga-emekwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.

Luk 6:19 Ìgwè mmadụ ahụ dum chọkwara imetụ ya aka: nʼihi na ike siri nʼime ya pụta wee gwọọ ha niile.

Akwa otuowo ẹma ẹsop idem ẹkụk ẹnyụn̄ ẹyom nditụk enye, koro edidu esie ikpọn̄ ekeme ndikọk mmọ udọn̄ọ.

1. Ike nke Ọnụnọ Chineke—Otú ọnụnọ Jizọs si weta ọgwụgwọ nye ndị nọ ná mkpa.

2. Ezi Ọmịiko - Ka ọmịiko na nghọta Jizọs wetara mmadụ niile ọgwụgwọ.

1. Matiu 8:17 - "Nke a ga-emezu ihe e kwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma, sị: “O buliri adịghị ike anyị, buru ọrịa anyị.”

2. Ọrụ Ndịozi 10:38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, na otú o si na-ejegharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile nọ n'okpuru ike ekwensu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

Luk 6:20 O we welie anya-Ya le ndi nēso uzọ-Ya, si, Ngọzi nādiri unu ndi-ob͕eye: n'ihi na ala-eze Chineke bu unu.

Ngọzi nādiri ndi-ob͕eye: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ha.

1: Chineke na-agọzi ndị dị umeala n'obi na-adabere na Ya.

2: Ala eze Chineke diri ndi nwere okwukwe na tukwasiri ya obi.

1: Matiu 5:3 "Obi ụtọ na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha."

2: Jemes 2:5 “Geenụ ntị, ụmụnna m: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n’anya ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n’okwukwe na inweta ala-eze ahụ o kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa?

Luk 6:21 Ngọzi na-adịrị unu ndị agụụ na-agụ ugbu a: n’ihi na afọ ga-eju unu. Ngọzi nādiri unu ndi nākwa ákwá ub͕u a: n'ihi na unu gāchì ọchì.

Jizọs na-akụzi na a ga-agọzi ndị na-ata ahụhụ ugbu a, kwụọkwa ha ụgwọ ọrụ n’ọdịnihu.

1. "Nkwa nke Ọṅụ: Ịchọta Olileanya N'etiti Ahụhụ"

2. "Ngọzi nke anya mmiri: Ịnweta ụgwọ ọrụ site n'ihe isi ike"

1. Ndị Rom 8:18, "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

2. Jemes 1:12, "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa n'ihi na, mgbe ọ nwalechara, onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

Luk 6:22 Ngọzi na-adịrị unu, mgbe ndị mmadụ ga-akpọ unu asị, na mgbe ha ga-ekewapụ unu nʼọgbakọ ha, na-akọcha unu, tufuokwa aha unu dị ka ihe ọjọọ, nʼihi Nwa nke mmadụ.

Jizọs na-agọzi ndị a jụrụ ajụ, ndị a kpọrọ asị na ndị a chụpụrụ n’ihi okwukwe ha na Ya.

1. "Ngọzi nke Ọjụjụ"

2. "Iguzosi ike n'ihu nke ịkpọasị"

1. Jọn 15:18-20 - "Ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị: ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ unu n'anya dị ka nke ya. ụwa, ma arọpụtawo m unu n'ụwa: ya mere ụwa kpọrọ unu asị."

2. 1 Pita 4:12-14 - "Ndị enyi m, ka ọkụ nke na-agbakwasị ụkwụ bịakwasịrị unu, ka ọ ghara iju unu anya, dị ka à ga-asị na ọ bụ ihe ọhụrụ na-adakwasị unu. Kraist, ka unu we ṅuria ọṅu nke-uku mb͕e ekpughere ebube-Ya: ọ buru kwa na anēme unu uta n'ihi aha Kraist, ngọzi nādiri unu: n'ihi na Mọ nke ebube na nke Chineke nādakwasi unu.

LUK 6:23 Ṅurianu ọṅu n'ubọchi ahu, mali-kwa-nu elu n'ọṅù: n'ihi na, le, ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe: n'ihi na otú a ka nna-ha mere ndi-amuma.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ maka ụgwọ ọrụ anyị n'eluigwe, dị ka ndị nna nna anyị mere maka ndị amụma.

1. Obi na-aṅụrị ọṅụ: Ịṅụrị ọṅụ na ụgwọ ọrụ nke eluigwe

2. Ihe Nketa Anyị: Na-aṅụrị ọṅụ ná ngọzi Chineke

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Abụ Ọma 126:2-3 - Ọchị juru anyị ọnụ, ire anyị na abụ ọṅụ. Ewe kwue n'etiti mba nile, si, Jehova emeworo ha ihe uku.

Luk 6:24 Ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị bara ọgaranya! n'ihi na unu anatawo nkasi-obi-unu.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ndị bara ọgaranya enwetala nkasi obi ha na ha ekwesịghịkwa ịdị mpako.

1. Ihe ize ndụ nke Akụnụba: Otu esi ezere mpako na anyaukwu

2. Iguzogide Ọnwụnwa nke akụnụba: Ngọzi nke afọ ojuju

1. Ilu 30:8-9 - “Wepụnụ ihe efu na okwu ụgha dị anya n'ebe m nọ: enyela m ịda ogbenye ma ọ bụ akụ̀; rie m nri ga-adabara m:

2. Eklisiastis 5:10 - “Onye hụrụ ọlaọcha n'anya, ọlaọcha agaghị eju afọ; ma-ọbụ onye hụrụ ịba ụba n’anya site n’ịba ụba: nka bụkwa ihe efu.”

Luk 6:25 Ahụhụ ga-adịrị unu ndị juru afọ! n'ihi na agu gāgu unu. Ahuhu gādiri unu ndi nāchi ọchi ub͕u a! n'ihi na unu gēru újú, kwa kwa ákwá.

Ahụhụ ga-adịrị ndị nwere afọ ojuju, n'ihi na ha ga-enweta mkpa na iru uju.

1: Ịdọ aka ná ntị Nye Ndị Na-eju Ihe—Luk 6:25

2: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n’Ihe Dị Oké Ọnụ Ahịa—Luk 6:25

Ilu 23:4-5 IGBOB - Emela ka ike-gi di n'aru ndinyom; Ọ bughi ndi-eze, Lemuel, ọ bughi ndi-eze ka ha ṅua manya-vine, ma-ọbu ka ndi-isi chọba biya;

2: Ndị Kọlọsi 3: 2 - Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa.

Luk 6:26 Ahuhu gādiri unu, mb͕e madu nile gēkwu okwu ọma bayere unu! n'ihi na otú a ka nna-ha mere ndi-amuma ugha.

Jizọs dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị ka ha ghara ịbụ ndị na-amasị ndị mmadụ nke ọma, n’ihi na nke a bụ otú e si anabata ndị amụma ụgha n’oge ochie.

1. Kpachara anya maka nnabata mmadụ: Ihe mmụta sitere n’okwu Jizọs.

2. Ihe ize ndụ nke Otuto: Ihe Jizọs na-akụziri anyị banyere ịchọ ihu ọma.

1. Jeremaịa 5:31 - "Ndị amụma na-ebu amụma ụgha, ndị nchụàjà na-ejikwa aka ha na-achị; ndị m na-ahụkwa ya n'anya."

2. Matiu 23:27-28 - “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! n'ihi na unu di ka ílì ọcha, nke nāma n'anya n'èzí, ma n'ime ha juputara n'ọkpukpu nke ndi nwuru anwu, na n'adịghị ọcha nile. Otú ahụkwa ka unu na-egosikwa ndị ezi omume n’ihu ndị mmadụ, ma n’ime unu juputara n’iru abụọ na ajọ omume.”

Luk 6:27 Ma a sị m unu ndị na-anụ, hụnụ ndị iro unu nʼanya, meere ndị kpọrọ unu asị ihe ọma.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ịhụ ndị iro anyị n'anya ma na-emere ndị kpọrọ anyị asị ihe ọma.

1. Ịhụnanya maka ndị iro: Ụzọ maka mgbapụta

2. Imere ndị kpọrọ anyị asị ihe ọma: Oku nke okwukwe

1. Ndị Rom 12:17-21 - “Unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Lezie anya ime ihe ziri ezi n'anya onye ọ bula. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile na-adị n’udo. Unu abọ̀la ọ́bọ̀, ndi enyim, kama rapunu ọnuma Chineke, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bu Mu nwe ọ́bọ̀; M'gākwughachi,' ka Jehova siri. N'ụzọ megidere nke ahụ: “Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya ihe ka ọ ṅụọ. N'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2. Matiu 5:43-45 - “Unu anụwo na e si, ‘Hụ onye agbata obi gị n’anya, kpọọkwa onye iro gị asị. Ma asim unu, nāhu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe. Ọ nēme ka anyanwu-Ya wara ndi nēmebi iwu na ndi ezi omume, Ọ nēme kwa ka miri zokwasi ndi ezi omume na ndi ajọ omume.

Luk 6:28 Gọzienụ ndị na-akọcha unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akparị unu.

Anyị kwesịrị ịgọzi ndị na-akparị anyị ma na-ekpe ekpere maka ndị mejọrọ anyị.

1. "Ike nke Ngọzi: Otu esi emeghachi omume n'emeghị ebere"

2. "Ike nke Ekpere: Otu esi emeghachi omume n'emeghị ebere"

1. Jemes 3:9-10 - "Anyị ji ire na-eto Onyenwe anyị Nna anyị, ọ bụkwa ya ka anyị ji na-akọcha mmadụ, bụ́ ndị e mere n'oyiyi Chineke, n'otu ọnụ ahụ ka otuto na nkọcha si apụta. , nke a ekwesịghị ịbụ."

2. Ndị Rom 12:14 - "Gọzie ndị na-akpagbu unu; gọzie ma unu akọchala."

Luk 6:29 Ọzọ, onye nēti gi aka n'otù ǹtì che-kwa-ra ya nke-ọzọ; ma onye nēwepu uwe-gi, eb͕ochi-kwa-la iwere uwe-gi.

Jizọs na-akụzi ka anyị tụgharịa ntì nke ọzọ ma ghara igbochi ndị na-ewere ihe onwunwe anyị.

1. Ike nke Mgbaghara: Mụta ịtụgharị ntì ọzọ

2. Ike nke mmesapụ aka: Otu esi enye onyinye ọbụlagodi mgbe anyị enweghị ihe ọ bụla

1. Matiu 5: 38-42 - "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Anya lara anya na eze lara ezé.' Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ntì aka nri, tụgharịakwa ya ọzọ.”

2. Ndị Rom 12: 17-21 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama chee echiche ime ihe dị mma n'anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile na-ebi n’udo. Ndi m'huru n'anya, unu abọ-kwa-la onwe-unu ọ́bọ̀, kama rapu ya nye iwe Chineke: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀, M'gākwughachi, ka Onye-nwe-ayi siri. Kama nke ahụ, 'ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ buru na akpiri nākpọ ya nku, nye ya ka ọ ṅua; n'ihi na site n'ime otú a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya.' Ekwela ka ihe ọjọọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.”

Luk 6:30 Nye onye ọ bụla nke na-arịọ gị; ma onye nānapu ihe-gi, ajula ha ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-emesapụ aka n'inye ndị nọ ná mkpa ihe.

1. Ike Imesapụ aka: Otu esi egosi ọmịiko n'ebe ndị ọzọ nọ.

2. Ibi Ndụ nke Imesapụ Aka: Otú Anyị Ga-esi Na-agbaso Ihe nlereanya Jizọs.

1. Ilu 19:17 – Onye na-emere ogbenye ebere na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ maka ihe o mere.

2. Ndị Galetia 6:9-10 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. Ya mere, dịka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ nile, karịsịa nye ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Luk 6:31 Ma dị ka unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu na-emekwa ha otú ahụ.

Jizọs kụziri na anyị kwesịrị imeso ndị ọzọ ihe otú anyị ga-achọ ka e si mesoo anyị.

1. "Ụkpụrụ Ọlaedo: Ịhụ Ndị Ọzọ n'anya Dị Ka Anyị Hụrụ Onwe Anyị n'Anya"

2. "Imere Ndị Ọzọ Ihe Anyị Ga-achọ Imere Anyị"

1. Ndị Rom 12:10 - "Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu."

2. Matiu 7:12 - "Ya mere, n'ihe niile, na-emere ndị ọzọ ihe ị chọrọ ka ha mee gị, n'ihi na nke a na-achịkọta Iwu na ndị amụma."

Luk 6:32 Nʼihi na ọ bụrụ na unu ahụ ndị hụrụ unu nʼanya nʼanya, olee ekele unu nwere? n’ihi na ndị mmehie hụkwara ndị hụrụ ha n’anya n’anya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba anyị ume ịhụ ndị na-ahụghị anyị n'anya n'anya, dịka ọbụna ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ.

1. "Olee otú e si hụ n'anya na-enweghị atụ"

2. "Ụkpụrụ nke ịhụnanya a na-atụ anya n'aka anyị"

1. Ndị Rom 12:14-16 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie, unu akọcha-kwa-la. Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-eru uju ru uju. Na-ebinụ n’ụzọ kwekọrọ n’ebe ibe unu nọ. Adịla mpako, kama dị njikere iso ndị nọ n'ọnọdụ dị ala na-akpakọrịta. Unu adịla mpako.

2. Matiu 5:44-45 – Ma asim unu, na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere nye ndi nēsob͕u unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe. Ọ nēme ka anyanwu-Ya wara ndi nēmebi iwu na ndi ezi omume, Ọ nēme kwa ka miri zokwasi ndi ezi omume na ndi ajọ omume.

Luk 6:33 Ma ọ bụrụ na unu emere ndị na-emere unu ezi ihe, olee ekele unu nwere? n'ihi na ndi-nmehie nēme kwa otù ihe ahu.

Jizọs jụrụ ihe ekele ndị mmadụ na-enwe mgbe ha na-emere ndị na-emere ha ihe ọma, ebe ọ bụ na ọbụna ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ.

1. Ọmịiko Gafere Ihe: Na-akọwapụta ókèala ebere

2. Ịhụnanya gafere mgbidi: Ibi ndụ n'ime mmụọ nke ịhụnanya radical

1. Ndị Rom 12:9-13 - Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike.

2. 1 Jọn 4:7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

Luk 6:34 Ma ọ bụrụ na unu ebinye ndị unu na-atụ anya ịnata ihe ha, ekele gịnị ka unu nwere? n'ihi na ndi-nmehie nēbinye kwa ndi-nmehie, ka ha nara kwa ha ọzọ.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ịtụ anya ekele n'aka ndị ọzọ mgbe ha na-agbazinye ego dịka ọbụna ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ.

1. Mkpa inye ihe n'achọghị ọdịmma onwe onye

2. Ihe Ịbụ Ohu Chineke Pụtara n'Ezie

1. Matiu 5:38-42 – Unu anụla na e kwuru, ‘Anya lara anya, eze lara eze.’ Ma asim unu, Eguzogidela onye nēmebi iwu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ǹtì aka nri, tụgharịakwa ha ntì nke ọzọ.

40 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịgba gị akwụkwọ ma werekwa uwe elu gị, nyefeekwa uwe elu gị. 41 Ọ bụrụ na onye ọ bụla amanye gị ịga otu maịl, soro ha gaa maịl abụọ. 42 Nye onye nāriọ gi ihe, eweghachi-kwa-la onwe-ya n'aru onye nāchọ ib͕a ihe n'aka-gi.

2. Ndị Filipaị 2:4 - Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma ndị ọzọ.

Luk 6:35 Ma hụnụ ndị iro unu n'anya, meekwa ezi ihe, na-ebinyekwa ihe n'eleghị anya ihe ọ bụla ọzọ; ụgwọ-ọlu-unu gāba kwa uba, unu gābu kwa umu nke Onye kachasi ihe nile elu: n'ihi na Ọ di nma n'ebe ndi nēnweghi ekele na ndi nēmebi iwu nọ.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị hụ ndị iro anyị n’anya, na-eme ihe ọma, na-agbazinyekwa ihe n’atụghị anya ihe ọ bụla, n’ihi na Chineke na-emere ndị na-enweghị ekele na ndị ọjọọ ebere.

1. Ike nke ịhụnanya enweghị atụ

2. Ihe ọ bụ bụ Nwa Chineke pụtara

1. Ndị Rom 12:14-21 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie, unu akọcha-kwa-la.

2. Matiu 5: 44-45 - Hụ ndị iro gị n'anya ma na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu gị.

Luk 6:36 Ya mere, bụrụnụ ndị obi ebere, dịka Nna unu na-enwekwa obi ebere.

Na-eme ebere na obiọma n'ebe ndị ọzọ nọ, dị ka Chineke na-emere anyị ebere na obiọma n'ebe anyị nọ.

1. Ebere Chineke: Ihe Nlereanya Nye Anyị

2. Onyinye ebere Chineke

1. Ọpụpụ 34:6-7 - “Jehova wee gabiga n'ihu ya wee kpọsaa, sị: 'Jehova, Jehova, Chineke nwere obi ebere, na-eme amara, Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, na-aba ụba n'ebere na ikwesị ntụkwasị obi.'

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Luk 6:37 Unu ekpela ikpe, agaghịkwa ekpe unu ikpe: unu ekpela ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe: gbaghara, a ga-agbagharakwa unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akụziri anyị ka anyị na-enwe ọmịiko na mgbaghara n'omume anyị na ndị ọzọ.

1. Ike nke Mgbaghara: Otu esi egosi ọmịiko na obi ebere na mmekọrịta anyị

2. Onyinye amara: Ịchọta ọṅụ nke ịhapụ iwe iwe

1. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke ji gbaghara unu n'ime Kraịst.

2. Matiu 5:7 - Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere.

Luk 6:38 Nyenụ, a ga-enye unu; ọtùtù ọma, nke anākpatuworo, nke anākpọkọta kwa, nke jubigara ókè, ka agēnye n'obi-unu. N'ihi na otù ọtùtù ahu nke unu ji tùa ka agēji tùru unu ọzọ.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-enye ihe n'ụba ma kwe nkwa na a ga-enyeghachi anyị ya.

1. Ngọzi nke inye ihe n'ụba

2. Ike nke obi inye ihe

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:6-7 - "Ma nke a ka m na-ekwu, Onye na-agha mkpụrụ n' ntanta ga-ewe ihe ubi, onye na-aghakwa n'ụba ga-aghọrọkwa ihe ubi n'ụba. ọ bụghị ná mwute, ma ọ bụ ná mkpa: n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”

2. Ilu 11:24-25 - "O nwere onye na-agbasasị, ma na-amụba; ma e nwere onye na-egbochi ihe karịrị ihe kwesịrị ekwesị, ma ọ na-ada ogbenye. onwe ya kwa."

Luk 6:39 O we turu ha ilu, si, Onye-ìsì puru idu onye-ìsì? ha abua agaghi-adaba n'olùlù?

Jizọs tụrụ ilu banyere ihe ize ndụ dị n’ịgbaso onye na-enweghị ike ịhụ ụzọ ziri ezi n’ụzọ kpuru ìsì.

1. Esola kpuru ìsì: Ihe ize ndụ dị n'ịgbaso ọchịchị ndị na-amaghị ihe

2. Onye na-edu ụzọ? Nduzi sitere n’aka ndị nwere amamihe na nghọta

1. Ilu 3:5-6 "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị. N'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

2. Matiu 15:14 "Hapụnụ ha: ha bụ ndị ndú ndị ìsì. Ọ bụrụkwa na ndị ìsì edu ndị ìsì, ha abụọ ga-adaba n'olulu."

Luk 6:40 Onye nēso uzọ-Ya adighi-aka onye-ozizí-ya: ma onye ọ bula nke zuru okè gādi ka onye-nwe-ya.

Jizọs kụziri na onye na-eso ụzọ kwesịrị ịgbalịsi ike ka o zuo okè nakwa na ha kwesịrị ịgbalịsi ike ime ka nna ha ukwu.

1. Ịbụ Zuru okè: Ịgbalị Ime Ka Jizọs

2. Ịgbaso n'ụkwụ Nna-ukwu: Ịghọ Zuru oke

1. Ndị Efesọs 4: 13 - "Ruo mgbe anyị niile ga-enweta ịdị n'otu nke okwukwe na nke Ọkpara Chineke, ruo nwoke tozuru okè, ruo n'ókè nke ogologo nke bụ izuzu nke Kraịst."

2. Ndị Filipaị 2:5-11 – “Nweenụ omume a n'ime onwe unu nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na Ọ dịrị adị n'ụdị Chineke, ọ naghị agụ nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe e kwesịrị ijide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, were. udi nke orù-orù, na emere ya n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe. N'ihi nka ka Chineke buli kwa Ya elu nke-uku, we nye Ya aha nke kariri aha nile ọ bula, ka ikperè nile ọ bula we b͕ue n'aha Jisus, bú nke ndi nọ n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, na ire ọ bụla ga-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.”

Luk 6:41 Ma gịnị mere i ji na-ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, ma ị ghọtaghị ntụhie dị n'anya nke gị?

Mara mmejọ nke gị tupu ịkatọ ndị ọzọ.

1. "Nkume nkedo" - mkpa nke ntughari onwe ya tupu ikpe ndi ozo ikpe.

2. "The Mote and Beam" - Ịghọta adịghị ike anyị tupu anyị ekpe ndị agbata obi anyị ikpe.

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu."

2. Jemes 4:11-12 - "Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. ọ bụghị idebe ya, kama ịnọdụ ala n'ikpe na ya."

LUK 6:42 Ma-ọbu ì gēsi aṅa si nwa-nne-gi, Nwa-nne, ka m'wepu irighiri ahihia nke di n'anya-gi, ma gi onwe-gi nāhughi ntuhie nke di n'anya nke gi? Gi onye-iru-abua, buru uzọ tupu ntuhie ahu n'anya nke gi, mb͕e ahu i gāhu nke-ọma ka i wepu irighiri ahihia nke di n'anya nwa-nna-gi.

Jizọs kụziiri anyị ka anyị buru ụzọ wepụ osisi ndị dị n’anya anyị tupu anyị enwee ike iji irighiri ahịhịa dị n’anya ya nyere nwanna anyị aka.

1. "Ịhụ nke ọma: Iwepụ Log dị n'Anya Anyị"

2. "Ịbụ Ezi Nwanne: Wepụ ihe ọjọọ dị n'anya Nwanna Anyị"

1. Matiu 7:1-5 "Ekpela ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe"

2. 1 Jọn 4:20-21 "Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, "Ahụrụ m Chineke n'anya," ma kpọọ nwanna ya asị, ọ bụ onye ụgha: n'ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n'anya nke ọ hụworo apụghị ịhụ Chineke n'anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị anya. "

Luk 6:43 N'ihi na osisi ọma adịghị amị mkpụrụ rụrụ arụ; ọbụghị ma osisi rere ure adịghị amị ezi mkpụrụ.

Osisi ọma agaghị amị ajọ mkpụrụ, osisi ọjọọ agaghịkwa amị ezi mkpụrụ.

1. Mkpụrụ nke Ndụ Anyị: Otú Omume Anyị Si egosipụta Àgwà Anyị

2. Ilu nke Osisi: Ihe ga-esi na omume ọma na ajọ omume pụta

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jeremaia 17:7-8 - “Onye agọziri agọzi ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Jehova obi, onye Jehova bu ntukwasi-obi-ya. Ọ dị ka osisi a kụrụ n’akụkụ mmiri, nke gbapụrụ mgbọrọgwụ n’akụkụ iyi, ma ọ dịghị atụ egwu mgbe okpomọkụ bịara, n’ihi na akwụkwọ ya na-adị ndụ ndụ, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n’afọ ụkọ mmiri ozuzo, n’ihi na ọ dịghị akwụsị ịmị mkpụrụ. .

Luk 6:44 N’ihi na a na-ama osisi ọ bụla site na mkpụrụ nke ya. N'ihi na madu adighi-ekpokọta fig n'ogwu, ha adighi-ekpokọta kwa nkpuru-vine n'osisi ogwu.

Mkpụrụ ndị anyị na-amị na-egosi ụdị osisi anyị bụ. Anyị apụghị ịtụ anya inweta ezi mkpụrụ sitere n'ihe ọjọọ.

1. Mkpụrụ nke ndụ anyị - ka omume anyị si egosipụta ezi agwa anyị

2. Ike nke Àgwà ọma - Otú mkpebi anyị na-eme kwa ụbọchị si emepụta ọdịnihu anyị

1. Ilu 13:20 - “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe: ma enyi ndị nzuzu ga-emejọ.”

2. Ndị Galetia 5:22-23 - “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.”

Luk 6:45 Ezi mmadụ na-esi n’ezi akụ̀ nke obi ya ewepụta ezi ihe; Onye ọjọ ọ bula nēsi kwa n'ajọ àkù nke obi-ya puta ihe ọjọ: n'ihi na ọtutu ihe nke obi ka ọnu-ya nēkwu.

Okwu anyị na omume anyị na-egosi ihe dị anyị n’obi. Anyị nwere ike ịmata ụdị mmadụ anyị bụ site n’ihe anyị na-ekwu na ihe anyị na-eme.

1. Mkpa nke obi dị ọcha - Luk 6:45

2. Ike nke okwu anyị - Luk 6: 45

1. Ilu 4:23 - Jiri ịdị uchu niile debe obi gị; n'ihi na site na ya ka okwu nile nke ndu si puta.

2. Matiu 15:18-19 - Ma ihe nke si n'ọnu puta na-esi n'obi aputa; ha we merua nwoke ahu. N’ihi na n’obi ka echiche ọjọọ, igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, nkwulu, si apụta.

Luk 6:46 Ma gịnị mere unu ji na-akpọ m, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ma unu adịghị eme ihe m na-ekwu?

Amaokwu a na-ajụ ihe mere ndị mmadụ ji sọpụrụ Jizọs dị ka Onyenwe anyị ma ọ bụrụ na ha anaghị agbaso ozizi ya.

1. "Ibi Ndụ Dị Ka Onye Na-eso Ụzọ Jizọs: Ịsọpụrụ Jizọs Site n'Nrubeisi"

2. "Ihe ịma aka nke iso Jizọs: Irube isi n'iwu Ya"

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

Luk 6:47 Onye ọ bụla nke na-abịakwute m ma na-anụ okwu m, na-emekwa ha, m ga-egosi unu onye ọ yiri.

Ọ dị ka onye maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume.

1. Iwuli ndụ anyị n'elu ntọala siri ike nke okwukwe na Jizọs.

2. Na-ebi ndụ na nkuzi nke Jizọs na ndụ anyị kwa ụbọchị.

1. Matiu 7:24-27 - Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ nanị ndị na-eduhie onwe unu.

LUK 6:48 Ọ di ka nwoke wuru ulo, gwu kwa miri, tu kwa ntọ-ala n'elu nkume di elu : mb͕e iju-miri ahu we puta, miri nērù kwa n'aru ulo ahu nke-uku, ọ pughi kwa ima jijiji: n'ihi na atọrọ ntọ-ala ahu. n'elu nkume.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịtọ ntọala siri ike.

1. Iwuli n'elu Nkume: Ịmepụta ntọala siri ike maka ndụ

2. Na-ewusi ntọala anyị ike: Na-eguzosi ike n'oge ihe isi ike

1. Matiu 7:24-27 "Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, nēme kwa ha, M'gātu ya ka onye-amam-ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu: miri-ozuzo we zo, idei-iyi we bia, oké osimiri we bia, miri we zo, miri we zo, oké osimiri ahu we zo, bú miri-ozuzo nēzute kwa; ifufe fekwasiri ulo ahu, ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala ahu n'elu nkume di elu: ma onye ọ bula nke nānu okwum ndia, ma o meghi ha, agēji ya tuyere onye-nzuzu, onye wuru ulo-ya n'elu ya. ájá: Mmiri wee daa, mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ, o wee daa: ọdịda ya dịkwa ukwuu.

2. Ndị Efesọs 2:19-20 “Ugbu a unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mba ọzọ, kama unu bụ ụmụ amaala ha na ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke, e wukwasịrị unu n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Jizọs Kraịst n'onwe ya bụ onye isi. nkume nkuku."

Luk 6:49 Ma onye na-anụ, ma ọ dịghị eme, yiri nwoke wuru ụlọ n’elu ụwa ma ọ bụ n’enweghị ntọala; nke iyi ahụ tisiri ike megide ya, ma ozugbo ọ dara; ma nbibi nke ulo ahu di uku.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ndị na-anụ okwu ya ma na-adịghị agbaso ha dị ka onye wuru ụlọ na-enweghị ntọala, bụ́ nke a ga-ebibi n’isi nso.

1. "Ntọala nke Ndụ Anyị: Iwuli n'Okwu Chineke"

2. "Ihe ize ndụ dị n'ịgbaso Okwu Jizọs"

1. Matiu 7: 24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya n'elu nkume ..."

2. Abụ Ọma 11:3 - "Ọ bụrụ na e mebie ntọala, gịnị ka onye ezi omume ga-eme?"

Luk 7 gara n’ihu n’akụkọ banyere ozi Jizọs, na-akọwapụta ọrụ ebube ndị dị ka ọgwụgwọ nke otu narị ndị agha na ịkpọlite nwa nwoke di ya nwụrụ n’ọnwụ. Ọ gụnyekwara nzute Jizọs na ndị na-eso ụzọ Jọn Onye Na-eme Baptizim na ozizi ya banyere ịhụnanya na mgbaghara.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’aka ọchịagha ndị Rom nke nọ na Kapaniọm bụ́ onye zigara ndị okenye ndị Juu ka ha rịọ Jizọs ka ọ gwọọ ohu ya. Akwa owoekọn̄ oro enịm ke Jesus ekeme ndikọk asan̄autom imọ n̄kukụre ebe ke nditịn̄ ikọ kiet, emi owụtde akwa mbuọtidem. N’ịbụ onye okwukwe ya metụrụ Jizọs n’ahụ́, ọ gwọrọ ohu ahụ n’agbanyeghị na ọ gaghị ahụ ya (Luk 7:1-10). N’oge na-adịghị anya ka ọrụ ebube a gasịrị, Jizọs gara Nain bụ́ ebe Ọ hụrụ ndị na-aga olili ozu maka otu nwa nwoke otu nwanyị di ya nwụrụ mụrụ. N'obi ebere, O metụrụ ozu ahụ aka ma gwa nwa okorobịa ahụ ka o bilie; a welitere ya na ndụ ma nyeghachi nne ya (Luk 7:11–17).

Paragraf nke abụọ: Ka ọ dị ugbu a, Jọn Baptist onye nọ n’ụlọ mkpọrọ nụrụ ihe ndị a niile na-eme site n’ọnụ ndị na-eso ụzọ ya. O                     ju       ju        ju         ju          loo ọ               chì chì ọ ọ ọ             kai           ru        chì chì ọ ọ               chì chì tu-kwa-ra onye-ọzọ? Na nzaghachi, Jizọs gwara ha banyere ihe ha hụrụ na ihe ha nụrụ—ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-eje ije bụ́ ekpenta, e mere ka ndị ntị chiri nụ ihe ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, bụ́ ndị na-ezisa ozi ọma, gbakwụnyere “Onye a gọziri agọzi onye ọ bụla nke na-adịghị asụ ngọngọ n’ihi m.” Azịza a mere ka Jọn Onye Mezaịa ahụ doo anya. Ọrụ mezuru amụma Aịsaịa gbasara ọrụ Mesaịa ahụ (Luk 7:18–23).

Paragraf nke atọ: Mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn lawara, Jizọs malitere ikwu ìgwè mmadụ okwu banyere ọrụ amụma Jọn kọwara ya karịa onye amụma jikere ụzọ Onyenwe anyị kwupụtakwara ịdị ukwuu na-ekwu n'etiti ndị inyom a mụrụ, ọ dịghị alaeze dị ukwuu ma ọ dịghị ihe ọzọ Chineke karịrị ya na-egosi na oge ọhụrụ malitere ozi Ya . na-eweta mmezu mkpughe dị elu (Luk 7:24-28). N’agbanyeghị omume izi ezi nke amamihe ma Jọn n’onwe ya ndị ọgbọ jụrụ ha ihe dị iche iche na-akpọ ndị mmụọ ọjọọ mbụ nwere enyi aṅụrụma ikpeazụ bụ́ ndị ọnaụtụ ndị mmehie na-egosi n’agbanyeghị otú ozi e si ezigara ụfọdụ ga-ajụ ya mgbe nile n’ihi echiche ndị e bu ụzọ chepụta (Luk 7:29-35). Isiakwụkwọ kwubiri akụkọ nwanyị mere mmehie nke e tere mmanụ ụkwụ dị oké ọnụ ahịa na-akwa akwa ehichapụrụ ụlọ onye Farisii aha ya bụ Saịmọn katọrọ ya ma gbachiteere ya n'ịkọwa na o gosiri ịhụnanya dị ukwuu n'ihi na a gbaghaara ya nke ukwuu ebe Saịmọn egosichaghị ile ọbịa n'ihi na a ghọtara mkpa mgbaghara dị obere ihe atụ abụọ ndị ji ụgwọ na-egosi isi mgbaghara na-eduga ịhụnanya onye ọ bụla gbaghaara obere ịhụnanya. obere mmehie ya n'agbanyeghị na a gbaghaara ọtụtụ ndị - n'ihi na ọ hụrụ n'anya nke ukwuu mana onye a gbaghaara obere ịhụnanya, a ga-agbaghara nwanyị mmehie ya gaa udo na-egosi ọzọ radical inclusive love ebere amara n'ihu ọha ndị a chụpụrụ achụpụ.

Luk 7:1 Ma mb͕e O kwubìri okwu-Ya nile na nti ndi-Ju, ọ ba na Kapanaum.

Jizọs gwachara ndị mmadụ okwu wee bata na Kapaniọm.

1. Ihe kacha Jizọs mkpa ná ndụ - Luk 7:1

2. Mkpa ọ dị nrube isi nye Chineke - Luk 7:1

1. Matiu 4:13-17 - Jizọs si Nazaret pụọ ma biri na Kapanaum

2. Jọn 2:12-22 - Jizọs mere ka ụlọ nsọ dị na Jeruselem dị ọcha

Luk 7:2 Ma orù ọchi-agha ise, onye ọ huru n'anya, aria-kwa-ra ọria, we nwua.

Itien̄wed emi etịn̄ nte asan̄autom akwa owoekọn̄ kiet okosobode n̄kpa ke ntak udọn̄ọ.

1. Ka anyị cheta inwe ọmịiko na ịhụ n’anya n’ebe ndị anyị hụrụ n’anya nọ n’oge mkpa ha nọ.

2. Ka anyị bịaruo Chineke nso n’oge ọrịa na mkpagbu, na-atụkwasị obi n’ịdị mma na ebere Ya.

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-eru uju ru uju.

2. Jemes 5:13-14 - Ọ̀ dị onye n'etiti unu nọ ná nsogbu? Ka ha kpee ekpere. Ọ dị onye nwere obi ụtọ? Ka ha bụrụ abụ otuto.

Luk 7:3 Ma mb͕e ọ nuru Jisus, o zigara ya ndi-okenye ndi-Ju, nāriọ Ya ka Ọ bia me ka aru di orù-Ya di ike.

Otu onye ndú ndị Juu gwara Jizọs ka ọ gwọọ ohu ya site n’izite ndị okenye ndị Juu ka ha bịakwute ya.

1. Onye kwesịrị ntụkwasị obi nye Chineke: Ike ekpere na ike ịgwọ ọrịa nke Onye-nwe.

2. Oge Chineke: Ịtụkwasị obi na atụmatụ nke Onye-nwe na nghọta na Ọ na-arụ ọrụ n'oge nke Ya.

1. Jemes 5:13-16 – Ekpere nke okwukwe ga-azọpụta onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-akpọlitekwa ya.

2. Abụ Ọma 103:2-5 - Toonụ Jehova maka ike ọgwụgwọ Ya na n'ihi na Ọ na-agbaghara anyị mmehie anyị niile.

Luk 7:4 Ma mb͕e ha biakutere Jisus, ha riọ Ya ngwa ngwa, si, O kwesiri onye O gēmere ihe a:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere ndị mmadụ na-abịakwute Jizọs na-arịọ ya maka enyemaka.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi mgbe anyị chọrọ enyemaka.

2: Anyị nwere ike ichigharịkwuru Jizọs mgbe niile na mkpa anyị ma rịọ maka enyemaka ya.

1: Matiu 11:28 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike."

2: Ndị Filipaị 4: 6–7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Luk 7:5 Nʼihi na ọ hụrụ mba anyị nʼanya, o wukwara anyị ụlọ nzukọ.

Jizọs hụrụ mba Izrel n’anya ma nye aka wuo ha ụlọ nzukọ.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs - inyocha ụzọ Jizọs si egosi ịhụnanya ya n'ebe ndị ya nọ.

2. Ike nke obodo – ileba anya ka ụlọ-nzukọ bụ ebe a na-ezukọta ụmụ Izrel.

1. Jọn 13:34-35 - Jizọs nyere anyị iwu ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya dị ka ọ hụrụ anyị n'anya.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Na-agbarịta ibe anyị ume ịnọgidesi ike n'okwukwe na gbakọta ọnụ ime ya.

Luk 7:6 Jizọs wee soro ha. Ma mb͕e ọ nọ n'ebe di anya ub͕u a n'ulo ahu, ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise zigara ya ndi-eyì, si ya, Onye-nwe-ayi, emela onwe-gi aru;

Ọchịagha ahụ zigaara Jizọs ndị enyi ka ha gwa ya ka ọ ghara ịbịa n’ụlọ ya, n’ihi na o rughị eru ịnọnyere Jizọs.

1. Ịdị umeala n'obi nke Centurion: Ike nke Ịmata erughị eru nke Anyị

2. Ịmara Ebe Anyị: Arịrịọ dị umeala n'obi nke narị afọ nke narị mmadụ ahụ rịọrọ Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:3- Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2. Jemes 4:10- weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēweli kwa unu elu.

Luk 7:7 Ya mere, echeghị m na mụ onwe m ruru eru ịbịakwute gị: ma kwuo n'otu okwu, a ga-agwọkwa orù m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị umeala n'obi na ebere Jizọs, n'ịghọta na ọ cheghị na ya ruru eru ịbịakwute nwoke ahụ na-arịọ maka enyemaka, ma ka na-enye nwoke ahụ arịrịọ ya n'otu okwu.

1. Ike nke Ịdị Umeala n'Obi: Ịmụta Ịghọta na Nabata erughị eru Anyị

2. Obi ọmịiko nke Kraịst: Otú Jizọs Si Ekpere Ndị Na-arịọ Ndị Nile Obi ebere

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

2. Matiu 8:8 - "Ọchịagha ndị agha ahụ zara, sị, Onyenwe anyị, erughị m na ị ga-aba n'okpuru ụlọ m: ma kwuo naanị okwu, a ga-agwọkwa ohu m."

Luk 7:8 N'ihi na Mu onwem bu kwa onye edoro n'okpuru ike, nēnwe ndi-agha n'okpurum, m'we si otù onye, Je, ọ ga; ma onye ọzọ, Bia, ọ bia; si orùm, Me nka, o we me ya.

Chineke nwere ikike n’ebe anyị nọ, anyị kwesịkwara irubere ya isi.

1: Rubere Chineke isi ma nata ngozi ya

2: Na-erubere Chineke isi

1: Eklisiastis 8:4-5 - Ebe okwu eze di, ike di: ònye gāsi kwa ya, Gini ka i nēme? Ma-ọbu, gini mere i nēme otú a?

2: Ndị Filipaị 2: 10-11 - Ka ọ bụrụ na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, nke ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa na ihe dị n'okpuru ụwa; Na ka ire ọ bụla wee kwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.

Luk 7:9 Mgbe Jisọs nụrụ ihe ndị a, o juru ya anya nʼihi ya, o wee chigharịa, si ndị ahụ na-eso ya, A sị m unu, ahụghị m okwukwe dị ukwuu otú a, e-è, ọ bụghị nʼIsrael.

Okwukwe otu narị ndị agha Rom tụrụ Jizọs n’anya ma jaa ya mma maka ya, n’agbanyeghị na ọ bụghị onye Izrel.

1: Anyị niile nwere ike ịmụta ihe site n'ihe atụ nke ndị agha Rom na-agbalịsi ike inwe okwukwe dị ukwuu dị ka nke ya.

2: Anyị niile nwere ike inwe mmụọ mmụọ ka anyị nwee okwukwe siri ike dịka ọchịagha ndị Rom, ọ bụrụgodị na anyị esiteghị na Israel.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2: Matiu 17:20 - "Jizọs wee sị ha: N'ihi ekweghị-ekwe unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ ga-ewepụkwa, ọ dịghịkwa ihe ga-eme unu ihe na-agaghị ekwe omume.”

Luk 7:10 Ndị ezigara wee laghachi nʼụlọ ahụ, hụ orù ahụ ka ahụ́ dị ya mma.

Jesus ama ọkọk asan̄autom esie emi ọdọn̄ọde, ndien ke ini mme isụn̄utom oro ẹkefiakde ẹnyọn̄ ufọk, asan̄autom oro ama ọsọn̄ etieti.

1.Jizọs bụ Dibia ukwu nke nwere ike gwọọ anyị ọrịa anụ ahụ na nke mmụọ.

2. Chineke bu isi iyi nke ogwugwu na ike.

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Jemes 5:14-15 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n'aha Onyenwe anyị. Ekpere e kpere n'okwukwe ga-emekwa ndị ọrịa Jehova gēme ka ha bilie: ọ buru na ha emehiewo, agāb͕aghara ha.

Luk 7:11 O wee ruo nʼechi ya, na ọ banyere nʼotu obodo a na-akpọ Nen; ma ọtutu nime ndi nēso uzọ-Ya, na oké ìgwè madu nēso Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ nte Jesus akakade obio Nain ye ediwak mbet esie ye akwa otuowo.

1: Jizọs kuziri anyị mkpa obodo na nnwekọ dị.

2: Jizọs gosiri anyị na ọmịiko na ebere bụ ihe e ji amata ndụ Ndị Kraịst.

1: Ndị Galetia 6:2 - Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

2: Jọn 13:34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya. Site na nka ka madu nile gāmara na unu bu ndi nēso uzọm, ọ buru na unu enwerita ihu-n'anya n'etiti onwe-unu.

Luk 7:12 Ma mb͕e ọ biaruru nso ọnu-uzọ-ama obodo ahu, le, otù onye nwuru anwu buliri, bú nwa-nwoke nke nne-ya muru nání ya, ọ bu kwa nwayi di-ya nwuru: ọtutu ndi obodo ahu so-kwa-ra ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ebeakpa emi ediwak owo ẹsan̄ade ẹsan̄a ye enye ke ini enye okomende ikpọkidem eyeneren esie.

1. Ike Ọmịiko: Otú Anyị Ga-esi Kasie Ndị Na-eru Uju Obi na Nkwado

2. Ọrụ Obodo n'oge iru uju

1. Aisaia 61:1-3 - Mọ nke Onye-nwe Chineke dikwasim, n'ihi na Jehova etewom manu iwetara ndi ewedara n'ala ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha na nnwere onwe nye ndị mkpọrọ;

2. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Luk 7:13 Ma mb͕e Onye-nwe huru ya, O nwere ọmiko n'aru ya, si ya, Akwala ákwá.

Jizọs hụrụ otu nwaanyị di ya nwụrụ nke nwa ya nwoke nwụnahụrụ nwere ọmịiko. Ọ gwara ya ka ọ ghara ibe ákwá.

1. Ịhụnanya ọmịiko: Jizọs na nwanyị di ya nwụrụ nke Nen

2. Nkasi Obi Chineke: Ịchọta Ike na Ahụhụ nke Ndụ

1. Matiu 9:36 - Mgbe ọ hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na a na-akpagbu ha na ndị na-enweghị enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

2. 2 Ndị Kọrint 1:3-4 - Ngọzi bụrụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi nile, onye na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị niile, ka anyị wee nwee ike ịkasi ndị ahụ obi. nọ ná mkpagbu ọ bụla, site ná nkasi obi nke Chineke na-akasi anyị onwe anyị.

Luk 7:14 O we bia, metu ozu ahu aka: ndi nēbu Ya we guzo. Ọ si, Nwa-okorọbia, asim i, Bilie.

Jizọs mere ka otu nwa okorobịa dịghachi ndụ site n'imetụ ozu ahụ aka.

1. Ike Chineke: Jizọs na-egosi anyị ike Chineke site na mbilite n’ọnwụ nke nwa okorobịa ahụ.

2. Okwukwe na Ọrụ ebube: Jizọs kụziiri anyị na okwukwe nwere ike ime ka ọrụ ebube dịghachi ndụ.

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na Mu gādi ndu, ọ bu ezie na ọ gānwu; onye ọ bula nke nādi ndu site n'ikwere na Mu, agaghi-anwu ma-ọli.

2. Mak 5:41-42 - O we jide nwa agbọghọ ahụ nwụrụ anwụ n'aka, sị ya, "Talita kumi," nke pụtara, "Nwa agbọghọ, asị m gị, bilie!" Ozugbo nwa agbọghọ ahụ biliri wee malite ịgagharị.

Luk 7:15 Onye ahụ nwụrụ anwụ wee bilie nọlie, malite ikwu okwu. O we rara ya nye nne-ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ oro Jesus ekenamde ke ndiset ke n̄kpa, ndien ekem ọtọn̄ọ nditịn̄ ikọ ẹnyụn̄ ẹyak enye ẹnọ eka esie.

1. Ike Ndụ: Otú Jizọs Si Gosipụta Ịhụnanya Ya Na-adịghị Apụ Apụ n’Ahụ́ Anyị

2. Ọrụ ebube: Otú ọrụ ebube Jizọs rụrụ si gosi na ọ bụ chi ya

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ.

2. Ndị Rom 6:4-Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka, dika emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu.

Luk 7:16 Egwu wee jide mmadụ niile: ha wee nye Chineke otuto, sị: “Onye amụma ebiliwo n'etiti anyị; na, na Chineke eletawo ndi-Ya.

Ụjọ tụrụ ndị mmadụ mgbe Jizọs rụrụ ọrụ ebube, ha too Chineke maka nnukwu onye amụma ahụ e ziterela.

1. Egwu Jehova: Otú Chineke Si Na-ewetara Anyị Nkasi Obi n'Oge Ụjọ

2. Nleta Chineke: Ịmata Jizọs dị ka Onye Amụma Ukwu ahụ

1. Isaiah 11: 2-3 - "Mmụọ nke Jehova ga-adakwasịkwa ya, Mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na nke egwu Jehova."

2. Ọrụ 3: 19-20 - "Ya mere, chegharịanụ, chegharịakwa, ka e wee hichapụ mmehie unu, mgbe oge nke ume ga-esi n'ihu Onyenwe anyị bịa."

Luk 7:17 Akụkọ a banyere ya wee gazuo Judia dum na ala niile gbara ya gburugburu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú akụkọ banyere Jizọs si gbasaa na Judia na ógbè ndị gbara ya gburugburu.

1. Asịrị nke Ọṅụ: Mgbasa Ozi Jizọs

2. Olileanya n'omume: Ihe si n'ikesa ozi-ọma pụta

1. Ndị Rom 10:13-15 (N'ihi na “onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta.”)

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 (Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria na ruo nsọtụ ụwa.)

Luk 7:18 Ndị na-eso ụzọ Jọn wee gosi ya ihe ndị a niile.

Ndị na-eso ụzọ Jọn kọọrọ Jọn akụkọ banyere ọrụ ebube Jizọs rụrụ.

1. Chineke na-arụ ọrụ mgbe niile n'ụzọ anyị na-atụghị anya ime uche Ya.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-eme ihe ziri ezi na ihe kacha mma, ọ bụrụgodị na ọ baghị uru n’anya anyị.

1. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. “Dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu nakwa echiche m nile karịa echiche unu.

2. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

LUK 7:19 Jọn we kpọ madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya ka ha biakute Ya, we zigara Jisus, si, Gì onwe-gi bu Onye ahu Nke nābia? ma ọ bụ na-achọ ihe ọzọ?

Jọn Onye Na-eme Baptizim zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha jụọ Jizọs ma ọ̀ bụ Mesaya ahụ a tụrụ anya ya.

1. Atụmanya Mesaịa ahụ—Luk 7:19

2. Nwee obi ike na Jizọs - Luk 7:19

1. Matiu 11:2-3 – Mgbe Jọn nụrụ ihe Kraịst na-eme n’ụlọ mkpọrọ, o zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha jụọ ya, sị: “Ị̀ bụ gị bụ onye gaje ịbịa, ka ànyị ga-atụkwa anya onye ọzọ?”

2. Aisaia 35:4 - Si ndi obi di egwu, Dinu ike, unu atula egwu; Chineke-unu gābia, Ọ gēji ibọ̀-ọ́bọ̀ bia; ọ ga-eji ụgwọ ọrụ Chineke bịa ịzọpụta gị.”

Luk 7:20 Ma mb͕e ndikom ahu biakutere Ya, ha si, Jọn Baptist ezitewo ayi biakute gi, si, Gì onwe-gi bu Onye ahu Nke gaje ibia? ma ọ bụ na-achọ ihe ọzọ?

Ndị ozi abụọ sitere n’aka Jọn Onye Na-eme Baptizim jụrụ Jizọs ma ọ̀ bụ Mesaya ahụ ha nọworo na-atụ anya ya.

1. “Okwukwe Jọn Onye Na-eme Baptizim: Legidenụ Jizọs anya”

2. "Gịnị ka ọ pụtara inwe Jizọs dị ka Mezaịa anyị?"

1. 1 Pita 2:4-5 – “Mgbe unu na-abịakwute ya, nkume dị ndụ nke ndị mmadụ jụrụ, ma n’anya Chineke nke a họọrọ nke dị oké ọnụ ahịa, unu onwe unu dị ka nkume dị ndụ ka a na-ewuli ya dị ka ụlọ ime mmụọ, ka ọ bụrụ ụlọ ime mmụọ. ndị nchụàjà dị nsọ, ka ha na-achụ àjà ime mmụọ ndị Chineke na-anara nke ọma site n’aka Jizọs Kraịst.”

2. Aisaia 9:6 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke, ochichi di kwa n'ubu ya, agēkpo kwa aha-Ya Onye-ndụmdu, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi Udo. "

Luk 7:21 Ma nʼotu oge hour ahụ Ọ gwọkwara ọtụtụ nʼime adịghị ike ha na ihe otiti ha na mmụọ ọjọọ ha; O we me ka ọtutu ndi-ìsì hu uzọ.

Jizọs gwọrọ ọtụtụ ndị ọrịa anụ ahụ́ na nke ime mmụọ ha.

1: Ọmịiko na Ebere Jizọs: Otu Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị si eweta ọgwụgwọ na mweghachi.

2: Okwukwe gwọrọ: Ike nke ikwere na ọrụ ebube

Matiu 9:35 - Jisus we jegharia obodo nile na obodo ntà nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēkwusa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile ọ bula na ọria nile ọ bula n'etiti ndi-Ju.

1 Pita 2:24 - Onye onwe-ya buuru nmehie-ayi n'aru-ya n'elu osisi, ka ayi, ebe ayi nwuru anwu nye nmehie, we di ndu n'ezi omume;

Luk 7:22 Ya mere Jisus zara, si ha, Jenu, kọrọ Jọn ihe unu huru na nke unu nuru; otú ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwụrọ na-eje ije, na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụ ihe, na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, na-ekwusara ndị ogbenye ozi ọma.

Jizọs na-akụzi na ịgba akaebe maka ọrụ ya bụ ikwusa ozi ọma nye ndị ogbenye.

1: Ike nke Jisus- Ka ọrụ Jisus si gosi ike nke ozi-ọma Ya.

2: Ikwusa ozi-ọma nye ndị ogbenye – ka ọrụ Jizọs si gosi mkpa ọ dị izi ndị ogbenye ozi ọma.

Matiu 11:5 - Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwụrọ na-ejegharịkwa, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma.

2: Aisaia 61:1 - Mọ nke Onye-nwe Chineke dikwasirim; n’ihi na Onye-nwe tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ikpọsa ntighe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u.

Luk 7:23 Ngọzi na-adịrị ya, onye ọ bụla nke na-agaghị a.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-agọzi ndị kwere na ya.

1. Ngozi nke ikwere na Jisos

2. Imeri ihe ịma aka nke okwukwe

1. Jọn 14:1-4 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na onye ọ bụla nke kwere na ya ga-enwe ike ịrụ ọrụ ndị ọ na-arụ.

2. Ndị Rom 8:37-39 - Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume na ọ dịghị ihe pụrụ ikewapụ ha n'ịhụnanya nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

Luk 7:24 Ma mb͕e ndi-ozi Jọn lawara, Ọ malitere igwa ndi-Ju okwu bayere Jọn, si, Gini ka unu puru je n'ọhia ihu? Ọ̀ bu ahịhịa amị nke ifufe na-ama jijiji?

Jizọs gwara ndị mmadụ banyere Jọn Onye Na-eme Baptizim, na-ajụ ha ihe ha gara n’ala ịkpa ịhụ - ahịhịa amị nke ifufe na-ama jijiji?

1. Ike nke Okwukwe: Gịnị ka I gara ịhụ?

2. Ndụ Jọn Onye Na-eme Baptizim: Onyeàmà n’ime ọhịa

1. Matiu 11:7-11 - “Gịnị ka unu gara n'ala ịkpa ịhụ? Ọ̀ bụ ahịhịa amị nke ifufe na-amagharị?”

2. Aisaia 40:3-5 - “Otu olu na-etikwa: 'N'ime ọzara, dozie ụzọ Jehova; meere Chineke anyị ụzọ okporo ụzọ kwụ ọtọ n’ọzara.’”

Luk 7:25 Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bu nwoke nēyi uwe di arọ́? Le, ndi nēyi uwe mara nma nke-uku, ndi nēbi kwa n'oriri, nọ n'ogige eze.

Jizọs na-adọ aka ná ntị ka a ghara inwe mmasị n'ebe ndị ọgaranya a na-ahụ anya ma na-ebi ndụ okomoko masịrị ya, n'ihi na a pụrụ ịhụ ndị dị otú ahụ n'obí eze.

1. Akụ̀ na ụba na okomoko ekwela ka ndị mmadụ ghara ịma ya.— Luk 7:25

2. Chọọ afọ ojuju nke Chineke kama rie uru nke ụwa - Luk 7:25

1. Ilu 30:8-9 - "Were m ihe-efu na okwu-ugha n'ebe di anya: enye-kwa-la m ob͕eye ma-ọbu àkù: rie m ihe-oriri di arọ́: Ka afọ we ghara ijum, m'gāgọna kwa Gi, si, Ònye bu Jehova? ma-ọbụ ka m’we ghara ịbụ ogbenye, wee zuo ohi, werekwa aha Chineke m n’efu.”

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. n'ebe ọ bula, na n'ihe nile, a na-akuzirim, ma ka afọ ju-kwa-ram, ka agu kwa uba, ma uba uba na inwe nkpà: apurum ime ihe nile site n'aka Kraist Onye nēmem ike.

Luk 7:26 Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye amụma? E, a sị m unu, ma karịa onye amụma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị ukwuu nke Jizọs, onye bụbu onye amụma karịa.

1. Jizọs: Karịa onye amụma

2. Otuto Jizọs na-enweghị atụ

1. Ndị Hibru 1: 1-2 - Chineke, onye n'oge dị iche iche na n'ụzọ dị iche iche na-ekwu okwu n'oge gara aga nye ndị nna site n'amụma, na ụbọchị ikpeazụ ndị a, na-agwa anyị okwu site n'Ọkpara Ya, Onye Ọ họpụtara onye-nketa nke ihe nile. , Onye O sitekwara n’aka ya kee ụwa;

2. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù Nwa, enyewo ayi Ọkpara; + ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya ebube, Onye ndụmọdụ, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo. N'uba nke ọchịchị Ya na udo Ya agaghị enwe ọgwụgwụ.

Luk 7:27 Onye a bụ onye e dere banyere ya, sị: “Lee, m na-ezipụ onye ozi m nʼihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị nʼihu gị.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus edide enye emi ẹwetde ẹban̄a ke Akani Testament, emi Abasi ọkọdọn̄de ndidiọn̄ usụn̄ edidi Esie.

1: Jizọs bụ mmezu nke atụmatụ nzọpụta nke Chineke.

2: Akpọrọ anyị ka anyị dozie ụzọ maka Onyenwe anyị dịka Jizọs mere.

1: Isaiah 40: 3-5 - Olu nke onye na-akpọ: "N'ime ọzara, dozie ụzọ maka Onyenwe anyị; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

2: Malakaị 3: 1 - “Lee, M ga-ezite onye ozi m, onye ga-edozi ụzọ n'ihu m. Mb͕e ahu na mberede, Onye-nwe-ayi unu nāchọ gābia n'ulo uku Ya; onye-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, onye gi onwe-gi nāchọ, gābia; ọ bu ihe si n'ọnu Jehova nke usu nile nke ndi-agha puta.

Luk 7:28 N'ihi na asim unu, N'etiti ndi ndinyom muru ọ dighi onye-amuma ka Jọn Baptist: ma onye kacha nta n'ala-eze Chineke ka ya uku.

Akụkụ ahụ na-ekwupụta na Jọn Baptist bụ onye amụma kasị ukwuu n'ime ndị inyom mụrụ, ma na ọbụna onye kasị nta n'alaeze Chineke dị ukwuu karịa ya.

1. Ike nke Alaeze: Ịghọta ịdị ukwuu nke ike Chineke

2. Iso Atumatu Chineke: Nabata Nke kacha nta n'Alaeze Chineke

1. Matiu 11:11 - "N'ezie asị m unu, n'etiti ndị inyom mụrụ ọ dịghị onye si n'ọnwụ ka ukwuu karịa Jọn Baptist; ma onye ọ bụla nke kasị nta n'alaeze nke eluigwe ka ya."

2. 1 Pita 2:9 - "Ma unu bụ ndị a họọrọ, òtù ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ, ihe onwunwe pụrụ iche nke Chineke, ka unu wee kwusaa otuto nke Onye kpọpụtara unu n'ọchịchịrị gaa n'ìhè ya dị ebube."

Luk 7:29 Ma ndị niile nụrụ ya na ndị ọnaụtụ gụrụ Chineke nʼonye ezi omume, e jiri baptizim Jọn mee ha baptizim.

Ndị nụrụ ihe Jizọs na ndị ọnaụtụ mere Jọn baptizim, ha agụọkwa Chineke n’onye ezi omume.

1. Ayi aghaghi inabata baptism nke Jon we guputa Chineke n'onye ezi omume.

2. Ike okwu Jizọs nwere na otú ha nwere ike isi mee ka ndị mmadụ zukọta ọnụ iji gosi na Chineke ziri ezi.

1. Luk 7:29

2. Ndị Rom 3: 25-26 - "N'ihi na Chineke nyere Jizọs ka ọ bụrụ àjà maka mmehie. Ndị mmadụ na-eme ezi omume na Chineke mgbe ha kweere na Jizọs chụrụ ndụ ya n'àjà, na-akwafu ọbara ya. hapụrụ mmehie ndị e mere tupu mgbe ahụ n’ataghị ntaramahụhụ.”

Luk 7:30 Ma ndị Farisii na ndị ọkàiwu jụrụ ndụmọdụ Chineke megide onwe ha, ebe o meghị ha baptizim.

Ndị Farisii na ndị ọkàiwu jụrụ ịnara ndụmọdụ Chineke, na-ajụ ime baptizim.

1. Ịnabata ndụmọdụ Chineke na iweda onwe anyị ala n'ihu ya.

2. Mkpa ime baptizim na ihe ọ pụtara na mmekọrịta anyị na Chineke.

1. Ndị Rom 10: 9-10 - "na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. ọnu-ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzoputa.

2. Jemes 4: 6-7 - "Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, sị: "Chineke na-eguzogide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." 7 Ya mere, na-eruberenụ Chineke isi, na-eguzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu.”

LUK 7:31 Onye-nwe-ayi we si, gini kwa ka m'gēji tuyere ndi-ọb͕ọ a? na gịnị ka ha dị?

Onye-nwe-ayi Jisus jụrụ ihe ndikom nke ọgbọ a di.

1. Ndị ikom nke ọgbọ a: Iji otu taa atụnyere ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ

2. Ibi n'Ụwa nke Na-adịghị Eji Ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ Bara Uru

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Jemes 4:4 – Unu ndị na-akwa iko! Ọ̀ bụ na unu amaghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ ibu iro nke Chineke?

Luk 7:32 Ha dị ka ụmụntakịrị nọ ọdụ nʼọma ahịa, na-akpọrịta ibe ha òkù, na-asị, Anyị fụrụ unu ọjà, ma unu eteghị egwú; ayi kwara unu ákwá, ma unu akwaghi akwa.

Enwere ike iji ndị ahụ tụnyere ụmụaka nọ n'ọma ahịa bụ́ ndị na-akpọ ibe ha ma ha anataghị azịza ha chọrọ.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịza òkù Chineke, na-emeghe obi anyị maka ọn̄ụ na mwute ọ na-eweta.

2: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịbụ ndị na-enweghị mmasị na nzikọrịta ozi nke Chineke, n'ihi na ọ nwere ike ibute ndakpọ n'ime mmụọ.

1: Isaiah 55:6 - "Chọọnụ Jehova mgbe a pụrụ ịchọta ya; kpọkuenụ Ya mgbe Ọ nọ nso."

2: Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

Luk 7:33 Nʼihi na Jọn Baptist bịara na-erighị achịcha, ọ naghịkwa aṅụ mmanya; unu we si, O nwere mọ ọjọ.

Ndị mmadụ katọrọ Jọn Onye Na-eme Baptizim maka na ọ naghị etinye aka n’otu omenala ọha na eze dị ka ha, na-azọrọ na o nwere ekwensu.

1. Otu esi eji amara azaghachi nkatọ.

2. Mkpa njide onwe onye.

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

2. Ndị Filipaị 4:5 - "Ka onye ọ bụla mara ezi uche gị: Onyenwe anyị nọ nso."

Luk 7:34 Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ; unu we si, Le, onye-ori-nke-uku, na onye-ọṅuṅu manya-vine, enyi ndi-ọna-utu na ndi-nmehie!

Nwa nke madu abiawo nēri nāṅu kwa ihe-ọṅuṅu;

1. Nnabata nke Kraist na ozi Ya

2. Oghere Jizọs nye mmadụ niile

1. Matiu 11:19 - "Nwa nke madu biara nēri nāṅu kwa ihe-ọṅuṅu, ha we si, Le, onye-ori-nke-uku na onye-ọṅuṅu-manya-vine, enyi ndi-ọna-utu na ndi-nmehie!" Ma a na-agụ amamihe n'onye ezi omume site n'omume ya.

2. Jọn 8:12 - "Jizọs gwakwara ha okwu ọzọ, sị: "Abụ m ìhè nke ụwa: onye ọ bụla na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

Luk 7:35 Ma agụwo amamihe n’onye ezi omume n’aka ụmụ ya niile.

Jizọs na-akụziri ndị mmadụ na ụmụ ha ga-agụ ndị maara ihe n’onye ezi omume.

1. A ga-akwụghachi ezi amamihe

2. Ngọzi nke Amamihe

1. Ilu 2:6-7 - N'ihi na Jehova na-enye amamihe; n'ọnu-ya ka ihe-ọmuma na nghọta si aputa; Ọ nākpakọba ezi amam-ihe nye ndi ziri ezi; Ọta ka Ọ buworo ndi nējeghari n'izu-okè.

2. Ndị Kọlọsi 2:3 - Onye e zoro akụ niile nke amamihe na ihe ọmụma n'ime ya.

Luk 7:36 Ma otu nʼime ndị Farisii rịọrọ ya ka o soro ya rie ihe. O we ba n'ulo onye-Farisi ahu, nọdu na nri.

A kpọrọ Jizọs n’ụlọ otu onye Farisii ka ọ bịa rie nri.

1. Ile ọbịa Pụtara: Ịnabata Jizọs n'Ụlọ Anyị

2. Ike nke ọkpụkpọ òkù: Imere ndị ọzọ ozi

1. Ndị Rom 12:13 - Soro ndị Jehova nọ na mkpa kekọrịta. Na-ele ọbịa.

2. Ndị Hibru 13:2 - Echefula ilere ndị bịara abịa ọbịa, n'ihi na site n'ime otú ahụ ụfọdụ mmadụ na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n'amaghị ya.

Luk 7:37 Ma, le, otu nwanyị nʼobodo ahụ, onye bụ onye mmehie, mgbe ọ matara na Jisọs nọdụrụ ala na-eri nri nʼụlọ onye Farisii ahụ, o butere igbe alabaster nke manu-otite.

Otu nwaanyị a maara dị ka onye mmehie gosiri ịhụnanya na mmasị o nwere n’ebe Jizọs nọ site n’iweta igbe alabasta mmanụ mmanụ.

1. Ike nke igosi ihunanya na obi ekele

2. Mgbaghara na-enweghị atụ nke Jizọs

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Matiu 6:12 - ma gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dịka anyị gbaghakwaara ndị ji anyị ụgwọ.

Luk 7:38 O wee guzoro nʼakụkụ ụkwụ ya nʼazụ ya na-akwa ákwá, malite iji anya mmiri na-asa ụkwụ ya, werekwa ajị isi ya hichaa ha, sutụkwa ụkwụ ya ọnụ, werekwa manu ahụ tee ha.

Otu nwaanyị were anya mmiri na ntutu isi ya sachaa ụkwụ Jizọs, werekwa mmanụ ya tee ha mmanụ.

1. Jizọs Kwesịrị Ịhụnanya na Nraranye Anyị

2. Otú Anyị Ga-esi Na-egosi Ịhụnanya Anyị Maka Jizọs

1. Jọn 13:1-17 - Jizọs sara ndị na-eso ụzọ ya ụkwụ

2. Ndị Rom 12:1-2 - Na-achụ onwe anyị n'ihu Chineke dị ka àjà dị ndụ

Luk 7:39 Ma mb͕e onye-Farisi ahu, bú onye kpọrọ Ya, huru ya, o nēkwu n'obi-ya, si, Nwoke a, asi na ọ bu onye-amuma, gāmara onye na aha nwanyi a nke nēmetu Ya aru: n'ihi na ọ bu nwayi nēnweghi ike. onye nmehie.

Idem ama akpa owo Pharisee oro okokotde Jesus ndidia udia ndikụt n̄wan emi anamde idiọkn̄kpọ ada mmọn̄eyet ye idet esie adat enye ukot, sia enye enịmde ke ata prọfet ekpedifiọk emi.

1. Jizọs gosiri anyị ike nke amara na mgbaghara site n’ikwe ka nwanyị na-akwa iko saa ụkwụ ya.

2. Anyị ga-adị njikere ịnakwere na ịgbaghara mmadụ niile n'agbanyeghị ihe gara aga.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Matiu 7:1 – Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu ikpe.

Luk 7:40 Jisus zara, si ya, Saimon, enwerem okwu igwa gi. Ọ si, Onye-nwe-ayi, kwue.

Jizọs zutere Saịmọn ma nwee ihe ọ ga-agwa ya, nke mere ka Saịmọn rịọ ya ka ọ nọgide na-ekwu okwu.

1. Jizọs nwere ihe ọ ga-agwa anyị niile - atụla egwu ige ntị na ịrịọ maka ihe ọzọ.

2. Meghere obi gị na uche gị nye Jizọs - O nwere ihe ọ ga-agwa gị nke nwere ike ịgbanwe ndụ gị.

1. 1 Jọn 3:18, "Ụmụntakịrị, ka anyị ghara iji okwu ọnụ ma ọ bụ ire anyị hụ n'anya, kama n'omume na n'eziokwu."

2. Jemes 1:19-20, "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n'ihi na ọnụma mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

Luku 7:41 Otù onye-nbinye di nke nwere ndi ji madu abua ji: otù onye ji nnù dinarị ise, nke ọzọ ji ọgu madu abua na iri.

Ilu nke mmadụ abụọ ahụ ji ụgwọ na-emesi mkpa mgbaghara dị.

1: Ngbaghara Chineke dị oke oke karịa nke anyị, anyị kwesịrị ịdị ngwa ịgbaghara ndị mejọrọ anyị.

2: Anyị ekwesịghị ịdị na-ekpe ndị ọzọ ikpe gabiga ókè, ebe ọ bụ na anyị niile nwere mmehie nke anyị ga-ebu.

Matiu 6:14-15 - “N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara ndị ọzọ mgbe ha mehiere unu, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ mmehie ha, Nna unu agaghị agbaghara unu mmehie.”

2: Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

Luk 7:42 Ma mgbe ha enweghị ihe ha ga-akwụ, ọ gbaghaara ha abụọ nʼeziokwu. Ya mere, gwam, ònye n'ime ha gāhu Ya n'anya kari?

Jizọs tụrụ ilu banyere mmadụ abụọ ji ụgwọ bụ́ ndị a gbaghaara ha ụgwọ ha ji, na-ajụ onye ga-ahụ ya n’anya nke ukwuu ná nzaghachi.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Kraịst

2. Ekele na nzaghachi nye mgbaghara

1. Ndị Efesọs 2:4-5 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya-Ya nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie nile, mere ayi na Kraist di ndu.

2. Abụ Ọma 103:11-12 - N'ihi na dika elu-igwe si di n'elu uwa, Otú a ka ebere-Ya di uku n'aru ndi nātu egwu Ya. Dika ọwuwa-anyanwu si di anya n'Ọdida-anyanwu, Otú a ka O meworo ka njehie-ayi nile di anya n'aru ayi.

Luk 7:43 Saịmọn zara sị, “Echere m na ọ bụ onye ọ gbaghaara karịa. Ọ si ya, Gi onwe-gi ekpewo ezi omume.

Saịmọn chere n'ụzọ ziri ezi na Jizọs agbagharawo nke ukwuu n'ime ndị ji mmadụ abụọ ahụ ụgwọ.

1. Ebere Jizọs - Njikere Jizọs ịgbaghara mmehie anyị n'agbanyeghị na anyị ekwesịghị ya.

2. Ikpe Jizọs—Otú anyị kwesịrị isi na-agbalịsi ike ime mkpebi ziri ezi dị ka uche Chineke si dị.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Luk 7:44 O we chigharia ihu nwayi ahu, si Saimon, Ì huru nwanyi a? Abàram n'ulo-gi, i nyeghim miri n'ukwum: ma o werewo anya-miri sa ukwum abua, were kwa agiri-isi nke isi-ya hicha ha.

Jizọs gosiri anyị mkpa ile ọbịa na ọmịiko dị.

1. “Iji Ọmiko Na-ebi Ndụ: Ihe Nlereanya Jizọs nke Ile ọbịa”

2. “Ike nke Ọmịiko: Otú Jizọs Si Gbanwee Obi Saịmọn”

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2. Jemes 2:13 - "N'ihi na ikpe enweghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere. Ebere na-emeri ikpe."

Luk 7:45 I sutughm: ma nwayi a site n'oge m'batara, o kwughi isutu ukwum.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs imere nwanyị na-eme mmehie ebere na amara, ebe a na-anabataghị ya n'otu nkwanye ùgwù ahụ.

1. Ebere Dị Mma: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị jiri ịhụnanya nabata onye ọ bụla

2. Ịnara Amara: Otu esi enweta mgbaghara na ọmịiko

1. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwekwa obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghakwaara unu na Kraịst.

2. Ilu 31: 8-9 - Kwuonụ okwu maka ndị na-enweghị ike ikwu maka onwe ha, maka ihe ruuru ndị niile na-enweghị ike. Kwuonụ okwu, kpee ikpe ziri ezi; chebe ikike nke ndị ogbenye na ndị ogbenye.

Luk 7:46 I teghị isi m mmanụ: ma nwaanyị a ewere manu manu tee ụkwụ m.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a edinam n̄wan kiet ndida aran aran ẹyet Jesus ukot.

1: Jizọs na-akụziri anyị na omume obiọma na ịhụnanya achọghị ọdịmma onwe onye nanị dị mkpa karịa omenala ma ọ bụ ememe.

2: Jizọs gosiri anyị na ọ bụghị ihe anyị na-eme, kama ọ bụ obi anyị ji eme ya.

1: Jọn 13:34-35, “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya; dị ka m’hụrụ unu n’anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n’anya. unu nwere ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2: 1 Jọn 4: 7-8, "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya."

Luk 7:47 Ya mere a sị m gị, Agbagharawo ya mmehie ya nke dị ọtụtụ; n'ihi na ọ huru n'anya nke-uku: ma onye ab͕aghara ihe ntà ka ọ huru ihe ntà n'anya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na mgbe a na-agbaghara mmadụ nke ukwuu, ha ga-ahụ n'anya nke ukwuu; N'aka nke ọzọ, mgbe a na-agbaghara mmadụ ntakịrị, ọ ga-ahụ ntakịrị ihe n'anya.

1. Ka mgbaghara anyị dị ukwuu, ka ịhụnanya anyị na-abawanye

2. Ike nke ịhụnanya site na mgbaghara

1. 1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

2. Ndị Efesọs 4:32 – Ka unu na-enwekwa obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu.

Luk 7:48 Ọ si ya, Ab͕aghara gi nmehie-gi.

Akụkụ a sitere na Luk 7:48 na-ekwu maka Jizọs ịgbaghara nwanyị mmehie.

1: Ebere na ihunanya Chineke dị onye ọ bụla nke na-atụgharị na ya maka mgbaghara.

2: Okwu mgbaghara nke Jizọs na-eweta ọgwụgwọ na olileanya nye ndị na-achọ ya.

1: Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwa obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghakwaara unu na Kraịst."

2: Ndị Rom 3: 22-25 - "N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye mba ọzọ - otu Onyenwe anyị bụ Onyenwe ihe niile, na-agọzikwa ndị niile na-akpọku Ya, n'ihi na, "Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ga-abụ. a zọpụtara.” Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? ezitewo, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le, ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma si ma nma nke-uku!

Luk 7:49 Ndị ha na ya nọkọrọ na nri wee malite ịsị nʼime onwe ha, “Ònye bụ onye a na-agbagharakwa mmehie?

Mgbe ha na-eri nri, ndị ọbịa Jizọs chọpụtara na o nwere ikike ịgbaghara mmehie, ha malitekwara ịna-eche onye Ọ bụ.

1. Jizọs bụ Onye-nzọpụta nke ụwa: Ka mgbaghara ya si agbanwe ihe niile

2. Ike Mgbaghara: Otú ịhụnanya Jizọs si agbanwe ndụ

1. Ndi Efesos 1:7 – nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nmehie, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Ndị Kọlọsi 1:14 - N'ime onye anyị nwetara mgbapụta site n'ọbara ya, bụ mgbaghara mmehie.

Luk 7:50 Ọ si nwayi ahu, Okwukwe-gi azọpụtawo gi; jee n'udo.

Jizọs jara otu nwaanyị mma maka okwukwe ya ma gwa ya ka ọ lawa n’udo.

1. Ike nke okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Ibi ndụ nke udo site n’okwukwe na Jizọs

1. Ndị Efesọs 2:8-9, "N'ihi na site n'amara amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme, ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

2. Jemes 3: 17-18, "Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesịa ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, ghe oghe n'uche, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ezi-okwu. A na-aghakwa ihe ubi nke ezi omume n'udo site n'aka ndị ahụ. onye na-eme udo."

Luk 8 nwere ozizi ndị dị mkpa sitere n’aka Jizọs ma na-akọ ọtụtụ ọrụ ebube dị ịrịba ama, gụnyere ilu nke ọgha mkpụrụ, ime ka oké ifufe dị jụụ, na ọrụ ebube ịgwọ ọrịa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs si n’otu obodo gaa n’obodo ọzọ na-ekwusa banyere Alaeze Chineke. Ya na ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ na ụfọdụ ndị inyom a gwọrọ site na ajọ mmụọ na ọrịa (Luk 8:1-3). Jizọs tụkwara ilu nke ọgha mkpụrụ iji gosi azịza dị iche iche nye okwu Chineke. Mkpụrụ ndị dara n’ala dị mma na-anọchi anya ndị na-anụ okwu Chineke, jide ya, na-amịkwa ihe ubi (Luk 8:4-15). O mesiri ike na ọ dịghị onye na-amụnye oriọna nanị iji zoo ya; n'otu aka ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla ezoro ezo na ndụ anyị nke na-agaghị ekpughe ma ọ bụ ezoro ezo nke na-agaghị ama (Luk 8:16-18).

Paragraf nke Abụọ: Ka Jizọs na-ezi ihe, nne ya na ụmụnne ya bịara ịhụ ya ma ha enweghị ike ịbịaru ya nso n’ihi igwe mmadụ ahụ. Mgbe a kọrọ ya banyere nke a, Jizọs zara site n’ikwu na ndị na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya bụ ezi ezinụlọ Ya (Luk 8:19-21). Ka e mesịrị ka ha na ndị na-eso ụzọ na-agafe ọdọ mmiri bilitere na-akpatara ha egwu maka ndụ ha n'agbanyeghị ndị ọkụ azụ nwere ahụmahụ n'etiti ha. N'ụzọ dị iche, ụra nwayọọ ụgbọ mmiri kpọtere ịba mba ebili mmiri na-eme ka oké ifufe na-egosi ikike n'ebe okike ndị na-eso ụzọ nọ na-eche ike Ya na-ajụ "Ònye bụ onye a? Ọ na-enye ọbụna ifufe mmiri ka ha na-erubere ya isi" (Luk 8:22-25).

Paragraf nke atọ: Mgbe Gerasenes rutere n'akụkụ ọdọ mmiri ọzọ, ọ hụrụ otu nwoke mmụọ ọjọọ ji biri n'ili a na-akpọ onwe ya Legion n'ihi na ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ banyere n'ime ya. Ndị mmụọ ọjọọ rịọrọ ka ha ghara inye ha iwu ka ha gaa n’abis kama ikwe ka ha bata n’ìgwè ehi dị nso bụ́ ndị wee gbada n’ebe dị n’ebe dị elu n’ime ọdọ mmiri riri nne nke na-egosi ike n’ebe ndị mmụọ ozi nọ n’ọchịchịrị, nnapụta eweghachitere mmadụ n’isi lọghachi n’ụlọ na-ekwusa ihe mere ya n’obodo dum (Luk 8:26-39). Chapter kwubiri abụọ interconnected ọgwụgwọ akụkọ nwaanyị na-agba ọbara afọ iri na abụọ metụrụ ọnụ uwe gwọọ okwukwe Jairọs synagogue onyeisi onye nwa ya nwaanyị na-anwụ oge ruru n'ụlọ girl ugbua nwụrụ anwụ ma were aka ya sị "Nwa bilie!" o biliri ozugbo malitere iri ma ihe omume ndị a na-akwado ikike n'ihi ike ọrịa ọnwụ na-eweta ndụ zuru oke ebe enwere nkụda mmụọ ọrịa ọnwụ.

LUK 8:1 O rue, mb͕e nka gasiri, na ọ nāgazu n'obodo nile na obodo ntà nile, nēkwusa, nēzisa kwa ozi ọma nke ala-eze Chineke: ndi-ozi iri na abua ahu we so Ya.

Jizọs gara kwusaa ozi ọma nke alaeze Chineke, mmadụ iri na abụọ ahụ sokwa ya.

1. Jizọs bụ onye na-ezi ozi ọma - Luk 8:1

2. Oku nke Ndị Na-eso ụzọ - Luk 8: 1

1. Matiu 9:35-36 Jisus nāga n'obodo nile na obodo ntà nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēkwusa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile na ọria nile ọ bula.

2. Mak 6:34 Mgbe Jizọs rutere, hụ nnukwu ìgwè mmadụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha, n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Ya mere, ọ malitere ịkụziri ha ọtụtụ ihe.

Luk 8:2 Na ụfọdụ ndị inyom, ndị a gwọrọ site na ndị mmụọ ọjọọ na ọrịa ahụ, Meri a na-akpọ Magdalin, onye mmụọ ọjọọ asaa siri na ya pụta.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Mary Magdalene, emi ẹkekọkde mme idiọk spirit ye mme udọn̄ọ.

1. A gbasara ike ọgwụgwọ na ịhụnanya nke Kraịst.

2. Banyere imeri ahụhụ na otú Chineke ga-esi nyere anyị aka na ya.

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Jemes 5:16 – Ya mere na-ekwupụtara onwe unu mmehie unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu ka e wee gwọọ unu. Ekpere nke onye ezi omume di ike di irè.

Luk 8:3 na Joana nwunye Kuza onye na-elekọta ụlọ Herọd, na Susana, na ọtụtụ ndị ọzọ, bụ́ ndị na-ejere ya ozi site nʼihe onwunwe ha.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ediwak iban oro ẹkenọde Jesus ye utom ukwọrọikọ esie, ẹdade inyene mmọ.

1. "Ịdị ndụ n'ụba: ike nke nkwado ụmụ nwanyị"

2. "Ụmụ nwanyị nọ n'Alaeze: Ụdị Nraranye na itinye ego"

1. Ilu 31:10-31

2. Luk 16:10-13

Luk 8:4 Ma mb͕e ọtutu madu zukọrọ, si kwa n'obodo nile biakute Ya, O we tua ilu, si,

Akwa otuowo ẹma ẹsop idem ke kpukpru obio ẹkop se Jesus ekekpepde.

1. Jizọs ji ilu na-akụzi ihe

2. Ike Okwu Jizọs

1. Matiu 13:3-9 - Jizọs kọwara ilu gbasara ọgha mkpụrụ.

2. Abụ Ọma 19:7-8 - Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Onye-nwe-ayi kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe.

Luk 8:5 Ọgha mkpụrụ pụrụ ịgha mkpụrụ ya: ma ka ọ na-agha, ụfọdụ dara nʼakụkụ ụzọ; ewe zọda ya, anu-ufe nke elu-igwe we ripia ya.

Ọgha mkpụrụ pụrụ ikesa mkpụrụ ya, ma ụfọdụ n’ime mkpụrụ ya dara n’ebe a sụrụ ụkwụ wee rie ya.

1. Onye Ọgha mkpụrụ ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ’Otú a pụrụ isi hụ ikwesị ntụkwasị obi Chineke site n’omume Ọgha mkpụrụ ahụ.

2. Ihe ize ndụ dị n'ịbịarute 'Anyị aghaghị ịdị njikere itinye ihe ize ndụ iji ruo ma kụọ mkpụrụ nke ozi ọma ahụ.

1. Matiu 13:3-9 'Jizọs kọwara ilu ọgha mkpụrụ na mkpụrụ ahụ.

2. Jọn 4:35-38 'Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha ghara mkpụrụ nke ozi ọma.

Luk 8:6 Ufọdu we da n'elu nkume di elu; ma ozugbo o pulitere, ọ kpọrọ nkụ, n’ihi na ọ kọrọ mmiri.

Mkpụrụ ahụ dara n’elu nkume ahụ akpọnwụwo n’ihi enweghị mmiri.

1: Nri nke Chineke zuworo ayi mb͕e nile; anyị ga-akpachapụ anya ịchọ ya ka anyị wee nwee ọganihu.

2: Anyị aghaghị ịkpachara anya ka anyị si emeghachi omume n’okwu Chineke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime nke ọma ná ndụ.

1: Abụ 1: 3 - "Ọ dị ka osisi a kụrụ n'akụkụ iyi iyi nke na-amị mkpụrụ ya na oge ya, akwụkwọ ya adịghịkwa akpọnwụ akpọnwụ."

2: Isaiah 58:11 - "Jehova ga-edukwa gị mgbe niile, mee ka afọ ju gị n'ebe kpọrọ nkụ, meekwa ka ọkpụkpụ gị sie ike; ị ga-adịkwa ka ubi a gbara mmiri, dị ka isi iyi nke mmiri, nke mmiri ya adịghị ada."

Luk 8:7 Ufọdu we da n'etiti ogwu; Ogwu ahu we so ya pue, kpab͕ue ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị na ọ bụrụ na anyị ekwe ka ihe ndọpụ uche gbanyere mkpọrọgwụ ná ndụ anyị, ha pụrụ igbochi anyị ito eto n’okwukwe anyị.

1. "Ịgha mkpụrụ nke Okwukwe n'agbanyeghị ihe ndọpụ uche"

2. "Na-eto eto n'okwukwe n'agbanyeghị ihe ịma aka"

1. Ndị Kọlọsi 3:2 - "Tụkwasịnụ uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe nke ụwa."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

Luk 8:8 Ọzọ kwa dara n'ezi ala, pue, mia nkpuru ọgu ise ọgu ise. Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, o we tie nkpu, si, Onye nwere nti inu ihe, ya nu.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-agba ndị na-ege ntị ume itinye okwukwe ha na Chineke itolite na ịmị mkpụrụ.

1. Mgbe anyị tụkwasịrị Chineke obi, Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị

2. Ike nke okwukwe na Chineke na-agbanwe ndụ

1. 2 Ndị Kọrint 9:8 - Ma Chineke puru ime ka amara nile babigara unu ókè, ka unu we nwe ihe nile nēzuzu n'ihe nile mb͕e nile, ka unu we babiga ókè n'ezi ọlu ọ bula.

2. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha, ? N'ihi okwukwe nta gị. N'ihi na n'ezie, asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove si ebe a na-, na ọ ga-akpali, na ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

Luk 8:9 Ndi nēso uzọ-Ya we jua ya, si, Gini bu ilu nka?

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mme mbet Jesus ndibụp se n̄ke emi enye eketịn̄de ọwọrọde.

1. Anyị ga-adị njikere mgbe niile ịjụ ajụjụ ka anyị ghọtakwuo Okwu Chineke.

2. Anyị kwesịrị ịbịakwute Chineke n'obi na uche mepere emepe, na-achọ eziokwu na amamihe.

1. Ilu 2: 3-5 - Ọ bụrụ na ị na-akpọ nghọta, welie olu gị maka nghọta, Ọ bụrụ na ị na-achọ ya dị ka ọlaọcha, chọọ ya dị ka akụ zoro ezo, mgbe ahụ ị ga-aghọta egwu Jehova, chọtakwa ihe ọmụma. nke Chineke.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

Luk 8:10 O we si, Ọ bu unu ka enyeworo imara ihe-omimi ala-eze Chineke: ma ndi fọduru n'ilu; ka ha we ghara ihu uzọ, ka ha we ghara inu kwa n'ọnunu.

Ihe-omimi nke ala-eze Chineke ka anēkpughe nye ndi nāchọ ya, ma ha nēzonari ndi nāchọghi ya.

1. Ike nke Okwukwe: Ịchọ ihe omimi nke ala eze Chineke

2. Ihe mkpuchi nke ekweghị ekwe: Ikpughe ihe omimi nke ala eze Chineke

1. Matiu 13:11-17 - Ilu nke Ọgha mkpụrụ

2. Jọn 6: 44-45 - Na-adọta ihe niile n'ebe Chineke nọ

Luk 8:11 Ma ilu a bụ nke a: Mkpụrụ ahụ bụ okwu Chineke.

Ilu a na-akụziri anyị na Okwu Chineke dị ka mkpụrụ nke kwesịrị ịgha mkpụrụ na ilekọta ya ka o wee too ma mịa mkpụrụ.

1. “Okwu Chineke Dị Ka Mkpụrụ”

2. “Na-eto n’Okwukwe Site n’Okwu Chineke”

1. Matiu 13:1-9 - Ilu nke Ọgha mkpụrụ

2. Jemes 1:18-25 - Ịbụ ndị na-eme Okwu ahụ

Luk 8:12 Ndị nọ nʼakụkụ ụzọ bụ ndị na-anụ ihe; mgbe ahụ ekwensu ga-abịa ma napụ okwu ahụ n’obi ha, ka ha ghara ikwere na a zọpụta ha.

Okwu Chineke anaghị anabata mgbe nile, ekwensu na-adịkwa ngwa ịnapụ ozi ya n’aka ndị na-anataghị ya.

1. Ige nti Okwu Chineke: ike nke nnabata

2. Ịjụ Okwu Chineke: Ihe ndị na-esi n’inupụ isi pụta

1. Matiu 13:18-23 - Ilu nke Ọgha mkpụrụ

2. Jemes 1:21 – Okwu nke eziokwu n’omume

Luk 8:13 Ndi nọ n'elu nkume ahu bu ndi, mb͕e ha nuru, ha were ọṅù nara okwu ahu; ma ndia enweghi nkpọrọgwu, ndi kwere nwa oge, ma n'oge ọnwunwa nādapu.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-akụzi na ọ bụghị onye ọ bụla na-anụ Okwu Chineke ga-anata ya n’ezie. Ụfọdụ ga-anabata ya, mana ha enweghị mgbọrọgwụ miri emi iji nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe a nwalere ya.

1. Zụlite mgbọrọgwụ miri emi: Otu esi agba mbọ hụ na i kwesị ntụkwasị obi n'oge ọnwụnwa

2. Ilu nke Ọgha mkpụrụ: Inweta nghọta miri emi nke Okwu Chineke

1. Jemes 1:2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, 3 n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. 4 Ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee bụrụ ndị tozuru okè, zuokwa oke, ọ dịghị ihe kọrọ unu.

2. Ndị Kọlọsi 2:6-7 Ya mere, dị nnọọ ka unu natara Kraịst Jizọs dị ka Onyenwe anyị, nọgidenụ na-ebi ndụ gị n'ime ya, 7 gbanyere mkpọrọgwụ ma wulie ya elu n'ime ya, dị ike n'okwukwe dị ka a kụziiri unu, na-erubigakwa n'ekele. .

Luk 8:14 Ma ndị dakwasịrị nʼetiti ogwu bụ ndị ahụ, mgbe ha nụrụ ya, ha ga-apụ, nchegbu na akụ̀ na ụba na ihe ụtọ nke ndụ a kpagbuo ha, ha adịghịkwa amị mkpụrụ nʼizu okè.

Ilu nke ọgha mkpụrụ na-egosi na nchegbu na ihe ụtọ nke ụwa na-adọpụ ụfọdụ ndị na-anụ okwu Chineke ngwa ngwa, si otú ahụ na-egbochi ha ịmị mkpụrụ.

1: Ekwela ka nchegbu nke uwa kpab͕u okwukwe-unu.

2: Jụ ihe ndọpụ uche nke ụwa ma lekwasị anya na Chineke.

1: Matiu 6:24-34—Jizọs na-agba anyị ume ka anyị ghara ikwe ka nchegbu ụwa mee ka obi anyị daa mbà.

2: Jemes 4:7-10 – Guzogide ekwensu na biakute Chineke nso.

Luk 8:15 Ma ndị nọ nʼezi ala ahụ bụ ndị ha ji obi eziokwu na ezi obi, bụ́ ndị nụrụ okwu ahụ, debe ya, were ntachi obi amịa mkpụrụ.

Ndị na-anụ okwu Chineke ma debe ya n’ime obi ha, na-enwe ndidi na ntachi obi, ga-amịpụta ezi mkpụrụ.

1. Ike nke ndidi n’ime ndu nke ndi Kristian

2. Ịzụlite Ezi Obi na Eziokwu

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu , n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Abụ Ọma 51:10 – Kere m obi dị ọcha, Chineke, meekwa ka mmụọ nke iguzosi ike dị ọhụrụ n’ime m.

Luk 8:16 Ọ dighi onye ọ bula, mb͕e ọ muyere oriọna, nēkpuchi ya n'ihe, ma-ọbu dọba ya n'okpuru ihe-ndina; ma ọ nādọba ya n'elu ihe-idọba-oriọna, ka ndi nābà nime we hu ìhè.

Ọ dighi onye ọ bula nēzobe ìhè mb͕e ha muyere ya; kama, a na-etinye ya n'ebe a na-ahụ anya ka ndị ọzọ hụ ya.

1: Na-enwupụta ìhè gị ka ụwa wee hụ ma bụrụ ihe mgbawa nke olileanya maka ndị ọzọ.

2: Akpọrọ anyị ka anyị bụrụ mgbama ọkụ na ịkọrọ ụwa eziokwu nke ozi-ọma.

Matiu 5:16 - Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nye Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

2: Jọn 1: 4-5 - Nime Ya ka ndu diri, ndu ahu buru kwa Ìhè nke madu. Ìhè ahụ na-enwu n'ọchịchịrị, ma ọchịchịrị ahụ emeribeghị ya.

Luk 8:17 Nʼihi na ọ dịghị ihe dị nzuzo nke a na-agaghị eme ka ọ pụta ìhè; ọ dighi kwa ihe ezoro ezo, nke anāgaghi-ama, we bia n'èzí.

Ọ dịghị ihe na-ezo, ọ dịghị ihe ga-anọgide na nzuzo; a ga-ekpughe ihe nzuzo niile.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụwa aka ọtọ, n'ihi na Chineke na-ahụ ihe niile, ọ dịghịkwa ihe ezoro ezo n'ebe ọ nọ.

2: Chineke bu eze na onweghi ihe nzuzo ezorori ya, anyi kwesiri icho irube isi na ime ihe dika uche Ya siri di.

1: Job 34:21-22 - N'ihi na anya-ya abua di n'uzọ nile nke madu, Ọ nāhu kwa ije-ozi-ya nile. Ọ dighi ọchichiri, ma-ọbu onyinyo ọnwu di, ebe ndi nālu ajọ omume gēzobe onwe-ha.

2: Ilu 5:21 - N'ihi na n'iru Jehova ka uzọ nile nke madu di, Ọ nātughari kwa nzọ-ukwu-ya nile.

Luk 8:18 Ya mere lezienu anya otú unu si anu: n'ihi na onye ọ bula nke nwere, onye ahu ka agēnye; ma onye ọbụla nke na-enweghị, n’aka ya ka a ga-anapụ ya ọbụna ihe ọ dị ka o nwere.

Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-aṅa ntị n’ihe anyị na-anụ ka anyị wee nweta ngọzi sitere n’aka Chineke ma ghara ịtụfu ihe anyị nwere.

1. Tikwasị Ntị nke Okwukwe: Ịmụta Ige Okwu Chineke Ntị

2. Ngọzi Maka Obi Ndị Na-ege Ntị: Imeghe Akụnụba nke Okwu Chineke

1. Jemes 1:19-21 – Ghọta na Okwu Chineke zuru oke na ekwesịrị itinye ya n'ọrụ na ndụ anyị.

2. Abụ Ọma 119:105 - Na-atụgharị uche n'Okwu Chineke ehihie na abalị iji ghọtakwuo ya.

Luk 8:19 Mgbe ahụ nne ya na ụmụnne ya bịakwutere ya, ma ha enweghị ike ịbịakwute ya nʼihi ìgwè mmadụ ahụ.

Nne Jizọs na ụmụnne ya gbalịrị ịbịakwute ya, ma ha enweghị ike ime ya n’ihi nnukwu ìgwè mmadụ ahụ.

1. Ekwela ka ihe mgbochi ọ bụla gbochie gị ịchọ Chineke.

2. Ọ dị mkpa ka anyị na-ebute mmekọrịta anyị na ezinụlọ na Chineke ụzọ.

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2. Mak 3:31-35 – Umu-nne-Ya na nne-Ya we bia, nēguzo kwa n'èzí, zigara ya ozi, nākpọ ya. Ìgwè madu ahu we nọdu ala buruburu ya, si ya, Le, nne-gi na umu-nne-gi nāchọ Gi n'èzí. Ọ we za ha, si, Ònye bu nnem, ma-ọbu umu-nnem? O we legidere ndi nānọdu ala ya anya buruburu, si, Le, nnem na umu-nnem! N'ihi na onye ọ bula nke nēme ihe Chineke nāchọ, onye ahu bu nwa-nnem nwoke, na nwa-nnem nwanyi, na nnem.

Luk 8:20 Ma e gwara ya, si, Nne-gi na umu-nne-gi nēguzo n'èzí, nāchọ ihu gi.

Ndị mmadụ gwara Jizọs na nne ya na ụmụnne ya nọ n’èzí na-achọ ịhụ ya.

1. ? Amy Ties: Ịhụnanya Jizọs Maka Onwe Ya??

2. ? Ọ bụ ike nke ịhụnanya: ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs ??

1. Matiu 12:46-50 (Nzaghachi Jizọs nyere nne ya na ụmụnne ya)

2. Mak 3:31-35 (Nzaghachi Jizọs nyere nne ya na ụmụnne ya)

Luk 8:21 O we za, si ha, Nnem na umu-nnem bu ndia ndi nānu okwu Chineke, nēme kwa ya.

Nne m na ụmụnne m bụ ndị na-ege ntị n'okwu Chineke ma na-eme ya.

1. 'Nkwa nke Ndụ bara ụba', na-ekwusi ike mkpa ọ dị ibi ndụ kwekọrọ n'Okwu Chineke.

2. 'Ike Ige ntị', na-emesi ike mkpa ọ dị iwepụta oge iji gee ntị nke ọma n'Okwu Chineke.

1. Jemes 1:22-25, nke na-ekwu maka ịbụ ndị na-eme Okwu ahụ na ọ bụghị nanị ndị na-anụ ihe.

2. Jọn 14:15-21, nke na-ekwu maka nkwa ndụ ebighị ebi Jizọs kwere ndị na-edebe iwu ya.

Luk 8:22 Ma o                                      gb ' ' '                                                          K ' ' ' '# otù ubọchi, Ya na ndi nēso uzọ-Ya banyere n'ub͕o, Ọ si ha, Ka ayi gabiga n'ofè ọzọ nke ọdọ-miri. Ha wee malite.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụgbọ mmiri gawa n’akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ.

1. Njem Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya: Ike ịdị n’otu

2. Okwukwe Jizọs na Ndị Na-eso Ụzọ Ya: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Ọnọdụ Ndị Isi Ike

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Luk 8:23 Ma ka ha na-aga, ọ dara n’ụra: oké ifufe wee dakwasị n’ọdọ mmiri ahụ; ha we juputa na miri, we nọ n'ihe-egwu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere oké ifufe mgbe ha na Jizọs na-akwọ ụgbọ mmiri, bụ́ mgbe ha nọ n'ihe ize ndụ nke imikpu.

1. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi n'oge ihe egwu na nke a na-ejighị n'aka.

2. Ọbụlagodi mgbe ihe dị ka ihe enweghị nchịkwa, Chineke na-achị ma nwee ike ime ka anyị gabiga ọnọdụ ọ bụla.

1. Abụ Ọma 46:1-3 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

Luk 8:24 Ha we biakute Ya, kpọte Ya, si, Onye-ozizí, Onye-nwe-ayi, ayi nāla n'iyì. O we bilie, bara ifufe na nbibi nke miri nba: ha we kwusi, udo we da.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs tụrụ egwu na ha ga-ala n’iyi n’oké ifufe, ma Jizọs mere ka ifufe na mmiri dajụọ.

1. N'oge nsogbu, anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-eweta udo.

2. Chineke bu eze n'elu ihe nile nke okike, O ga-echebekwa anyi obuna n'etiti oke ifufe.

1. Matiu 6:25-27 - Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi? Lenu anu-ufe nke elu-igwe; ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghịkwa ewe ihe ubi, ha adịghịkwa akpakọba ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị oké ọnụ ahịa karịa ha?

2. Abụ Ọma 46:10 - Ọ sịrị, ? unu nọ kwa, mara na Mu onwem bu Chineke; A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa.

Luk 8:25 Ọ si ha, Òle ebe okwukwe-unu di? Ha we tua egwu, ha sirita ibe-ha, Òle madu bu nka? n'ihi na ọ nēnye ọbuná ifufe na miri, ha we nēge Ya nti.

Okwukwe dị mkpa maka irube isi n'iwu Chineke.

1. "Ike nke Okwukwe: Irube isi n'iwu Chineke"

2. "Atụla Egwu: Ike nke Okwukwe"

1. Ndị Hibru 11:1-6

2. Ndị Rom 10:17

Luk 8:26 Ha bịarutere nʼala ndị Gadara, nke dị na ncherita-iru Galili.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ye mme mbet esie ẹdisịm obio mme Gadar, emi odude ekpere Galilee.

1. Njem Jizọs gara n’akụkụ nke ọzọ – Inyocha ihe ọrụ ebube Jizọs mere n’obodo ndị Gadara.

2. Ịpụ na mpaghara nkasi obi anyị - Ihe atụ nke ozi Jizọs na obodo ndị Gadara.

1. Matiu 8: 28-34 - Ọrụ ebube Jizọs na obodo ndị Gadara

2. Mak 5:1-20 – Ọrụ ebube Jizọs rụrụ na nwoke ahụ mmụọ ọjọọ ji n’obodo ndị Gadara.

Luk 8:27 Ma mgbe ọ pụrụ nʼala, otu nwoke si nʼobodo ahụ zute ya, bụ́ onye nwere ndị mmụọ ọjọọ ruo ogologo oge, ma ọ dịghị uwe ọ bụla, ọ dịghịkwa ebi nʼụlọ ọ bụla, kama nʼili.

Ebe Otu nwoke ndị mmụọ ọjọọ ji n'ime ya, onye na-eyighị uwe ma biri n'ili, zutere Jizọs mgbe ọ rutere n'ala.

1. Olileanya nke Ndị Achụpụrụ Achụpụrụ: Otú Jizọs si Agbapụta Ndị Kachasị Efu.

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs: Otú o si emetụ mmadụ nile aka.

1. Matiu 12:22-28 - Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ ma bo ya ebubo na ọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ site n'ike Beelzebọl.

2. Mak 5:1-20 - Jizọs chụpụrụ ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ n'ime otu nwoke wee ziga ha n'ime ìgwè ezì.

Luk 8:28 Mgbe ọ hụrụ Jizọs, o tiri mkpu, daa n’ala n’ihu ya, werekwa oké olu+ sị: “Gịnị jikọrọ mụ na gị, Jisus, Ọkpara Chineke Nke kachasị elu? Ana m arịọ gị, emekpala m ahụ́.

Nwoke ahụ rịọrọ Jizọs ka ọ ghara imekpa ya ahụ́ n’ihi na ọ matara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.

1. Ike nke ịnakwere Jizọs dịka Ọkpara Chineke

2. Mkpa Ịtụkwasị Obi na Jizọs

1. Matiu 8:29 - "Ma, le, ha tiri nkpu, si, Gini ka ayi na Gi nwekọrọ, Jisus, Ọkpara Chineke?"

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echela ihe ọ bụla; kama n'ihe ọ bụla site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. uche site na Kraịst Jizọs."

Luk 8:29 (N'ihi na o nyere mọ ahu nādighi ọcha iwu ka o si nime nwoke ahu puta: n'ihi na ọtutu mb͕e ọ nējide ya: ewe were nkpọrọ na nkpọrọ ke ya ab͕u; wilderness.)

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a erenowo emi Devil ekesịnde ke n̄kpọkọbi, edi Jesus ama owụk edisana spirit oro osio ke esịt esie.

1: Anyị nwere ike ịgakwuru Jizọs mgbe niile n'oge obi nkoropụ, n'ihi na Ọ ga-eme ka anyị nwere onwe anyị mgbe niile.

2: Ọbụna mgbe ọ dị anyị ka anyị enweghị ike, Jizọs nwere ike inye anyị ume iji gbajie agbụ nke ndọkpụ n'agha anyị.

1: Ndị Rom 8:1-2 (Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị ejegharị n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ.) N'ihi na iwu nke Mọ nke ndụ nime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m. site n'iwu nke mmehie na ọnwụ.)

2: ABÙ ỌMA 146:7 (Onye nēmere onye anēmeb͕u ikpe: Onye nēnye onye agu nāgu nri. Jehova nātọpu ndi-nkpọrọ:)

Luk 8:30 Jisus we jua ya, si, Gini bu aha-gi? Ọ si, Legọn: n'ihi na ọtutu ndi-mọ ọjọ batara nime ya.

Ebe a na-akọwa otú Jizọs si zute otu nwoke nke ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, nke Jizọs jụrụ ya aha ya, nwoke ahụ wee zaa “Legion”.

1. Imeri ndị mmụọ ọjọọ anyị site n'okwukwe na Jizọs

2. Ịghọta njirimara anyị na Kraịst

1. Matiu 8:28-34 'Jizọs chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ n'ime mmadụ abụọ

2. Ndị Rom 8:37-39 'Ọ dịghị ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

Luk 8:31 Ha we riọ Ya ka Ọ ghara inye ha iwu ka ha pua ba n'ob͕u-miri.

Otu ìgwè ndị mmụọ ọjọọ rịọrọ Jizọs ka ọ ghara iziga ha n'ime ogbu mmiri.

1. Omimi nke Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Obi na Jizọs

2. Imeri Ọnwụnwa: Ịjụ Ụgha Setan

1. Matiu 4: 1-11 - Ọnwụnwa Jizọs n'ime ọzara

2. Jemes 4:7 – Nagidenụ ekwensu na ọ ga-agbanarị unu

Luk 8:32 Ma ìgwè ọtutu ezì di n'ebe ahu nāta nri n'ugwu: ha we riọ Ya ka O kwere ka ha ba nime ha. O we kwere ha.

Jizọs kwere ka ìgwè ezì ahụ banye n’ugwu.

1: Anyị kwesịrị icheta na Jizọs jupụtara n'amara na ebere na anyị nwere ike ịtụkwasị ya obi na ọ ga-emere anyị ihe kacha mma.

2: Ike Jizọs enweghị nsọtụ na ọ nwere ike ịgwọ ma nyere aka n'ụzọ anyị na-enweghị ike iche n'echiche.

Matiu 8:1-3 - Mgbe Jizọs banyere na Kapanaum, otu ọchịagha bịakwutere ya na-arịọ ya ka o nyere ohu ya aka.

2: Jọn 8: 1-11 - Jizọs gbaghaara nwanyị ahụ e jidere n'ịkwa iko wee gwa ya ka ọ ghara imehie ọzọ.

Luk 8:33 Mgbe ahụ ndị mmụọ ọjọọ ahụ siri nʼime nwoke ahụ pụta, ba nʼime ézì ndị ahụ, ìgwè ehi ahụ wee gbadaa nʼebe dị nrịgo nʼime ọdọ mmiri ahụ, kpagbuo ha.

Ndị mmụọ ọjọọ ahụ hapụrụ otu nwoke ma nweta otu ìgwè ezì, nke ahụ wee gbadaa n’ebe dị elu ma nwụọ n’ime ọdọ mmiri ahụ.

1. Ike Jis]s imeri Inwe Mm]ojo

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Onyenwe anyị obi

1. Matiu 8: 28-34 - Jizọs Na-achị Ndị Mmụọ Ọjọọ

2. Jemes 1:2-4 – Ịchọta ọńụ na ọnwụnwa na mkpagbu.

Luk 8:34 Mgbe ndị na-azụ ha hụrụ ihe mere, ha gbapụrụ, gaa kọọrọ ya nʼobodo ahụ na nʼime obodo.

Ụjọ tụrụ ndị na-azụ nwoke ahụ mmụọ ọjọọ ji, mgbe ha hụrụ ka Jizọs chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ ma gbaa ọsọ gaa kọọrọ ndị ọzọ ihe merenụ.

1. Ike nke Jisos Kraist – ka Jisos siri nwe ike imeri ihe obula.

2. Ịzaghachi Ọrụ ebube nke Jizọs - otú anyị kwesịrị isi meghachi omume n'ọrụ ebube na ihe ebube Jizọs rụrụ.

1. Matiu 8:16 - Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara Jizọs ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o ji okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile.

2. Mak 5:19 - Otú ọ dị, Jizọs ekweghi ya, kama ọ sịrị ya, ? 쏥 o n'ulo ndi-gi, gosi ha ihe nile Jehova meworo gi, na otú O mere gi ebere.??

Luk 8:35 Ha wee pụọ ịhụ ihe mere; we biakute Jisus, we hu nwoke ahu, nke ndi-mọ ọjọ siri nime ya puta, ka ọ nānọdu ala n'ukwu Jisus, yiri uwe, uche-ya zu-kwa-ra okè: ha we tua egwu.

Jizọs gwọrọ nwoke ahụ mmụọ ọjọọ wee hụ ya n’ụkwụ ya, yiri uwe ma nwee uche zuru okè.

1. A pụrụ ịhụ ike Chineke ịgwọ na iweghachi anyị n'ime Jizọs.

2. Jizọs bụ isi iyi nke olileanya na ọgwụgwọ anyị.

1. Aịzaya 53:5 - ? Ọ bu kwa n'ihi njehie nile ayi ka apiaworo ya; ahuhu nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnyá-ya ka a gwọworo ayi.

2. Matiu 11:28 - ? Ome dirim, unu nile ndi di arọ́ nēbu kwa ibu, M'gēme kwa ka unu zuru ike.

Luk 8:36 Ndị hụrụ ya gwakwara ha ihe e    gọzie onye ahụ mmụọ ọjọọ ji.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ọkọkọkde owo udọn̄ọ ke n̄kpọufọk Devil.

1. Ike Chineke ịgwọ ndị a na-emegbu emegbu

2. Eziokwu nke ike Jizọs nwere ịzọpụta

1. Aịzaya 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2. Ọrụ Ndịozi 10:38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ: onye jere ije na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu; n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

Luk 8:37 Mgbe ahụ ìgwè mmadụ dum nke ala ndị Gadara gbara ya gburugburu rịọrọ ya ka o si nʼebe ha nọ pụọ; n'ihi na ha turu ujọ nke-uku: O we ba n'ub͕ọ, laghachi ọzọ.

Ndị Gadara nọ na-arịọ Jizọs ka ọ hapụ obodo ha n’ihi ụjọ. Jizọs laghachiri n’ụgbọ mmiri wee pụọ.

1. Ike Chineke na ọnụnọ ya nwere ike iweta egwu ọbụna ndị na-amaghị Ya.

2. Mgbe ụjọ na-atụ anyị, Jizọs na-anọ mgbe niile inyere anyị aka.

1. Abụ Ọma 34:7 – Mmụọ ozi Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu ya, na-anapụtakwa ha.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 8:38 Ma nwoke ahụ ndị mmụọ ọjọọ siri nʼime ya pụta rịọrọ ya ka ya na ya nọrọ: ma Jizọs zipụrụ ya, sị:

Nwoke ahụ e nwere onwe ya n’aka ndị mmụọ ọjọọ rịọrọ ka ya na Jizọs nọrọ, ma Jizọs gwara ya ka ọ gaa kwusaa ozi ọma banyere ihe merenụ.

1. Mkpa ịgba àmà—nwoke ahụ rịọrọ ka ya na Jizọs nọrọ, ma Jizọs gwara ya ka ọ gaa kwusaa ozi ọma banyere ihe merenụ.

2. Ike nke Jisus-Jizọs nwere ike ichupu ndi-mọ ọjọ ma tọhapụ madu.

1. Mak 16:15-20 - O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile ekere eke.

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 – Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ dakwasiri unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia nile, na nime Sameria, rue nsọtu nke ndi-Ju. ụwa.

LUK 8:39 Laghachi n'ulo-gi, gosi kwa ihe uku Chineke meworo gi. O we je, kwusa n'obodo ahu nile ihe uku Jisus mere Ya.

Jizọs gwọrọ otu nwoke, o wee lọghachi n’ụlọ gwa onye ọ bụla nọ n’obodo ahụ banyere ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa.

1. Otú ike Jizọs si agwọ ma na-agbanwe ndụ

2. Ike nke Àmà: Ka Akụkọ Anyị Pụrụ Isi Metụ Ụwa Aka

1. Mak 5:19 - ? 쏛 na ọ nye-kwa-ra ha iwu nke-uku ka onye ọ bula we ghara ima ya; ma nye iwu ka enye ya ihe ka o rie. ??

2. Ndị Rom 10:14-15 - ? Ma Ùnu gākpọ kwa Onye ha nēkweghi na Ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Oleekwa otú ha ga-esi ekwusa ozi ọma ma e               ???

LUK 8:40 O rue, mb͕e Jisus laghachiri, na ndi-Ju nara Ya nke-ọma: n'ihi na ha nile nēchere Ya.

Ndị mmadụ nọ na-eche ọbịbịa Jizọs.

1: Ichere Jehova na-eweta ọṅụ na afọ ojuju.

2: Chineke na-egbu oge mgbe ụfọdụ mana ọ gaghị emechu ya ihu.

1: Abụ 27:14 - Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

2: Aisaia 40:31 - Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Luk 8:41 Ma, le, otù nwoke, aha-ya bu Jeirọs, bia, ya onwe-ya bu kwa onye-isi ulo-nzukọ: o we da n'ala n'ukwu Jisus, riọ Ya ka Ọ bata n'ulo-ya.

Otu nwoke aha ya bụ Jeirọs, onye na-achị n’ụlọ nzukọ, dara n’ụkwụ Jizọs, rịọ ya ka ọ bịa n’ụlọ ya.

1. Ịdị umeala n'obi na Okwukwe nke Jeirọs

2. Ike nke ọnụnọ Jizọs

1. Matiu 15:22-28 - Okwukwe nke nwanyị Kenan

2. Mak 5:21-43 - Jizọs gwọrọ nwaanyị ahụ site n'ọbara ọbara ma kpọlite ada Jeirọs n'ọnwụ.

Luk 8:42 Nʼihi na o nwere otu nwa nwaanyị ọ mụrụ naanị ya, ọ dị ihe dị ka afọ iri na abụọ, o wee dina nʼọnwụ. Ma ka ọ na-aga, ndị mmadụ juru ya anya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ete kiet emi ekenyenede eyenan̄wan emi ekedide n̄kpọ nte isua duopeba onyụn̄ akpa. Ndị nọ ya gburugburu juru ya anya ka ọ na-aga.

1. Uru Ezinụlọ Bara: Ịhụnanya Nna n'oge Mwute

2. Ike nke ọmịiko: Iru újú nke Nna n'oge mkpa

1. Abụ Ọma 34:18 - ? Ọ̀ bu Jehova nọ nso ndi obi-ha tiwara etiwa, Ọ nāzọputa kwa ndi ewezugara onwe-ha n'obi.

2. Matiu 9:36 - ? 쏻 mb͕e Ọ huru ìgwè madu ahu, O we nwe ọmiko n'aru ha, n'ihi na anākpab͕u ha, nēnweghi kwa ike, dika aturu nēnweghi onye-ọzùzù.

Luk 8:43 Ma otu nwanyị nke nwere oruru ọbara afọ iri na abụọ, nke mefuru ihe niile o ji ndụ ndụ ya nye ndị dibịa, ọ dịghịkwa onye ọ bụla a pụrụ ịgwọta ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄wan kiet emi ọkọdọn̄ọde iyịp iyịp ke isua 12 onyụn̄ ada ofụri okụk esie anam usọbọ usọbọ usọp usọp.

1. Chineke bụ onye na-agwọ ọrịa na olileanya anyị maka ọgwụgwọ dị n'ime ya.

2. Ike Chineke dị ukwuu karịa mbọ niile anyị na-agbakọ.

1. Jems 5:14-15 ? Ọ̀ dị onye n'etiti unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n’aha Jehova. Ekpere e jikwa okwukwe kpee ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ́ na-arịa ọrịa; Jehova ga-eme ka ha bilie. ??

2. Aisaia 53:5 "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume-ayi: ahuhu ahu nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa n'ọnyá-Ya ka emere ayi ka aru di ike."

Luk 8:44 O we bia n'azu ya metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka: ngwa ngwa orù-ọbara-ya we sua.

Itien̄wed emi ke Luke 8:44 etịn̄ mbụk aban̄a n̄wan kiet emi ọkọdọn̄ọde ọkpọsọn̄ udọn̄ọ emi okokopde udọn̄ọ ke ini enye okotụkde mben ọfọn̄ Jesus.

1. Ike ọgwụgwọ Jizọs: Ihe ịrịba ama nke ịdị nsọ Ya

2. Okwukwe na Ọrụ ebube: Otú Nkwenkwe Anyị Ga-esi nyere Anyị Aka Imeri Nsogbu

1. Matiu 9:20-22 (Ma, le, otù nwanyi, nke orùrù ọbara nāria ọria arọ iri na abua, we bia n'azu ya, metu ọnu-ọnu uwe-ya: n'ihi na ọ siri n'obi-ya, Ọ buru na m'gaghi-emetu aka. uwe ya, m ga-adị mma.” Ma Jizọs chigharịrị, hụ ya, ọ sịrị: “Nwa m nwaanyị, nwee obi ụtọ, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.”

2. Ndị Hibru 11:1 (Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya).

Luk 8:45 Jisus we si, Ònye meturum aka? Ma mb͕e ha nile nāgọnari, Pita na ndi ya na ha nọ siri, Onye-ozizí, ìgwè madu ahu nākpọgide Gi, nākpab͕u kwa Gi, si, Ònye meturum aka?

Jizọs nọ na-ajụ onye metụrụ ya aka, n’agbanyeghị na nnukwu igwe mmadụ gbara ya gburugburu.

1. Ike Imetụ Aka: Otú Jizọs Si Hụrụ Ekpere Ọ bụla na Omume Nrubeisi

2. Mkpa njikọ mmetụta uche: Jizọs na-achọ mmekọrịta ya na ndị na-eso ụzọ ya

1. Jọn 20:27-29 - Jizọs? 셲 ihu Thomas na oku ọ na-akpọ ka Thomas metụ Ya aka.

2. Matiu 9:20-22 - Jizọs? 셲 ogwugwo nke nwanyi nwere okwu obara na ike okwukwe nke mere ka o metu ya aka.

LUK 8:46 Jisus we si, Madu emetuwom aka: n'ihi na arumaru na ike siri n'arum puta.

Jizọs chọpụtara na mmadụ metụrụ ya aka nakwa na ike ya esiwo n’ebe ọ nọ pụọ.

1. Ike nke Jisos?? Metu aka: imuta inara Chineke? Amara na Ebere

2. Ọrụ ebube Jizọs Metụ: Inweta ike ịgwọ ọrịa nke Chineke

1. Mak 5:30, "Ngwa ngwa Jisus mara n'onwe-ya na idi-nma esiwo nime ya puta, o we chigharia n'etiti ìgwè madu, si, Ònye meturu uwem aka?"

2. Jemes 5:14-16, "Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ya kpọkuo ndị okenye ọgbakọ; ka ha kpeekwa ekpere n'isi ya, were mmanụ te ya n'aha Onyenwe anyị: ekpere nke okwukwe ga-abụkwa ya. ma-ọbughi onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie: ọ buru kwa na o mewo nmehie, agāb͕aghara ya: nēkwuputanu ajọ omume-unu nye ibe-unu, nēkpe kwa ekpere bayere ibe-unu, ka ewe me ka aru-unu di ike. onye ezi omume nwere ọtụtụ ihe."

LUK 8:47 Nwayi ahu we hu na ezonarighi ya, o we bia n'ama-jijiji, da n'iru Ya, we kọrọ ya n'iru ìgwè madu nile ihe mere o ji metu ya, na otú emere ka aru di ya ike ngwa ngwa.

N̄wan oro ama ọfiọk odudu Jesus onyụn̄ ọduọ ke iso esie, etịn̄ se ikanamde enye otụk enye ye nte ẹkekọkde enye.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmata Ike Jizọs

2. Ọgwụgwọ nke Okwukwe: Ịhụ ọrụ ebube nke Jizọs

1. Matiu 9:20-22 - "Ma le, otù nwanyi nke nwere orùrù ọbara arọ iri na abua we bia n'azu ya metu nsọtu uwe-ya, n'ihi na ọ siri n'obi-ya , ? uwe-Ya, agēme ka aru dim nma: Jisus we chigharia, hu ya, Ọ si, Le, nwam nwanyi, okwukwe-gi emewo ka aru di gi nma.

2. Mak 5:25-34 - Ma otu nwanyị nọ n'ebe ahụ nke ọbara na-agba ya kemgbe afọ iri na abụọ. Ọ tara ahụhụ nke ukwuu n'okpuru nlekọta nke ọtụtụ ndị dọkịta ma mefusịa ihe nile o nwere, ma kama ime ka ahụ́ dị ya mma, ọ bịara ka njọ. Mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs, ọ bịara n’azụ ya n’etiti ìgwè mmadụ ahụ, metụ uwe mwụda ya aka, n’ihi na ọ sịrị, ? 쏧 f M dị nnọọ emetụ ya uwe, m ga-agwọta.? Ozugbo ọbara ya kwụsịrị na o chere na ya ahu na ọ nwere onwe ya na nhụjuanya ya.

Luk 8:48 Ọ si ya, Nwam nwanyi, nwe nkasi-obi: okwukwe-gi emewo ka aru di gi ike; jee n'udo.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa okwukwe dị n'iweta udo.

1: Okwukwe anyị nwere na Chineke nwere ike iwetara anyị udo na nkasi obi n’oge ihe isi ike.

2: Anyị nwere ike nweta udo na nkasi obi n'ime Onyenwe anyị ọbụlagodi mgbe ndụ siri ike.

1: Ndị Filipaị 4:7 – Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

2: Aisaia 26:3 - I gēdebe ya n'udo zuru okè, onye obi-ya dabere na Gi: n'ihi na ọ nātukwasi Gi obi.

Luk 8:49 Mgbe ọ kpụ okwu nʼọnụ, otu onye si nʼụlọ onye-isi ụlọ nzukọ bịa, sị ya, “Nwa gị nwanyị anwụwo; nsogbu ọ bụghị Nna-ukwu.

Jizọs na-agwa otu onye na-achị ụlọ nzukọ okwu mgbe otu onye ozi rutere kọọ ozi na ada ya anwụwo. Onye ozi ahụ gwara ya ka ọ ghara inye Nna-ukwu nsogbu.

1. Jizọs Na-eche Banyere: Ike nke ọmịiko na ịhụnanya

2. Ihe ịrịba ama na Ọrụ ebube: Otú Jizọs Si Gbanwee Ndụ

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Mak 5:35-36 - Mgbe Ọ ka kpụ okwu n'ọnụ, ụfọdụ si n'ụlọ onye ọchịchị bịa, sị, ? 🏽 ada anyị anwụọla. Gịnị mere o ji na-enye onye ozizi nsogbu nsogbu?+ Ma mgbe Jizọs nụrụ ihe ha na-ekwu, ọ sịrị onyeisi ụlọ nzukọ ahụ, sị: 쏡 o bụghị egwu, naanị kwere.??

Luk 8:50 Ma mb͕e Jisus nuru ya, Ọ zara ya, si, Atula egwu: kwere nání, agāzọputa kwa ya.

Akụkụ ahụ na-agba ume inwe okwukwe na Jizọs ma kwe nkwa ịgwọ ọrịa.

1. Tukwasi obi na Jisos: Kwere ma nata ogwugwo Ya

2. Atụla egwu: Tinye okwukwe na Jizọs ma nata ngọzi ya

1. Ndị Hibru 11:6 - Ma ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; Atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-agba gị ume, e, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 8:51 Mgbe ọ batara nʼụlọ ahụ, o kweghị ka onye ọ bụla bata ma e wezụga Pita na Jems na Jọn na nna na nne nwa agbọghọ ahụ.

Jizọs banyere n’ụlọ otu nwa agbọghọ na-arịa ọrịa ma kwe ka Pita, Jems, Jọn, na nne na nna nwa agbọghọ ahụ banye.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs si gwọọ Nwata nwaanyị ahụ na-arịa ọrịa

2. Okwukwe nke Nna: Ka okwukwe Nna si gbanwee usoro akụkọ ihe mere eme

1. Matiu 8:14-15  Jizọs gwọọ ndị ọrịa

2. Mak 5:22-43 'Jizọs kpọlitere ada Jeirọs n'ọnwụ

Luk 8:52 Ha niile wee kwaa ákwá, kwara ya ákwá: ma ọ sịrị: “Akwala ákwá; ọ nwughi kwa, kama ọ nāraru ura.

Nwanyị ahụ e chere na ọ nwụrụ anwụ nọ na-arahụ ụra naanị Jizọs nyere ìgwè mmadụ ahụ na-eru uju ka ha ghara ịkwa ákwá.

1: Ikwa akwa n'okwukwe - Ịtụkwasị Chineke obi n'oge iru uju

2: Ike Jizọs—Otú Jizọs si mee ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ

1: Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2: Mak 5: 35-43 - Jizọs kpọlitere ada Jeirọs n'ọnwụ.

Luk 8:53 Ha we chìa Ya ọchì, ebe ha matara na ọ nwuru anwu.

Ndị mmadụ chịrị Jizọs ọchị n’ihi na o kwuru na ya nwere ike ime ka nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ dịghachi ndụ.

1. Jizọs: Olileanya nke ndụ ebighị ebi

2. Nwee Okwukwe na Jizọs Ọbụna Mgbe O Yiri Ihe Na-agaghị ekwe omume

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ, ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.

2. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha, ? N'ihi okwukwe nta gị. N'ihi na n'ezie, asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove si ebe a na-, na ọ ga-akpali, na ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

LUK 8:54 O we chupu ha nile, jide ya n'aka, kpọ, si, Nwayi nēje ozi, bilie.

Jizọs gwọrọ otu nwaanyị nke na-arịa ọrịa ogologo oge site n'iji aka ma gwa ya ka o bilie.

1. Okwukwe na Jizọs Na-agwọ Ọrịa: Ọmụmụ Banyere Ike Ọrụ ebube nke Jizọs

2. Inweta ọgwụgwọ ọrụ ebube n'aha Jizọs

1. Matiu 9:2-8; Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Mak 5:25-34; Jizọs gwọrọ nwaanyị na-agba ọbara

Luk 8:55 Mọ-ya we biaghachi, o we bilie ngwa ngwa: o we si ka enye ya ihe-oriri.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ọkọkọk n̄wan ke ndifiak n̄wụk spirit esie onyụn̄ owụk ete ẹnọ enye udia.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa na inye ihe oriri

2. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Jizọs

1. Matiu 8:2-3 - "Ma, le, onye-ekpenta biara, kpọ isi ala nye Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I puru ime ka m'di ọcha. Jisus we setipu aka-ya, metu ya, si, M' gādi ọcha: ngwa ngwa ewe me ka ekpenta-ya di ọcha.

2. Mak 1:40-41 - "Otu onye-ekpenta we biakute Ya, nāriọ Ya, nēb͕u n'ala nye Ya, nāsi Ya, Ọ buru na I nāchọ, I puru ime ka m'di ọcha. O we sepu aka-ya, metu ya, si ya, Achọwom: di ọcha.

Luk 8:56 Ibobo we nwua ndi muru ya n'aru: ma O nyere ha iwu ka ha ghara igwa onye ọ bula ihe emereri.

Itien̄wed emi ke Luke 8:56 etịn̄ aban̄a utịbe utịbe ukọkukọk udọn̄ọ oro Jesus ọkọkọn̄ọde aban̄a ekpri eyenan̄wan emi akakpade ke esisịt ini. Ọ gwaziri ndị mụrụ nwa agbọghọ ahụ ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla ihe merenụ.

1. "Ike nke Okwukwe: Ọgwụgwọ Ọrụ ebube nke Nwatakịrị nwanyị"

2. "Uche Chineke: Idebe Ọrụ ebube Ya Nzuzo"

1. Matiu 8:1-4, Jizọs gwọrọ otu nwoke ekpenta

2. Ọrụ 5: 12-16 , Pita gwọchara otu nwoke ngwọrọ n'ọnụ ụzọ ámá nke Ụlọ Nsọ.

Luk 9 gụnyere izipu n’ime ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ, inye puku mmadụ ise nri, nkwupụta nke Pita maka Kraịst, na nnwogha Jizọs.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ike na ikike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na ịgwọ ọrịa. O              kpọsa          kpọsa            akpọsa                          akpọsa                          akpọsa’                              g « ndi          gkpé ala-eze Chineke. Ọ gwara ha ka ha ghara iwere ihe ọ bụla maka njem ha kama dabere na ọbịa nke ndị ga-anata ozi ha (Luk 9: 1-6). Ka ọ dị ugbu a, Herọd Antipas nụrụ ihe niile na-eme, ọ gbagwojukwara ya anya n’ihi na ụfọdụ na-ekwu na e siwo na Jọn si na ndị nwụrụ anwụ bilie (Luk 9:7-9).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha si na njem ozi ala ọzọ ha lọta, Jizọs kpọọrọ ndị na-eso ụzọ ya pụọ iche iche na Betsaida ma ìgwè mmadụ chọpụtara na ha nabata ya ka ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere Alaeze Chineke gwọrọ ndị ahụ dị mkpa ịgwọ ọrịa dị ka ụbọchị iri na abụọ a tụrụ aro ka a chụrụ n'ọrụ ahụ nwere ike ịhụ nri ha ga-ebi n'obodo nta dị nso n'agbanyeghị nke a siri ike . "Ị na-enye ha ihe iri." Ha mere mkpesa nanị ogbe achịcha ise azụ̀ abụọ ọ gwụla ma mmadụ nile gara zụta nri. Ma n'ịhazi ìgwè mmadụ iri ise mere ka ndị na-eso ụzọ kesara ogbe achịcha mgbe e nyesịrị ekele n'ịba ụba n'ụzọ ọrụ ebube, onye ọ bụla riri afọ nkata iri na abụọ nke fọduru, nke na-egosi ihe enyemaka Chineke chọrọ ọmịiko dị ukwuu (Luk 9:10-17).

Paragraf nke atọ: Mgbe e mesịrị na nzuzo jụrụ ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị igwe mmadụ na-ekwu na ọ bụ na ha kọrọ ụfọdụ chere Jọn Baptist ndị ọzọ Ịlaịja ndị ọzọ otu onye amụma oge ochie kpọlitere ndụ wee jụọ "Ma gịnị banyere gị? Ònye ka ị na-asị na m bụ?" Pita zara “Mezaịa nke Chineke” n'igosipụta nnabata ezi ozi nke Jizọs (Luk 9:18-20). N'ịgbaso nke a, Jizọs malitere izi ihe aghaghị ịta ahụhụ ọtụtụ ihe jụrụ ndị okenye ndị isi nchụàjà iwu ga-egburịrị ụbọchị nke atọ kpọlitere ndụ nakwa ọnụ ahịa na-eso Ya ịgọnarị onwe ya ibuli obe mmadụ kwa ụbọchị na-atụfu ndụ ya uru ya ịdọ aka ná ntị ndị ihere Ya Nwa mmadụ ga-emere ihere mgbe. ebube na-abịa Nna ndị mmụọ ozi dị nsọ (Luk 9:21–27). Isi nke mechiri nnwogha ihe ndekọ aha ebe Jizọs kpọgara Pita Jọn Jemes n'elu ugwu kpee ekpere ọdịdị gbanwere uwe na-egbukepụ egbukepụ na-acha ọcha Moses Ịlaịja pụtara ebube ebube kwuru ọpụpụ nke na-eweta mmezu Jerusalem hụrụ olu eluigwe na-ekwusi "Ọkpara m nke a họọrọ, gee ya ntị!" Mgbe ahụmahụ a gasịrị, e debere nzuzo gwaghị onye ọ bụla ihe a hụrụ akụkụ ikpeazụ nke isi okwu gbasara ịchụpụ nwa nwoke mmụọ ọjọọ emechara nke ọma rụrụ site n'ịba mba na-adịghị ọcha mmụọ na-agwọ ọrịa na-eweghachi ya nna ọzọ na-egosipụta ikike n'ebe ndị mmụọ ozi na-agụnyekwa nkenke nkuzi ịdị ukwuu na-anabata ụmụntakịrị aha amụma amụma aghụghọ ya. ọchịchọ na-eso ebe ọ bụla na-aga mgbazi na-ezighị ezi ịnụ ọkụ n'obi Jemes Jọn chọrọ ka a kpọtuo ndị Sameria ọkụ anabataghị njem Ya Jerusalem na-egosi na ọ na-efu ihe na-efu ndị na-eso ụzọ ihe ịma aka ndị na-atụ anya ihe ga-esi na-ejere Alaeze Chineke ozi.

Luk 9:1 O wee kpọkọta ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ, nyekwa ha ike na ikike nʼebe ndị mmụọ ọjọọ niile nọ na ịgwọ ọrịa.

Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ma nye ha ike na ikike n'ebe ndị mmụọ ọjọọ nọ na ịgwọ ọrịa.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs Si Nye Ndị Na-eso Ụzọ Ya Ike na ikike ịgwọ ọrịa

2. Ịhụnanya Jizọs Maka Ndị Na-eso Ụzọ Ya: Otú Jizọs Si Gosi Ndị Na-eso Ụzọ Ya Ịhụnanya Dị Ukwuu Site n'inye Ha Ọchịchị.

1. Matiu 10:1 – Ma mb͕e Ọ kpọkuru ndi nēso uzọ-Ya iri na abua, O nyere ha ike imegide ndi-mọ nādighi ọcha, ichupu ha, na igwọ ọria nile na ọria nile di iche iche.

2. Mak 6:7 - O we kpọ ndi-ozi iri na abua ahu biakute Ya, we malite izipu ha abua abua; O nye-kwa-ra ha ike n'ebe ndi-mọ nādighi ọcha nọ.

Luk 9:2 O we ziga ha ikwusa ozi ọma alaeze Chineke, na ịgwọ ndị ọrịa.

Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke na ịgwọ ndị ọrịa.

1. Ike nke Nkwusa: Otú Jizọs Si Gbanwee Ndụ Site n'Oziọma Ya

2. Ngwọta Site n'okwukwe: Ịghọta Ọrụ ebube nke Jizọs

1. Matiu 10: 6-8 - "Kama gakwuru atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel, kwusaanụ ka ị na-aga, sị, 'Alaeze eluigwe dị nso.' gwọọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị ekpenta, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ.

2. Jemes 5:13-16 - "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-ata ahụhụ? Ya kpee ekpere. Ọ̀ dị onye nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ otuto. Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ya kpọkuo ndị okenye nke ọgbakọ, ka ha kpeekwa ekpere n'elu. were kwa manu te ya n'aha Jehova: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye ahu aru nādighi, Jehova gēme kwa ka ọ bilie: ọ buru kwa na o mehie, agāb͕aghara ya.

Luk 9:3 Ọ si ha, Unu ewela ihe ọ bula n'ije-unu, ma-ọbu nkpa-n'aka, ma-ọbu àkpà, ma-ọbu achicha, ma-ọbu ego; unu enwe-kwa-la uwe-ime abua n'otù.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara iwere ha ihe ọ bụla na njem ha.

1. Ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ Amaghị Ama

2. Ibi ndụ nke ịdị mfe

1. Matiu 10:9-10 “Unu enyela ọla-edo, ma ọ bụ ọlaọcha, ma ọ bụ ọla n'akpa unu, unu ewerela mpempe akwụkwọ maka ije unu, ma-ọbụghị uwe mwụda abụọ, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụ mkpara: n'ihi na onye ọrụ kwesịrị inweta nri ya.”

2. Diuterọnọmi 8:2-3 “I gēcheta kwa uzọ nile nke Jehova, bú Chineke-gi, duworo gi n'ọgu arọ abua ndia n'ọzara, iweda gi n'ala, na inwa gi, ima ihe di n'obi-gi, ma i nāchọ debe iwu-Ya nile, ma-ọbu mba. O we weda gi n'ala, me ka agu gua gi, were manna rie gi, nke i nāmaghi, nke nna-gi-hà nāmaghi kwa; ka o we me ka i mara na ọ bughi nání nri ka madu ji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Jehova puta ka madu gādi ndu.

Luk 9:4 Ma ụlọ ọ bụla unu banyere, nọrọnụ n’ebe ahụ, sikwa n’ebe ahụ pụọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nọrọ n'ebe a nabatara ha na ịpụ mgbe oge ruru.

1. Ike Ile ọbịa: Otú Ịnabata Ndị Ọzọ Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Otú Ịgbaso Iwu Chineke Si enweta ụgwọ ọrụ

1. Ndị Rom 12:13 - "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

2. Ndị Hibru 13:2 - "Elegharala ile ndị ọbịa ọbịa, n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa leta ndị mmụọ ozi n'amaghị ama."

Luk 9:5 Ma onye ọ bụla nke na-anabataghị unu, mgbe unu si nʼobodo ahụ pụọ, tichapụ ájá dị nʼụkwụ unu ka ọ bụrụ àmà megide ha.

Itien̄wed oro etịn̄ nte odotde ndinọ mbon oro mînyịmeke etop Jesus ikọ ntiense.

1. Ike nke Àmà: Otu esi eji Àmà gi agbasa Okwu Chineke

2. Ịjụ Ịgbachichi ọnụ: Ike nke Okwukwe Anyị n'Ihu Ajuju Ajuju.

1. Ọrụ 5:29-32 - Pita na ndịozi ndị ọzọ kpebiri irubere Chineke isi kama irubere mmadụ isi.

2. Jeremaia 5:1 – Oku Chineke na-akpọ ka a chọọ ikwesị ntụkwasị obi na Jerusalem.

LUK 9:6 Ha we pua, nējeghari n'obodo nile, nēzisa ozi ọma, nāgwọ kwa n'ebe nile.

Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma ma gwọọ ndị ọrịa.

1. Ike Utom Jesus: Nte Jesus ọkọdọn̄de mme mbet esie ẹkekwọrọ ikọ ẹnyụn̄ ẹkọk udọn̄ọ

2. Ịhụnanya Chineke Na-eme Ihe: Ihe Nlereanya nke Ozizi Ozi Ọma na Ọgwụgwọ nke Jizọs

1. Ọrụ Ndịozi 10:38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, onye jere ije na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

2. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke edobere n'elu ugwu apụghị izo ezo. nēnye ndi nile nọ n'ulo ìhè: ka ìhè-unu nwue otú a n'iru madu, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

Luk 9:7 Ma Herọd bụ́ tetrarch nụrụ ihe niile o mere: o wee gbagwojuo ya anya, nʼihi na ụfọdụ ndị na-ekwu na Jọn esiwo na ndị nwụrụ anwụ bilie;

Ihe a zọrọ na Jọn Onye Na-eme Baptizim esiwo n’ọnwụ bilie gbagwojuru Herọd anya.

1: Ike Jisos ka onwu uku, o nwegh kwa ihe napughi ya.

2: Anyị enweghị ike ịgbagwoju anya site n'ike Chineke, kama anyị ga-atụkwasịrịrị obi na ikwesị ntụkwasị obi ya.

Jọn 11:25-26 Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye nēkwere na Mu gādi ndu, ọ bu ezie na ọ gānwu; na onye ọ bụla dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.”

2: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Luk 9:8 Na ụfọdụ, na Elaịja pụtara ìhè; ọzọ kwa, na otù onye nime ndi-amuma ochie emere ka o si n'ọnwu bilie.

Ndị Izrel anụwo banyere ọrụ ebube Ịlaịja na otu n’ime ndị amụma ochie a kpọlitere n’ọnwụ.

1. Ọrụ ebube ga-ekwe omume site n'okwukwe

2. Ike nke olile anya n'oge ihe isi ike

1. Matiu 17:1-9 - Nnwogha Jizọs

2. Jọn 11:17-44 - Jizọs mere ka Lazarọs si n'ọnwụ bilie

Luk 9:9 Herọd we si, Jọn ka m'bipuru isi: ma ònye bu onye a nke m'nānu ihe ndia bayere ya? O we chọ ihu Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄ade Herod okop aban̄a Jesus onyụn̄ oyom ndisobo ye Enye.

1. Ikike nke Aha Jizọs: Otú Ozi Ọma Si Na-agbasa

2. Ọchịchọ Herọd: Otú Chineke Si Eji Ọchịchọ Anyị Na-eme Ihe

1. Mak 6:14-16 - Mmeghachi omume Herọd na Jizọs yiri akụkọ Herọd nụrụ banyere ọrụ ebube Jizọs na ịchọ izute Ya.

2. Ilu 16:3 - Tukwasi Jehova obi, atumatu-gi nile ewe guzosie ike.

Luk 9:10 Ma mgbe ndịozi ahụ laghachiri, kọọrọ ya ihe niile ha mere. O we kuru ha, wezuga onwe-ya je n'ebe nzuzo ba n'ọzara nke obodo anākpọ Betsaida.

Ndịozi ahụ gwara Jizọs ihe niile ha mere, ma Jizọs kpọọrọ ha gaa n’otu ọzara dị nso n’obodo Betsaịda.

1. Ike nke Nrubeisi: Irubere Jizọs isi Site n'omume

2. Jizọs: Onye Nlereanya nke idu ndú nwere ọmịiko

1. Luk 6:40, "Onye na-eso ụzọ adịghị aka onye ozizi ya, ma onye ọ bụla mgbe a zụrụ ya nke ọma ga-adị ka onye nkụzi ya."

2. Matiu 9: 35-36, "Jizọs gafere obodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ ha, na-ekwusa ozi ọma nke alaeze, na-agwọkwa ọrịa na ọrịa niile. Mgbe ọ hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha. n’ihi na a kpagburu ha, ha enweghịkwa enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha.”

Luk 9:11 Mgbe ndị mmadụ matara ya, ha sooro ya: O wee nabata ha, gwakwa ha okwu banyere alaeze Chineke, wee gwọọ ndị ọ dị mkpa ọgwụgwọ.

Jesus ama ọbọ akwa otuowo ẹtiene enye onyụn̄ etịn̄ aban̄a Obio Ubọn̄ Abasi onyụn̄ ọkọk mbon oro ẹkeyomde ndikọk udọn̄ọ.

1. Ịhụnanya Nnabata Jizọs: Otú Jizọs si anabata ma gwọọ ìgwè mmadụ

2. Ike nke Alaeze: Otú Jizọs Si Gosipụta Alaeze Chineke

1. Ndị Kọlọsi 1:13-14 - N'ihi na Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee kpọbata anyị n'alaeze nke Ọkpara ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara mmehie.

2. Ndị Rom 12:12 - Nweenụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi n'ime mkpagbu, kwesị ntụkwasị obi n'ekpere.

Luk 9:12 Ma mgbe chi bọrọ, ndị ozi iri na abụọ ahụ bịara, sị ya, Zipụ ìgwè mmadụ ahụ ka ha gaa nʼobodo nta na obodo nta dị gburugburu, nọọ ọdụ, nweta ihe oriri: nʼihi na anyị nwere ihe oriri. ebe a n'ọzara.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara Jizọs ka o zilaga ìgwè mmadụ ndị so ya gaa n’ọzara ka ha nweta nri na ebe obibi.

1. Jizọs nwere ọmịiko n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ ọbụna n’ọnọdụ siri ike.

2. Anyị kwesịrị ichebara mkpa ndị ọzọ echiche, karịsịa n'oge ihe isi ike.

1. Matiu 14:13-21 - Jizọs nyere puku mmadụ ise nri.

2. Ọrụ Ndị Ozi 6:1-7 – Nzukọ-nsọ mbụ họpụtara ndị dikọn ka ha na-egbo mkpa nke ndị inyom di ha nwụrụ.

Luk 9:13 Ma Ọ sịrị ha, Nyenụ ha ka ha rie. Ha we si, Ayi enweghi ọzọ ma-ọbughi ob͕e achicha ise na azù abua; ma-ọbughi na ayi agazutara ndi nka nile anu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere nchegbu n’ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-eri nri dị nta, ma Jizọs gwara ha ka ha nye ha ihe ha nwere.

1. Chineke nwere ike iji ihe anyi nwere mezu uche Ya.

2. Ọbụlagodi mgbe ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, tụkwasị Chineke obi inye.

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Matiu 14:16-21 – Jisus were ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ, gọzie ma nyawaa ha, nyekwa puku mmadụ ise ahụ nri.

Luk 9:14 N’ihi na ha dị ihe dị ka puku mmadụ ise. O we si ndi nēso uzọ-Ya, Menu ka ha nọdu ala n'etiti ọgu ndi-agha abua na iri.

Jizọs were ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie puku mmadụ ise, ma gwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha hazie ndị mmadụ n’ìgwè iri ise.

1. Ihe nlereanya Jizọs nke imesapụ aka na ile ọbịa.

2. Mkpa ọ dị ndị na-eso ụzọ na-eme ihe Jehova nyere n’iwu.

1. Matiu 14: 13-21 - Jizọs Na-azụ Puku ise

2. Jọn 6:1-15 - Jizọs Na-azụkwa puku ise ahụ ọzọ

Luk 9:15 Ha wee mee otú ahụ, mee ka ha niile nọdụ ala.

Ndi nēso uzọ-Ya we me ka onye ọ bula nọdu ala;

1: Chineke chọrọ ka anyị rube isi n'iwu ya ka idobe usoro na udo na ndụ anyị.

2: Mgbe anyị na-erubere Jizọs isi, anyị na-egosipụta okwukwe na ntụkwasị obi anyị na Ya.

Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị: n'ihi na nke a ziri ezi. “Sọpụrụ nna gị na nne gị”—nke bụ iwu mbụ nke nwere nkwa—“ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee nwee ndụ ogologo ndụ n’elu ụwa.”

Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

Luk 9:16 O we were ob͕e achicha ise na azù abua ahu, le anya n'elu-igwe, gọzie ha, nyawa ha, nye ndi nēso uzọ-Ya ka ha debe ìgwè madu ahu.

Jisus were ob͕e achicha ise na azù abua, gọzie ha, we kesara ìgwè madu ahu.

1. Ndokwa nke Chineke - ọrụ ebube nke Jizọs ji nanị ogbe achịcha na azụ̀ ole na ole rie ìgwè mmadụ ahụ.

2. Ọmịiko Jizọs - nlekọta na ọmịiko Jizọs nwere maka ndị mmadụ, na-egbo mkpa anụ ahụ na nke mmụọ ha.

1. Jọn 6:5-13 - Jizọs na-azụ puku mmadụ ise ahụ.

2. Matiu 15:32-39 - Jizọs na-azụ puku mmadụ anọ.

Luk 9:17 Ha we rie, riju-kwa-ra ha nile: ewe chikọta nkata iri na abua nke fọduru ha.

Jizọs were ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ nye oké ìgwè mmadụ nri, ha niile wee rijuo afọ. E nwere nkata iri na abụọ nke ihe fọdụrụ.

1. Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume - Luk 9:17

2. Ike nke mmesapụ aka - Luk 9:17

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. 2 Ndị Kọrint 9:8-Ma Chineke puru ime ka amara nile ba uba nye unu, ka unu we nwe ihe nile nēzuzu n'ihe nile mb͕e nile, ka unu we babiga ókè n'ezi ọlu ọ bula.

LUK 9:18 O rue, mb͕e nání Ya nọ nēkpe ekpere, ndi nēso uzọ-Ya nọyere Ya: O we jua ha, si, Ònye nāsi na Mu onwem bu?

Ngabiga Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya, "Ònye ka ndị mmadụ na-asị na m bụ?"

1. Ònye Ka Ị Na-ekwu na Jizọs Bụ?

2. Ịmata Jizọs ná ndụ kwa ụbọchị

1. Matiu 16:13-20

2. Jọn 1:1-18

Luk 9:19 Ha zara, si, Jọn Baptist; ma ufọdu nāsi, Elaija; ma ndi ọzọ nāsi, Otù nime ndi-amuma ochie esiwo n'ọnwu bilie.

Ebe a na-ekwu maka ụfọdụ ndị na-ekwu Jọn Baptist, ndị ọzọ na-ekwu Ịlaịja, na ndị ọzọ na-ekwu na otu n'ime ndị amụma ochie esiwo n'ọnwụ bilie.

1. Mgbaghara mmehie: Ike nke nchegharị na okwukwe

2. Ịgbaso uche Chineke: Ihe nketa nke ndị amụma ochie

1. Luk 15:7 - "N'ezie, ana m asị unu, a ga-enwe ọṅụ dị ukwuu n'eluigwe n'ihi otu onye mmehie nke chegharịrị karịa n'ihi ndị ezi omume iri itoolu na itoolu bụ ndị na-adịghị mkpa nchegharị."

2. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Luk 9:20 Ọ si ha, Ma unu onwe-unu nāsi na Mu bu onye? Pita zara, si, Kraist nke Chineke.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ini emi Jesus okobụpde mme mbet anie ke mmọ ẹkere ke enye edi, ndien Peter ọbọrọ ete ke Jesus edi Christ Abasi.

1. Ike nke Àmà: Ihe  si ikwu na Jizọs bụ Kraịst nke Chineke Pụtara

2. Ụdịdị Jizọs: Ịmụta Ịmata Ya dị ka Kraịst nke Chineke

1. Ndị Rom 10:9-10 - Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

10 N’ihi na ọ bu obi ka madu nēkwere, ewe gua ya n’onye ezi omume;

2. Ndị Kọlọsi 1:13-20 - Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee bufee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara mmehie. 17 Ma Ọ nọ n’iru ihe nile, ma n’ime ya ka ihe nile jikọta ọnụ. 18 Ma ọ bụ ya bụ isi nke arụ, nzukọ-nsọ. Ọ bu onye-nmalite, onye eburu uzọ mu site na ndi nwuru anwu, ka o we buru onye isi n'ihe nile.

Luk 9:21 O we nye ha iwu ike, si ha ka ha ghara igwa onye ọ bula ihe ahu;

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha zoo ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya na-abịanụ.

1. Ike nke nzuzo - ka Chineke nwere ike ịrịọ anyị ka anyị zochie ụfọdụ ihe ọmụma n'ụwa maka nzube ka ukwuu.

2. Idebe Okwukwe—Otú okwukwe pụrụ isi nyere anyị aka izobere Chineke ihe nzuzo ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị ihe kpatara ya.

1. Matiu 16:20-21 - O wee nye ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla na ya bụ Kraịst ahụ.

2. Jọn 20:19 - N'uhuruchi nke ụbọchị ahụ, n'ụbọchị mbụ n'izu, a kpọchiri ọnụ ụzọ ebe ndị na-eso ụzọ nọ n'ihi egwu ndị Juu, Jizọs bịara guzo n'etiti ha, sị ha: "Udo dịrị na ya. ị."

Luk 9:22 Na-asị, Nwa nke mmadụ aghaghị ịta ahụhụ ọtụtụ ihe, ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga-ajụkwa ya, gbuokwa ya, a ga-akpọlitekwa ya nʼụbọchị nke atọ.

Jizọs aghaghị ịtachi obi n'oké nhụjuanya na a jụrụ ajụ tupu ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya.

1: Obe: Ahụhụ na Ọjụjụ Jizọs

2: Ike nke Mbilite n'Ọnwụ

1: Ndị Filipaị 3: 10-11 - "Ka m wee mara Ya, na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, na nnwekọ nke nhụjuanya ya, ebe e mere ka m kwekọọ na ọnwụ ya; "

2: Aisaia 53: 7-8 - “E megbuwo ya, ewedara ya n’ala, ma o sagheghị ọnụ ya: a na-akpọta ya dị ka atụrụ a na-egbu egbu, dịkwa ka atụrụ na-ada ogbi n’ihu ndị na-akpacha ya ajị, o wee ghara imeghe. ọnu-ya: eweputara ya n'ulo-nkpọrọ na n'ikpé: ònye gēgosi kwa ọb͕ọ-ya?

Luk 9:23 O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom n'azu, ya ju onwe-ya, buli kwa obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akpọ ka onye ọ bụla n'ime anyị jụ onwe ya ma buru obe anyị kwa ụbọchị iji soro Jizọs.

1: "Dịrị Njikere Bulie Obe Gị"

2: "Gọnahụ onwe gị ma soro Jizọs"

Mak 8:34-34 IGBOB - O we kpọ ìgwè madu ahu na ndi nēso uzọ-Ya biakute Ya, si, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ọ gāgọnari onwe-ya, bulie obe-ya sorom.

2: Ndị Galetia 2:20 - Akpọgidere m na Kraịst n'obe ma adịghịkwa m ndụ ọzọ, ma Kraịst na-ebi n'ime m. Ndụ m dị ugbu a n’anụ ahụ ka m na-adị site n’okwukwe n’ebe Ọkpara Chineke nọ, onye hụrụ m n’anya ma nyefee onwe ya maka m.

Luk 9:24 Nʼihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya: ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya nʼihi m, onye ahụ ga-azọpụta ya.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha dị njikere ịchụ ndụ ha n'àjà n'ihi ya, ebe ọ bụ nanị ụzọ isi zọpụta ya n'ezie.

1. "Ike nke Àjà: Otú Ịtọgbọ Ndụ Anyị Pụrụ Isi Meta Ezi Ndụ"

2. "Idi Ndụ Maka Kraịst: Otu esi ebi ndụ nke ịchụ onwe onye n'àjà"

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi."

2. Ndị Rom 12:1 - "Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ, nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị."

Luk 9:25 Nʼihi na gịnị ka uru mmadụ bara, ma ọ bụrụ na o rite ụwa dum nʼuru, ma ọ bụrụ na o tufuo onwe ya, ma ọ bụ na a ga-atụfu ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a gbasara mkpa uru onwe onye bara karịa uru ụwa.

1. "Olee Uru Ụwa Ọ bụrụ na Ayi Atufuo Onwe Anyị?"

2. "Uru nke Onwe Karia Uru Ihe"

1. Matiu 16:26 - "N'ihi na olee uru ọ bara mmadụ ma ọ bụrụ na o rite ụwa dum, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya?"

2. Ilu 22:1 - "Ezi aha ka a ga-ahọrọ karịa ọtụtụ akụ, ihu ọma ihu karịa ọlaọcha na ọlaedo."

Luk 9:26 Nʼihi na onye ọ bụla ihere mụ na okwu m ga-eme, ihere ya ka Nwa nke mmadụ ga-eme mgbe ọ ga-abịa nʼebube nke ya na nke Nna ya na nke ndị mmụọ ozi dị nsọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị na anyị ekwesịghị ime ihere Jizọs na okwu ya, dịka Jizọs ga-emere anyị ihere mgbe ọ ga-alaghachi n'ebube ya.

1. Iguzosi ike n'ime Jizọs: Ihere Okwu Ya adịghị eme Ya

2. Ọnụ Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ihe Ndị Jizọs tụrụ anya n’Aka Anyị

1. Matiu 10:32-33 - “Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnahụ m n’ihu ndị ọzọ, m ga-agọnarị ya n’ihu Nna m nke eluigwe.”

2. Ndị Rom 1:16 - "N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke na-eweta nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere;

Luk 9:27 Ma a sị m unu nʼezie, e nwere ụfọdụ ndị guzo nʼebe a, ndị na-agaghị edetụ ọnwụ ire ruo mgbe ha ga-ahụ alaeze Chineke.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ụfọdụ n’ime ha agaghị anwụ ruo mgbe ha ga-ahụ Alaeze Chineke.

1. Olileanya Dị Ndụ nke Eluigwe: Ịghọta Nkwa Jizọs Maka Ndụ Ebighị Ebi

2. Ịmara Alaeze Chineke: Ì Dịla njikere ịhụ ya?

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:50-58 - N'ịkọwa na a ga-agbanwe ahụ anyị nke na-anwụ anwụ ka ọ bụrụ ahụ na-adịghị anwụ anwụ iji banye n'Alaeze Chineke.

2. 1 Jọn 3:2-3 - Ịkọwa otú anyị ga-adị ma anyị hụ Alaeze Chineke.

Luk 9:28 O wee ruo ihe dị ka ụbọchị asatọ mgbe okwu ndị a gasịrị, ọ kpọọrọ Pita na Jọn na Jems rigoro nʼelu ugwu ikpe ekpere.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gbagoro n’elu ugwu ka ha na Jizọs kpee ekpere ihe dị ka ụbọchị 8 o kwuchara ihe ụfọdụ pụtara ìhè.

1. Mkpa ekpere na iwepụta oge na Jizọs

2. Ihe okwu Jizọs pụtara na mkpa ha nwere ná ndụ anyị

1. Ndị Kọlọsi 4: 2 - "Nyefee onwe unu n'ekpere, na-eche nche na-ekele."

2. Jọn 15:7 - "Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, na okwu m na-anọgide n'ime unu, na-arịọ ihe ọ bụla ị chọrọ, na a ga-emere gị."

Luk 9:29 Ma ka ọ na-ekpe ekpere, ọdịdị ihu ya gbanwere, uwe ya na-achakwa ọcha na-egbuke egbuke.

Ọdịdị Jizọs gbanwere, uwe ya wee na-egbuke egbuke ka ọ na-ekpe ekpere.

1: Ndụ ekpere Jizọs dị ike nke na ọ gbanwere ọdịdị ya na uwe ya.

2: Jizọs ji ekpere kpọrọ ihe pụtara ìhè n'ọdịdị ya na uwe ya gbanwere.

1: Matiu 17:2 - "Ewe nwogharia n'iru ha, iru-Ya nēnwu kwa ka anyanwu, uwe-Ya we nwue ọcha dika ìhè."

2: 1 Ndị Kọrịnt 15:52 - "N'otu ntabi anya, na ntabi nke anya, na ikpeazụ opi.

LUK 9:30 Ma, le, ndikom abua nākpayere ya uka, bú Moses na Elaija:

Ebe Jizọs na Mozis na Ịlaịja nọ na-ekwurịta okwu.

1. Ike nke Mkparịta ụka: Ịmụta ihe n’aka Jizọs na Luk 9:30

2. Nsobo Jesus ye Moses ye Elijah: Se nnyịn ikemede ndikpep nto nneme mmọ

1. Ndị Hibru 11:24-26 - Site n'okwukwe Moses, mgbe ọ tolitere, ọ jụ ka akpọ ya nwa ada Fero; Ọ na-ahọrọ ka ya na ndị nke Chineke na-akpagbu, karịa iri ihe ụtọ nke mmehie ruo nwa oge; ebe ọ nāgu ita-uta nke Kraist kari àkù nile di n'Ijipt: n'ihi na o lere anya n'ugwọ-ọlu-ya.

2. Matiu 17:3 – Ma, le, emere ka ha hu Moses na Elaija ka ha na Ya nēkwu okwu.

Luk 9:31 Onye pụtara ìhè nʼebube, na-ekwukwa banyere ọnwu ya nke ọ ga-arụzu na Jeruselem.

Jizọs pụtara n’ebube wee kwuo banyere ọnwụ ya, nke ọ ga-emezu na Jeruselem.

1. Nrubeisi Jizọs Nye Atụmatụ Chineke: Ihe Nlereanya Maka Ndụ Anyị

2. Otuto nke Àjà Jizọs: Ọnwụ Ya Maka Nzọpụta Anyị

1. Fil. 2: 5-11 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ na-agụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'iwepụ ihe ndị ahụ. udi ohu, ebe amuru ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi madu, o we weda onwe-ya ala site n'irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'obe: ya mere Chineke ebuliwo Ya elu nke-uku, we nye Ya aha ahu. nke ahụ dị elu karịa aha ọ bụla."

2. Hib. 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe-oji nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jiri ntachi obi gbaa ọsọ ahụ nke edobere anyị n'ihu. legidere Jisus anya, Onye malitere okwukwe-ayi na onye zuru okè, onye diri obe n'ihi ọṅù ahu nke edobere n'iru Ya, nēleda ihere anya, nānọdu kwa n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Luk 9:32 Ma ura juru Pita na ndị ya na ha nọ: ma mgbe ha tetara, ha hụrụ ebube ya na ndị ikom abụọ ahụ ha na ya guzo.

Ụra juru Pita na ndị ibe ya, ma mgbe ha tetara, ha hụrụ ebube Jizọs na ndị ikom abụọ ya na ha nọ.

1. Ike nke otuto Kraist: Ichoputa ike idigide

2. Itete n’ebe Chineke nọ: Ịmata ịdị ebube na obi ebere Ya

1. Ndị Efesọs 5:14 - "Teta, gị onye na-arahụ ụra, sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie, Kraịst ga-enwukwasịkwa gị."

2. Aisaia 40:31 - “Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

Luk 9:33 O rue, mb͕e ha si n'ebe ọ nọ pua, na Pita siri Jisus, Onye-ozizí, ọ di nma na ayi nọ n'ebe a: ka ayi wu kwa ulo-ikwū atọ; otù di-kwa-ra gi, otù di-kwa-ra Moses, otù di-kwa-ra Elaija: ebe ọ nāmaghi okwu-Ya.

Pita tụrụ aro ka e wuo ụlọikwuu atọ iji sọpụrụ Jizọs, Mozis, na Ịlaịja, n’aghọtaghị ihe aro ya pụtara.

1. Buru n'uche ihe anyị na-ekwu na otu o si emetụta njem okwukwe anyị.

2. Atụla egwu itinye ihe egwu n'okwukwe na tụkwasị obi na nduzi Chineke.

1. Ilu 15:28 – Obi onye ezi omume na-amata ịza: Ma ọnụ ndị ajọ omume na-awụsa ihe ọjọọ.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

Luk 9:34 Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a, igwe ojii bịara kpuchie ha: ha wee tụọ egwu ka ha banyere nʼígwé ojii ahụ.

Ụjọ tụrụ ndị na-eso ụzọ ya mgbe igwe ojii bịara kpuchie ha.

1. Egwu Jehova bu mmalite amamihe.

2. Ọnụnọ nke Chineke nwere ike ịkasi obi ma na-agbawa obi.

1. Abụ Ọma 111:10: "Mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ: ndị niile na-eme ya nwere ezi nghọta: otuto ya na-adịru mgbe ebighị ebi!"

2. Aisaia 6:5: "Ahụhụ ga-adịrị m! n'ihi na m furu efu; n'ihi na m bụ onye egbugbere ọnụ na-adịghị ọcha, m na-ebikwa n'etiti ndị egbugbere ọnụ na-adịghị ọcha: n'ihi na anya m ahụwo Eze, Onyenwe anyị nke eluigwe. ndị ọbịa!"

Luk 9:35 Otu olu wee si nʼígwé ojii ahụ pụta, sị: “Onye a bụ Ọkpara m m hụrụ nʼanya: nụrụnụ ya.

Ebe a na-ekwusi ike na Jizọs Kraịst bụ chi ma na-agba ndị kwere ekwe ume ige ya ntị.

1. Ayi aghaghi ige Onye-nwe-ayi nti, n'ihi na Ọ bu Ọkpara Chineke huru n'anya.

2. Irubere Jehova isi abụghị nhọrọ, kama ọ bụ ihe ùgwù - anyị ga-adị njikere ige Ya ntị.

1. Matiu 17:5 - Mgbe ọ ka kpụ okwu n'ọnụ, igwe ojii nke na-egbuke egbuke kpuchiri ha, ma, le, olu sitere n'igwe-oji ahu si, Onye a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ: geenu Ya nti.

2. Jọn 3:34 - N'ihi na onye Chineke zitere na-ekwu okwu nke Chineke, n'ihi na ọ na-enye Mmụọ Nsọ na-enweghị atụ.

Luk 9:36 Ma mgbe olu ahụ gafere, ahụrụ Jizọs naanị ya. Ha we mechie ya, ha egosighi kwa onye ọ bula n'ubọchi ahu ihe ọ bula nime ihe ahu nke ha huru.

Ahụrụ Jizọs naanị ya mgbe a nụchara olu, ndị na-eso ụzọ ya gbachikwara nkịtị banyere ya.

1. Mkpa ọ dị ịgbachi nkịtị n’ihu ahụmahụ ime mmụọ

2. Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na nrubeisi

1. Matiu 17:5 - "Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, le, igwe ojii nke na-egbuke egbuke kpuchiri ha: na mberede, otu olu si n'igwe ojii ahụ pụta, na-asị, "Onye a bụ Ọkpara m m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma. !”

2. Jemes 3:17 – Ma amamihe nke si n'elu bu uzọ di ọcha, emesia ọ di udo, onye di nwayọ, nāchọ ikwe, juputara n'ebere na ezi nkpuru, nēnweghi iru-abua na iru-abua.

Luk 9:37 O wee ruo nʼechi ya, na mgbe ha si nʼugwu ahụ rịdata, ọtụtụ mmadụ zutere ya.

N’echi ya, nnukwu ìgwè mmadụ zutere Jizọs.

1: Ozizi na ozi Jisos siri ike nke na ndi mmadu si n’ebe di anya na-adọta ya nso.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịkọrọ ndị ọzọ akụkọ banyere ozizi na ozi Jizọs.

1: Ọrụ 2: 46-47 "Ma kwa ụbọchị, ha na-ejekọ ọnụ n'ụlọ nsọ, na-anyasa achịcha n'ụlọ ha, ha ji obi ụtọ na-aṅụrị ọṅụ na-eri nri ha, na-eto Chineke, na-enwekwa ihu ọma n'ebe ndị mmadụ niile nọ. Jehova na-atụkwasịkwara ndị a na-azọpụta n’ọnụ ọgụgụ ha kwa ụbọchị.”

2: Ndị Filipaị 1:15-18 “Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekwusa Kraịst n’ihi ekworo na n’ịsọ mpi, ma ndị ọzọ na-ezisa site n’ọchịchọ. Ndị nke ikpeazụ na-eme nke a n'ihi ịhụnanya, ebe ha maara na etinyere m ebe a maka ịgbachitere ozi ọma. Ndị mbụ na-ekwusa Kraịst site n’ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ọ bụghị n’ezi obi, na-eche na ha pụrụ ịkpatara m nsogbu mgbe m nọ n’agbụ. Ma gịnị ka ọ dị mkpa? Ihe dị mkpa bụ na n’ụzọ ọ bụla, ma ọ̀ bụ site n’ebumnobi ụgha ma ọ bụ n’eziokwu, e na-ekwusa Kraịst. N’ihi nke a ka m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ee, m ga-anọgidekwa na-aṅụrị ọṅụ.”

Luk 9:38 Ma, le, otu nwoke nke ọgbakọ ahụ tiri mkpu, sị: “Onye Ozizi, ana m arịọ gị, lekwa nwa m nwoke anya, nʼihi na ọ bụ nwa m mụrụ nání ya.

Otu nwoke nke nwere nanị otu nwa nwoke gwara Jizọs ka o lee ya anya.

1. Ihe ùgwù nke ịrịọ Jizọs maka enyemaka

2. Ike nke okwukwe na ekpere

1. Mak 10:46-52 - Jizọs gwọrọ Batimiọs onye ìsì

2. Jemes 5:13-16 – Ike nke ekpere na nkwuputa

Luk 9:39 Ma, lee, mmụọ nsọ na-ejide ya, o wee tie mkpu na mberede; ma ọ nādọwa ya nke-uku, ọ nāsu kwa ufufe ọzọ, ma ichipia ya nke-ike nēsi n'ebe ọ nọ pua.

Mmụọ na-abịakwasị mmadụ, na-eme ka o tie mkpu n'oké ihe mgbu, na-asụ ụfụfụ n'ọnụ na-akpasu ya iwe tupu o si n'ebe ọ nọ pụọ.

1. "Ike nke Onye Iro: Na-eguzosi Ike Imegide Mwakpo Ime Mmụọ"

2. “Ike nke Okwukwe: Iji Enyemaka Chineke Na-emeri Nsogbu”

1. 1 Pita 5:8-9 - "Nweenụ uche ziri ezi, na-echenụ nche. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. òtù ụmụnna unu n’ụwa niile na-ahụ ya.”

2. Jemes 4: 7-8 - "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke, guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. obi, unu nwere obi abua.

Luk 9:40 M wee rịọ ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ ya; ha apughi kwa.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha chụpụ mmụọ ọjọọ, ma ha enweghị ike ime otú ahụ.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Ọnọdụ Ndị Isi Ike

2. Imeri Ụjọ: Ịtụkwasị Chineke Obi Maka Ike na Obi Ike

1. Matiu 17:20 - Jisus we si ha, N'ihi ekweghi-ekwe-unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ gēwepu kwa; ọ dighi kwa ihe nāpughi ime unu.

2. Mak 9:23 - Jisus siri ya, Ọ buru na i puru ikwere, ihe nile kwere omume nye onye kwere.

Luk 9:41 Jisus zara, si, Unu ọb͕ọ nēnweghi okwukwe na nke b͕agọrọ ab͕agọ, rùe ole mb͕e ka M'gānọyere unu, nagide unu? Kpọta nwa-gi nwoke n'ebe a.

Jizọs baara ndị mmadụ mba maka enweghị okwukwe ma gwa ha ka ha kpọtara ya nwa ha nwoke.

1: Anyị ga-enwe okwukwe na Chineke ma tụkwasị ya obi na ọ ga-ewebata anyị na mgba anyị.

2: Anyị ga-enwe ndidi na ntachi obi wee wetara Chineke nsogbu anyị.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Jemes 1: 3-4 - "N'ihi na unu maara na mgbe a nwalere okwukwe unu, ntachi obi unu na-enwe ohere ito eto: ya mere ka ọ too, n'ihi na mgbe ntachi obi unu tozuo, unu ga-abụ ndị zuru okè na zuru okè, na-adịghị mkpa ihe ọ bụla. "

Luk 9:42 Ma ka ọ nọ na-abịa, ekwensu tudara ya nʼala, segbuo ya. Jisus we baara mọ ahu nādighi ọcha nba, we me ka aru di ya ike, nyeghachi ya n'aka nna-ya.

Jizọs zutere otu nwatakịrị nke mmụọ ọjọọ ji wee gwọọ ya ma nyefee ya n'aka nna ya.

1. Jizọs ji ọrụ ebube kpughe ikike ya

2. Ike nke okwukwe na imeri ihe ịma aka

1. Matiu 8:28-34, Jizọs na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ

2. Mak 5:1-20, Jizọs gwọrọ otu nwoke mmụọ ọjọọ ji

Luk 9:43 Ibosi ike nke Chineke nwụkwara ha niile. Ma mb͕e ha nēju onye ọ bula anya n'ihe nile Jisus mere, Ọ si ndi nēso uzọ-Ya,

Ike Chineke nke Jizọs gosipụtara tụrụ ndị na-eso ụzọ ya n’anya.

1. Ka ayi tua egwu ike nke Chineke

2. Ka anyị mụta n'aka Jizọs ka anyị na-aghọta ịdị ike Chineke

1. Abụ Ọma 33:6 - Site n'okwu Jehova ka ekère elu-igwe; ọ bu kwa usu-ndi-agha-ha nile site n'iku-ume nke ọnu-Ya.

2. Matiu 19:26 – Ma Jizọs lere ha anya wee sị ha: “N’ebe mmadụ nọ ihe a agaghị ekwe omume, ma n’ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume.”

Luk 9:44 Ka okwu ndị a daa na ntị unu: nʼihi na a ga-enyefe Nwa nke mmadụ nʼaka ndị mmadụ.

A ga-enyefe Nwa nke mmadụ n’aka ndị mmadụ.

1: Jisus Kraist Onye-nzọputa-ayi were afọ-ofufo nye Onwe-Ya ka ewe nye madu nye nzọputa-ayi.

2: Jehova, bú Chineke-ayi, nāchọ inara ahuhu n'aka madu, ka ewe zọputa ayi na nmehie nile ayi.

Jọn 3:16 N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Ndị Rom 5:8 Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 9:45 Ma ha aghọtaghị okwu a, e kpuchikwara ha ihe ahụ, ka ha wee ghara ịghọta ya: ha wee tụọ egwu ịjụ ya ajụjụ a.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghọtaghị okwu Jizọs ma tụọ egwu nke ukwuu ịrịọ ya ka o mee ka o doo ya anya.

1: Anyị ga-achọ ịghọta ozizi Jizọs, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ha na mbụ.

2: Anyị aghaghị inwe obi ike na-arịọ maka nkọwa nke ihe ndị anyị na-aghọtaghị.

1: Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova siri. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2: Jemes 1:5 – “Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n’ime unu, ya rịọ n’aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n’afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; a ga-enye ya.”

Luk 9:46 Mgbe ahụ arụmụka malitere nʼetiti ha, ònye nʼime ha ga-abụ nke ukwuu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otú ndị na-eso ụzọ Jizọs si arụrịta ụka n’etiti onwe ha banyere onye ga-abụ onye kasị ukwuu n’alaeze Chineke.

1. Olee otú nganga pụrụ isi yie ọkpụkpọ òkù anyị egwu: Inyocha mpako Ndị na-eso ụzọ Jizọs na Luk 9:46

2. Otú Anyị Ga-esi Na-adị umeala n’obi: Ịhapụ Ịdị Mma na Luk 9:46

1. Luk 22:24-27 - Jizọs kuziri ndị na-eso ụzọ ya ka ha dị umeala n'obi na-ejere ibe ha ozi.

2. Matiu 23:11-12 - Jizọs baara ndị Farisii mba maka ịchọ ịdị ukwuu na otuto ịdị umeala n'obi.

Luk 9:47 Mgbe Jizọs matara echiche nke obi ha, ọ kuru nwatakịrị, guzo ya nʼakụkụ ya.

Jizọs zaghachiri n'àgwà nke nchụpụ ndị na-eso ụzọ ya site n'isetịpụ ihe atụ nke ịnabata nwatakịrị.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs na e kwesịrị ịnabata mmadụ niile.

2: Anyị kwesịrị iṅomi Jizọs n’igosi mmadụ niile ịhụnanya na ile ọbịa n’agbanyeghị otú e si zụlite ha.

1: Mak 10: 13-14 Ha we kutara Ya umu-ntakiri ka O metu ha aka: ndi nēso uzọ-Ya we bara ha nba. Ma mb͕e Jisus huru ya, iwe were Ya, Ọ si ha, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem; egbochila ha, n’ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otú ahụ.”

2: Ndị Efesọs 5:1-2 “Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n’anya. Na-ejekwanụ ije n’ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n’anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.”

Luk 9:48 O we si ha, Onye ọ bula nke gānara nwata nka n'aham nānara Mu onwem: ma onye ọ bula nke nānara Mu onwem nānara Onye ziterem: n'ihi na onye kacha nta n'etiti unu nile, onye ahu gādi uku.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na onye ọ bụla nke na-anabata nwatakịrị n’aha ya ga-anabata ya, onye nabatara ya na-anabatakwa onye zitere Jizọs. Ọ gwakwara ha na onye kasị nta n'ime ha ga-abụ onye kasị ukwuu.

1. "Ike nke nnabata"

2. "Uru Ịdị umeala n'obi bara"

1. Matiu 18:3-4 - "O we si, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu echighari, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe. Ya mere, onye ọ bụla nke ga-eweda onwe ya ala dị ka nwatakịrị a, onye ahụ kasị ukwuu n’alaeze eluigwe.”

2. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

Luk 9:49 Jọn zara, si, Onye-ozizí, ayi huru otù onye nāchupu ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi; ayi we b͕ochie ya, n'ihi na ọ dighi-eso ayi.

Jọn na ndị na-eso ụzọ ya machibidoro mmadụ ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ n'aha Jizọs ka ọ na-esoghị ha.

1. Mkpa ọ dị ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst.

2. Ikike Jizọs na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. 1 Ndị Kọrint 12:12-20 - N'ihi na dịka ahụ ahụ siri bụrụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, ma akụkụ nile nke otu ahụ, ebe ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ: otu ahụ ka Kraịst dịkwa.

2. Mak 3:14-15 - O we chiri iri na abua, ka ha na Ya gānọ, na ka O we ziga ha ka ha kwusa ozi ọma, na inwe ike igwọ ọria, na ichupu ndi-mọ ọjọ.

Luk 9:50 Jizọs wee sị ya: “Ab͕ochila ya: nʼihi na onye na-adịghị megide anyị bụ nke anyị.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara igbochi mmadụ isonyere ha dị ka onye ọ bụla na-adịghị emegide ha na-akwado ha.

1. Ọnụ anyị na-esiwanye ike: Ịmụta ịnakwere ịdị n'otu na ụdị dị iche iche.

2. Iji Okwukwe na-aga n'ihu: Imeri mmegide na ịnakwere ihe dị mma.

1. Ndị Galetia 6:2 - Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị gị n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

LUK 9:51 O rue, mb͕e oge ruru mb͕e agēbuli ya, o we che iru-ya ka ọ je Jerusalem.

Jizọs dobere ihu ya na Jerusalem iji mezuo ozi ya na akara aka ya.

1: Jis]s kpebisiri ike imezu ozi ya na akara aka ya, n'agbanyeghi ihe o ga-eri.

2: Mkpebi siri ike Jizọs mere ime uche Chineke na-egosi na anyị aghaghị ịdị njikere ime otu ihe ahụ.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Luk 9:52 Ha we ziga ndi-ozi n'iru Ya: ha we je, ba n'otù obodo ntà nke ndi Sameria, doziere Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ nte Jesus ọkọdọn̄de mme isụn̄utom ebem enye ete ẹben̄e idem ẹnọ enye ndisịm obio-in̄wan̄ Samaria.

1. Mkpa nke nkwadebe na njikere.

2. Mkpa ịdị umeala n’obi dị n’ịgbasa ozi ọma.

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

2. Ndị Filipaị 2: 1-4 - "Ya mere ọ bụrụ na agbamume ọ bụla dị na Kraịst, nkasi obi ọ bụla sitere n'ịhụnanya, ikere òkè ọ bụla na Mmụọ Nsọ, mmetụta ọ bụla na ọmịiko, mezue ọṅụ m site n'inwe otu obi, inwe otu ịhụnanya; inwe obi zuru oke na otu obi. Unu emela ihe ọ bula site n'igosi-iche ma-ọbu n'iru-abua: kama n'obi di ume-ala n'obi gua ndi ọzọ uku kari onwe-unu. Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

Luk 9:53 Ma ha anabataghị ya, nʼihi na iru ya dị ka ọ ga-aga Jeruselem.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-aga Jeruselem, ma ndị ha zutere anabataghị ha n’ihi na o yiri ka Jizọs na-aga ebe ahụ.

1. Jizọs diri ndị a jụrụ ajụ iji mezuo uche Chineke

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere ijere Chineke ozi n'àjà, ọ bụrụgodị na o siri ike

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi."

2. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-agọnahụ onwe ya ma bulie obe ya soro m."

Luk 9:54 Ma mgbe Jems na Jọn ndị na-eso ụzọ ya hụrụ nke a, ha sịrị: “Onyenwe anyị, ị̀ chọrọ ka anyị nye ọkụ si nʼeluigwe daa repịa ha, ọbụna dị ka Elaịja mere?

Jems na Jọn jụrụ Jizọs ma hà nwere ike ịkpọ ọkụ si n’eluigwe repịa ndị Sameria otú ahụ Ịlaịja mere.

1. Adịla onye na-anụ ọkụ n’obi: Ihe ize ndụ nke ịnụbigara ihe ókè

2. Iji ịhụnanya na-azaghachi ịjụ ịjụ

1. Matiu 5: 43-48 - "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị.' Ma ana m asị unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.”

2. Jemes 1:19-20 - "Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe; n'ihi na iwe nke mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

Luk 9:55 Ma ọ tụgharịrị, bara ha mba, sị: “Unu amataghị ụdị mmụọ unu bụ.

Jizọs baara ndị ahụ mba maka na ha aghọtaghị ụdị mmụọ ha nwere.

1. Ike nke ịba mba: Ọmụmụ nke ọkpụkpọ oku Jizọs na-echegharị

2. Ịghọta Mmụọ nke Chineke: Ihe Iso Onyenwe Anyị Pụtara

1. Ndị Efesọs 4: 30-32 - "Unu emekwala ka mmụọ nsọ nke Chineke nwee mwute, onye e jiworo gị akara maka ụbọchị mgbapụta. obi ọjọọ, nweenụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Ndị Hibru 12: 14-15 - "Gbasie mbọ ike ka gị na mmadụ niile na-adị n'udo na ịdị nsọ; ma e wezụga ịdị nsọ, ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị. mgbọrọgwụ na-eto eto iji kpata nsogbu na imerụ ọtụtụ mmadụ."

Luk 9:56 Nʼihi na Nwa nke mmadụ abịaghị ibibi ndụ mmadụ, kama ịzọpụta ha. Ha we je obodo ọzọ.

Nwa nke mmadụ bịara ịzọpụta ndụ, ọ bụghị ibibi ha.

1: Anyị kwesịrị ịchọ iwetara ndị ọzọ nzọpụta kama ibibi.

2: Jizọs chọrọ ka anyị lekwasị anya n'ịzọpụta ndụ ma ghara ibibi ha.

1: Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2: Matiu 5:44-45 - Ma asim unu, Na-ahunu ndi-iro-unu n'anya, gọzie ndi nākọ unu, me-kwa-nu ndi nākpọ unu asì ezi ihe, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nākpab͕u unu; Ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.

Luk 9:57 O wee ruo na, ka ha na-aga n’ụzọ, otu nwoke sịrị ya: “Onyenwe anyị, m ga-eso gị n’ebe ọ bụla ị na-eje.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs zutere otu nwoke ọ na-agụsi agụụ ike iso ebe ọ bụla Jizọs na-aga.

1. Mkpa ọ dị nraranye nye ozi Kraịst.

2. Ike nke obi dị njikere ịrụ nnukwu ọrụ.

1. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, bulie ya obe, na-eso m."

2. Ndị Rom 12:1 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were ahụ unu chere Chineke dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ozi unu nwere ezi uche."

Luk 9:58 Jisus we si ya, Nkita-ọhia nwere ọb͕à, anu-ufe nke elu-igwe nwekwara akwu; ma Nwa nke madu enweghi ebe itọkwasi isi-ya.

Jizọs kụziri na ibi ndụ nke ịbụ onye na-eso ụzọ kwesịrị ịdị njikere ịhapụ ihe onwunwe na ịdị njikere igbo mkpa onwe ya.

1: Ezi Iso Ụzọ na-achọ ka anyị hapụ ihe onwunwe nke ụwa ma tụkwasị Chineke obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị.

2: Ihe nlereanya Jizọs banyere ibi ndụ nke ihe onwunwe na-adịghị na ya na-akụziri anyị ka anyị tụkwasị obi ná ndokwa Chineke.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs kuziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị maka mkpa anyị bụ isi, kama ịtụkwasị obi na ndokwa Chineke.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị niile dịka akụ ya n'ebube siri dị.

Luk 9:59 Ọ si onye ọzọ, Som. Ma ọ siri, Onye-nwe-ayi, kwe ka m'bu uzọ je lìe nnam.

Itien̄wed emi owụt nte Jesus akanamde n̄kpọ aban̄a erenowo emi ekeben̄ede ete etiene imọ ke enye ama ọkọkọri ete esie.

1: Anyị ga na-echeta nkwa anyị na ndị kacha anyị nso, ọ bụrụgodị na ọ dabara na nkwa anyị kwere Chineke.

2: Chineke na-akpọ anyị mgbe niile ka anyị na-eso ya, n'agbanyeghị nkwa na ọnọdụ anyị dị ugbu a.

1: Matiu 8:21-22 - "Onye ọzọ nime ndi nēso uzọ-Ya we si Ya, Onye-nwe-ayi, kwe ka m'bu uzọ je lìe nnam. Ma Jisus siri ya, Sorom; ka ndi nwuru anwu lì kwa ndi-ha."

2: Ndị Filipaị 3: 13-14 - "Ụmụnna m, anaghị m agụ onwe m na ejidewo m: ma otu ihe a ka m na-eme, na-echezọ ihe ndị dị n'azụ, na-agbatịkwa aka n'ihe ndị dị n'ihu, m na-agbanye n'ebe akara ahụ dị. ihe mgbata n’ọsọ nke ọkpụkpọ òkù dị elu nke Chineke n’ime Kraịst Jisọs.”

Luk 9:60 Jisus si ya, Ka ndi nwuru anwu lìe ndi-ha: ma gi onwe-gi je kwusa ozi ọma ala-eze Chineke.

Jizọs gbara otu nwoke ume ka ọ gaa kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke kama ịga lie ndị nwụrụ anwụ.

1. Ibute ozi Chineke ụzọ karịa ihe ndị mmadụ na-ebute ụzọ

2. Ibi ndụ nke nrube isi

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2. Mak 16:15-16 - O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile ekere eke. Onye nke kwere, eme kwa ya baptism, agāzọputa ya; ma onye nēkweghi ka agāma ya ikpe.

Luk 9:61 Ọzọ kwa, Onye-nwe-ayi, m'gāb͕aso Gi; ma ka m buru ụzọ gaa kpọọ ha nke ọma, ndị nọ n’ụlọ n’ụlọ m.

Jizọs na-akụziri anyị mkpa ọ dị ibute nraranye anyị nye Ya ụzọ karịa ezinụlọ anyị na ihe onwunwe anyị.

Nke mbụ: Nkwenye anyị n’ebe Jizọs nọ kwesịrị ịbụ ihe kacha anyị mkpa

2: Anyị Ga-ahọrọ Jizọs Karịrị Ihe Ndị Ọzọ

Matiu 6:33 Ma buru uzọ chọ ala-eze-Ya na ezi omume-Ya, agēnye kwa unu ihe ndia nile.

2: Ndị Hibru 12: 1-2 - Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụ ihe niile na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. Ka anyị werekwa ntachi obi gba ọsọ ahụ e            lekwasị anya n'ebe Jizọs bụ onye ọsụ ụzọ na onye zuru okè nke okwukwe.

Luk 9:62 Jisus we si ya, Ọ dighi onye ọ bula, mb͕e o setisiri aka-ya n'ọlu-ọlu-ubi, le anya n'azu, nke kwesiri ala-eze Chineke.

Ọ dighi onye nēle anya n'azu mb͕e ọ nālu ọlu-ọlu nke kwesiri ala-eze Chineke.

1: Anyị ga-agbalịsi ike ka anyị lekwasị anya n’Onyenwe anyị ma ghara ime ka uche anyị dịrị n’ihe ndị ụwa gbara anyị gburugburu.

2: Anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma ghara ịnwa anyị ịlaghachi azụ.

1: Ndị Filipaị 3:13-14 “Ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, agụbeghị m onwe m ma ejidewo ya. Ma otu ihe m na-eme: N’ichefu ihe dị n’azụ na ịgbagidesi ike n’ihe dị n’ihu, m na-aga n’ihu n’iru ebumnuche ahụ iji nweta ihe nrite nke Chineke kpọrọ m n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Ndị Hibru 12: 1-2 "Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. Ka anyị jirikwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e           lekwasị anya n'ebe Jizọs bụ onye ọsụ ụzọ na onye zuru okè nke okwukwe.

Luk 10 na-akọ banyere izipu ndị na-eso ụzọ iri asaa na abụọ ahụ, ilu nke ezigbo onye Sameria, na nleta Jizọs gara n’ụlọ Mata na Meri.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jizọs họpụtara mmadụ iri asaa na abụọ ndị ọzọ na-eso ụzọ ma zipụ ha abụọ abụọ n’obodo ọ bụla ọ chọrọ ịga. Ọ                                                    ìfúfú                        gìgìchì,                         gìgìchìchí ha chìchìchìchì-ike n’omume onwe-ha, mesie-kwa-ra ike na ha di ka umu-aturu n’etiti agu. Ha agaghị ebu ego ma ọ bụ uwe ọzọ, kama ịdabere na ọbịa nke ndị nabatara ha (Luk 10: 1-12). Mgbe ha lọghachiri na-aṅụrị ọṅụ n’ihi na ọbụna ndị mmụọ ọjọọ na-edo onwe ha n’okpuru ha n’aha Ya, Jizọs chetaara ha ka ha ghara ịṅụrị ọṅụ n’ike mmụọ nsọ kama na e dere aha ha n’eluigwe (Luk 10:17-20).

Paragraf nke abụọ: Mgbe mgbanwe a gasịrị, Jizọs toro Chineke maka ikpughe ihe ndị a nye “ụmụntakịrị” - ndị dị umeala n'obi ruo na ịnata mkpughe nke Chineke - kama ndị maara ihe na ndị mmụta. O kwusikwara na mmekọrịta ya na Chineke pụrụ iche dị ka Ọkpara Nna nanị onye maara Nna nke ọma n’ụzọ ọzọ nanị otu onye pụrụ ikpughe Nna ndị ọzọ (Luk 10:21-24). Mgbe ahụ, otu ọkàiwu nwalere Ya site n'ịjụ ihe ọ ga-eme ka ọ keta ndụ ebighị ebi. Na nzaghachi, Jizọs tụgharịrị ya azụ n'ebe iwu nke kwuru na ịhụ Chineke n'anya obi niile obi ike uche onye agbata obi onwe ya kwenyere na nkọwa a kwukwara akụkọ ọma onye Sameria na-egosi ezi agbata obi abụghị oke okpukperechi ọha mmadụ kama ọ gụnyere ime ebere onye ọ bụla chọrọ n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ ọkwa ya. (Luk 10:25-37).

Paragraf nke 3: E ji akụkọ banyere nleta Jizọs gara n’ụlọ Mata na Meri mechie isiakwụkwọ ahụ. Mgbe Mata nọ na-arụsi ọrụ ike n’ime nkwadebe nile maka ịnabata ndị ọbịa, nwanne ya nwanyị Meri nọdụrụ ala n’ụkwụ Jizọs na-ege ntị n’ozizi Ya. Mgbe Mata mere mkpesa banyere inwe ọrụ niile n'onwe ya jụrụ Onyenwe anyị gwa nwanne ya nyere ya aka zara "Martha Martha ị na-echegbu onwe gị maka ọtụtụ ihe ole na ole a chọrọ n'ezie naanị otu Meri họọrọ nke ka mma nke a na-agaghị anapụ ya." Ihe omume a na-egosi mkpa ọ dị ibute mmekọrịta nri ime mmụọ ụzọ karịa iji ọrụ n'aka na-eje ozi ọbụna ihe ọma dị ka ile ọbịa ma ọ bụrụ na ọ dọpụ uche anyị n'ịnụ ịnata okwu n'ezie.

LUK 10:1 Mb͕e ihe ndia gasiri, Jehova we guzo ọgu atọ na iri ọzọ, ziga ha abua abua n'iru Ya n'obodo na ebe ọ bula, ebe Ya onwe-ya gābia.

Onye-nwe họpụtara ndị mmadụ iri asaa ọzọ ka ha ga-aga n’obodo na ebe ọ bụla ya onwe ya gaje ịbịa.

1. Chineke nyere anyị ọrụ ndị dị mkpa, anyị aghaghịkwa ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na nrubeisi iji rụzuo ha.

2. Onye-nwe nọnyere anyị n’ihe niile anyị na-eme, Ọ ga-enye anyị ntụzịaka na ume iji mezuo uche Ya.

1. Matiu 28:18-20 - "Jizọs wee bịa, sị ha: "Enyewo m ikike niile dị n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna. nke Ọkpara na nke Mọ Nsọ, nēzí ha ka ha debe ihe nile M'nyere unu n'iwu: ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a."

2. Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Luk 10:2 Ya mere Ọ si ha, Owuwe-ihe-ubi riri nne n'ezie, ma ndi-ọlu di ole-na-ole: ya mere nēkpenu Onye-nwe owuwe-ihe-ubi, ka O zipu ndi-ọlu ba n'owuwe-ihe-ubi-Ya.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha na-ekpegara Chineke ekpere ka o zitekwuo ndị ọrụ ka ha nyere aka n’owuwe ihe ubi.

1. Ike nke ekpere na inye Chineke - na-ekwusi ike mkpa ekpere na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na-enye mgbe anyị rịọrọ.

2. Ịdị ukwuu nke owuwe ihe ubi na mkpa ndị na-arụ ọrụ - na-emesi ike mkpa dị ukwuu maka ndị ọrụ na mkpa owuwe ihe ubi.

1. Matiu 9:35-38 - Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwusaa ozi ọma na ịgwọ ọrịa.

2. Jemes 5:13-18 – ike nke ekpere na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke.

Luk 10:3 Jenụ n'ụzọ unu: le, Mu onwem nēzipu unu dika umu-aturu n'etiti agu.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus ọdọn̄ mme mbet esie nte nditọerọn̄ ke otu mme wolf.

1. Oku nke okwukwe na-atụghị egwu: ịnakwere ike Chineke n'ọnọdụ ndị siri ike.

2. Obi Ike nke Atụrụ: Iguzo n'ihu n'Ahụhụ

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

Luk 10:4 Unu eburula obere akpa ego, ma ọ bụ àkpà, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, unu ekelekwala onye ọ bụla nʼụzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị na-eso ụzọ Jizọs ume ka ha na-eme njem nke ọma na ịdị umeala n'obi na mmekọrịta ha na ndị ọzọ.

1: Na-adị umeala n'obi - Ozi na-ezi Ndị Kraịst ka ha ghara iburu ihe onwunwe nke na-egosi akụ na ụba ma ọ bụ mpako na iji nkwanye ùgwù na ịdị umeala n'obi na-ekele ndị mmadụ.

2: Ime njem nfe – ihe ncheta na-echetara ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ha ghara iwere ihe karịrị ihe dị mkpa maka njem ha na ịtụkwasị obi na ndokwa Chineke.

1: Matiu 10:8-10 - N'efu ka unu natara, na-enye n'efu. Unu ewerela ọla-edo, ma-ọbu ọla-ọcha, ma-ọbu ọla, n'akpa-unu, unu ewe-kwa-la àkpà n'ije-unu, ma-ọbu uwe-ime abua, ma-ọbu akpukpọ-ukwu, ma-ọbu nkpa-n'aka: n'ihi na onye-ọlu kwesiri nri-ya.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka àkù ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

LUK 10:5 Ma ulo ọ bula unu nābà, buru uzọ si, Udo diri ulo a.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ntụziaka ka ha banye n'ụlọ ọ bụla ha banyere wee kelee ya na nkebi ahịrịokwu "Udo dịrị ụlọ a."

1. "Udo bụ onyinye sitere n'aka Chineke"

2. "Iji Udo Kelee Ndị Ọzọ"

1. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo m ka m na-enye unu. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu."

2. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

Luk 10:6 Ma ọ bụrụ na nwa nke udo nọ nʼebe ahụ, udo unu ga-adakwasị ya: ma ọ́ bụghị ya, ọ ga-alaghachikwute unu ọzọ.

Nwa nke udo bu ngozi na isi-iyi udo diri ndi nabatara ya. 1. Ike Nwa Udo 2. Nara ngozi nke Nwa Udo. 1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. 2. Ndị Filipaị 4:7 – Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na echiche-unu nche nime Kraist Jisus.

Luk 10:7 Nʼotu ụlọ ahụ, nọgidenụ na-eri na-aṅụ ihe ha na-enye: nʼihi na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Unu agala site n'ụlọ ruo n'ụlọ.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnọ n'otu ụlọ na iri na ịṅụ ihe ọ bụla e nyere, n'ihi na ndị ọrụ ruru eru ụgwọ ọrụ ha.

1. Ịghọta mkpa ọ dị ịrụsi ọrụ ike na ụgwọ ọrụ ya.

2. Ime ịdị umeala n'obi na ekele n'ebe ọrụ.

1. Matiu 20:1-16 - Akụkọ banyere ndị ọrụ n'ubi-vine.

2. Ndị Efesọs 4:28 - Na-arụ ọrụ n'iguzosi ike n'ezi ihe ma nweta ụgwọ ọrụ.

Luk 10:8 Ma nʼobodo ọ bụla unu banyere, ha wee nabata unu, rie ihe ahụ e debere nʼihu unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba anyị ume ka anyị jiri obiọma nabata ọbịa na iri nri a na-enye.

1: Were amara na obi-ekele nabata nnabata ọbịa.

2: Igosi obi ekele site n'omume anyị.

1: Ndị Rom 12:13 - Na-ekesa na mkpa nke ndị nsọ; e nyere ndị ọbịa ọbịa.

2: Ndị Hibru 13:2 - Echefula ile ọbịa ọbịa: n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa ọbịa na ndị mmụọ ozi na-amaghị ama.

Luk 10:9 Mechaa gwọọ ndị ọrịa nọ nʼime ya, sị ha, “Alaeze Chineke eruwo unu nso.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gwọọ ndị ọrịa ma kwusaa ọbịbịa nke Alaeze Chineke.

1. Ezi Onye Sameria: Na-egosi Ọmiko na Ịkpọsa Alaeze Chineke

2. Ikwusa Ozi Ọma: Ọbịbịa nke Alaeze Chineke

1. Aisaia 61:1-2 - Mọ nke Onye-nwe Chineke dikwasim; n’ihi na Onye-nwe tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ntikpọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u;

2. Jọn 14:27 – Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

Luk 10:10 Ma nʼobodo ọ bụla unu banyere, ma ha anabataghị unu, gaanụ nʼokporo ámá ya, sị:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị na Luk 10:10 na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ikwusa Oziọma ahụ ọ bụrụgodị na ndị mmadụ jụ ịnara ya.

1: Anyị agaghị enwe nkụda mmụọ n'ozi anyị ịgbasa ozi nke Oziọma site n'omume na okwu anyị.

2: Onye-nwe na-enye anyị iwu ka anyị wetara mmadụ niile ozi ọma n’agbanyeghị azịza ya.

1: Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu; ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2: Mak 16:15 - "Gaanụ n'ụwa dum kwusaara ihe niile e kere eke ozi ọma."

LUK 10:11 Ọbuná ájá nke obodo-unu, nke nārapara n'aru ayi, ayi nēhichapu megide unu: ma maranu nka, na ala-eze Chineke abiaruwo unu nso.

Alaeze Chineke dị nso n’ebe mmadụ nile nọ, n’agbanyeghị ebe ha nọ.

1: Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ bụ nke na-enweghị ihe ọ bụla na-adị ugbu a.

2: Akpọrọ anyị ka anyị chọọ ala-eze Chineke na ndụ anyị kwa ụbọchị.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile. ihe e kere eke ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2: Abụ Ọma 34:8 - "O, detụ ọnụ, hụ na Jehova dị mma! Ngọzi na-adịrị onye na-agbaba na Ya!"

Luk 10:12 Ma asim unu, na ọ gānagide Sọdọm n'ubọchi ahu kari obodo ahu.

Chineke ga-ekpe ndị na-adịghị erubere ya isi ikpe ike karịa ndị na-erubere ya isi.

1: Chineke bu onye-ikpé ziri ezi, Ọ gaghi-ekwe ka ndi nēmebi iwu ka ha laa n'anaghi-ata.

2: rubere Chineke isi, ka ewe hu na ndi ezi omume n'iru Ya.

1: Ndị Rom 2: 6-8 - Chineke “ga-enyeghachi onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị: ndụ ebighị ebi nye ndị ji ndidi na-anọgide n’ime ihe ọma na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ; erula isi n'ezi-okwu, kama rube isi n'ajọ omume-iwe na ọnuma.

2: Aisaia 1:16-17 - sachaa onwe unu, mee onwe unu ka unu di ocha; Wezuga ihe ọjọ nke omume-unu n'iru anyam. Kwụsịnụ ime ihe ọjọọ, mụta ime ihe ọma; Chọọ ikpe ziri ezi, baara onye na-emegbu ihe ike; Chebe-kwa-nu nwa-nb͕ei, kperenu nwayi di-ya nwuru.

Luk 10:13 Ahụhụ ga-adịrị gị, Korazin! ahuhu gādiri gi, Betsaida! n'ihi na asi na alururi ọlu di ike na Taia na Saidon, nke aluworo nime unu, ha gēchèghariri mb͕e di anya gara aga, nānọdu ala n'ákwà-nkpe na ntu.

Jizọs kwupụtara ahụhụ dakwasịrị obodo abụọ dị na Galili n’ihi ịjụ ichegharị n’agbanyeghị na ọ hụrụ ọrụ ebube Ya.

1. Ịghọta ọrụ ebube Chineke na ịzaghachi na nchegharị

2. Ihe si na ya pụta bụ ịjụ ịnakwere ike Chineke

1. Aisaia 45:22 - “Cheghachinụ m ka a zọpụta unu, unu nsọtụ nile nke ụwa; n’ihi na abụ m Chineke, ọ dịghịkwa ọzọ.”

2. Ndị Rom 10:9-10 - “Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta ma zọpụta.”

Luk 10:14 Ma ọ ga-adiri Taịa na Saịdọn nʼụlọ ikpe karịa unu.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na ntaramahụhụ a ga-ata ndị jụrụ ha ga-aka njọ karịa Taịa na Saịdọn.

1. "Idi Ndụ Dị Ka Ndịàmà nke Jizọs: Ihe si na Ọjụjụ Ọjụjụ pụta"

2. "Iwe nke Chineke: Gịnị kpatara ịjụ Oziọma ahụ dị njọ karịa amaghị ama"

1. Matiu 11:20-24 - Jizọs dọrọ obodo ndị dị na Korazin, Betsaida na Kapanaum aka ná ntị banyere ntaramahụhụ ka ukwuu n'ihi ekweghị ekwe ha.

2. Ndị Rom 11:22 - A na-emetere ndị na-amaghị Ya ebere, ma ọ bụ ndị jụworo ya ka echere iwe ya.

Luk 10:15 Ma gi onwe-gi, Kapanaum, nke anēbuli elu rue elu-igwe, agātuda n'ala-mọ.

Jizọs dọrọ Kapanaum aka ná ntị na ọ bụrụ na o chegharịghị, a ga-atụba ya n’ọkụ ala mmụọ.

1. Ịdọ aka ná ntị Jizọs: Chegharịa ma ọ bụ chere ahụhụ ebighị ebi ihu

2. Nsonaazụ nke ịjụ ichegharị: Kapanaum dịka ịdọ aka ná ntị

1. Matiu 11:20-24 - Jizọs baara obodo ndị dị na Chorazin na Betsaida mba maka na ha echegharịghị n'agbanyeghị ọrụ ebube ọ rụrụ.

2. Aisaia 5:14 – Chineke ga-ata ndị na-ajụ okwu ya ahụhụ.

Luk 10:16 Onye na-anụ unu na-anụ olu m; ma onye nāju unu nāju Mu onwem; ma onye nāju Mu onwem nāju Onye ziterem.

Itien̄wed emi anam ẹwụt ke ẹkpono mme mbet Jesus, ndien unana ukpono ekededi oro ẹwụtde mmọ edi ukem ye edikpu Jesus ye Abasi.

1. E kwesịrị ịhụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ndị nnọchianya nke uche Chineke, e kwesịkwara ịkwanyere ha ùgwù.

2. Ịkwanyere ndị na-eso ụzọ Jizọs ùgwù pụtara ịkwanyere Jizọs na Chineke ùgwù, e kwesịghịkwa ime ya.

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2. Matiu 7:12 - Ya mere, ihe ọ bula unu nāchọ ka madu mere unu, unu onwe-unu nēme kwa ha otú a: n'ihi na nka bu iwu na ndi-amuma.

Luk 10:17 Ma ọgu atọ na iri ahu ji ọṅù lata ọzọ, si, Onye-nwe-ayi, ọbuná ndi-mọ ọjọ nēdo ayi n'aha-Gi.

Ndị na-eso ụzọ ya nwere ọṅụ mgbe ha chọpụtara na ha nwere ikike n’ebe ndị mmụọ ọjọọ nọ site n’aha Jizọs.

1. Ike nke Aha Jisos - Inyocha ikike nke ndi kwere ekwe

2. Ọṅụ n'Ije Ozi - Ịmụta n'Azịza nke Ndị Na-eso Ụzọ

1. Matiu 28:18-20 – Oke ọrụ nke Jizọs na ikike enyere ndị kwere ekwe

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - Iyikwasị ihe agha Chineke maka ibu agha ime mmụọ.

Luk 10:18 O we si ha, Ahurum Setan dika àmùmà ka o si n'elu-igwe da.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄kukụt Jesus emi aban̄ade ẹbịn Satan ke heaven nte emịnen̄mịnen̄.

1. Ihe bụ́ eziokwu na ike Setan na-adị ná ndụ anyị

2. Nsonaazụ nke ịjụ ọchịchị Chineke

1. Aisaia 14:12-15 – Ọdịda nke Setan

2. Ndị Efesọs 6:11-12 - Iyikwasị ihe agha nile nke Chineke

Luk 10:19 Le, enyem unu ike izọkwasi agwọ na akpi, na n'isi ike nile nke onye-iro: ọ dighi kwa ihe ọ bula gēmeru unu aru ma-ọli.

Jizọs na-enye anyị ike imeri ike niile nke ndị iro ma kwe nkwa na ọ dịghị ihe ga-emerụ anyị ahụ.

1. Ike Jizọs: Ka onye iro ahụ ghara imerụ ya ahụ

2. Iji Ike Jizọs merie egwu

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 91:3-4 - N'ezie ọ ga-anapụta gị n'ọnyà nke anụ ufe, na n'ajọ ajọ ọria na-efe efe. Ọ gēwere nkù-ya nile kpuchie gi, ọ bu kwa n'okpuru nkù-ya ka i gātukwasi obi: Ezi-okwu-ya gābu ọta na ọta-gi.

Luk 10:20 Otú ọ dị, unu aṅụrịla ọṅụ na nke a, na ndị mmụọ nsọ na-edo onwe unu n'okpuru unu; kama ṅuria, n'ihi na edewo aha-unu n'elu-igwe.

Ṅụrịanụ ọṅụ n'ịbụ ndị a zọpụtara na ka e dee aha gị n'eluigwe, ọ bụghị n'inwe ikike n'ebe ndị mmụọ nọ.

1. Añụrị na Nzọpụta: Edere Aha Anyị n'Eluigwe

2. Ike nke ikike: aṅụrị na mmụọ nke edobere anyị

1. Ndị Rom 10:13 - N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

LUK 10:21 N'oge hour ahu Jisus ṅuria nime mọ-Ya, si, Ekelem Gi, Nna, Onye-nwe elu-igwe na uwa, na I zonari ndi-amam-ihe na ndi nwere uche ihe ndia, I we kpughe ha nye umu-ntakiri; Nna; n'ihi na otú a ka ọ di nma n'anya-gi.

Jizọs na-aṅụrị ọṅụ ná mkpebi Nna ya mere ikpughere ndị dị umeala n’obi na ndị yiri ụmụaka eziokwu nke Chineke.

1. Ṅụrịa ọṅụ n’uche Nna: Ime ememe Mkpughe dị nsọ nke Chineke

2. Ịdị umeala n’obi n’ihu Jehova: Ngọzi nke okwukwe yiri nwata

1. Matiu 11: 25-26 "N'oge ahụ, Jizọs kwuru, sị: "Ana m ekele gị, Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, n'ihi na ị zonahụ ndị maara ihe na ndị gụrụ akwụkwọ ihe ndị a, na-ekpughere ha ụmụntakịrị. Ee, Nna, n’ihi na nke a bụ ihe dị gị mma ime.”

2. Jemes 4: 6-10 "Ma ọ na-enye anyị amara karịa, ya mere Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị: "Chineke na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere weda onwe unu ala n'okpuru ike dị ike nke Chineke, na n'oge kwesịrị ekwesị Ọ gēbuli kwa gi elu n'ọpuru: Nyenu Chineke nchegbu-gi nile na ncheb͕u-gi nile, n'ihi na Ọ nāhu gi n'anya: jide-kwa-nu onwe-unu, nēche kwa nche: onye-iro-gi, bú ekwensu, nāgaghari buruburu dika ọdum nāb͕ọ uja, nāchọ onye ọ gēripia: guzogidenu ya guzoro ọtọ. guzosie ike n'okwukwe, n'ihi na unu matara na umu-nna-unu n'ebe nile n'uwa nile nēnwe otù ahuhu di otú a: na Chineke nke amara nile, Onye kpọworo unu n'ebube ebighi-ebi Ya nime Kraist, mb͕e unu husiri ahuhu nwa oge; n’onwe ya ga-eweghachikwa gị, meekwa ka ị dị ike, guzosie ike, guzosiekwa ike.”

Luk 10:22 Nnam rara ihe nile nyem: ọ dighi kwa onye ọ bula mara Onye Ọkpara-Ya bu, ma-ọbughi Nna-Ya; na onye Nna bu, ma-ọbughi Ọkpara-Ya, na onye Ọkpara-Ya gaje ikpughere Ya.

Jizọs na-ekpughe na ọ bụ naanị ya maara Nna ahụ na naanị Nna maara ya, na ọ ga-ekpughere ndị ọ họọrọ Nna ya.

1. Ụdị nkpughe nke Jizọs - ịghọta mkpa ọ dị na Jizọs kpugheere ndị ahụ ọ họọrọ Nna ya.

2. Ihe omimi nke Nna na Ọkpara - na-enyocha mmekọrịta pụrụ iche dị n'etiti Nna na Ọkpara na ihe ọ pụtara nye anyị.

1. Matiu 11:25-27 N'oge ahu Jisus zara, si, Ekelem Gi, Nna, Onye-nwe elu-igwe na uwa, n'ihi na I zonari ndi-amam-ihe na ndi nwere uche ihe ndia, I we kpughe ha nye umu-ntakiri.

2. Jọn 16:25-27 - Ihe ndia ka M'gwaworo unu n'ilu: ma oge nābia, mb͕e M'nāgaghi-agwa unu okwu n'ilu ọzọ, ma M'gāgosi unu okwu bayere Nnam nke-ọma.

Luk 10:23 O we chigharia n'ebe ndi nēso uzọ-Ya nọ, si na nzuzo, Ngọzi nādiri anya ndi nāhu ihe unu nāhu.

A gọziri ndị na-eso ụzọ ya ịhụ ihe ndị ha na-ahụ.

1: Chineke enyela ayi ngozi uku n'ihu ihe-ebube nile nke ihe O kere.

2: Site n'anya anyị, anyị nwere ike nweta ọn̄ụ nke ịhụnanya na ndokwa nke Chineke.

1: Aisaia 6:1-3 - N'arọ nke eze Uzaia nwuru ka m'huru Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu; ub͕ọ-ala nke uwe-nwuda-ya we juputa ulo uku Chineke.

Matiu 5:8 - Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke.

Luk 10:24 N'ihi na asim unu, na ọtutu ndi-amuma na ndi-eze chọsiri ike ihu ihe unu nāhu, ma ha ahughi ha; na inu ihe nile unu nānu, ma unu anughi ha.

Amaokwu a na-emesi ike ohere nke inwe ike ịhụ na ịnụ ihe nke Oziọma nke ọtụtụ ndị amụma na ndị eze chọrọ inweta.

1. "Okè nke Ịnụ Ozi Ọma"

2. "Uru Ịhụ Ihe Ndị Amụma na Ndị Eze chọsiri ike"

1. Aịzaya 29:18-19 kwuru, sị: “N'ụbọchị ahụ, ndị ntị chiri ga-anụ okwu ndị dị n'akwụkwọ, ma anya ndị ìsì ga-ahụ ụzọ site n'ọchịchịrị na n'ọchịchịrị. Jehova, na ndị ogbenye n’etiti mmadụ ga-aṅụrị ọṅụ n’ime Onye Nsọ nke Izrel.”

2. Matiu 13:16-17, "Ma ngọzi na-adịrị anya unu, n'ihi na ha na-ahụ ụzọ, na ntị unu, n'ihi na ha na-anụ. N'ihi na n'ezie a sị m unu, na ọtụtụ ndị amụma na ndị ezi omume chọrọ ịhụ ihe ndị unu na-ahụ. , ma unu ahụghị ha, na ịnụ ihe ndị unu na-anụ, ma unu anụghị ha.”

Luk 10:25 Ma, le, otù onye-iwu biliri, nwaa Ya, si, Onye-ozizí, gini ka m’gēme ka m’we keta ndu ebighi-ebi?

Otu ọkàiwu jụrụ Jizọs ihe ọ ga-eme ka ọ nweta ndụ ebighị ebi.

1. Imezu atụmatụ Chineke: Otu esi enweta ndụ ebighi ebi.

2. Ajụjụ Onye Iwu: Gịnị Ka Anyị Ga-eme Iji Nweta Ndụ Ebighị Ebi?

1. Matiu 19:16-30 - Nwa okorobịa bara ọgaranya

2. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Luk 10:26 Ọ si ya, Gini ka edeworo n'akwukwọ iwu? kedu ka i si agụ?

Jizọs na-akụzi na iji mara uche Chineke, anyị ga-amụrịrị ma ghọta okwu ya.

1. Mkpa nke ịmara na ịghọta Okwu Chineke

2. Ibi ndụ nke irubere Okwu Chineke isi

1. Abụ Ọma 119:11 - "Ekpuchiwo m okwu gị n'ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị."

2. Aisaia 8:20 - "Nye iwu na ihe akaebe: ọ bụrụ na ha ekwughị dị ka okwu a si dị, ọ bụ n'ihi na ọ dịghị ìhè dị n'ime ha."

Luk 10:27 O we za, si, I gēji obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na ike-gi nile na uche-gi nile hu Onye-nwe-ayi Chineke-gi n'anya; na ibe-gi dika onwe-gi.

Jizọs na-akụziri anyị ka anyị jiri obi anyị dum, mkpụrụ obi anyị dum, ike anyị dum, na uche anyị dum hụ Chineke n’anya, na ịhụ ndị agbata obi anyị n’anya dị ka onwe anyị.

1. “Hụ Chineke n'anya ma hụ Onye agbata obi Gị n'anya”

2. “Iwu Kasịnụ”

1. Matiu 22:37-40 - "Jizọs wee sị ya: 'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke abụọ dị ka ya: ‘Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.’”

2. 1 Jọn 4:20-21 - “Ọ bụrụ na mmadụ asị, 'Ahụrụ m Chineke n'anya,' wee kpọọ nwanna ya asị, ọ bụ onye ụgha; n'ihi na onye nāhughi nwa-nna-ya n'anya, bú onye ọ huworo, ì gēsi aṅa hu Chineke n'anya, bú onye ọ nāhughi anya? Ma iwu a ka ayi nwetara site n’aka-Ya: ka onye nāhu Chineke n’anya gāhu kwa nwa-nna-ya n’anya.”

Luk 10:28 Ọ si ya, I zaghachi nke-ọma: me nka, i gādi kwa ndu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke ka a zọpụta na ndụ.

1. Iwu Chineke na-enye ndụ - Luk 10:28

2. Na-erubere Chineke isi ma dị ndụ - Luk 10:28

1. Deuterọnọmi 30:19-20 - "Ana m akpọ eluigwe na ụwa ka ha bụrụ ndị akaebe megide gị taa, na etinyewo m ndụ na ọnwụ n'ihu gị ndụ na ọnwụ, ngọzi na nkọcha. Ya mere họrọ ndụ, ka gị na ụmụ gị wee dị ndụ."

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

Luk 10:29 Ma ọ chọrọ igosi onwe ya nʼonye ezi omume, ọ sịrị Jisọs, Ma ònye bụ onye agbata obi m?

Otu nwoke jụrụ Jizọs onye bụ onye agbata obi ya.

1. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: Iwu Chineke na obodo anyị"

2. "Obi obi ebere: onye bụ onye agbata obi m?"

1. Matiu 22:39 - "Nke abụọ dịkwa ka ya, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2. Ndị Rom 13:8-10 - "Ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụrịta ibe ya n'anya: n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu. N'ihi na nke a, Akwala iko, Egbula mmadụ, Ezula ori. , Gi agbala ama ugha, Agu-kwa-la anya: ma ọ buru na ọ di ihe ọzọ enyere n'iwu, aghọtara ya nkenke n'okwu a, bú, hu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi: ihu-n'anya adighi-eme madu-ibe-ya ihe ọjọ; mmezu nke iwu."

Luk 10:30 Jisus zara, si, Otù nwoke siri na Jerusalem ridata je Jeriko, dabà n'etiti ndi-ori, ha we yipu ya uwe-ya, meru ya aru, we pua, rapu ya nkera nwuru anwu.

Otu nwoke si na Jeruselem gawa Jeriko, ndị na-apụnara mmadụ ihe wakporo ya, hapụ ya ka ọ nwụọ.

1: Anyị aghaghị inwe ọmịiko n’ebe ndị nọ ná mkpa nọ, dị nnọọ ka ezi onye Sameria ahụ mere.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’akụkọ banyere ezigbo onye Sameria ka anyị na-ebute ndị ọzọ ụzọ.

1: Matiu 22:37-40 - "Jizọs wee sị ya: 'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu nke-mbu na ihe uku enyere n'iwu: ma nke-abua nke-abua di ka ya, Hu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

2: Jemes 2: 14-17 - "Ụmụnna m, olee uru ọ bara, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe nwere ike ịzọpụta ya? banyere unu na-asị ha, “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” ma unu adịghị enye ha ihe a chọrọ maka anụ ahụ, olee uru ọ bara? anwụọla."

Luk 10:31 Na mberede, otu onye nchụàjà gbadara nʼụzọ ahụ, ma mgbe ọ hụrụ ya, ọ gabiga nʼofe nke ọzọ.

Ụkọchukwu ahụ gafere n’akụkụ nke ọzọ mgbe ọ hụrụ otu nwoke nọ ná mkpa.

1. Ike nke ọmịiko: Ịmụta ịhụ n'anya na inyere ndị nọ ná mkpa aka

2. Ịgba Àmà Banyere Ịhụnanya Chineke: Otú Anyị Pụrụ Isi Mgbanwe ná Ndụ Ndị Ọzọ

1. Jemes 2:16 "N'ihi na ọ bụrụ na otu onye n'ime unu asị ha, 'Laa n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ;

2. Matiu 25:35-40 “N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m ihe ka m rie, akpịrị kpọkwara m nkụ, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m n'ime, achọrọ m uwe ma yiwe m uwe. Arịara m ọrịa, unu lekọtakwara m, anọ m n’ụlọ mkpọrọ, unu bịakwara leta m.”

Luk 10:32 Nʼotu aka ahụkwa, otu onye Livaị, mgbe ọ nọ nʼebe ahụ, ọ bịara lee ya anya, gabiga nʼofe nke ọzọ.

Ilu        a                                                        ንን nyere ndị nọ ná mkpa aka `             nyere ndị nọ ná mkpa aka.

1. "Obi nke ọmịiko: Ịbụ onye agbata obi nye onye ọ bụla"

2. "Ịhụnanya Maka Mmadụ Nile: Imere Onye Ọ bụla ebere"

1. Ndị Galetia 6:9-10 - "Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị meere onye ọ bụla ihe ọma; ma karịsịa ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke, Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe onye n'emetọghị n'ụwa."

Luk 10:33 Ma otu onye Sameria ka ọ na-eje, bịarutere nʼebe ọ nọ: ma mgbe ọ hụrụ ya, o nwee ọmịiko nʼebe ọ nọ.

Ezi onye Sameria ahụ nwere ọmịiko n’ahụ́ onye nọ ná mkpa.

1. Ike nke ọmịiko

2. Ike nke ịdị umeala n'obi

1. Matiu 9:36 - Mgbe ọ hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na a na-akpagbu ha na ndị na-enweghị enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

2. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ apụghị ịzọpụta ha. Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. Ọ buru na otù onye nime unu asi ha, Jenu n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'omume, na-anwụ anwụ.

Luk 10:34 O we jekuru ya, kechie ọnyá-ya nile, wukwasi manu na manya-vine, tukwasi ya n'anu-ulo nke aka ya, me ka ọ ba n'ulo-ndina, we lekọta ya.

Otu onye Sameria na-enyere otu nwoke ndị ohi merụrụ ahụ́ aka site n’ịkechi ọnyá ya, wụsa ha mmanụ na mmanya n’isi, kpọgakwa ya n’ụlọ ndị njem ka o lekọta ya.

1. Ezigbo onye Sameria: Ihe Nlereanya nke ọmịiko

2. Mmesapụ aka nke onye ọbịa: Ilekọta onye ọbịa

1. Aịzaya 58:10 - "Ọ bụrụ na ị na-etinye onwe gị n'ihi ndị agụụ na-agụ, na-egbo mkpa nke ndị a na-emegbu emegbu, mgbe ahụ ìhè gị ga-ebili n'ọchịchịrị, abalị gị ga-adịkwa ka ehihie."

2. 1 Jọn 3:17 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe onwunwe ma hụ nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị nọ ná mkpa ma ọ dịghị ebere n'ahụ ya, olee otú ịhụnanya Chineke ga-esi dị n'ebe onye ahụ nọ?"

Luk 10:35 Nʼechi ya, mgbe ọ gawara, o wepụta mkpụrụ ego denarị abụọ, nye onye ọbịa ahụ, sị ya, Lekọta ya; ma ihe ọ bula i mefuru, mb͕e m’laghachiri, m’gākwughachi gi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ọkọnọde owo ubomofụm okụk iba onyụn̄ ọdọhọ enye ke imọ iyọsio n̄kpọ efen ekededi oro enye ekenyenede.

1. Ibi ndụ nke mmesapụ aka;

2. Ịgbaso Ihe Ntụkwasị Obi nke Jizọs.

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7-8 - “Ka onye ọ bụla n'ime unu nye ihe o kpebiri n'obi ya inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya. Ma Chineke nwere ike ịgọzi gị n’ụba, ka n’ihe niile n’oge niile, n’inwe ihe niile dị gị mkpa, ka unu wee na-aba ụba n’ezi ọrụ ọ bụla.”

2. Ilu 11:25 - “Onye na-emesapụ aka ga-eme nke ọma; onye ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume.”

Luk 10:36 Ma ònye n’ime mmadụ atọ a ka i chere na ọ bụ onye agbata obi onye ahụ dara n’etiti ndị ohi?

Ilu nke ezigbo onye Sameria na-ajụ onye bụ onye agbata obi onye nọ ná mkpa.

1. Anyị kwesịrị ibute ndị ọzọ ụzọ ma na-enyere ndị nọ ná mkpa aka.

2. Ịhụ onye agbata obi gị n'anya nwere ihe ọ pụtara karịa onye bi n'akụkụ ya.

1. Matiu 22:37-40 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Luk 10:37 Ọ si, Onye mere Ya ebere. Jisus we si ya, Je, me kwa otú a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị imere ndị ọzọ ebere.

1. "Ibi ebere na-ebi: Na-eme ịhụnanya na-enweghị atụ"

2. "Ike nke Ebere: Olee otú ọmịiko pụrụ isi gbanwee ndụ"

1. Maịka 6:8 - “O gwawo gị, mmadụ, ihe dị mma; ma gịnị ka Jehova na-achọ n’aka gị ma ọ́ bụghị ime ezi omume, na ịhụ ebere n’anya, na iji obi umeala soro Chineke gị na-eje ije?”

2. Matiu 5:7 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere."

Luk 10:38 O rue, mb͕e ha nāga, na Ọ batara n'otù obodo ntà: otù nwanyi, aha-ya bu Mata we nara Ya n'ulo-ya.

Mata nabatara Jizọs n’ụlọ ya.

1. Ihe mmụta nke ile ọbịa: Ịnabata ndị ọzọ n'ụlọ anyị.

2. Mụta ihe site n'ihe nlereanya Mata banyere otú e si ele ọbịa.

1. Ndị Rom 12:13 - “Na-eso ndị Onyenwe anyị nọ ná mkpa kekọrịta ihe. Na-ele ọbịa.”

2. 1 Pita 4:9 – “Na-elerịtanụ ibe unu ọbịa n’enweghị ntamu.”

Luk 10:39 Ma o nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Meri, onye ya onwe ya nọkwa ọdụ nʼụkwụ Jizọs, nụkwa okwu ya.

Meri bụ nwanne Mata bụ́ onye ji obi ya niile na-ege Jizọs ntị.

1) Nraranye n'ịnụ Ozizi Jizọs bụ ihe kacha mkpa

2) Ihe nlereanya Meri n’ige ntị n’ozizi Jizọs na-akpali akpali

Jemes 1:22-25 Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

2) Ilu 4: 20-22 - Nwa m nwoke, ṅaa ntị n'okwu m; Tọ nti-gi n'ala n'okwum nile. Ekwela ka ha wepuga onwe-ha n'iru gi; debe ha n'ime obi-gi. N'ihi na ndu ka ha buru ndi nāchọta ha, Ọ bu kwa ihe nāgwọ anu-aru-ha nile.

Luku 10:40 Ma Mata nēnweghi uche n'ihi ọtutu ije-ozi, o we biakute Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ̀ dighi-ama gi na nwa-nnem nwanyi rapurum ije-ozi náním? gwa ya ka o nyerem aka.

Mata mere mkpesa nye Jizọs na nwanne ya nwanyị hapụrụ ya ka ọ rụọ ọrụ ahụ naanị ya ma rịọ ya ka ọ gwa nwanne ya nwanyị ka ọ nyere ya aka.

1. Mkpa ọ dị ịrụkọ ọrụ ọnụ n'ịdị n'otu

2. Mkpa ọ dị ịghara iburu oke ibu.

1. 1 Ndị Kọrịnt 12:14-26 - Ọ kọwara otú ahụ́ Kraịst si arụkọ ọrụ ọnụ na otú akụkụ nke ọ bụla si dị mkpa.

2. Eklisiastis 4:9-10 - Ọ na-akọwa mkpa ọ dị inwe ndị enyi ná ndụ na otú e si emekọ ihe ọnụ karịa ka a na-ekewaghị ekewa.

Luk 10:41 Jisus zara, si ya, Mata, Mata, i nēcheb͕u kwa onwe-gi n'ọtutu ihe.

Mata nọ na-echegbubiga onwe ya ókè, Jizọs kụzikwara ya ka o bute ụzọ.

1: Ibute uche Chineke ụzọ karịa nke anyị

2: Obi iru ala na obi

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Matiu 6: 25-34 - "Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu banyere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma-ọbu banyere aru-unu, ihe unu gēyi. Karia uwe, lenu anu-ufe nke elu-igwe anya: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-akpakọba kwa n'ọba: ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha: ọ̀ bughi unu bara uba kari ha nke-uku? oge awa ndụ gị?"

LUK 10:42 Ma otù ihe di nkpà: Meri rọputa-kwa-ra ezi òkè ahu, nke anāgaghi-anānapu ya.

Meri họọrọ otu ihe dị mkpa, nke a na-agaghị anapụ ya.

1. Ihe Dị Mkpa: Ịhọrọ ihe kacha mma

2. Ihe Nlereanya Meri: Ịchụso Ihe Kacha Mkpa

1. Ilu 4:23, "Karịa ihe niile, chebe obi gị, n'ihi na ihe ọ bụla nke ị na-eme na-esi na ya pụta."

2. Matiu 6:33, "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara unu ihe ndị a niile."

Luk 11 nwere ekpere nke Onye-nwe, nkuzi Jizọs gbasara ekpere, esemokwu ya na ndị Farisii na ndị nkuzi iwu, na ịdọ aka na ntị gbasara ekweghị ekwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs rịọrọ ya ka ọ kụziere ha otú e si ekpe ekpere. Na nzaghachi, Jizọs kpere ekpere nlereanya a maara dị ka Ekpere Onyenwe Anyị (Luk 11:1-4). Ọ kụziziri ha banyere ịnọgidesi ike n’ekpere site n’ilu banyere otu enyi ya nke bịara n’etiti abalị na-arịọ achịcha. Enyi ahụ adịghị enweta enyemaka n’ihi ọbụbụenyi kama n’ihi nkwuwa okwu ya na nnọgidesi ike ya (Luk 11:5–8). Jisus kwusiri ike na ha kwesịrị ịrịọ, chọọ, na ịkụ aka n’ekpere ha maka Chineke dị ka ezi nna nke na-enye ndị na-arịọ ya ihe ọma onyinye (Luk 11:9-13).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe Jizọs kụzichara gbasara ekpere, ọ chụpụrụ otu mmụọ ọjọọ nke mere ka o nwee ike ikwu okwu. Ụfọdụ n’ime ìgwè mmadụ ahụ boro ya ebubo na ọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ site na Beelzebọl (Setan), ma ọ gbaghaara nke a site n’ikwu na ọ bụrụ na Setan kewara megide onwe ya, alaeze ya apụghị iguzo. Ọ sịkwara na ọ bụrụ na ọ na-eji Beelzebọl na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, oleezi ndị na-eso ụzọ ha na-achụpụ ha? Ya mere, ha ga-abụ ndị ikpe n'onwe ha nke na-egosi ekwekọ ekwekọ, echiche ha gara n'ihu kwuo na onye ọ bụla na-esoghị ya megide ya adịghị ekpokọta ọkụ na ya na-egosi nnọpụiche abụghị nhọrọ mgbe alaeze Chineke ga-abịa agha ime mmụọ n'etiti ezi ihe ọjọọ (Luk 11:14-23).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ, Jizọs kwuru banyere mmụọ na-adịghị ọcha nke na-ahapụ mmadụ na-esi n'ebe kpọrọ nkụ na-achọ izu ike, ahụghị na ọ sịrị 'M ga-alọta ụlọ si.' Mgbe ọ bịarutere, ọ hụrụ ụlọ ka e kpochapụrụ n’usoro wee kpụrụ mmụọ asaa ndị ọzọ dị njọ karịa ya onwe ya, ha ga-ebi n’ebe ahụ ọnọdụ ikpeazụ onye dị njọ karịa ịdọ aka ná ntị mbụ ihe ize ndụ okpukpe efu na-enweghị ezi nchegharị na-eduga ọbụna n’ịbụ ohu ime mmụọ ka njọ tupu ya emee (Luk 11:24-24). 26). Mb͕e Ọ nēkwu okwu ndia, ìgwè madu we ti nkpu, si, Afọ agọziri agọzi ka amuworo gi ara nke nāra gi. Ma zara ya "Ngọzi kama ndị na-anụ okwu Chineke na-erube isi ya" na-ekwusi ike mkpa nrubeisi okwukwe n'elu anụ ahụ njikọ n'ikpeazụ isi kwubiri usoro ahụhụ akpọ Pharisees ọkachamara iwu ihu abụọ legalism eleghara ikpe ziri ezi ịhụnanya Chineke ìhè oriọna ahu anya ike dum ahu zuru ìhè ma mgbe adịghị mma ahụ zuru ọchịchịrị. ịdọ aka ná ntị kpachara anya hụ na ìhè dị n'ime anyị abụghị ọchịchịrị na-egosi mkpa ịdị ọcha dị n'ime dị karịa emume okpukperechi.

Luk 11:1 O wee ruo na, ka ọ na-ekpe ekpere n’otu ebe, mgbe ọ kwụsịrị, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Onyenwe anyị, kuziere anyị ikpe ekpere, dị ka Jọn kụzikwaara ndị na-eso ụzọ ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara Jizọs ka ọ kụziere ha ikpe ekpere.

1. Ịmụta iso Jizọs na-ekpe ekpere: Otu esi eme ka gị na Chineke nwee mmekọrịta chiri anya

2. Ike Ekpere: Otu esi enweta ọrụ ebube na ngozi nke Chineke

1. Jọn 15:7 - "Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, na okwu m na-anọgide n'ime unu, na-arịọ ihe ọ bụla masịrị gị, na a ga-emere gị."

2. Ndị Hibru 4:16 - "Ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

Luk 11:2 Ọ we si ha, Mb͕e unu nēkpe ekpere, si, Nna-ayi Nke bi n'elu-igwe, Ka edo aha-Gi nsọ. Ala-eze-Gi bia. Ka eme uche-Gi, dika esi eme elu-igwe, otú a ka eme kwa n'uwa.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya otú e si ekpe ekpere, na-agwa ha ka ha na-akpọ Chineke “Nna anyị nke bi n’eluigwe” nakwa ka ha na-ekpe ekpere ka e mee uche Ya n’ụwa otú e si eme ya n’eluigwe.

1. Ikpe ekpere ka o mee uche Chineke: Ihe Ozizi Jizọs pụtara na uru

2. Ịchọ Alaeze Chineke: Site n’ekpere weta eluigwe n’ụwa

1. Matiu 6:9-13 – Ozizi Jizọs n’Ekpere Onyenwe Anyị

2. 1 Jọn 5:14-15 - Na-ekpe ekpere dịka uche Chineke si dị

Luk 11:3 Na-enye anyị nri ụbọchị.

Amaokwu a bụ arịrịọ Jizọs na-arịọ Chineke maka inye ya ihe oriri kwa ụbọchị.

1. "Gịnị ka ịrịọ maka nri anyị kwa ụbọchị pụtara?"

2. "Ike nke Arịrịọ Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Chineke"

1. Matiu 6:11 - "Nye anyị nri ụbọchị taa."

2. Abụ Ọma 145:15-16 - “Anya mmadụ niile na-ele gị anya, I nyekwa ha nri ha n'oge ya. Ị saghe aka gị; Ị na-emeju ihe na-agụ ihe ọ bụla dị ndụ.”

Luk 11:4 gbagharakwa anyị mmehie anyị; n’ihi na anyị na-agbagharakwa onye ọ bụla ji anyị ụgwọ. Eduba-kwa-la ayi nime ọnwunwa; ma naputa ayi n'aka ihe ọjọ.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ịrịọ Chineke mgbaghara, ọ bụghị ka eduba anyị n'ọnwụnwa, na ka a napụta anyị n'ihe ọjọọ.

1. Oku nke nchegharị na mgbaghara

2. Chineke na-echebe pụọ n'ọnwụnwa

1. Matiu 6: 12-15 - Gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dịka anyị na-agbaghara ndị ji anyị ụgwọ

2. Jemes 1:13-15 – Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Chineke na-anwa m,” n'ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla.

Luk 11:5 Ọ we si ha, Ònye nime unu gēnwe eyì, jekuru ya n'etiti abali, si ya, Eyìm, binyem ob͕e achicha atọ;

Jizọs na-agba anyị ume ịrịọ ndị ọzọ maka enyemaka mgbe anyị nọ ná mkpa.

1: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịrịọ ndị ọzọ maka enyemaka mgbe anyị nọ ná mkpa.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere inyere ndị nọ ná mkpa aka dị ka Chineke si nyere anyị aka.

1: Luk 6:38 - Nyenụ, a ga-enye unu; ọtùtù ọma, nke anākpatuworo, nke anākpọkọta kwa, nke jubigara ókè, ka agēnye n'obi-unu.

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

Luk 11:6 Nʼihi na otu enyi m+ abiakutewo m nʼije ya, ma ọ dịghị ihe m ga-atụba nʼihu ya?

Otu enyi na-eleta ma ọkà okwu enweghị ihe ọ bụla ọ ga-enye ha.

1. Mkpa ile ọbịa: Luk 14:12-14

2. Ike nke okwukwe: Matiu 17:20

1. Ilu 25:21: Ọ buru na agu nāgu onye-iro-gi, nye ya nri ka o rie; ọ buru kwa na akpiri nākpọ ya nku, nye ya miri ka ọ ṅua.

2. Ndị Rom 12:13: Ka gị na ndị Jehova nọ ná mkpa kekọrịta ihe. Na-ele ọbịa.

Luk 11:7 Ya onwe-ya we si kwa n'ime za za, si, Emekpalam: emechiwo uzọ ub͕u a, mu na umum nādina n'ihe-ndina; Enweghị m ike ibili nye gị.

Otu nwoke jụrụ ibili meghee ụzọ inye onye guzo n’èzí ihe ha na-arịọ, ebe ụmụ ya na ya dina.

1. Ike Ezinụlọ: Na-enyocha mkpa ọ dị ichebe na itinye ego n'ime ezinụlọ anyị.

2. Uru Imesapụ aka bara: Ịtụle mmetụta nke imere ndị ọzọ ebere.

1. Ndị Efesọs 6:4 - “Nna, unu akpasula ụmụ unu iwe; kama, zụọ ha n’ọzụzụ na ntụziaka nke Onyenwe anyị.”

2. Matiu 25:35-36 - “N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m nri ka m rie, akpịrị kpọkwara m nkụ, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m.”

Luk 11:8 A sị m unu, Ọ bụ ezie na ọ gaghị ebili nye ya, n’ihi na ọ bụ enyi ya, ma n’ihi mkparị ya ọ ga-ebili nye ya ihe ọ chọrọ.

A na-emesi mkpa ọ dị nkwụsi ike na mkpebi siri ike dị ka Jizọs na-akọwa na ọ bụrụgodị na a jụrụ arịrịọ, ọ bụrụ na mmadụ anọgidesie ike, a ga-enye ha ihe dị ha mkpa.

1. "Ike nke nnọgidesi ike: Ịgafe Agọnarị"

2. “Ihe Chineke Na-enye Site n’Ntachi Obi”

1. Jemes 5:16 - "Kwapụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echela ihe ọ bụla; kama n'ihe ọ bụla site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ . uche site na Kraịst Jizọs."

Luk 11:9 Ma a sị m unu, Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu.

Chineke ga-aza ekpere anyị ma anyị rịọ, chọọ, ma kụọ aka.

1. Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri okwukwe kpee ekpere.

2. Chineke ga-emeghe ọnụ ụzọ ma anyị na-achọsi ike.

1. Jemes 1:5-8 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; agēnye kwa ya.

2. Matiu 7:7-8 - Rịọ, a ga-enye gị; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu: N'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata; ma onye nāchọ nāchọta; ma onye nāku ka agēmeghere ya.

Luk 11:10 N'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata; ma onye nāchọ nāchọta; ma onye nāku ka agēmeghere ya.

Chineke na-akwụghachi ndị na-arịọ, na-achọ ma na-akụ aka.

1: Ike ekpere - Chineke ga-aza ekpere anyị mgbe niile ma meghee ụzọ maka mkpa anyị.

2: Ngọzi nke Okwukwe - Nwee okwukwe na Chineke na Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị mgbe niile.

1: Jemes 4:8 - Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

2: 1 Jọn 5: 14-15 - Nka bu obi ike nke ayi nwere n'iru Ya, na, ọ buru na ayi ariọ ihe ọ bula dika uche-Ya si di, Ọ nānu olu-ayi. Ma ọ bụrụ na anyị maara na Ọ na-anụ anyị n'ihe ọ bụla anyị na-arịọ, anyị maara na anyị nwere ihe ndị anyị rịọrọ n'aka Ya.

LUK 11:11 Ọ buru na nwa-nwoke gāriọ nri n'aka onye ọ bula n'etiti unu bu nna, ọ̀ gēnye ya nkume? ma-ọbu ọ buru na ọ gāriọ azù, ọ̀ gēnye ya agwọ n'ọnọdu azù?

Jizọs jụrụ ìgwè mmadụ ahụ ajụjụ nkwuwa okwu banyere mmekọrịta dị n’etiti ndị mụrụ ụmụ na ụmụ ha, na ma nna ọ̀ ga-enye nwa ya nkume ma ọ bụ agwọ kama inye ya achịcha ma ọ bụ azụ̀.

1. Ịhụnanya Nna - Inyocha ịhụnanya na-enweghị atụ nke nna nwere n'ebe nwa ya nọ.

2. Ike nke Ajuju Ajuju - Inyocha ike nke Jisos jiri ajuju ajuju were gbaa ndi na-ege ya nti ume.

1. Matiu 7:9-11 - "Ònye n'ime unu, ọ bụrụ na nwa ya nwoke arịọ achịcha, ga-enye ya nkume?"

2. Aịzaya 28:23-29 - "Ọ ga-adị ka ikuku na-enye ume ọhụrụ nke si n'ebe ugwu, bụrụkwa oké ifufe nke si n'ala ịkpa, ọ ga-emekwa ka ndị ike gwụrụ nwee ume, mee ka ha dị ndụ dị ka isi iyi mmiri n'ala kpọrọ nkụ na nke ike gwụrụ."

LUK 11:12 Ma-ọbu asi na ọ gāriọ àkwá, ọ̀ gāchu ya akpi?

Akụkụ ahụ na-ajụ ihe mere Chineke ga-eji nye ihe ilu n'ọnọdụ maka arịrịọ maka ihe ụtọ.

1: Chineke anaghị enye anyị ihe anyị kwesịrị, Ọ na-enye anyị ihe dị anyị mkpa.

2: Rịọ Chineke ihe dị gị mkpa, Ọ ga-enye gị ihe kacha mma.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Luk 11:13 Ya mere, ọ bụrụ na unu, ebe unu bụ ndị ọjọọ, mara inye ụmụ unu ezi onyinye: ma Nna unu nke elu-igwe ga-esi aṅaa nye ndị na-arịọ ya Mmụọ Nsọ karịa?

Chineke chọsiri ike inye ndị na-arịọ Ya Mmụọ Nsọ.

1. Onyinye nke Mmụọ Nsọ - ka ihunanya Chineke si dị ukwuu karịa nke anyị

2. Ịmụta ịrịọ maka Mụọ Nsọ - Na-eto eto n'okwukwe na mmekọrịta ya na Chineke

1. Jemes 4:2-3 - Ị nweghị n'ihi na ị na-adịghị arịọ.

2. 1 Jọn 5:14-15 - Rịọnụ, unu ga-anatakwa, ka ọṅụ unu wee zuo ezuo.

Luk 11:14 Ma ọ nọ na-achụpụ mmụọ ọjọọ, ma ogbi dara ogbi. Ma o rue, mb͕e ekwensu puru, onye ogbi ahu kwuru; o we ju ndi ahu anya.

Jizọs chụpụrụ otu mmụọ ọjọọ, nke mere ka nwoke ahụ nwee ike ikwu okwu. Ọrụ ebube ahụ tụrụ ndị mmadụ n’anya .

1. Ike Chineke nwere iweghachi: Ọrụ ebube Jizọs rụrụ nke ịgwọ onye ogbi ahụ

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ọnọdụ pụrụ iche

1. Matiu 9:6-7 - Ma ka unu we mara na Nwa nke madu nwere ike n'elu uwa ib͕aghara nmehie, (mgbe ahu Ọ si onye akuku-aru-ya nwuru anwu,) Bilie, buru ihe-ndina-gi, jekuru gi. ụlọ. O we bilie, la n'ulo-ya.

2. Abụ Ọma 103:1-5 - Gọzie Jehova, nkpuru-obim: Na ihe nile nke di nimem, gọzie aha nsọ Ya. Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile: Onye nāb͕aghara ajọ omume-gi nile; Onye na-agwọ ọrịa gị niile; Onye nāb͕aputa ndu-gi n'iyì; Onye nēwere ebere na obi-ebere nile kpube gi okpu-eze; Onye nēmeju ọnu-gi n'ezi ihe; Ewe me ka nwata di ọhu dika ugo.

Luk 11:15 Ma ụfọdụ nʼime ha sịrị: “O sitere nʼike Beelzebọb onyeisi ndị mmụọ ọjọọ ka o ji na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

Ụfọdụ ndị boro Jizọs ebubo na o ji Beelzebọb, bụ́ onyeisi ndị mmụọ ọjọọ, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. Ebo Jizos Ebo: Otu esi azaghachi n’ebubo ugha

2. Ike Jizọs: Otú Jizọs Si Emeri Mmegide

1. Matiu 12: 28-29, "Ma ọ bụrụ na m na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ site na Mmụọ nke Chineke, n'ezie alaeze Chineke abịakwasịwo unu. onye dị ike, ma mgbe ahụ ọ ga-apụnara ụlọ ya ihe.

2. Ndị Rom 8:31-32, “Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ọmiko n'aru Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, òle ka Ọ gaghi-eso Ya nye kwa ayi ihe nile n'efu?

Luk 11:16 Ma ndị ọzọ, ndị na-anwa ya, chọọ ya ihe ịrịba ama site nʼeluigwe.

Ụfọdụ ndị rịọrọ Jizọs ka o meere ya ihe ịrịba ama site n’eluigwe iji nwalee ya.

1. Ihe ize ndụ nke inwale Chineke

2. Mkpa nke okwukwe na Jizọs

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Matiu 4:7 - "Jizọs wee sị ya: "Ọzọkwa edewo ya n'akwụkwọ nsọ, 'Ị gaghị anwa Onyenwe gị Chineke gị.'"

Luk 11:17 Ma ebe ọ matara echiche ha, ọ sịrị ha: “Alaeze ọ bụla nke kewara megide onwe ya, a na-eme ka ọ tọgbọrọ n'efu; Ma ulo nke kewara megide ulo nāda.

A ga-ebibi alaeze ọ bụla nke kewara megide onwe ya.

1: Ịdị n'otu n'etiti obodo dị mkpa maka ịga nke ọma.

2: Ọnụ ọnụ na-eweta ike na nkwụsi ike.

Matiu 12:25 - Jizọs sịrị, “Alaeze ọ bụla nke kewara megide onwe ya ga-ala n'iyi, obodo ma ọ bụ ezinụlọ ọ bụla nke kewara megide onwe ya agaghị eguzo.”

2: Ndị Efesọs 4:3 - Gbalịsienụ ike ka unu debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

Luk 11:18 Ọ bụrụkwa na Setan kewara megide onwe ya, olee otú alaeze ya ga-esi guzo? n'ihi na unu nāsi na Mu onwem nāchupu ndi-mọ ọjọ site Beelzebọb.

Alaeze Setan agaghị eguzo ma ọ bụrụ na o kewara megide onwe ya, ma ndị iro Jizọs boro ya ebubo ụgha na ọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ site na Beelzebọb.

1. Ihe na-enweghị isi nke ihe ọjọọ - ike Chineke ga-emeri atụmatụ Setan mgbe niile.

2. Mkpa nke eziokwu-Jizọs nwere ike imeri ụgha na ebubo ụgha.

1. Ndị Efesọs 6:12 - N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu.

2. 1 Jọn 4:4 – Unu onwe-unu bu nke Chineke, umu-ntakiri, unu emeri-kwa-ra ha: n'ihi na Onye ahu Nke nọ nime unu ka onye nọ n'uwa.

Luk 11:19 Ma ọ bụrụ na m ji Beelzebọb na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ọ̀ bụ nʼaka onye ka ụmụ unu ndị ikom ji na-achụpụ ha? ya mere ha gābu ndi-ikpé-unu.

Jizọs gwara ndị Farisii ka ha nabata ikike ya dị ka Ọkpara Chineke site n’ịjụ otú ha si akọwa ike ọrụ ebube Ya ma ọ bụrụ na o sighị n’eluigwe.

1: Okwu Jizọs na Luk 11:19 bụ ihe ncheta na anyị ga-adị njikere ịnakwere ikike ya ma soro ya dị ka Ọkpara Chineke.

2: Anyị ga-eweda onwe anyị ala ma mata ike ọrụ ebube Jizọs, ma họrọ ịnakwere ikike ya dịka Ọkpara Chineke.

1: Matiu 28:18-20 - “Jizọs wee bịa, sị ha: “Enyewo m ikike niile dị n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Luk 11:20 Ma ọ bụrụ na m ji mkpịsị aka Chineke na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ala-eze Chineke abịakwasịwo unu.

Ala-eze Chineke abịala mgbe Jizọs ji mkpịsị aka Chineke chụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. Chineke nọyere ayi, bia wetara ayi ala-eze elu-igwe

2. Jizọs bụ Mezaịa ahụ na-eweta nzọpụta site n'ike nke Chineke

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù Nwa, enyewo ayi Ọkpara; + ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya ebube, Onye ndụmọdụ, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi Udo.

2. Ndị Rom 14:17 - N'ihi na ala-eze Chineke abụghị iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, kama ọ bụ ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ.

LUK 11:21 Mb͕e nwoke di ike nēchebe ulo uku ya, ihe-ya di n'udo.

Nwoke ahụ siri ike e kwuru okwu ya n’amaokwu a bụ ihe nnọchianya nke otú ndị dị ike na ndị nwere nchebe pụrụ isi chebe ihe onwunwe ha n’ụzọ dị mfe.

1. Ike Chineke ichebe anyi

2. Ike Okwukwe n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 91:1-2 - Onye nēbi n'ebe nzuzo nke Onye kachasi ihe nile elu gānọgide n'okpuru ndò nke Onye puru ime ihe nile. M'gāsi Jehova, Ọ bu ebe-nb͕abàm na ebem ewusiri ike: Chinekem; ọ bu Ya ka m'gātukwasi obi.

2. Ndị Rom 8:31-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ebere nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi aṅa ghara iso Ya nye kwa ayi ihe nile n'efu?

Luk 11:22 Ma mgbe onye dị ike karịa ya ga-abịakwasị ya, wee merie ya, ọ napụrụ ya ihe agha ya niile nke ọ tụkwasịrị obi, kesaa ihe ọ kwatara akwata.

Onye siri ike nwere ike iwepụ ntụkwasị obi nke ndị na-adịghị ike.

1: Ike dị na Chineke bụ naanị ezi nchekwa.

2: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịdabere n'ike ọzọ na-abụghị nke Chineke.

1: Abụ Ọma 18:2 - Jehova bụ oké nkume m na ebe e wusiri ike na onye mgbapụta m, Chineke m, oké nkume m, onye m na-agbaba n'ime ya, ọta m, na mpi nke nzọpụta m, m ebe siri ike.

2: Ndị Efesọs 6: 10-13 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe.

Luk 11:23 Onye na-anọghị m na-emegide m: ma onye na-esoghị m na-ekpokọta ihe na-ekposa.

Onye ọ bụla na-adịghị n'akụkụ Chineke na-emegide Ya, a ga-agbasasịkwa kama ikpokọta.

1: Anyị ga-ahọrọ ịnọnyere Chineke ka anyị na Ya wee zukọta.

2: Anyị ga-adị n'otu n'okwukwe anyị nwere na Chineke iji hụ na anyị adịghị agbasasị.

1: Matiu 12:30 - "Onye na-anọghị na m na-emegide m; ma onye na-adịghị eso m na-ekpokọta na-agbasasị n'èzí."

2: Jemes 4:4 - "Ndị na-akwa iko na ndị inyom na-akwa iko, ùnu amataghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ iro Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke ga-abụ enyi nke ụwa bụ onye iro nke Chineke."

Luk 11:24 Ma mb͕e ọ bula mọ nādighi ọcha siri n'aru madu pua, ọ nējeghari n'ebe kpọrọ nku, nāchọ izu-ike; ma ọ dighi-achọta ya, ọ si, M'gālaghachi n'ulom ebe m'siri puta.

Mmụọ na-adịghị ọcha, mgbe a chụpụrụ ya n’ahụ́ mmadụ, ọ na-achọ ebe ọhụrụ ọ ga-ebi, ma ọ dịghị enwe ike izu ike ma si otú ahụ laghachikwuru onye o si bịa.

1. Ike Chineke nwere ike imeri mmụọ na-adịghị ọcha

2. Ịdị umeala n'obi na ekpere pụrụ inyere aka iguzogide mmụọ na-adịghị ọcha

1. Jemes 4:7-8 Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. Ndị Efesọs 6:12 N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu.

Luk 11:25 Mgbe ọ bịarutere, ọ hụrụ na a zachara ya ma chọọ ya mma.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ụlọ tọgbọrọ chakoo na nke dị n'usoro.

1. “Ụgwọ Ịdị Njikere” – A maka mkpa ọ dị inwe ndu n’usoro, dịrị njikere maka mgbe Onye-nwe ga-alọghachi.

2. "Ịma mma nke usoro" - A na ịma mma na ike nke usoro na ịdọ aka ná ntị na ndụ anyị.

1. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ chọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

2. Ilu 16:9 - "Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-edozi nzọụkwụ ya."

Luk 11:26 Mgbe ahụ ọ gawara kpụrụ mmụọ asaa ọzọ dị njọ karịa ya onwe ya; ha we ba, biri n'ebe ahu: ma ikpe-azu nke onye ahu di njọ kari mbu.

Jizọs na-adọ aka ná ntị na ọ bụrụ na e kwe ka mmụọ na-adịghị ọcha laghachi ná ndụ mmadụ, ọ ga-eme ka mmụọ asaa ndị ọzọ na-adịghị ọcha sokwa ya bịa, na-akpatara ya ọnọdụ dị njọ karịa ka ọ dịbu.

1. Ihe ize ndụ nke ikwe ka onye iro laghachi na ndụ gị.

2. Mkpa ọ dị ichebe obi gị na uche gị pụọ na mmehie.

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke ka ị ghara ime ka ike ime mmụọ nke ihe ọjọọ ghara ịdị.

2. 1 Pita 5:8-10 – Dịrịnụ nche na nwee uche ziri ezi, na-eguzogide ekwensu, ọ ga-agbapụkwa.

Luk 11:27 O rue, mb͕e Ọ nēkwu ihe ndia, otù nwanyi nime nzukọ Kraist weliri olu-ya, si ya, Ngọzi nādiri afọ nke buru gi, na ara nke i ṅuworo.

Otu nwaanyị toro Jizọs n’ihi na o si n’afọ gọzie mụọ na otú e si zụlite ya.

1. Otú Anyị Ga-esi Nweta Ngọzi n’aka Jizọs

2. Ike otuto na ngozi

1. Luk 1:42 - "O we tie n'oké olu, si, Ngọzi nādiri gi n'etiti ndinyom, ma ihe agọziri agọzi ka nkpuru nke afọ-gi bu."

2. Abụ Ọma 103:1-5 - "Gọzie Jehova, nkpuru-obim: Na ihe nile nke di nimem, gọzie aha nsọ Ya: Gọzie Jehova, nkpuru-obim, echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile: Onye nāb͕aghara ajọ omume-gi nile; Onye na-agwọ ọrịa gị niile, Onye na-agbapụta ndụ gị n'ịla n'iyi, Onye were ebere na obi ebere kpube gị okpueze, Onye ji ezi ihe mee ka afọ ju ọnụ gị;

Luk 11:28 Ma ọ sịrị: “Ee, ngọzi na-adịrị ndị na-anụ okwu Chineke, debekwa ya.

Jizọs kwuru na a gọziri ndị na-ege ntị n’Okwu Chineke ma na-erubere ya isi.

1. Ngozi nke nrube isi

2. Ike nke ige nti n'okwu Chineke

1. Jemes 1:22-25 Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

2. ABÙ ỌMA 119:11 Okwu-Gi ka m'kpuchiworo n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

Luk 11:29 Mgbe ìgwè mmadụ ahụ zukọtara, ọ malitere ịsị, “Nke a bụ ọgbọ ọjọọ: ha na-achọ ihe ịrịba ama; agaghi-enye kwa ihe-iriba-ama ma-ọbughi ihe-iriba-ama nke Jona, bú onye-amuma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndụmọdụ Jizọs nyere ndị mmadụ maka ịchọ ihe ịrịba ama n'aka Ya kama inwe okwukwe.

1. "Ihe ịrịba ama nke Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi"

2. "Ihe ịrịba ama nke Jona: Ọmụmụ nke nrubeisi"

1. Aisaia 7:9 - "Ọ bụrụ na i kweghị, ị gaghị eguzosi ike."

2. Jemes 2:17-18 - "Otú ahụkwa, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ: ma mmadụ ga-asị, ' Ị nwere okwukwe na m nwere ọrụ. Gosi m okwukwe gị nke na-abụghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

Luk 11:30 Nʼihi na dị ka Jona bụụrụ ndị Ninive ihe ịrịba ama, otú ahụ ka Nwa nke mmadụ ga-abụkwara ọgbọ a.

Jizọs bụụrụ ọgbọ a ihe ịrịba ama, dị nnọọ ka Jona bụụrụ ndị Ninive ihe ịrịba ama.

1. Jizọs bụ mmezu nke amụma agba ochie

2. Na-atụ anya na Jizọs maka ọgbọ ọhụrụ

1. Jona 1:1-3 , “Ma okwu Jehova ruru Jona nwa Amitai nti, si, Bilie, jerue Ninive, bú obodo uku ahu, tikue ya; m' Ma Jona biliri ịgbaga Tashish n’ihu Jehova. Ọ gbadara Jọpa wee hụ ụgbọ mmiri na-aga Tashish.”

2. Matiu 16:4, “Ọgbọ ọjọọ na nke na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama, ma ọ dịghị ihe ịrịba ama agaghị enye ya ma e wezụga ihe ịrịba ama nke Jona.

Luk 11:31 Eze nwaanyị ndịda ga-ebili n'oge ikpe ya na ndị ikom nke ọgbọ a, ma ha ikpe: n'ihi na o si na nsọtụ ụwa bịa ịnụ amamihe Solomon; ma, le, Onye ka Solomon nọ n'ebe a.

Amamihe Chineke dị ukwuu karịa amamihe ọ bụla a na-ahụ n'ụwa.

1: Chọọ amamihe Chineke karịa ndị ọzọ niile

2: Nwanyị eze ndịda na-egosi anyị mkpa ọ dị ịchọ amamihe Chineke

1: Jemes 1:5 - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi-ata kwa uta; agēnye kwa ya.

2: Ilu 2:1-5 – Nwam nwoke, ọ buru na i gānara okwum nile, we zona gi ihe nile M'nyere n'iwu; I we tọ nti-gi nti n'amam-ihe, tukwasi kwa obi-gi na nghọta; E, ọ buru na i kpọ òkù bayere ihe-ọmuma, we welie olu-gi elu inwe nghọta; Ọ buru na i nāchọ ya dika ọla-ọcha, I we chọ ya dika àkù zoro ezo; Mb͕e ahu ka i gāghọta egwu Jehova, we chọta ọmuma-ihe nke Chineke.

Luk 11:32 Ndị ikom Ninive ga-ebili n’oge ikpe ha na ọgbọ a, ha ga-amakwa ya ikpe: n’ihi na ha chegharịrị n’ozi ọma Jona; ma, le, Onye ka Jona nọ n'ebe a.

Ikpe Chineke ga-ekpe ọgbọ a ga-abịa ma e jiri ya tụnyere nchegharị ndị Ninive mere ná nzaghachi nke nkwusa nke Jona.

1: Anyị ga-eweda onwe anyị ala ma chegharịa maka mmehie anyị ka anyị wee nweta amara Chineke.

2: Anyị aghaghị icheta ikpe Chineke ga-ekpe ọgbọ a ga-abịa site n’iji ya tụnyere nchegharị nke ndị Ninive na nzaghachi nke nkwusa Jona.

1: Joel 2: 12-13 "Ma ub͕u a," ka Jehova kwuru, "were obi-unu nile, na obubu-ọnu, na ikwa-ákwá, na iru-újú, laghachikutem; dọka-kwa-nu obi-unu, ọ bughi uwe-unu." Laghachikute Jehova, bú Chineke-gi, n'ihi na Ọ bu onye-amara na onye-ebere, Ọ nādighi-ewe iwe ọsọsọ, Ọ nāba kwa uba n'ebere.

2: Aisaia 55:6-7 Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

LUK 11:33 Ọ dighi onye ọ bula, mb͕e ọ muyere oriọna, nādọba ya n'ebe nzuzo, ma-ọbu n'okpuru mb͕é, kama n'elu ihe-idọba-oriọna, ka ndi nābata we hu ìhè.

Jizọs na-agba ndị mmadụ ume ka ha na-ekerịta ìhè nke ihe ọmụma na eziokwu, ka ndị na-abata wee rite uru na ya.

1. "Ime Ụzọ: Ịkekọrịta Ìhè nke Ọmụma na Eziokwu"

2. "Busel na oriọna oriọna: Ike nke inye ndị ọzọ ọkụ"

1. Matiu 5:14-16 “Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke bi n’eluigwe otuto.”

2. Ilu 4:18 “Ma okporo ụzọ ndị ezi omume dị ka ìhè chi ọbụbọ, nke na-enwu enwu karịa ruo ụbọchị zuru ezu.”

Luk 11:34 Ìhè nke ahụ́ bụ anya; ma mgbe anya-gi jọrọ njọ, aru-gi juputa-kwa-ra n'ọchichiri.

Jizọs na-akụzi na ọ bụrụ na anya dị mma, ahụ dum ga-ejupụta n’ìhè, ma ọ bụrụ na anya jọrọ njọ, ahụ́ dum ga-ejupụta n’ọchịchịrị.

1. Iji Anya okwukwe na-ahụ

2. Ije ije n'ìhè nke Okwu Chineke

1. Ndị Efesọs 5:8 - N'ihi na unu buri ọchichiri mb͕e gara aga, ma ub͕u a unu bu ìhè nime Onye-nwe-ayi: nējeghari dika umu nke ìhè.

2. Matiu 6:22-23 - Anya bụ oriọna nke anụ ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na anya gị dị mma, ahụ́ gị dum ga-ejupụta n'ìhè, ma ọ bụrụ na anya gị adịghị mma, ahụ́ gị dum ga-ejupụtakwa n'ọchịchịrị.

Luk 11:35 Ya mere, lezienụ anya ka ìhè nke dị n’ime gị ghara ịbụ ọchịchịrị.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha hụ na e ghara iji ọchịchịrị dochie ìhè dị n’ime ha.

1. Ìhè nke Ụwa: Ike nke Okwukwe

2. Imeri ọchịchịrị nke mmehie site n'ìhè nke Jizọs

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke bi n’eluigwe otuto.”

2. Ndị Filipaị 2: 15-16 - "Ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ụta na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke ndị na-enweghị ntụpọ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa, na-ejidesi okwu nke ndụ ike. "

Luk 11:36 Ya mere, ọ bụrụ na ahụ gị dum ejupụta n’ìhè, ebe ọ dịghị akụkụ ọ bụla gbara ọchịchịrị, ahụ dum ga-ejupụta n’ìhè, dị ka mgbe ìhè kandụl na-enye gị ìhè.

Jizọs na-akụzi na ọ bụrụ na ahụ anyị dum ejupụta n’ìhè, ọ ga-enye ìhè dị ka kandụl na-enye ìhè.

1. "Ìhè nke Ụwa: Ịnabata na Ịkesa Ìhè nke Kraịst"

2. "Ahu nke Ìhè: Otu esi ebi ndụ n'ìhè nke Kraịst"

1. Matiu 5: 14-16 - "Unu bụ ìhè nke ụwa, obodo nke edobere n'elu ugwu enweghị ike izobe. Ka ìhè unu nwuo otu a n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, na inye Nna unu otuto. nke dị n'eluigwe."

2. Jọn 8:12 - "Ya mere Jisus gwara ha okwu ọzọ, si, Mu onwem bu Ìhè nke uwa: onye nēso m agaghi-ejeghari n'ọchichiri, kama ọ gēnwe ìhè nke ndu."

Luk 11:37 Ma mb͕e Ọ nēkwu okwu, otù onye-Farisi we riọ Ya ka o soro Ya rie nri: o we ba, nọdu na nri.

Pharisee oro ama ọdọhọ Jesus ete adia udia ye imọ, ndien Jesus ama enyịme.

1. Ịnabata òkù: Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi

2. Ike nke ile ọbịa: Ịnabata Jizọs n'ime ndụ anyị

1. Matiu 11:29 - “Nyananụ yoke nke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n’obi n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.

2. Ndị Efesọs 5:1-2 - “Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. Na-ejekwanụ ije n’ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n’anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.”

Luk 11:38 Ma mgbe onye Farisii ahụ hụrụ ya, o juru ya anya na ọ saghị ụzọ tupu ya eriwe nri abalị.

O juru otu onye Farisii anya mgbe Jizọs na-asaghị ahụ́ tupu ya erie nri abalị.

1. "Ihe Ịsa ahụ Pụtara: Ihe mmụta sitere n'aka Jizọs"

2. “Ihe Omume Jizọs Pụtara: Ntụleghachi sitere na Luk 11:38”

1. Jọn 13:12-17 - Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya dị ka ngosipụta nke ịhụnanya na ịdị umeala n'obi.

2. Mak 7:1-5 - Jizọs katọrọ ndị Farisii maka itinye uche ha n'ịsa ahụ́ kama ịdị mkpa nke ịdị ọcha nke ime.

Luk 11:39 Onyenwe anyị wee sị ya: “Ugbu a, unu ndị Farisii na-eme ka azụ iko na efere dị ọcha; Ma ime-unu juputara n'igo-ihe-ike na ajọ omume.

Onyenweanyị baara ndị Farisii mba maka inwe ọdịdị ihu abụọ.

1: Anyị ga-eleba anya n’ime onwe anyị wee hụ na obi anyị dị ọcha na enweghịkwa ajọ omume.

2: Anyị aghaghị ịgbalịsi ike ka okwukwe anyị bụrụ eziokwu ma na-eme ihe anyị na-ekwusa.

Matiu 15:8-10 “Ndị a ji egbugbere ọnụ ha na-asọpụrụ m, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ. Ha na-efe m n’efu; ozizi ha bụ nanị iwu mmadụ.”

2: Jemes 1:26-27 “Ọ bụrụ na onye ọ bụla ewere na ya na-ekpe okpukpe ma o jideghị ire ya ike, ọ na-aghọgbu onwe ya, okpukpe ya bụkwa ihe efu. Okpukpe nke Chineke Nna anyị nakweere dị ka ihe na-adịghị mma bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n’ahụhụ ha na idebe onwe anyị ka ụwa ghara imerụ ya.”

Luk 11:40 Unu ndị nzuzu, Onye mere ihe dị n'èzí, ọ̀ bụghị onye mere ihe dị n'ime?

Jizọs baara ndị Farisii mba n’ihi na ha aghọtaghị na Chineke kere ma ihe ndị dị n’èzí nakwa n’ime ụmụ mmadụ.

1. Ike nke Chineke Kere - Inyocha ka ike na ihunanya Chineke si pụta ìhè na okike nke ma mpụga na nke ime anyị.

2. Mkpa maka uto ime - Ịghọta mkpa nke uto ime mmụọ n'akụkụ uto anụ ahụ.

1. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka O kere ha; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Abụ Ọma 139:13-14 - N'ihi na I kere ime m; I jikọtara m ọnụ n'afọ nne m. Ana m ekele gị n'ihi na e kere m n'ụzọ dị egwu na dị ebube; ọrụ gị dị ebube, amaara m nke ahụ nke ọma.

Luk 11:41 kama na-enye onyinye ebere nke ihe unu nwere; ma, le, ihe nile di ọcha nye unu.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha na-enye onyinye ma ghọta na Chineke ga-agbaghara ha.

1. Iji Ihe Anyị Nwere Na-enyere Ndị Ọzọ Aka: Ihe ịma aka nke Onyinye Afọ Ọma

2. Site na-adịghị ọcha ka ọ dị ọcha: Ike nke mgbaghara

1. Matiu 6:1-4 - “Lezienụ anya ka unu ghara ime ebere unu n'ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu: ma ọ́ bụghị ya, unu enweghị ụgwọ ọrụ n'aka Nna unu nke bi n'eluigwe. Ya mere, mb͕e ọ bula i nēme ebere, afùla opì n'iru gi, dika ndi-iru-abua nēme n'ulo-nzukọ-unu na n'èzí, ka ha we nwe otuto n'aka madu. N'ezie asim unu, Ha nwere ugwọ-ọlu-ha. Ma mgbe ị na-eme ebere, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme: ka onyinye ebere gị wee bụrụ na nzuzo: Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachi gị ụgwọ n'ihu ọha.

2. Jemes 2:15-17 - “Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị gba ọtọ, na enweghị nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, Lanụ n'udo, kpoọ unu ọkụ, afọ jukwa unu; na-agbanyeghị na unu enyeghị ha ihe ndị ahụ dị mkpa maka arụ; gini ka ọ bara? Otú ahụkwa, okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, ma enwere m ọrụ: gosi m okwukwe gị nke na-enweghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

Luk 11:42 Ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị Farisii! n'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na rue na ihe-ọkukú nile di iche iche, nāgabiga kwa ikpé ziri ezi na ihu-n'anya Chineke: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara kwa ihapu nke-ọzọ.

Amaokwu a na-ekwu maka ọdịda ndị Farisii na-ebuteghị ihe ime mmụọ ụzọ karịa ịgbaso leta nke iwu.

1: Anyị ga-ebute ụzọ ndụ ime mmụọ anyị ma chọọ iji obi anyị dum na-ejere Chineke ozi, ọ bụghị naanị omume anyị.

2: Anyị agaghị echefu igosi ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, n'ihi na ọ bụ site n'ịhụnanya anyị na-egosi nraranye anyị nye Chineke.

mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya .' Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua di ka ya: Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

Deuterọnọmi 10:12-13 IGBOB - Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, na ije ije n'uzọ-Ya nile, na ihu Ya n'anya, n'iwere Jehova, bú Chineke-gi, fè òfùfè. obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, na idebe ihe nile Jehova nyere n'iwu na ukpuru-Ya nile nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta ka o we diri gi nma?

Luk 11:43 Ahụhụ ga-adịrị unu ndị Farisii! n'ihi na unu nāhu oche-eze kachasi nma n'ulo-nzukọ-unu na ekele n'ọma-ahia n'anya.

A baara ndị Farisii mba n’ihi ịhụnanya ha nwere maka ịnọ n’ọkwá nsọpụrụ, na maka ịchọ nkwado n’ọha.

1: Ozi Onye-nwe na-ezi ndị Farisii bụ kama ka ha chọ nsọpụrụ n’ịdị umeala n’obi.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị a na-akwanyere anyị ùgwù kama na-achọ iji obi umeala na-ejere ndị ọzọ ozi.

1: Matiu 23:12 - "Onye ọ bụla nke ga-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala; ma onye na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya."

2: Ndị Filipaị 2: 3 - "Ka e werela esemokwu ma ọ bụ otuto efu mee ihe ọ bụla;

Luk 11:44 Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! n'ihi na unu di ka ílì nādighi-egosi, ma ndikom ndi nējeghari n'elu ha amaghi ha.

Jizọs katọrọ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii maka ihu abụọ ha.

1: Anyị ga-eme ihe n'eziokwu n'okwukwe anyị ọ bụghị naanị na-aga n'ihu.

2: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara inwe afọ ojuju n'okwukwe anyị ma ọ bụghị naanị na-eme mkpebi.

1: Matiu 23:27-28 - “Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị ozizi iwu na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! Unu dị ka ílì e tere ọcha, nke mara mma n'èzí ma n'ime jupụtara n'ọkpụkpụ nke ndị nwụrụ anwụ na ihe niile na-adịghị ọcha. N’otu aka ahụ, n’èzí unu na-egosi ndị mmadụ dị ka ndị ezi omume ma n’ime unu jupụtara n’ihu abụọ na ajọ omume.”

2: Aisaia 29:13 - “Ndị a ji ọnụ ha na-abịakwute m, werekwa egbugbere ọnụ ha sọpụrụ m, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ. Ofufe ha na-efe m dabeere nanị n’iwu ụmụ mmadụ a kụziiri ha.”

Luk 11:45 Mgbe ahụ otu onye nʼime ndị-iwu zara, sị ya, Onye-ozizí, okwu a ị na-akọchakwa anyị.

Otu ọkàiwu baara Jizọs mba maka ebubo ndị ọkàiwu na ndị odeakwụkwọ ebubo ihu abụọ.

1. Mmehie nke ihu abụọ: Ikpughe ụgha na ịhụ eziokwu n'anya

2. Ibi Ndụ nke Eziokwu: Ime Ihe Anyị Na-ekwusa

1. Ndị Rom 12:9 - "Ka ihunanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike."

2. Jemes 4:17 - "Ya mere onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụ ya mmehie."

Luk 11:46 Ọ si, Ahuhu gādi-kwa-ra unu, ndi-iwu! n'ihi na unu nēboro ndikom ibu di arọ́ ibu, ma unu onwe-unu ejighi otù nime nkpisi-aka-unu metu ibu ahu.

Ndị ọkàiwu n’oge Jizọs na-akpagbu ndị mmadụ n’ihi na ha bu ibu dị arọ ma jụ inyere ha aka.

1. Anyị ekwesịghị ichefu ọrụ dịịrị anyị inyere ndị na-adọga aka.

2. Ihu abụọ nke ndị na-ajụ inyere ndị nọ ná mkpa aka.

1. Jemes 2:14-17 - N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla nke yi mgbaaka ọla edo na uwe mara mma abata n'ọgbakọ unu, ma ogbenye nke yi uwe mara mma abatakwa, unu ege ntị n'onye na-eyi uwe mara mma wee kwuo. , “Nọdụ ala n’ebe a n’ebe dị mma,” ka ị na-asị ogbenye, “Guzo n’ebe ahụ,” ma ọ bụ, “Nọdụ ala n’ụkwụ m,” ọ̀ bụ na unu ekewaghị onwe unu n’etiti onwe unu wee ghọọ ndị ikpe na-eche echiche ọjọọ?

2. Matiu 25:31-46 - "Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ọ ga-anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. otu onye n’ebe ibe ya nọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu.

Luk 11:47 Ahụhụ ga-adịrị unu! n'ihi na unu nēwu ílì nke ndi-amuma, ma nna-unu-hà b͕uru ha.

Ebe ahụ katọrọ ndị na-ewu ihe ncheta nke ndị amụma ndị nna nna ha gburu.

1. Anyị aghaghị icheta ndị amụma ma mụta ihe site n'ozizi ha kama nanị iji ihe ncheta sọpụrụ ha.

2. Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara imeghachi omume nke ndị nna nna anyị, kama na-agba mbọ maka ezi omume.

1. Matiu 5:7 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere."

2. Jemes 2:13 - "N'ihi na ikpe enweghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere. Ebere na-emeri ikpe."

Luk 11:48 Nʼezie unu na-agba akaebe na unu kwere omume nna unu hà: nʼihi na ha gburu ha nʼezie, ma unu wuo ílì ha.

Jizọs na-akatọ ndị Farisii maka ịsọpụrụ omume ndị nna nna ha, bụ́ ndị gburu ndị amụma, ma leghara ịdọ aka ná ntị ndị amụma anya.

1. Ịsọpụrụ ndị ezi omume, ọ bụghị ndị ajọ omume

2. Icheta akụkọ ihe mere eme anyị na mmụta na ya

1. Matiu 23:29-31 - "Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ! , anyị agaraghị eso ha ekere òkè n'ọbara ndị amụma: ya mere unu na-agbara onwe unu àmà na unu bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma.”

2. Ilu 27:1 - "Enyala onwe gị maka echi; n'ihi na ị maghị ihe ụbọchị nwere ike iwepụta."

Luk 11:49 Ya mere amamihe nke Chineke kwuru, sị: “M ga-ezitere ha ndị amụma na ndị ozi, ma ụfọdụ n’ime ha ka ha ga-egbu ma kpagbuo.

Abasi ama ọdọn̄ mme prọfet ye mme apostle ẹka ẹbịne mme owo, ẹma ẹkọbọ ndusụk mmọ ẹnyụn̄ ẹwot.

1. Ike nke Okwukwe n'ihu mkpagbu

2. Ike nke amamihe na ịhụnanya Chineke

1. Ndị Hibru 11: 32-39 - Ndị dike nke okwukwe bụ ndị a kpagburu ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi.

2. Ndị Rom 5:8 – Ịhụnanya Chineke nwere n’ezite Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, ka e kpagbuo anyị.

Luk 11:50 Ka e wee chọọ ọbara nke ndị amụma niile, nke a wụfuru site na ntọ-ala nke ụwa, n'aka ọgbọ a;

Ọgbọ a ga-aza ajụjụ maka ọbara niile nke ndị amụma nke a wụfuru kemgbe mmalite oge.

1: Madu nile bu ọda n'iru Chineke n'ihi ihe-ike na ajọ omume nke emere megide ndi-amuma-Ya site na mb͕e ochie.

2: Anyị niile ga-eburu ibu maka ikpe na-ezighị ezi nke ọgbọ anyị mere na ndị bịara n'ihu anyị.

1: Isaiah 58: 1 - "Tie n'oké olu, ekwela ka ọ dị mma, welie olu gị dị ka opi, gosi ndị m njehie ha, gosikwa ụlọ Jekọb mmehie ha."

2: Maịka 6:8 - "O mewo ka i gosi, gị mmadụ, ihe dị mma; ma gịnị ka Jehova na-achọ n'aka gị, ma ọ bụghị ime ihe ziri ezi, na ịhụ ebere n'anya, na iji obi umeala soro Chineke gị na-eje ije?"

LUK 11:51 Site n'ọbara Ebel rue ọbara Zakarais, nke lara n'iyì n'etiti ebe-ichu-àjà na ulo uku Chineke: n'ezie asim unu, agāchọ ya n'aka ọb͕ọ a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ihe ga-esi na mmehie nke ọgbọ pụta, nke a ga-achọrọ n'aka ha.

1. Ikpe ziri ezi na Ebere Chineke: Ịghọta ihe ga-esi ná mmehie pụta

2. Ọnụ nnupụisi: Ịmụta site n'oge gara aga

1. Ndị Hibru 9:22 - "Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile site n'iwu ka ejiri ọbara sachaa;

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

Luk 11:52 Ahụhụ ga-adịrị unu ndị ọkàiwu! n'ihi na unu ewerewo ọghe-uzọ nke ihe-ọmuma: unu abataghi n'onwe-unu, ma ndi nābà nime unu b͕ochiri.

Ndị ọkàiwu ahụ ewepụla mkpịsị ugodi nke ihe ọmụma ma na-egbochi ndị ọzọ inweta ya.

1: Anyị ekwesịghị igbochi ndị ọzọ inweta ihe ọmụma, kama na-enyere ha aka na njem ha.

2: Anyị kwesịrị icheta ịdị umeala n'obi mgbe anyị nwere ihe ọmụma, ghara idebe ya n'onwe anyị.

1: Jemes 3:17-18 - Ma amamihe nke si n'elu-igwe bia dị ọcha na mbụ; mgbe ahụ, ndị na-ahụ udo, na-echebara echiche, na-edo onwe ha n'okpuru, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ndị na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ndị nwere ezi obi. Ndị na-eme udo na-agha mkpụrụ n’udo na-aghọrọ mkpụrụ nke ezi omume.

Ilu 11:9 IGBOB - N'ọnu-ya ka onye nādighi-Chineke gēji mebie madu-ibe-ya: Ma n'ọmuma ka agēji naputa onye ezi omume.

Luk 11:53 Ma ka ọ na-agwa ha ihe ndị a, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii malitere ịkasi ya obi ike, na ịkpasu ya ka o kwuo ọtụtụ ihe.

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpasuru Jizọs iwe nke ukwuu ikwu banyere ọtụtụ ihe.

1. Ike Okwu: Otú Okwu Anyị Si emetụta Ndụ Anyị

2. Jizọs na ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii: Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n'ọgụ ha?

1. Matiu 12: 36-37 - "Ma asim unu, na okwu ọ bula madu gēkwu efu, ha gāza ajuju bayere ya n'ubọchi ikpé. N’ihi na a ga-eji okwu gị gụọ gị n’onye ezi omume, sitekwa n’okwu gị ka a ga-ama gị ikpe.”

2. Abụ Ọma 19:14 – “Ka okwu nile nke ọnụ m na ntụgharị uche nke obi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ n’ihu gị, Jehova, ike m na onye mgbapụta m.”

Luk 11:54 IGBOB - nēchere Ya, nāchọ kwa ka ha weputa ihe n'ọnu-Ya, ka ha we bo Ya ebubo.

Ndị ndú okpukpe ahụ nọ na-agbalị ijide Jizọs site n’ịchịpụta ihe n’ọnụ ya iji bo ya ebubo.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịbụ onye mpako na-eduhie

2. Ike nke ịdị umeala n'obi n'ihu mkpagbu

1. Jemes 1:19-20 "Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n'ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

2. Ilu 16:18 "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

Luk 12 na-akọwa ozizi Jizọs gbasara ihu abụọ, nchegbu, akụ na ụba, ịnọ na nche, na nkewa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere ihu abụọ nke ndị Farisii na ịgba ha ume ka ha ghara ịtụ ndị nwere ike igbu anụ ahụ ma ha enweghị ike imekwu ihe. Kama, ha kwesịrị ịtụ egwu Chineke onye nwere ikike n'ebe anụ ahụ na mkpụrụ obi nọ (Luk 12:1-7). O kwusikwara ike na onye ọ bụla na-ekweta na ya n’ihu ndị ọzọ, a ga-anabata ya n’ihu ndị mmụọ ozi Chineke. Otú ọ dị, ndị na-agọnahụ Ya ka a ga-agọnahụ (Luk 12:8-12). N’ịzaghachi arịrịọ otu nwoke rịọrọ Jizọs ka ọ gwa nwanne ya ka ya na ya kee ihe nketa ezinụlọ, Jizọs dọrọ aka ná ntị megide ụdị anyaukwu ọ bụla ma tụọ ilu banyere ọgaranya onye nzuzu nke na-akpakọbara onwe ya akụ̀ ma ọ bụghị ọgaranya n’ebe Chineke nọ (Luk 12). : 13-21 ).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe Jizọs kụziri banyere anyaukwu, ọ tụgharịrị gakwuru ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara ichegbu onwe ha maka ihe ndị dị ha mkpa ná ndụ n’ihi na Chineke maara mkpa ha. Kama ichegbu onwe ha banyere ihe onwunwe ha kwesịrị ịchọ ala-eze Chineke ihe ndị a ka a ga-enyekwara (Luk 12:22-31). O mesiri ha obi ike na ọ dị Nna mma inye alaeze si otú ahụ mkpa ịtụ egwu ìgwè atụrụ nta kama ree ihe onwunwe na-enye onyinye ebere nye obere akpa ego adịghị agwụcha akụ na-adịghị ada ada eluigwe ebe ọ dịghị onye ohi na-abịaru nso nla na-ebibi ebe akụ gị n'ebe ahụ obi gị na-ekwusi ike na ịdị adị ebighi ebi ime mmụọ dị mkpa karịa. ihe onwunwe nke oge (Luk 12:32-34).

Paragraf nke atọ: Akụkụ ikpeazụ nke Luk 12 lekwasịrị anya na njikere nche maka ọbịbịa Ọkpara nke mmadụ bụ nke atụnyere onye ohi abalị na-atụghị anya ya ma ọ bụ nna ukwu na-alọta oriri agbamakwụkwọ ndị ohu kwesịrị ịdị njikere mgbe niile ichere nlọghachi nna ya, ngọzi na-adịrị ndị nna ukwu hụrụ na anya mgbe ọ ga-abịa (Luk 12:35). -40). Pita jụrụ ma ilu ọ̀ bụ ndị na-eso ụzọ ka ọ̀ bụ onye ọ bụla zara ilu ọzọ onye njikwa kwesịrị ntụkwasị obi nke maara ihe, onye nna ya ukwu na-enye iwu ka ndị ohu ya na-enye ha nri n’oge kwesịrị ekwesị, ajọ ohu na-asịkwa ‘Onyenwe m na-ewe ogologo oge na-abịa’ malite iti ndị ohu nwaanyị na-eri ihe ọṅụṅụ na-aṅụbiga mmanya ókè. Nna-ukwu ohu na-abịa ụbọchị mgbe ọ na-atụghị anya ya hour amaghị bee iberibe ekenye ebe ekwesịghị ntụkwasị obi na-egosi oké njọ ya pụta ekwesịghị ntụkwasị obi akwadebeghị ihie Jehova n'ihu kwusiri ike nkewa ozi ya ga-eweta ọbụna n'ime ezinụlọ underlining na-eri nkwa na-eso Ya mesịrị kwubie akara ugboro ndị mmadụ ike ịkọwa ihu igwe ma ọdịda ịkọwapụta. Ịdọ aka ná ntị ugbu a ihe ịrịba ama nlebara anya na-achọpụta ịdị njikere nchegharị Alaeze Chineke dị ngwa ngwa.

Luk 12:1 Nʼoge ahụ, mgbe ìgwè mmadụ na-apụghị ịgụta ọnụ zukọtara, nke mere na ha na-azọkwasị ibe ha ụkwụ, o buru ụzọ malite ịsị ndị na-eso ụzọ ya, Lezienụ anya maka ihe iko achịcha ndị Farisii, nke bụ́ ihe iko achịcha nke ndị Farisii. ihu abụọ.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ihu abụọ nke ndị Farisii.

1. "Ihe ize ndụ nke ihu abụọ"

2. "Ibi ndụ nke eziokwu"

1. Matiu 23:27-28 - "Ahụhụ ga-adịrị unu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ!

2. Ndị Rom 12:9 - "Ka ihunanya bụrụ nke na-enweghị mgbagha; Kpọọ ihe ọjọọ asị; rapara n'ezi ihe."

Luk 12:2 N'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla e kpuchiri ekpuchi nke a na-agaghị ekpughe; ọ bughi kwa ezoro ezo, nke anāgaghi-ama.

Chineke ga-ekpughe ihe nzuzo niile, ọ dịghịkwa ihe ga-ezoro ezo.

1. Na-ekwu eziokwu na eziokwu n'omume anyị niile, n'ihi na Chineke ga-ekpughe ihe anyị na-ezo.

2. A ga-ekpughe omume anyị niile n'ihu Chineke, yabụ mee ihe ziri ezi n'anya Ya.

1. Eklisiastis 12:14 - N'ihi na Chineke gēme ka omume nile ba n'ikpé, gụnyere ihe ọ bula ezoro ezo, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2. Ilu 28:13 – Onye na-ezobe mmehie ya adịghị aga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ya ma na-ajụ ha na-enweta ebere.

Luk 12:3 Ya mere ihe ọ bụla unu kwuworo nʼọchịchịrị, a ga-anụ ya nʼìhè; ma ihe unu kwuworo na nti n'ime-ulo ntà ka agēkwusa n'elu ulo.

Ndị mmadụ kwesịrị ịkpachara anya maka ihe ha na-ekwu dịka a ga-anụ ya ma nwee ike ikwughachi ya.

1: Na-ekwu Ndụ, Ọ bụghị Ọnwụ - Okwu nwere ike iwuli elu ma ọ bụ ịkwatu. Họrọ okwu ndị na-eweta ndụ ma wulite ndị ọzọ.

2: Lezienụ anya n'ihe ị na-ekwu - Lezienụ anya maka okwu ndị na-esi n'ọnụ gị pụta, dịka a ga-anụ ma na-ekwughachi ya.

1: Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire: Ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

2: Jemes 3:5-10 - Otú a ka ire bu ntà n'aru, nānya isi ihe uku. Le, le, ka otù okwu di ntà ka ọ nēre! Ire bu kwa ọku, bú uwa nke ajọ omume: otú a ka ire di n'etiti ihe nile di ayi n'aru, na ọ nēmeru aru dum, nāmuye ije-uzọ nke ihe nile di n'ọku; ewe sure ya ọku ala-mọ. N'ihi na anu-ọhia nile ọ bula, na nke anu-ufe, na nke agwọ, na nke ihe di n'oké osimiri, ka anēzuzu, ha ewezuwo ha n'aka madu: ma ire ọ dighi onye ọ bula puru imezu; ọ bu ihe ọjọ nke nādighi-eguzosi ike n'ihe, juputara n'ihe-nsure-ọku nēfe efe. Ya mere ayi nēji gọzie Chineke, bú Nna; ma site na ya ka ayi nākọcha ndikom, ndi emeworo dika oyiyi nke Chineke. N'otù ọnu ka ngọzi na nkọcha si aputa. Ụmụnna m, ihe ndị a ekwesịghị ịdị otu a.

Luk 12:4 Ma a sị m unu ndị enyi m, Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ, ma emesịa ha enweghị ihe ọzọ ha pụrụ ime.

Jizọs gbara ndị enyi ya ume ka ha ghara ịtụ ndị pụrụ imerụ ahụ́ nkịtị egwu egwu, n’ihi na ha enweghị ike ime ihe ọ bụla ọzọ.

1. Ike nke Okwukwe Atụghị Egwu: Otu esi emeri egwu mmadụ

2. Ịhapụ Ụjọ Ọnwụ Anyị: Ịchọta Ike n'Okwu Jizọs

1. Abụ Ọma 56:3-4 "Mgbe m na-atụ egwu, m na-atụkwasị gị obi. Ọ bụ Chineke, Onye m na-eto okwu ya, na Chineke ka m tụkwasịrị obi; m gaghị atụ egwu. Gịnị ka anụ ahụ nwere ike ime m?"

2. Matiu 10:28 "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama na-atụ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma anụ ahụ n'ọkụ ala mmụọ."

Luk 12:5 Ma m ga-adọ unu aka ná ntị onye unu ga-atụ egwu: Tuanu egwu Onye ahụ, bụ́ onye nwere ike ịtụba nʼime ala mmụọ mgbe o gbusịworo; e, asim unu, Tuanu egwu Ya.

Tụọ egwu Chineke, n'ihi na O nwere ike ịtụba n'ime ala mmụọ.

1. Egwu Jehova bu mmalite amamihe

2. Ṅaa ntị ịdọ aka ná ntị nke Onye-nwe: tụọ egwu Ya

1. Ilu 9:10 – Mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ, ma ihe ọmụma nke onye nsọ bụ nghọta.

2. Ndị Hibru 10:31 - Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ.

Luk 12:6 Ọ̀ bụ na a dịghị ere nza ise ihe ọ̀tụ̀tụ̀ azụ̀ ụzọ abụọ, ma e chezọghị otu nʼime ha nʼihu Chineke?

Chineke na-echeta ma na-eche banyere ọbụna ndị kasị nta nke ihe e kere eke.

1: Chineke na-eche banyere anyị, ọbụna mgbe anyị chere na e chefuru.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi, n'agbanyeghị oke nsogbu anyị.

1: Matiu 10:29-31 - “Ọ̀ bụ na a dịghị ere nza abụọ otu penny? Ma ọ dighi otù nime ha gāda n'ala n'ebe Nna-unu nọ. Ọbuná ọbuná agiri-isi nile nke isi-unu ka aguworo. Ya mere, atụla egwu; unu dị oké ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza.”

2: Abụ 147:3-4 - “Ọ na-agwọ ndị e tiwara obi, Ọ na-ekechikwa ọnyá ha. Ọ na-ekpebi ọnụ ọgụgụ kpakpando ma kpọọ ha nke ọ bụla n’aha.”

Luku 12:7 Ma ọbuná agiri-isi nile nke isi-unu ka aguworo. Ya mere unu atula egwu: unu bara uba kari ọtutu nza.

Chineke na-eche banyere anyị, ọbụna na ndị kasị nta nkọwa.

1. Anyị bara uru n'anya Chineke - Luk 12:7

2. Chineke na-ahụ ma na-eche banyere ihe niile - Luk 12: 7

1. Matiu 10:30-31 - Ọbụna nza anaghị eleda Chineke anya.

2. Aisaia 43:1-4 - Chineke hụrụ anyị n'anya na ọ gaghị echefu anyị ma ọlị.

Luk 12:8 A sịkwa m unu, Onye ọ bụla nke ga-ekwupụta m nʼihu ndị mmadụ, Nwa nke mmadụ ga-ekwupụtakwa ya nʼihu ndị mmụọ ozi nke Chineke.

Nwa nke madu gēkwuputa kwa ndi nēkwuputa Ya n'iru madu.

1. Ike nke ikwuputa Kraist n'ihu ọha

2. Ụgwọ ọrụ nke ezi nkwuputa

1. Matiu 10:32-33 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. "

2. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na ọ bụ Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi ka mmadụ ji kwere n'ezi omume na site n'obi . a na-ekwupụta ọnụ na-enye nzọpụta.”

Luk 12:9 Ma onye na-agọnahụ m nʼihu ndị mmadụ, a ga-agọnarị ya nʼihu ndị mmụọ ozi nke Chineke.

Amaokwu ahụ na-ekwusi ike na ịgọnarị Jizọs n'ihu ndị mmadụ ga-eduga n'ịgọnarị ya n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke.

1. "Mkpa Inwe okwukwe na Jizọs dị"

2. "Ihe si na ịgọnarị Jizọs pụta"

1. Matiu 10:32-33 - "Ya mere, onye ọ bụla nke ga-ekwupụta m n'ihu ndị mmadụ, onye ahụ ka m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. eluigwe."

2. 1 Jọn 4:15 - "Onye ọ bụla nke ga-ekwupụta na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, Chineke na-ebi n'ime ya, na ya na Chineke."

Luk 12:10 Ma onye ọ bula nke gēkwu okwu megide Nwa nke madu, agāb͕aghara ya: ma onye nēkwulu Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara ya.

Akụkụ ahụ na-ekwu na a ga-agbaghara Ọkpara nke mmadụ ikwulu Chineke, ma a gaghị agbaghara nkwulu megide Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke Mgbaghara - Lee anya na Luk 12:10

2. Nkwulu megide Mụọ Nsọ - Otu esi amata ma zere ya

1. Matiu 12:31-32 - "Ya mere asim unu, Agēb͕aghara madu nmehie ọ bula na nkwulu ọ bula: ma nkwulu megide Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara madu. , a ga-agbaghara ya: ma onye ọ bụla nke na-ekwu okwu megide Mmụọ Nsọ, a gaghị agbaghara ya, ma ọ bụ n’ụwa a ma ọ bụ n’ụwa nke na-abịa.”

2. Mak 3:29 - "Ma onye na-ekwulu megide Mmụọ Nsọ enweghị mgbaghara ma ọlị, kama ọ nọ n'ihe ize ndụ nke ebighị ebi ikpe."

Luk 12:11 Mgbe ha kpọtakwara unu nʼụlọ-nzukọ nile na ndị-ikpe na ndị ọchịchị, unu echela echiche unu otú unu ga-esi zaa ma ọ bụ ihe unu ga-ekwu.

Jizọs kụziri ka anyị ghara ichegbu onwe gị banyere ihe a ga-ekwu ma a kpọta ya n’ihu ndị ọkàikpe na ndị ọchịchị ndị ọzọ.

1. Tukwasị Jehova obi, Ọ bụghị Na Onwe Gị: Otu esi adabere n'okwukwe mgbe ọ na-eche ọnọdụ ndị siri ike ihu.

2. Ibi Ndụ n’Egwu: Otu esi agbaso ihe nlereanya Kraịst nke ibi ndụ obi ike

1. Aisaia 41:10 - "Atụla egwu; n'ihi na m nọnyeere gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri kwado gị. nke ezi omume m."

2. Ndị Efesọs 6:16 - "Karịsịa ihe niile, werenụ ọta nke okwukwe, nke unu ga-eji nwee ike imenyụ akụ́ ọkụ niile nke ndị ajọ omume."

Luk 12:12 Nʼihi na Mmụọ Nsọ ga-akụziri unu nʼotu oge awa ahụ ihe unu kwesịrị ikwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa nke Mmụọ Nsọ na-eduzi anyị n'okwu ziri ezi ikwu.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Na-ekwu site n'ike nke Mmụọ Nsọ

1. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.

2. Ọrụ 2:4 - "Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ikwu okwu."

Luk 12:13 Otu onye nʼime ọgbakọ ahụ wee sị ya: “Onyenwe anyị, gwa nwanne m nwoke ka o keta m ihe nketa a.

Otu nwoke n’ime ìgwè mmadụ ahụ gwara Jizọs ka o tinye aka n’esemokwu dị n’etiti ya na nwanne ya banyere ihe nketa ezinụlọ.

1. Mkpa ọ dị inwe echiche ziri ezi banyere ihe onwunwe.

2. Ike nke mgbaghara na imezi n'ime ezinụlọ.

1. Matiu 6:19-21 - Jizọs na-akụziri anyị ka anyị ghara ịdị na-eche banyere ihe onwunwe ụwa.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-15 - Ndụmọdụ Pọl ka anyị na-agbaghara ibe anyị dịka Chineke gbaghaara anyị.

LUK 12:14 Ọ si ya, Nwoke, ònye merem ka m'buru onye-ikpé ma-ọbu onye-òkè-unu?

Amaokwu a na-ekwu maka ọjụjụ Jizọs jụrụ ikpe onye ọzọ ikpe. Ọ na-echetara nwoke ahụ na ọ bụghị ya ka o mee mkpebi ndị dị otú ahụ.

1: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe ndị ọzọ ikpe, dịka Jizọs chetara anyị na Luk 12:14.

2: Anyị ekwesịghị inwe obi ike na ikpe nke anyị, dịka Jizọs dọrọ aka ná ntị na Luk 12:14.

1: Jemes 4:11-12 “Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye nēkwu okwu megide nwanna, ma-ọbu onye nēkpe nwa-nna-ya, nēkwu okwu ọjọ megide iwu, nēkpe kwa iwu. Ma ọ bụrụ na ị na-ekpe iwu, ị bụghị onye na-eme iwu kama ọ bụ onyeikpe.”

2: Matiu 7:1-5 “Ekpela ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe. N'ihi na agēji ikpé nke unu nēkpe kpe unu, ọ bu kwa ọtùtù unu ka agēji tùa unu. Gịnị mere i ji na-ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, ma ị dịghị ahụ osisi nke dị n'anya nke gị? Ma-ọbu ì gēsi aṅa si nwa-nna-gi, Ka m'wepu irighiri ahihia nke di n'anya-gi, mb͕e osisi di n'anya nke gi? Onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ osisi ndị dị n’anya nke gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma ịnapụ irighiri ahịhịa nke dị n’anya nwanna gị.”

Luk 12:15 O we si ha, Lezienu anya, nēze kwa onwe-unu ka unu ghara inwe anya-uku: n'ihi na ọ bughi n'uba nke ihe o nwere ka ndu madu nādi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụzi na ezi ndụ esiteghị n'inwe ọtụtụ ihe, kama site n'ịtụkwasị obi na Chineke.

1. Ịhụ Chineke n'anya karịa ihe onwunwe

2. Ịghọta ngọzi nke afọ ojuju

1. Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-erichapụ na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi, kama kpakọbara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị erichapụ ihe na ebe. ndị ohi adịghị abanye na-ezu ohi.”

2. Eklisiastis 5:10 - "Onye hụrụ ego n'anya, ego agaghị eju ya afọ, ma ọ bụ onye hụrụ akụ̀ n'anya, ego agaghị eju ya afọ; nke a bụkwa ihe efu."

Luk 12:16 O we tuara ha ilu, si, Ala otù ọgaranya we juputa nke-uku.

Ilu nke ọgaranya ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị iji ngọzi ihe onwunwe na-eme ihe n’ụzọ kwesịrị ekwesị.

1: Anyị aghaghị iji ngọzi ihe onwunwe anyị eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ghara ịtụkwasị onwe anyị obi gabiga ókè.

2: Anyị aghaghị iji ngọzi ihe onwunwe anyị na-enye Chineke otuto ma ghara ịdị mpako na ihe anyị rụzuru.

1: Ilu 21:20, "Akụ na ụba dị oke ọnụ ahịa na mmanụ dị n'ụlọ ndị maara ihe: ma onye nzuzu na-emecha ya."

2: Eklisiastis 5:10, "Onye hụrụ ọlaọcha n'anya, ọlaọcha agaghị eju afọ;

LUK 12:17 O we che n'obi-ya, si, Gini ka m'gēme, n'ihi na enweghim ọnọdu itiye nkpurum?

Otu nwoke nọ na-eche ihe ọ ga-eji mkpụrụ ya n’ụba mee, ebe ọ bụ na o nweghị ebe ọ ga-akwakọba ya.

1. Ngọzi nke Uba: Otu esi eji ngozi gi eme ihe kacha mma

2. Inwe afọ ojuju n'ọnọdụ niile: Ịchọta ọṅụ n'etiti ahụhụ

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịnọ ná mkpa, n'ihi na amụtala m n'ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju.

12 Mu onwem ma-kwa-ra ka eweda ya ala, ama-kwa-ram iribiga ókè. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu.

2. Ilu 3:9-10 - Sọpuru Jehova site n'àkù-gi, were kwa nkpuru mbu nke ihe-ubi-gi nile; 10Mb͕e ahu ka ọb͕a-gi nile gējuputa n'uju, ebe-ichu-àjà-gi nile gāb͕awa kwa manya-vine.

Luk 12:18 O wee sị: “Nke a ka m ga-eme: m ga-akwatu ọba m, wuo ihe ka ukwuu; ọ bu kwa n'ebe ahu ka m'gātukwasi nkpuru-obim nile na àkùm nile.

Otu nwoke kpebiri ịkwatu ọba ya ma wuo ndị ka ibu ka o wee chekwaa ihe niile o nwere.

1. Mkpa Imesapụ Aka: Iji ozizi Jizọs na Luk 12:18 chọpụta otú anyị nwere ike isi soro ndị ọzọ kerịta ihe anyị nwere n’ụba.

2. Inwe afọ ojuju: Inyocha ihe Jizọs kwuru na Luk 12:18 iji tụgharịa uche ná mkpa ọ dị ịghọta erughị eru nke ihe onwunwe anyị.

1. 2 Ndị Kọrint 9:6-7 - Ịtụgharị uche n'ịdị mkpa nke iji obi ụtọ na-enye ihe.

2. Ilu 11:24 - Ịtụle ngọzi nke mmesapụ aka.

Luk 12:19 M'gāsi kwa nkpuru-obim, Nkpuru-obi, i nwere ọtutu àkù nke anēdobere ọtutu arọ; jisie ike, rie ihe, ṅu kwa ihe-ọṅuṅu.

Jizọs dọrọ aka ná ntị megide ihe ize ndụ nke ịdị na-elekwasị nnọọ anya n'ihe onwunwe kama kama ọ na-adụ ọdụ ka anyị lekwasị anya n'ihe oriri ime mmụọ.

1. Ihe ize ndụ nke ịhụ ihe onwunwe n'anya: Ihe ịma aka nke ilekwasị anya na mkpa ime mmụọ

2. Uru Inwe afọ ojuju: Afọ juru n'ụba ime mmụọ

1. Matiu 6:19-21, “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara nēbibi na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; Ndi-ori adighi-awaba zuo ohi: n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Eklisiastis 5:10-12, "Onye hụrụ ọlaọcha n'anya, ọlaọcha agaghị eju afọ; ndị nwe ya ma e wezụga iji anya ha hụ ha?

Luk 12:20 Ma Chineke siri ya, Onye-nzuzu, abali a ka agāchọ nkpuru-obi-gi n'aka-gi: ònye nwe kwa ihe ndia, nke i doworo?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nzuzu nke ịkwakọba ihe onwunwe n'ihi na ha agaghị enwe ike iburu anyị mgbe anyị nwụrụ.

1. Ihe efu nke ịkpakọba ihe

2. The impermanence nke ndụ

1. Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbala onwe gị akụ n'ụwa ... ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi."

2. Eklisiastis 5: 13-14 - "E nwere ihe ọjọọ dị njọ nke m hụrụ n'okpuru anyanwụ: akụ nke e debere maka onye nwe ya imejọ ya."

Luk 12:21 Otú ahụ ka ọ dịkwa onye na-akpakọbara onwe ya akụ̀, ma ọ bụghị ọgaranya n’ebe Chineke nọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịba ọgaranya n'ebe Chineke nọ karịa ịkwakọba akụ dị n'ụwa.

1. Ịsọpụrụ Chineke Karị Akụ̀ na Ụba - Ileba anya na Luk 12:21 na ihe ncheta ya na anyị kwesịrị ibute mmekọrịta anyị na Chineke ụzọ karịa ihe onwunwe.

2. Akụ na ụba Gị n'Eluigwe - Inyocha echiche na ezi akụ na ụba anyị dabere na mmekọrịta anyị na Chineke ọ bụghị n'ihe onwunwe nke ụwa.

1. Jemes 4:13-15 – “Bịanụ ugbu a, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi, anyị ga-abanye n'obodo dị otú ahụ, nọrọkwa n'ebe ahụ otu afọ, zụọ ahịa rite uru, ma unu amaghị ihe echi. ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama unu kwesịrị ịsị, 'Ọ bụrụ na Jehova chọrọ, anyị ga-adị ndụ, mee otu a ma ọ bụ ihe ahụ.'

2. Ekliziastis 5:10 - “Onye hụrụ ego n'anya agaghị ezuru ya; onye nāhu àkù n'anya, ego adighi-eju ya afọ. Nke a kwa abaghị uru.”

Luk 12:22 O we si ndi nēso uzọ-Ya, Ya mere asim unu, Unu echeb͕ula onwe-unu nye ndu-unu, ihe unu gēri; ọ bughi kwa aru, ihe unu gēyiri.

Echegbula onwe gị maka mkpa gị dịka Chineke ga-enye gị.

1: Tukwasi obi na Jehova na Ọ ga-egboro gị mkpa gị niile.

2: Nwee okwukwe na Chineke na Ọ ga-egbo mkpa gị.

1: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

Matiu 6:25-34 - Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu, ma-ọbu bayere aru-unu, ihe unu gēyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru adighi-kwa-ra kari uwe?

Luk 12:23 ndụ karịrị anụ, ahụ́ karịrịkwa i.

Ndụ bara uru karịa nri anụ ahụ na uwe.

1: Chineke ji ndụ anyị kpọrọ ihe karịa mkpa anụ ahụ anyị.

2: Anyị kwesịrị ibute uto ime mmụọ ụzọ karịa mkpa anụ ahụ́.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs kuziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị maka mkpa anụ ahụ anyị kama ibu ụzọ chọọ alaeze Chineke.

2: Ndị Filipaị 4: 11-13 - Pọl na-agba anyị ume ka anyị nwee afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla anyị nọ, n'ihi na Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị.

Luk 12:24 Tukwasinu uche n'ugolo-ọma: n'ihi na ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe kwa ihe ubi; nke na-enweghị ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ọba; Chineke nāzù kwa ha: Ùnu si di nma kari anu-ufe kari?

Chineke na-elekọta ọbụna ihe ndị dị mfe e kere eke, ya mere, ole ka Ọ ga-elekọta anyị?

1: Chineke Na-eche Banyere Ihe Okike Ọ bụla Ga-egboro Anyị Ihe

2: Ọbụlagodi nke kacha nta n’ime ihe okike kwesịrị ka Chineke lebara ya anya

1: Matiu 6:26 - Leenụ anụ ufe nke elu-igwe; ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghịkwa ewe ihe ubi, ha adịghịkwa akpakọba ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha.

ABÙ ỌMA 147:9 Ọ nēnye anu-ọhia ihe-oriri-ha, Ọ nēnye kwa umu ugolo-ọma nēti nkpu.

Luk 12:25 Ma ònye n’etiti unu pụrụ ịtụba otu kubit n’ogologo ya, ebe ọ na-eche echiche?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka adịghị ike nke ike na mbọ mmadụ.

1. Inwe afọ ojuju n’ime Onyenwe anyị: Ịdabere n’Ike nke Chineke Ọ bụghị nke Gị

2. Ịtụkwasị Jehova obi: Ịchọta Ọṅụ n'ime Chineke Ọ bụghị n'Inwe Ihe

1. Matiu 6:25-34, "Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu banyere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma-ọbu banyere ahu unu, ihe unu gēyi. karịa uwe?"

2. Isaiah 40:28-31, "Ị maghị? Ọ̀ bụ na ị nụghị? Jehova bụ Chineke ebighị ebi, Onye kere nsọtụ ụwa. mara."

Luk 12:26 Ya mere, ọ bụrụ na unu enweghị ike ime ihe kasị nta, gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu maka ihe fọdụrụnụ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị lekwasị anya n'ihe dị mkpa na ịghara ichegbu onwe anyị maka ihe ndị anyị na-apụghị ịchịkwa.

1. Hapụ ma hapụ Chineke: Ịtụkwasị obi na Onyenwe anyị na ike nke ntinye ya

2. Adịla ọsụsọ obere ihe: ibute ihe dị mkpa ụzọ

1. Matiu 6: 25-34 - Jizọs na-akụzi banyere nchegbu

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe niile, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

Luk 12:27 Tulee urodi ka ha si eto: ha adịghị adọgbu onwe ha n'ọrụ, ha adịghị atụ ogho; ma asim unu, na Solomon n'ebube-ya nile, eyighi uwe dika otù nime ndia.

Jizọs na-agba ndị na-ege ya ntị ume ka ha rịba ama otú okooko lili si eto nakwa na Solomọn, n'ebube ya nile nke elu ala, apụghị iyi uwe mara mma ka ha.

1. Mma nke Chineke Kere: Na-enwe mmasị na ịdị ebube nke okike

2. Ịtụkwasị obi n'ihe Chineke na-enye: afọ ojuju na obi ụtọ ná ndụ kwa ụbọchị

1. Abụ Ọma 104:24-25 - Jehova, lee ka ọrụ Gị si baa ụba! N'amamihe ka I meworo ha nile; uwa juputara n'ihe-gi.

2. Ndị Rom 11:33-36 - Oh, ịdị omimi nke akụnụba na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe anāchọputa ikpé-Ya si di, Le ka uzọ-Ya nile si di ihe anāchọputa; N'ihi na ònye mara uche Jehova, ma-ọbu ònye bu onye nādu Ya? Ma-ọbu ònye nyere ya onyinye ka ewe kwughachi ya? N'ihi na ihe nile sitere n'aka-Ya, site kwa na Ya, di-kwa-ra Ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Luk 12:28 Ya mere, ọ bụrụ na Chineke yiwe ahịhịa ndụ dị ka uwe, nke dị taa n’ọhịa, echi a ga-atụba ya n’ite ọkụ; ole ka Ọ gāyikwasi kwa unu uwe, unu ndi okwukwe ntà?

Chineke na-eche banyere ọbụna ihe kacha nta, ya mere, ole ka Ọ ga-elekọta ndị nwere okwukwe na Ya.

1. Ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-eyiri ịhụnanya: nlekọta na-enweghị atụ nke Chineke maka ndị kwere.

2. Inwe obere Okwukwe abụghị ihe ngọpụ: Ọmịiko na-adịghị agwụ agwụ nke Chineke maka mmadụ niile.

1. Matiu 6:30-31 - "Ya mere, ọ bụrụ na Chineke yikwasị ahịhịa ndụ dị n'ubi uwe otu a, nke dị taa ma echi a ga-atụba ya n'ite ọkụ, ọ gaghị eyikwasị unu uwe karịa, unu ndị okwukwe nta?

2. Ndị Rom 8:31-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ebere nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi aṅa ghara iso Ya nye kwa ayi ihe nile n'efu?

Luk 12:29 Ma unu achọla ihe unu ga-eri, ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, unu enwekwala obi abụọ.

Ndị mmadụ ekwesịghị ichegbu onwe ha banyere ihe ha ga-eri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, kama ha kwesịrị ntụkwasị obi na Chineke ga-enye ya.

1. Hapụ ma hapụ Chineke: Ịtụkwasị obi na Chineke maka mkpa anyị

2. Obi abụọ adịghịzi: Ịtụkwasị Chineke obi n'Oge A Na-ejighị n'aka

1. Matiu 6:25-34 - Echegbula onwe gị maka ndụ gị, ihe ị ga-eri ma ọ bụ ṅụọ; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi.

2. Abụ Ọma 37:3-5 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; biri n'ala, rie kwa ebe-ita-nri di n'udo. Na-atọ onwe gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ọchịchọ nke obi gị. Nyenu uzọ-gi nye Jehova; tukwasi Ya obi, Ọ gēme kwa nka.

Luk 12:30 Nʼihi na ihe ndị a niile ka mba ụwa na-achọ: ma Nna unu maara na ihe ndị a dị unu mkpa.

Mba dị iche iche nke ụwa na-achọ akụ na ụba, ma Nna anyị maara na ọ dị anyị mkpa karịa nke ahụ.

1. Agbalịla Ịchụso Akụ̀ Ụwa Ọkụ—Luk 12:30

2. Chọọ ihe Chineke nyere - Luk 12:30

1. Ilu 23:4-5 - Ike agwụla gị ịba ọgaranya; nwe amam-ihe ime ihe-ike. Legide anya n'àkù, we pua: n'ihi na ọ ghaghi pulite nkù, fepu n'elu-igwe dika ugo.

2. Matiu 6:24-25 – “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ. Ma-ọbu na unu gākpọ otù nime ha asì, hu ibe-ya n'anya; Ị pụghị ife ma Chineke ma ego. Ya mere asim unu, Unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi?

Luk 12:31 kama chọọ ala-eze Chineke; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

Buru ụzọ chọọ Chineke, a ga-egboro gị mkpa gị niile.

1. Alaeze Ukwu: Ịtụkwasị Obi Chineke Na-enye

2. Ịchụso Alaeze ahụ: Ụzọ nke Inwe afọ ojuju

1. Ndị Filipaị 4:19 “Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ̀ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Matiu 6:33 “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.”

Luk 12:32 Unu atụla egwu, ìgwè atụrụ nta; n'ihi na ọ di Nna-unu ezi nma inye unu ala-eze ahu.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha nwee okwukwe na Chineke, ebe ọ bụ na ọ dị mma inye ha alaeze ahụ.

1. "Atụla Egwu: Ezi Obi Ụtọ Chineke Na-enye Anyị Alaeze ahụ"

2. “Tụkwasị Chineke Obi: Ọ Chọrọ Inye Anyị Alaeze ahụ”

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 118:6 - "Jehova nọnyeere m, m gaghị atụ egwu. Gịnị ka mmadụ ga-eme m?"

Luk 12:33 Ree ihe unu nwere, nyekwanụ onyinye ebere; dobe onwe-unu akpa nke nādighi-aka nká, àkù n'elu-igwe nke nādighi-ada ada, ebe onye-ori nādighi-abia nso, ebe nla nādighi-emebi kwa.

Ree ihe-onwunwe-gi, nye kwa ndi-ob͕eye ihe n'ufu: n'ihi na ugwọ-ọlu-gi ka edobere n'elu-igwe, ebe ọ nāgaghi-adi ala, ma-ọbu zuru ya n'ori.

1. Ụgwọ ọrụ mmesapụ aka nke Chineke: were ohere ahụ nweta akụ ebighi ebi

2. Mkpa afọ-ọma: itinye ego n'ime ala-eze ebighi-ebi nke Chineke

1. Matiu 6:19–21 – “Unu akpakọnala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi, kama na-akpakọbara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị emebi emebi nakwa n'ebe ahụ. ndị ohi anaghị agbaba zuo ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Ilu 19:17 - “Onye na-emere ogbenye ihe na-agbazinye Jehova ihe, ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ ọrụ ya.”

Luk 12:34 N’ihi na ebe akụ̀ unu dị, n’ebe ahụ ka obi unu ga-adịkwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume itinye obi anyị n'ihe anyị ji kpọrọ ihe.

1: Itinye obi anyị n'ọrụ - Anyị ga-akpachara anya itinye obi anyị n'ihe ndị ga-adịte aka ma mee ka anyị bịaruo Chineke nso.

2: Ibi ndụ n'ebumnobi - Anyị kwesịrị inwe nzube n'otú anyị si etinye oge na nlebara anya anyị, mara na obi anyị ga-agbaso.

1: Matiu 6:19-21 - Anyị kwesịrị ilekwasị anya n'ịkpakọba akụ anyị n'eluigwe, bụ́ ebe obi anyị ga-enweta ezi afọ ojuju.

2: Ndị Kọlọsi 3: 1-2 - Anyị kwesịrị itinye uche na obi anyị n'ihe dị n'elu, ọ bụghị n'ihe nke ụwa.

Luk 12:35 Ka kee úkwù unu, ka ọkụ unu na-enwukwa;

Jikere maka nloghachi nke Onye-nwe.

1: Anyị ga-anọgide na-adị njikere mgbe nile maka nloghachi Kraịst ma bie ndụ anyị otú ahụ.

2: Anyị kwesịrị ịdị ndụ ụbọchị niile na-atụ anya nloghachi nke Kraịst, na-adịkwa njikere ịnata ya mgbe ọ ga-abịa.

1: Matiu 24:44 - "Ya mere, unu onwe-unu kwa aghaghi idi njikere: n'ihi na Nwa nke madu nābia n'oge hour unu nātuleghi anya."

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-4 - "N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. dị ka ihe mgbu na-adakwasị nwanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị ha: ma unu anọghị n’ọchịchịrị, ụmụnna m, n’ihi na ụbọchị ahụ ga-eju unu anya dị ka onye ohi.”

Luk 12:36 Ma unu onwe unu dị ka ndị ikom na-echere onyenwe ha, mgbe ọ ga-esi n’alụmdi na nwunye lọta; ka mb͕e ọ bula ọ gābia nāku kwa aka, ka ha we meghere ya ngwa ngwa.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịdị ka ndị ohu na-echere Onyenwe ha, na-achọsi ike imeghe ụzọ nye Ya mgbe ọ ga-alọghachi.

1. Ibi n’atụ anya nloghachi nke Onye-nwe

2. Ikwadebe obi na uche anyi maka ubochi nke Onyenwe anyi

1. Matiu 25:13, “Ya mere, nēchenu nche, n'ihi na unu amaghi ubọchi ma-ọbu oge hour nke Nwa nke madu gābia nime ya.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:2-4, “N'ihi na unu onwe unu mara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. N'ihi na mb͕e ha gāsi, Udo na ntukwasi-obi; mb͕e ahu na mberede ka nbibi nābiakwasi ha, dika ime nēme nwanyi di ime; ha agaghị agbanarịkwa ọsọ. Ma unu onwe unu, ụmụnna m, anọghị n’ọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ wee bịakwasị unu dị ka onye ohi.”

LUK 12:37 Ngọzi nādiri ndi-orù ahu, ndi Onye-nwe-ayi mb͕e ọ gābia gāhu ka ha nēche nche: n'ezie asim unu, na Ọ gēke onwe-ya ihe-ọkiké, me ka ha nọdu ala iri nri, pua fè ha òfùfè.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha dị njikere ma rube isi mgbe ọ ga-alọghachi, n’ihi na ọ ga-eji oké oriri kwụọ ha ụgwọ ọrụ.

1. Jikere: Jikerela maka nloghachi Jizọs

2. Nkwa nke Ngọzi Chineke: Eji oriri akwụghachi ụgwọ

1. Matiu 24:42-44 - "Ya mere, mụrụ anya, n'ihi na unu amaghị ụbọchị Onyenwe unu ga-abịa. Ma maranụ nke a, na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara n'oge abalị onye ohi ahụ nọ. Ọbịa, Ọ gaara amụrụ anya, ọ gaghịkwa ekwe ka a waba n’ụlọ ya: ya mere unu onwe unu aghaghị ịdị njikere: n’ihi na Nwa nke mmadụ na-abịa n’oge awa unu na-atụghị anya ya.

2. Aisaia 25:6 - N'elu ugwu a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēmere ndi nile di iche iche oké oriri nke ọgaranya, oké oriri nke manya-vine mere agadi, nke nri bara uba nke juputara n'ụmị, nke manya-vine anuchara nke ọma.

Luk 12:38 Ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa nʼoge nche nke abụọ ma ọ bụ nʼoge nche nke atọ, wee hụ ha otú ahụ, ngọzi na-adịrị ndị ohu ahụ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ngọzi nke ndị a na-ahụ na njikere n'agbanyeghị mgbe nna ukwu bịarutere.

1: Dị njikere n'oge ọ bụla: Na-akwado maka nloghachi Nna-ukwu

2: Ibi ndụ Maka Nna-ukwu: Ime ihe Ọ tụrụ anya n’aka Anyị

1:1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-4 - N'ihi na ị maara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ na-asị, “Udo na ntụkwasị obi,” mbibi ga-abịakwasị ha na mberede, dị ka ime na-eme nwaanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị.

2: Matiu 24: 36-44 - Ma ọ dịghị onye maara banyere ụbọchị ahụ na oge awa ahụ, ọbụna ndị mmụọ ozi nke eluigwe ma Ọkpara ya, ma ọ bụghị naanị Nna m. N'ihi na dika ubọchi Noa si di, otú a ka ọbibia Nwa nke madu gādi. N'ihi na dị ka n'ụbọchị ndị ahụ tupu iju mmiri ahụ, ha nọ na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, na-alụ di na nwunye, na-enye di na nwunye, ruo ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ ahụ, ma ha amaghị ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara ma kpochapụ ha niile, otú ahụ ka ọbịbịa nke Chineke ga-adị. Nwa nke madu.

Luk 12:39 Ma maranụ nke a, na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ mara oge awa onye ohi ga- abịa, ọ gaara echere, ma ọ gaghị ekwe ka a waba ụlọ ya.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eche nche na ka ha na-adị njikere, ebe ọ bụ na ha amaghị mgbe onye ohi pụrụ ịbata n’ụlọ ha.

1. Dị Njikere: Mkpa Nkwadebe dị

2. Ụlọ na-amụ anya: Ịnọ na nche na nchekwa

1. Matiu 24:42-43 "Ya mere, nēchenu nche: n'ihi na unu amataghi oge hour Onye-nwe-unu gābia. Ma maranu nka, na ọ buru na onye-nwe ulo mara n'oge nche nke onye-ori gābia, ọ gābu na ncherita-iru, we nēche nche. agaraghị ekwe ka a kwatuo ụlọ ya.”

2. 1 Pita 5:8 "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

Luk 12:40 Ya mere, dịrịnụ njikere, nʼihi na nʼoge awa unu na-echeghị ka Nwa nke mmadụ ga-abịa.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị ịdị njikere maka nloghachi nke Ọkpara nke mmadụ, dịka ọ ga-eme mgbe mmadụ tụrụ anya ya.

1: Nlaghachi a na-atụghị anya ya: Jikere maka Nwa nke Mmadụ

2: Mkpa Ịkwadebe: Ṅaa ntị n’okwu Luk 12:40

1: Matiu 24:44 - "Ya mere, unu onwe-unu kwa aghaghi idi njikere: n'ihi na Nwa nke madu nābia n'oge hour unu nātuleghi anya."

2: 1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-4 - "N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. dị ka ihe mgbu na-adakwasị nwanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị ha: ma unu anọghị n’ọchịchịrị, ụmụnna m, n’ihi na ụbọchị ahụ ga-eju unu anya dị ka onye ohi.”

Luk 12:41 Pita we si ya, Onye-nwe-ayi, Ì nāgwa ayi ilu a, ma-ọbu ọbuná madu nile?

Jizọs ji ilu na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghọta Alaeze Chineke.

1. Gịnị ka anyị na-amụta n’aka Jizọs n’ihe atụ ndị ahụ?

2. Olee otú anyị nwere ike isi jiri ihe mmụta ndị dị n’Ilu Jizọs mee ihe ná ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị?

1. Matiu 13:1-52 - Jizọs kọwara ilu gbasara Alaeze eluigwe.

2. Mak 4:1-34 – Jizọs kuziri ilu gbasara Ọgha mkpụrụ na oriọna.

LUK 12:42 Onye-nwe-ayi we si, Ònye bu kwa onye-nlekọta ulo ahu kwesiri ntukwasi-obi, nke nwekwara uche, onye onye-nwe-ya gēme onye-isi ulo-ya, inye ha òkè-ha nke ihe-oriri n'oge-ya?

Jizọs jụrụ onye bụ́ onye nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche, bụ́ onye a ga-enye ikike ilekọta ezinụlọ ya inye ihe oriri n’oge ya.

1. Ike nke Onye nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi

2. Ụgwọ ọrụ nke ime mkpebi amamihe dị na ya

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

2. Ilu 16:3 – Nye Jehova ihe ọ bụla ị na-eme, Ọ ga-emekwa ka atumatu gị guzosie ike.

Luk 12:43 Ngọzi na-adịrị ohu ahụ, onye onyenwe ya ga-abịa mgbe ọ ga-ahụ na ọ na-eme otú ahụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịdị njikere na ikwesị ntụkwasị obi n'ije ozi.

1. "Dịrị Njikere: Na-ebi Ndụ n'Ikwesị ntụkwasị obi n'ije ozi"

2. "Ngọzi nke Ịkwadebe"

1. Matiu 25:21 - Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù na nke kwesiri ntukwasi-obi. Ị kwesịworo ntụkwasị obi n'ihe dị nta; M ga-edokwa gị ọtụtụ ihe.

'.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma ewezuga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ.

Luk 12:44 Nʼezie a sị m unu, na Ọ ga-eme ya onye-isi ihe nile o nwere.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ na a ga-enye ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ụgwọ ọrụ ịchị ihe nile nna ya ukwu nwere.

1. A na-eji nnukwu ngọzi kwụọ ụgwọ ọrụ ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Chineke.

2. Anyị kwesịrị ịgba mbọ niile anyị na-eme, na-atụkwasị obi na nkwa nke ụgwọ ọrụ nke Onye-nwe.

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2. Ndị Galeshia 6:9 - "Ka ike gwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ ihe ubi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

Luk 12:45 Ma ọ buru na orù ahu asi n'obi-ya, Onye-nwem nēbilata ọbibia-ya; ma malite iti ndị ohu nwoke na ụmụ agbọghọ, na iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, na ịṅụbiga mmanya ókè;

Orù nke nāmataghi ikike na ike onye-nwe-ya gēbu ya.

1. Anyị ga-ekwesị ntụkwasị obi ma na-erube isi n’iwu Chineke, n’ihi na Ọ dị ike na ọ gaghị anabata nnupụisi.

2. Ọbụlagodi n'oge nke igbu oge, anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke.

1. Ndị Efesọs 6:5-8 - Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ ndị nwe unu isi dị ka anụ ahụ́, n'ịdị n'otu nke obi unu, dị ka n'ebe Kraịst nọ;

2. Deuterọnọmi 8:10-11 - Mgbe i richara nri rijuo afọ, ị ga-agọzikwa Jehova bụ́ Chineke gị maka ezi ala ahụ nke O nyeworo gị. Lezie anya ka i ghara ichezọ Jehova, bú Chineke-gi, n'idebe iwu-Ya nile, na ikpé-Ya nile, na ukpuru-Ya nile, nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta.

Luk 12:46 Onye-nwe ohu ahụ ga-abịa nʼụbọchị ọ na-eleghị anya ya, na nʼoge awa ọ na-amaghị, ọ ga-ebipụkwa ya nʼetiti ndị na-ekweghị ekwe.

Onye-nwe ga-abịa na mberede ma kpee ndị ajọ omume ikpe, kenye ha ndị na-ekweghị ekwe.

1: Jikere maka ọbịbịa nke Onye-nwe ma bie ndụ nke ikwesị ntụkwasị obi.

2: Jehova gēkpe ndi nēmebi iwu ikpe, we kwughachi ndi kwesiri ntukwasi-obi.

1: Matiu 25:31-46 - Jizọs kwuru gbasara ikpe ikpeazụ ahụ mgbe a ga-akwụ ndị ezi omume ụgwọ ọrụ, a ga-atakwa ndị ajọ omume ahụhụ.

2: Mkpughe 20: 11-15 - Ikpe ikpeazụ ga-eme ma a ga-atụba ndị ajọ omume n'ime ọdọ ọkụ ahụ.

Luk 12:47 Ma orù ahụ, bụ́ onye matara uche onye-nwe ya, ma ọ kwadoghị onwe ya, ma o meghị dị ka uche ya si dị, a ga-eti ya ọtụtụ ihe.

A ga-ata ndị maara uche Jehova ma ha emeghị ya nke ọma.

1. Anyị aghaghị ịgbaso uche Chineke ma ọ bụ ihe ga-esi na ya pụta

2. Irube isi n'iwu Chineke na-eweta ngọzi na inupụ isi na-eweta ntaramahụhụ.

1. Diuterọnọmi 6:17 - "Ị ga-ejisi ike debe ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere n'iwu, na ihe àmà ya na ụkpụrụ ya, nke O nyeworo gị n'iwu."

2. Ndị Rom 13: 1-2 - "Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị na-achị achị: n'ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma ọ bụghị site na Chineke, ma ndị dị adị bụ ndị Chineke hiwere. ndị na-eguzogide ga-enwetakwa ikpe.”

Luk 12:48 Ma onye ahụ nke na-amaghị, nke mekwara ihe kwesịrị ihe otiti, a ga-eti ya ihe ole na ole. N'ihi na onye ọ bula enyere ihe uku, n'aka-ya ka agāchọ ihe uku: ma onye ọ bula nyeworo ihe uku n'aka, n'aka ya ka ha gāriọ kari.

Omume ọ bụla nwere ihe ga-esi na ya pụta, ndị nwere ohere na ọrụ ka ukwuu ga-edobe n'ọkwa dị elu.

1. Na nnukwu ihe ùgwù na-abịa nnukwu ọrụ

2. Onye ọ bụla na-aghọrọ ihe ha kụrụ

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. Jemes 3:1 - A ga-ekpe anyị niile ikpe dịka okwu anyị na omume anyị siri dị

Luk 12:49 Abịara m izite ọkụ n’ụwa; ma gịnị ka m ga-eme, ma ọ bụrụ na a mụnyere ya ọkụ?

Jizọs na-adọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na nkewa dị ukwuu na-abịa n’etiti ndị nabatara ya na ndị jụrụ ya.

1. Ọkụ nke Nkewa: Otú Jizọs Si Kewaa Anyị na Jikọọ Anyị

2. Ọkụ nke Kraịst: Otu esi aza oku Chineke

1. Matiu 10:34-35 - “Unu echela na m bịara iweta udo n'ụwa. Abịaraghị m iweta udo, kama mma agha. N'ihi na abiawom ka nwoke megide nna-ya, na nwa-nwanyi megide nne-ya, na nwunye nwa megide nne di-ya.

2. Ọrụ Ndịozi 2:2-3 - “Na mberede, olu si n'eluigwe daa, dị ka nke oké ifufe na-efegharị efegharị, o wee jupụta n'ụlọ ahụ dum ebe ha nọdụrụ ala. Mgbe ahụ, ire kewara ekewa pụtara n’ihu ha, dị ka nke ọkụ, otu n’ime ha nọkwasịrị n’elu ha.”

Luk 12:50 Ma enwere m baptizim a ga-eji mee ha baptizim; ma le ka m'si nēsi nkpà rue mb͕e gēmezu ya!

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a baptism Jesus emi edide ye nte enye enen̄erede ọdọn̄ enye ndinam enye.

1. “Ibi Ndụ n’atụmanya: Jizọs na Baptizim Ọbịbịa”

2. "Mkpa ọ dị ịgbaso n'imezu nkwa anyị dị ka Jizọs gosipụtara"

1. Matiu 3: 13-17 - Baptizim Jizọs na Osimiri Jọdan

2. Ndị Filipaị 2:8 - Nkwenye Jizọs iji obi umeala rubere uche Nna ya isi

Luk 12:51 Ọ̀ bụ na ùnu bịara inye udo nʼụwa? Asim unu, É-è; kama nkewa:

Jizọs na-akụzi na ọ bịaghị iweta udo n’ụwa, kama ọ bụ nkewa.

1. Ihe a ga-eri n’iso Jizọs—ịtụle uru ịbụ ezi onye na-eso ụzọ Kraịst ga-efu na otú ọ pụrụ isi weta nkewa.

2. Mkpa nkewa-ịchọgharị ka nkewa ga-esi bụrụ akụkụ dị mkpa nke ịchọ ezi omume.

1. Matiu 10:34-36 - na-ekwu banyere ike nkewa n'etiti ndị òtù ezinụlọ sitere n'iso Jizọs.

2. Ndị Rom 16:17-18 - ịdọ aka ná ntị megide ndị na-akpata nkewa n'ọgbakọ na-eme ka ndị mmadụ sụọ ngọngọ.

Luk 12:52 Nʼihi na site ugbu a gaa nʼihu, mmadụ ise ga-ekewa nʼotu ụlọ, atọ megide mmadụ abụọ, abụọ megidekwa atọ.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na a ga-ekewa ezinụlọ n’ihi ozizi ya.

1: Mkpa ịdị n’otu dị n’ezinaụlọ.

2: Ike nke ozizi Jizọs na otú ọ pụrụ isi weta nkewa.

1: Jọn 17: 21-23 "Ka ha nile wee bụrụ otu; dịka Gị onwe gị, Nna, dị n'ime m, mụ onwe m dịkwa n'ime gị, ka ha onwe ha wee bụrụkwa otu n'ime anyị: ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Ma otuto nke I nyeworom ka M'nyeworo ha, ka ha we buru otù, dika Ayi onwe-ayi bu otù: Mu onwem nime ha, Gi onwe-gi kwa nimem, ka ewe me ha ka ha zue okè n'otù: ka uwa we mara na Gi onwe-gi bu otù. ezitewom, hu-kwa-ra ha n'anya, dika I hurum n'anya.

2: Ndị Efesọs 4:3 "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Luk 12:53 A ga-ekewa nna megide nwa ya nwoke na nwa megide nna ya; nne megide nwa-nwayi, na nwa-nwayi megide nne; nne di megide nwunye nwa ya, nwunye nwa megidekwa nne di ya.

Ezinụlọ na-ekewa megide ibe ha n'ihi esemokwu.

1. Otu esi enwe ịhụnanya site na esemokwu - Ịchọta udo n'etiti esemokwu ezinụlọ

2. Mma nke ime n'udo - Ịchịkọta ezinụlọ mgbe nkewa gasịrị

1. Matiu 5:21-26 – Jizọs kọwara otú e si eme ka mmekọrịta dị n’otu site n’ịgbaghara na ịhụrịta ibe ha n’anya.

2. Ndị Galeshia 5:22-26 - Mkpụrụ nke mmụọ nsọ na otú o si eme ka mmekọrịta dị n'otu.

Luk 12:54 Ọ gwakwara ndị mmadụ, sị: “Mgbe unu hụrụ igwe-oji ka o si nʼọdịda anyanwụ pụta, ngwa ngwa unu na-asị, mmiri ozuzo na-abịa; otú ahụ ka ọ dịkwa.

Jizọs gwara ndị mmadụ okwu, na-agwa ha na mgbe ha hụrụ ígwé ojii nke si n’ebe ọdịda anyanwụ na-abịa, ha ma na ọ ga-eme ka mmiri zoo.

1. Ịghọta ihe ịrịba ama nke onyinye Chineke - Otu esi amata nkwa Chineke na ndụ anyị.

2. Igwe ojii nke ọnụnọ Chineke - Ịghọta ka ọnụnọ Chineke na-adị mgbe niile.

1. Abụ Ọma 65:9-13 - Ị na-eleta ụwa, mee ya mmiri, ị na-eme ka ọ baa ọgaranya nke ukwuu; osimiri nke Chineke juputara na miri; Ị na-enye ndị mmadụ ọka, n'ihi na otú ahụ ka i doziri ya.

10 I nāb͕a akuku-ya nile miri, I nēdozi ebe-ita-nri-ya nile, Were kwa miri-ozuzo me ka ọ di arọ́, I nāgọzi kwa okoko-ya.

11 I gēji kwa uba-gi kpube arọ; Ụzọ ụgbọ ala gị na-ejupụta n'ụba.

12 Ebe-ita-nri nke ọzara nērubiga ókè, ugwu ntà nile nēke onwe-ha n'ọṅù;

13 ubi-ọhia nēkpuchi ìgwè ewu na aturu dika uwe, ndagwurugwu nile nēwere ọka nye onwe-ha, tie nkpu, tie nkpu ọṅù.

2. Matiu 6:25-34 - “Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi? 26 Lenu anu-ufe nke elu-igwe; ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghịkwa ewe ihe ubi, ha adịghịkwa akpakọba ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị oké ọnụ ahịa karịa ha? 27 Ọ̀ dighi onye ọ bula nime unu gātukwasi otù oge hour na ndu-gi site n'icheb͕u onwe-ya?

28 “Gịnịkwa mere unu ji na-echegbu onwe unu banyere uwe? Hụ ka okooko osisi nke ubi si eto. Ha anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-agba ọsọ. 29 Ma asim unu na ọbuná Solomon n' ima-nma-ya nile, eyighi uwe dika otù nime ndia. 30 Ọ buru na Chineke yiwe ahihia nke ubi uwe otú a, nke di ta, echi atubà kwa n'ọku, ọ̀ gaghi-eyikwasi unu kari, unu ndi okwukwe ntà? 31 Ya mere, unu echegbula onwe-unu, si, Gini ka ayi gēri? ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-aṅụ?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-eyi?' 32 N’ihi na ndị mba ọzọ na-achụso ihe ndị a niile, ma Nna unu nke eluigwe maara na unu chọrọ ha. 33 Ma buru ụzọ chọ ala-eze ya na ezi omume ya, ma ihe ndị a nile ka a ga-enyekwara unu. 34 Ya mere, unu echegbula onwe unu maka echi, n’ihi na echi ga-echegbu onwe ya maka onwe ya. Ụbọchị ọ bụla nwere nsogbu zuru oke nke ya.

Luk 12:55 Ma mb͕e unu huru ifufe Ndida ka ọ nēfe, unu nāsi, Okpomọkụ gādi; o wee ruo.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka izi ezi nke ịmata usoro ihu igwe.

1. Amamihe Chineke na-apụta ìhè n'ime ihe ndị e kere eke gbara anyị gburugburu.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ndokwa nke Onye-nwe ọbụna mgbe amụma ahụ na-ele anya na-ejighị n'aka.

1. Abụ Ọma 19:1 - "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, eluigwe na-akọsa ọrụ aka Ya."

2. Eklisiastis 11:5 - "Dị ka ị na-amaghị ụzọ nke ifufe, ma ọ bụ otú e si kpụ aru n'afọ nne, otú ahụ ka ị na-apụghị ịghọta ọrụ Chineke, Onye kere ihe niile."

Luk 12:56 Unu ndị iru-abua, unu puru imata iru elu-igwe na nke uwa; ma olee otu o si bụrụ na unu amataghị oge a?

Amaokwu a bụ ịdọ aka ná ntị ka anyị mata oge anyị bi na ya.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-echeta ihe dị ugbu a na ịhụ ihe ịrịba ama nke oge anyị.

2. Mara ihe ma ghọta ihe ịrịba ama na oge ndị anyị bi na ya.

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

2. Ndị Efesọs 5:15-17 - “Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a jọrọ njọ. Ya mere, unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche Jehova bụ.”

Luk 12:57 Ee, gịnịkwa mere unu onwe unu adịghị ekpe ezi omume?

Jizọs dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha ghara ikpe ndị ọzọ ikpe, kama ka ha jiri echiche onwe onye na-ekpebi ihe ziri ezi.

1. Ka anyị leba anya n’ime onwe anyị ka anyị mata ihe ziri ezi ma zere ikpe ndị ọzọ ikpe.

2. Anyị nwere ike iji echiche onwe anyị na okwukwe mee mkpebi ndị ziri ezi.

1. Matiu 7:1-5 - “Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu ikpe. N’ihi na a ga-eji ihe unu kpere kpee unu ikpe, ọ̀tụ̀tụ̀ unu jikwa tụọ ya.”

2. Ilu 14:12 - “E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.”

Luk 12:58 Mgbe i so onye iro gị gakwuru onye-ikpe, ka ị nọ n’ụzọ, gbalịsie ike ka ewe napụta gị n’aka ya; ka o we ghara iduga gi n'aka onye-ikpe, ma onye-ikpé rara gi nye n'aka onye nēje ozi, onye-agha we tubà gi n'ulo-nkpọrọ.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị kpachara anya mgbe anyị na-emeso ndị iro anyị ihe na ka anyị mee ike anyị niile ka a napụta anyị n’aka ha tupu anyị erute n’ụlọikpe.

1. Imeri Ahụhụ Site n'ịdị uchu

2. Mgbe gị na ndị iro na-emekọ ihe, mụrụ anya

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Ilu 22:3 - Onye nwere ezi uche na-ahụ ihe egwu wee zobe onwe ya, ma ndị na-amaghị ihe na-aga n'ihu na-ata ahụhụ n'ihi ya.

Luk 12:59 A sị m gị, ị gaghị esi nʼebe ahụ pụọ, ruo mgbe i kwụchara mkpụrụ ego ikpeazụ.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịbụ onye na-ahụ maka ego ya na ịkwụghachi ụgwọ n'ụzọ zuru ezu.

1: Chineke na-echetara anyị ọrụ dịịrị anyị ịkwụ ụgwọ anyị ji n'uju.

2: Gbaa mbọ ka ị bụrụ ezigbo onye nlekọta nke ihe onwunwe Chineke ma kwụọ ụgwọ.

1: Ilu 22:7 "Ọgaranya na-achị ogbenye, ma onye-nbinye bụ ohu onye na-agbazinye."

Matiu 6:24 “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: ma ọ́ bụghị na unu ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na unu ga-arapara n'otu n'otu, leda ibe unu anya. Unu apụghị ife ma Chineke na ego.

Luk 13 na-akọwa nkuzi Jizọs gbasara nchegharị, ala-eze nke Chineke, na ọgwụgwọ n’ụbọchị izu ike, yana akwa arịrị ya banyere Jerusalem.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị mmadụ na-agwa Jizọs banyere ndị Galili Paịlet gwakọtara ọbara ha na àjà ha. Na nzaghachi, Jizọs mere ka ọ pụta ìhè na ndị nwere ọdachi ndị dị otú ahụ abụghị ndị mmehie ka ndị ọzọ. O kwusiri ike na ọ gwụla ma ha chegharịrị, ha onwe ha ga-alakwa n'iyi (Luk 13:1-5). Ọ tụkwara ilu banyere osisi fig na-adịghị aga. Onye nwe ya chọrọ igbutu ya n’ihi na ọ naghị amị mkpụrụ ma onye ọrụ ubi ahụ rịọrọ ka e nyekwuo ya otu afọ ka ọ gbaa fatịlaịza na ilekọta ya tupu o mee mkpebi ahụ (Luk 13:6-9). Ilu a na-emesi ndidi Chineke ike na ọchịchọ nchegharị.

Paragraf nke Abụọ: N’ụbọchị izu ike n’ụlọ nzukọ, Jizọs gwọrọ otu nwaanyị mmụọ nsọ gwụchara kemgbe afọ iri na asatọ. Iwe were onyeisi ụlọ nzukọ ahụ n’ihi na Jizọs gwọrọ ọrịa n’ụbọchị izu ike ma Jizọs baara ya mba, sị: “Ndị ihu abụọ! Nwanyị, bụ́ ada Ebreham, onye Setan debereworo agbụ ruo ogologo afọ iri na asatọ, ka a tọhapụrụ ya n’ụbọchị izu ike n’ihe kee ya?” E wedara ndị mmegide ya nile ma ndị mmadụ nwere mmasị n’ihe nile dị ebube ọ na-eme (Luk 13:10-17).

Paragraf nke atọ: Mgbe ihe a mechara, Jizọs tụrụ ilu abụọ banyere alaeze Chineke bu ụzọ jiri mkpụrụ mọstad atụnyere mkpụrụ osisi mọstad, bụ́ nke mkpụrụ kacha nta ma ọ bụrụ na ọ toro nke ọma, nnụnụ na-ekosa alaka ya ihe iko achịcha nke abụọ a gwakọtara ghọọ ntụ ọka buru ibu ruo mgbe ntụ ọka ntụ ọka juru eju. Ala-eze n’agbanyeghị mmalite ndị yiri obere ihe (Luk 13:18–21). Ka ọ na-aga n'ihu na-aga Jerusalem, otu onye jụrụ ya, "Onyenwe anyị ọ̀ bụ naanị mmadụ ole na ole ka a ga-azọpụta?" Ọ zara strive banye n'ọnụ ụzọ dị warara ọtụtụ m na-agwa gị ga-agbalị ịbanye agaghị enwe ike ozugbo nna ukwu ụlọ biliri mechie ọnụ ụzọ n'èzí guzoro ọnụ ụzọ na-asị 'Nna anyị meghee anyị' zara 'Amaghị m gị ebe si.' Ndị a hapụrụ n'èzí nwere ike ịhụ Abraham Aịzik Jekọb alaeze Chineke n'onwe ha chụpụrụ na-egosi ngwa ngwa mkpa onwe onye kama ịdabere nanị ihe nketa okpukpe ma ọ bụ mkpakọrịta nso isi akwara banyere Jerusalem chọrọ ịchịkọta ụmụaka ọnụ ọkụkọ na-achịkọta ụmụ ọkụkọ n'okpuru nku ma ha adịghị njikere amụma ụlọ nke tọgbọrọ n'efu na-ekwupụta " Ị gaghị ahụ m ọzọ ruo mgbe ị sịrị, 'Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị."

Luk 13:1 Ma ụfọdụ nọ nʼebe ahụ nʼoge ahụ ndị kọrọ ya banyere ndị Galili, ndị Paịlet gwakọtara ọbara ha na àjà ha.

Jizọs dọrọ ndị na-ege ya ntị aka ná ntị banyere ihe ga-esi n’ichegharị ná mmehie ha pụta. Abụọ 1. Nchegharị bụ naanị ụzọ a ga-esi napụta n'iwe Chineke. 2. Anyi aghaghi iwere oge obula dika ohere iji chigharia na nmehie ayi chigharikute Chineke. Abụọ 1. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkue ya mb͕e ọ nọ nso. Ka ndi nēmebi iwu rapu uzọ-ha, Ka ndi ajọ omume rapu kwa èchìchè-ha nile. Ka ha chigharikute Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere n'aru ha, na chi-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara n'efu. 2. Ọrụ Ndịozi 2:38 - Pita zara, sị, "Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim, onye ọ bụla n'ime unu, n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie unu, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.

Luk 13:2 Jisus zara, si ha, Ùnu nēchè na ndi Galili ndia bu ndi-nmehie kari ndi Galili nile, n'ihi na ha huru ahuhu di otú a?

Jizọs jụrụ echiche ahụ bụ́ na ndị Galili bụ ndị mmehie karịa ndị ọzọ niile n’ihi ahụhụ ha na-ata.

1: Anyị ekwesịghị iche na nhụjuanya bụ ihe ịrịba ama nke ikpe Chineke ma ọ bụ iwe.

2: ihunanya na ebere Chineke na-adigide obuna n'etiti ahuhu.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

Luk 13:3 Asim unu, É-è: kama, ọ buru na unu echegharighi, unu nile gāla n'iyì otú a.

Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị na ọ bụrụ na anyị echegharịghị, anyị ga-ala n’iyi.

1. Nchegharị: Ụzọ nke ndụ ebighị ebi

2. Ihe ize ndụ nke enweghị nchegharị

1. Ezikiel 18:30-32 - “N'ihi nka M'gēkpe unu ikpe, unu ulo Israel, onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta. Chegharịanụ, sikwa n’ajọ omume unu nile chigharịa; ka ajọ omume we ghara ibu ihe-nkwada unu. Wepunu n'aru unu njehie-unu nile, nke unu ji jehie; mee kwa unu obi ọhu na mọ ọhu: n'ihi na gini mere unu gānwu, ulo Israel?

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Luk 13:4 Ma-ọbụ mmadụ iri na asatọ ahụ, ndị ụlọ elu dị na Siloam dakwasịrị ha wee gbuo ha, ùnu chere na ha bụ ndị mmehie karịa ndị niile bi na Jeruselem?

Jizọs jụrụ ìgwè mmadụ ahụ ajụjụ banyere ọnwụ nke mmadụ iri na asatọ e gburu mgbe ụlọ elu dị na Siloam dakwasịrị ha, na-ajụ ma hà bụ ndị mmehie karịa onye ọ bụla ọzọ bi na Jeruselem.

1. Ịhụnanya na obi ebere Chineke n'agbanyeghị ahụhụ mmadụ na-ata

2. Ike nke okwukwe na ntachi obi

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Pita 5:7-Tụkwasị ya nchegbu gị niile n'ihi na ọ na-eche banyere gị.

Luk 13:5 Asim unu, É-è: kama, ọ buru na unu echegharighi, unu nile gāla n'iyì otú a.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na mmadụ nile aghaghị ichegharị ma ọ bụ chee otu ihe ahụ pụta.

1: Chegharịa ma napụta ya na ntaram ahụhụ ebighị ebi.

2: A na-ekpughe ịhụnanya Chineke n'ebere na amara ya maka ndị na-echigharịkwuru ya.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: Aisaia 1:18 - “Bịa, ka anyị dozie okwu a,” ka Jehova kwuru. “Ọ bụ ezie na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow; ọ bu ezie na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu.

Luk 13:6 Ọ tụkwara ilu a; Otù nwoke nwere osisi fig nke akuworo n'ubi-vine-ya; o we bia chọ nkpuru n'elu ya, ma ọ dighi ihe ọ bula nāchọ.

Ilu a na-akụziri anyị ihe ga-esi n’ịmụghị mkpụrụ pụta. 1: Onye ọ bụla kwesịrị ịgbalịsi ike ịmị mkpụrụ na ndụ ya, n'ihi na ọ bụrụ na anyị emeghị ya, anyị ga-ata ahụhụ ya. 2: Chineke chọrọ ka anyị na-amị mkpụrụ na ndụ anyị, ọ ga-emekwa ihe ma ọ bụrụ na anyị emeghị otú ahụ. 1: Matiu 3:10 - "Ugbu a kwa, etinyewo anyu-ike na mgbọrọgwụ osisi: ya mere a na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba n'ime ọkụ." 2: Jemes 3: 17-18 - "Ma amamihe nke si n'elu na-ebu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ."

Luk 13:7 O we si onye-ọlu-ubi-ya, Le, arọ atọ ndia ka m'nābia nāchọ nkpuru n'osisi fig a, ma ọ dighi ihe m'chọtaworo: b͕utu ya; n'ìhi gini ka o nējipia ala?

Jizọs tụrụ ilu banyere osisi fig nke na-amịbeghị mkpụrụ ruo afọ atọ, ma jụọ ihe mere ọ ga-eji nọgide na-eto n’ala.

1. "Ike nke ndidi: ichere mkpụrụ n'ime ndụ anyị"

2. “Mkpụrụ nke Okwukwe: Oku Chineke Na-akpọ Ime Ihe”

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Jemes 5: 7-8 - "Ya mere, ụmụnna anyị, nwee ndidi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Lee ka onye ọrụ ubi si echere ala ka ọ mịpụta ihe ubi ya, jiri ndidi chere oge mgbụsị akwụkwọ na mmiri ozuzo. Gị onwe gị kwa; nwee ndidi, guzosiekwa ike, n’ihi na ọbịbịa Onyenwe anyị dị nso.”

Luk 13:8 O we za, si ya, Onye-nwe-ayi, rapu kwa ya n'arọ a, rue mb͕e m'gāgwusa ya buruburu, gwusa ya.

Ilu a na-ekwu maka mkpa ọ dị ilekọta ahụike mmụọ nke mkpụrụ obi.

1: "Tinye na Mgbalị: Mkpa itinye ego na ahụike ime mmụọ anyị"

2: “Ndidi na Ntachi Obi: Omume Ọma nke ịdị Uchu n’Idokwa Ahụ Ike Ime Mmụọ Anyị”

1:2 Pita 3:18 - Ma tolite n'amara, na n'ọmuma nke Onye-nwe-ayi na Onye-nzọputa-ayi Jisus Kraist.

Jemes 1:4 - Ma ka ntachi-obi zue ọlu-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nādighi ihe ọ bula nākọ.

Luk 13:9 Ma ọbụrụ na ọ mịa mkpụrụ, nke ọma: ma ọ́ bụghị ya, e mesịa, i ga-egbutu ya.

Chineke chọrọ ka anyị na-amị mkpụrụ na ndụ anyị; ọ bụrụ na ọ bụghị, a ga-ebipụ anyị.

1: Ịzụlite Ndụ Na-amị mkpụrụ - Ibi ndụ na-atọ Chineke ụtọ ma na-amị ezi mkpụrụ.

2: N'ịbụ onye a kpụchaworo maka ịmị mkpụrụ ka ukwuu - Ịdị njikere ka ebipụ ya n'ihe na-adịghị amịpụta ezi mkpụrụ.

Ndị Kọlọsi 1:10 Ka unu wee na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị ime ihe na-atọ ụtọ, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla.

2: Jọn 15:2 Alaka ọ bụla dị n'ime m nke na-adịghị amị mkpụrụ, ọ na-ewepụ ya: alaka ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, ọ na-asachapụ ya, ka o wee mia mkpụrụ karịa.

Luk 13:10 O wee na-ezi ihe nʼotu nʼime ụlọ nzukọ nʼụbọchị izu ike.

Jizọs nọ na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Ike nke Ụbọchị Izu Ike: Otú Ozizi Jizọs N’Ụbọchị Izu Ike Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

2. Iwepụta Oge Maka Chineke: Otú Inwe Oge Maka Ụbọchị Izu Ike Pụrụ Isi Mmetụta ná Ndụ Anyị

1. Aịzaya 58:13-14 - "Ọ bụrụ na i si n'Ụbọchị Izu Ike chigharịa ụkwụ gị, n'ime ihe na-atọ gị ụtọ n'ụbọchị nsọ m, na-akpọkwa ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ ihe ụtọ na ụbọchị nsọ nke Onyenwe anyị ihe kwesịrị nsọpụrụ; ọ bụrụ na ị sọpụrụ ya, ọ bụghị ya. na-eje ije n’ụzọ nke aka gị, ma ọ bụ ịchọ ihe ụtọ gị, ma ọ bụ ikwu okwu efu, Jehova ga-atọkwa gị ụtọ, m ga-emekwa ka ị nọkwasị n’ebe dị elu nke ụwa.”

2. Ndị Kọlọsi 2: 16-17 - "Ya mere, ka onye ọ bụla ghara ikpe unu ikpe n'okwu banyere nri na ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ememe ma ọ bụ banyere ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, ma ihe ahụ bụ nke Kraịst."

Luk 13:11 Ma, le, otù nwanyi di nke nwere mọ nke adighi-adighi ike arọ iri na asatọ, o we rube isi, ọ pughi kwa ibuli onwe-ya ma-ọli.

Nwaanyị ahụ anọwo na-arịa mmụọ nke ahụ́ ike ruo afọ iri na asatọ, o nweghịkwa ike ibuli ahụ́ ya.

1. "Agwọ: Okwukwe ịnata"

2. "Ike nke Jizọs ịgwọ ọrịa"

1. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi.

2. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru Ya dika onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uru, na ewedara ya n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, echihịa ya n’ihi ajọ omume anyị; ntaram ahụhụ maka udo anyị dị n’isi ya, ma site n’ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị.

Luk 13:12 Ma mb͕e Jisus huru ya, Ọ kpọ ya biakute ya, si ya, Nwanyi, atọpuwo gi n'ọria-gi.

Jizọs gwọrọ otu nwaanyị ọrịa ya.

1: Jizọs bụ onye na-agwọ ọrịa nke jupụtara n'amara na ebere.

2: Anyị nwere ike nweta nnwere onwe na ọgwụgwọ site na Jizọs.

1: Aisaia 53:5 - “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, etipiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ntaramahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị n’ahụ́ ya, e sitekwa n’ọnyá ya gwọọ anyị.”

2: Matiu 8:17 - “Nke a wee mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ Aịzaịa onye amụma, sị: “O wee buru adịghị ike anyị, buru ọrịa anyị.”

Luk 13:13 O we tukwasi ya aka-Ya abua: ngwa ngwa ewe me ka o guzozie, we nye Chineke otuto.

Jizọs gwọrọ otu nwaanyị ngwọrọ, o wee too Chineke ná nzaghachi.

1. Ike Jizọs Metụ Aka: Otu Ọrụ ebube Jizọs rụrụ n’ọgwọ ọrịa si ekpughe Chi Ya

2. Ịṅụrịa Ọṅụ n'ime Onyenwe Anyị: Otú Anyị Nzaghachi Banyere Ọrụ ebube Ya si egosipụta okwukwe anyị.

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Matiu 8:2-3 - "Ma le, onye-ekpenta biakutere ya, gbue ikpere n'ala n'iru Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nāchọ, I nwere ike ime ka m'di ọcha." Jisus we setipu aka-Ya, metu ya, si, Achọwom: di ọcha. Ozugbo ahụ, e mere ka ekpenta ya dị ọcha.

LUK 13:14 Onye-isi ulo-nzukọ ahu we were iwe were iwe, n'ihi na Jisus mereri aru-aru n'ubọchi-izu-ike, si kwa ndi-Ju, ubọchi isi di nke ndikom nālu ọlu nime ha: ya mere bia nime ha ka aru-kwa-ra ha ike. ọ bughi n'ubọchi-izu-ike.

Jizọs gwọrọ ọrịa n'ụbọchị izu ike, iwe were ya.

1. Ike nke amara: Jizọs na-agwọ n'ụbọchị izu ike.

2. Ikike nke Chineke: Na-arụ ọrụ n'ime ụbọchị O guzobeworo.

1. Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

2. Matiu 12:8 - N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe nke ụbọchị izu ike.

Luk 13:15 Ya mere Onye-nwe zara ya, sị: “Onye-iru-abua, ọ̀ bughi onye ọ bula n'etiti unu nātọpu ehi-ya ma-ọbu inyinya-ibu-ya n'ulo-ikwū n'ubọchi-izu-ike, duru ya je ṅua miri?

Jizọs baara otu nwoke mba n’ihi na o kweghị ka a gwọọ nwaanyị mmụọ dara ngwọrọ n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Ụbọchị izu ike abụghị ihe ngọpụ ịgọnarị ọmịiko

2. Ike nke ihunanya na amara Jisos

1. Matiu 12:7, "Ma ọ bụrụ na ị maara ihe nke a pụtara, 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà,' unu agaraghị ama ndị ikpe mara."

2. Jemes 2:13, "N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere. Ebere na-emeri ikpe."

Luk 13:16                                       ghàgw nwanyi a, bú nwa-nwayi Abraham, nke Setan keworo ab͕u, le, arọ iri na asatọ ndia, n’ubọchi-izu-ike?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka eziokwu ahụ pụta ìhè na Jizọs na-ajụ ihe kpatara na nwanyị a, ebe ọ bụ ada Abraham na-ekwesịghị ịnapụta n'agbụ Setan n'ụbọchị izu ike.

1. Ụbọchị izu ike abụghị naanị maka izu ike, kama ọ bụ maka mmeghari ohuru

2. Ọmiko Chineke n’ebe ndị nọ n’agbụ

1. Ọpụpụ 20: 8-11 - Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ.

2. Ndị Rom 6:6-7 - akpọgidere anyị ochie anyị n'obe, ka ewe me ka aru nke nmehie ghara idi irè, ka ayi we ghara ibu kwa ohu nke nmehie ọzọ.

Luk 13:17 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, ihere mere ndi-iro-Ya nile: ma ndi-Ju nile ṅuriri ọṅu n'ihi ihe ebube nile nke Ya mere.

Jizọs gwara ndị iro ya okwu na ndị mmadụ ṅụrịrị ọṅụ maka ihe ndị dị ebube O mere.

1. Ike nke Okwu Chineke - ka Jizọs ji ikike kwuo okwu iwetara Chineke otuto.

2. Imeri Ahụhụ—Otú Jizọs si jiri obi ike na okwukwe chee ndị iro ya ihu.

1. Abụ Ọma 19:7-9 - Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Onye-nwe-ayi kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe; Ihe-iriba-ama nile nke Onye-nwe-ayi ziri ezi, nēme ka obi ṅuria; iwu-nsọ nke Onye-nwe-ayi di ọcha, nēnye anya anya;

2. Ndị Efesọs 6:10-13 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe. Ya mere, chilienu ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide n'ajọ ubọchi ahu, na mb͕e unu meworo ihe nile, guzosie ike.

Luk 13:18 Ya mere Ọ si, Gini ka ala-eze Chineke yi? gini kwa ka m'gēji yie ya?

Atụnyere ala-eze Chineke ka ọ̀ hà ole amaghị.

1: Ala-eze Chineke di omimi di kwa ebube; ọ karịrị nghọta anyị, mana nke ahụ apụtaghị na anyị enweghị ike ịnwa ịghọta ya.

2: Ala-eze Chineke bụ ihe anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịghọta, n’agbanyeghị na ọ bụ ihe omimi.

1: Aisaia 55:8-9 “N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2: Abụ Ọma 145:3 “Jehova dị ukwuu, bụrụkwa onye e kwesịrị otuto dị ukwuu; a pụghị ịchọpụtakwa ịdị ukwuu ya.”

Luk 13:19 Ọ dị ka mkpụrụ osisi mọstad, nke mmadụ weere tụba nʼubi ya; o we to, we ghọ osisi uku; anu-ufe nke elu-igwe nānọ kwa ala n'alaka-ya.

Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke kụrụ mkpụrụ mọstad n’ubi ya, bụ́ nke toro ghọọ nnukwu osisi, na-enye nnụnụ ebe obibi.

1. "Ike nke Mkpụrụ Mọstad: Ihe mmụta n'okwukwe na ndidi"

2. “Mkpụrụ Mọstad: Akpọsa Ịkesa Ịhụnanya Chineke”

1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Mak 4: 30-32 - "O wee sị: "Gịnị ka anyị pụrụ iji alaeze Chineke tụnyere, ma ọ bụ olee ilu anyị ga-eji maka ya? , ọ bụ nke kasị nta n’ime mkpụrụ niile dị n’ụwa, ma mgbe a kụrụ ya, ọ na-eto, na-etokwa ibu karịa ihe ọkụkụ niile dị n’ubi, na-agbapụkwa alaka ndị buru ibu, ka anụ ufe nke eluigwe nwee ike ịgba akwụ́ n’okpuru ndò ya.”

Luk 13:20 Ọ si ọzọ, Gini ka m’gēji tuyere ala-eze Chineke?

E ji alaeze Chineke tụnyere mkpụrụ mọstad.

1: "Mkpụrụ Mọstad - Ilu nke Alaeze Chineke"

2: “Alaeze Chineke: Mkpụrụ Okwukwe Mọstad”

1: Matiu 17:20 - "Ọ sịrị ha: "N'ihi okwukwe nta unu: n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2: Mak 4: 30-32 - "O wee sị: "Gịnị ka anyị pụrụ iji alaeze Chineke tụnyere, ma ọ bụ olee ilu anyị ga-eji maka ya? , ọ bụ nke kasị nta n’ime mkpụrụ niile dị n’ụwa, ma mgbe a kụrụ ya, ọ na-eto, na-etokwa ibu karịa ihe ọkụkụ niile dị n’ubi, na-agbapụkwa alaka ndị buru ibu, ka anụ ufe nke eluigwe nwee ike ịgba akwụ́ n’okpuru ndò ya.”

Luk 13:21 Ọ dị ka ihe iko achịcha, nke nwanyị weere zobe nʼotu ọ̀tụ̀tụ̀ utu ọka atọ, ruo mgbe ihe ahụ niile koo eko.

Ilu banyere ihe iko achịcha na-akụziri anyị na Alaeze Chineke na-eto ma na-agbasa site n’ime ihe ndị a na-adịghị ahụ anya.

1. Ike nke Ihe Nkịtị: Otu esi gbasaa Alaeze Chineke

2. Ihe iko achịcha dị nta ma dị ike: Ịghọta mmetụta ala-eze Chineke nwere

1. Matiu 13:33 - "Ọ tụrụ ha ilu ọzọ, sị: "Alaeze eluigwe dị ka ihe iko achịcha nke nwaanyị weere, gwakọta n'ime ihe dị ka paụnd iri isii nke ntụ ọka, ruo mgbe e mere dum na ntụ ọka."

2. 1 Ndị Kọrịnt 5:6-7 - “Ịnya isi adịghị mma. Ùnu amaghi na ihe nēko achicha ntà na-eko achicha dum? Wepunu ihe iko achịcha ochie, ka unu we buru ogbe ekoghi-eko ọhu, dika unu onwe-unu di. N’ihi na a chụwo Kraịst, bụ́ atụrụ Ememe Ngabiga anyị n’àjà.”

Luk 13:22 O wee na-ejegharị nʼobodo ukwu na obodo nta dị iche iche, na-ezi ihe, na-agakwa Jeruselem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa Jizọs ka ọ na-eme njem n'obodo ukwu na obodo nta, na-akụzi ihe ma na-aga Jerusalem.

1. Ọṅụ nke iso Jizọs: Ịmụta ịnakwere ọkpụkpọ òkù Jizọs kpọkuru Ya

2. Ike Izi Ihe: Ịmụta Ịkọrọ Ndị Ọzọ Amamihe Jizọs

1. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezikwa ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”

2. Ndị Filipaị 3:12-14 - “Ọ bụghị na enwetawo m ihe a nile, ma ọ bụ na emewo m ka m zuo okè, kama ana m agbasi mbọ ike ijide ihe ahụ Kraịst Jizọs ji jide m. Ụmụnna m, anaghị m ewere onwe m ka m jide ya. Ma otu ihe m na-eme: N’ịbụ ndị na-echefu ihe dị n’azụ, na-agbalịsikwa ike n’ihe dị n’ihu, m na-agbalịsi ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ inweta ihe mgbata n’ọsọ nke Chineke kpọrọ m n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs.”

Luk 13:23 Otù onye we si Ya, Onye-nwe-ayi, ọ̀ bu ndi anāzọputa ọ̀ di ole-na-ole? Ọ si ha,

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekpughe na Jizọs kụziri na nzọpụta siri ike inweta, ma ndị na-agbalịsi ike inweta ya ga-enweta ụgwọ ọrụ.

1. "Ihe isi ike nke nzọpụta: Ịgbalịsi ike maka ihe nrite"

2. "Ụzọ dị warara nke ezi omume: Na-arụ ọrụ maka ụgwọ ọrụ ebighi ebi"

1. Ndị Filipaị 3: 12-14 - Ọ bụghị na m nwetara nke a ma ọ bụ na m zuru okè, kama ana m agbasi mbọ ike ime ya nke m, n'ihi na Kraịst Jizọs emewo m nke ya. Ụmụnna m, echeghị m na m mere ya nke m. Ma otu ihe m na-eme: na-echezọ ihe dị n'azụ na na-adọpụ uche n'ihe dị n'ihu, ana m anọgide na-erute ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ọnwụnwa, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

Luk 13:24 Gbalịsienụ ike ịba n’ọnụ ụzọ ámá dị mkpakpa: n’ihi na ọtụtụ, a sị m unu, ga-achọ ịbata, ma ha agaghị enwe ike.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịgbalịsi ike ịbanye n'ọnụ ụzọ dị warara dịka ọtụtụ ga-achọ ma ha agaghị enwe ike.

1: Jisus nāriọ ayi ka ayi nāb͕a ọlu ezi omume, ọbuná mb͕e o siri ike, ka ayi we ba n'ọnu-uzọ di nkpakpa .

2: Anyị ga-ekpebisi ike isi n’ọnụ ụzọ dị warara banye n’alaeze Chineke, n’agbanyeghị ihe mgbochi anyị nwere ike iche ihu.

1: Matiu 7:13-14 - “Si n'ọnụ ụzọ dị warara banye. N'ihi na sara mbara ka ọnụ ụzọ ámá ahụ dịkwa mfe nke na-eduba ná mbibi, ma ndị na-esi ya abanye dị ọtụtụ. N'ihi na warara ka ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba ná ndụ dị warara, ma ndị na-achọta ya dị ole na ole.

Joshua 24:15 IGBOB - Ma ọ buru na ọ jọ njọ n'anya-unu ifè Jehova òfùfè, rọputa ta onye unu gēfè òfùfè, ma chi nile nke nna-unu-hà fère òfùfè n'ofè osimiri, ma-ọbu chi nile nke ndi-Amorait, ndi nēfè ha òfùfè nime ha. ala i bi. Ma mụ na ụlọ m, anyị ga-efe Jehova.”

Luk 13:25 Mgbe onye nwe ụlọ biliri, mechie ụzọ, unu malite iguzo n’èzí, na-akụ aka n’ọnụ ụzọ, na-asị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, meghere anyị; ọ gāza kwa, si unu, Amataghm unu ebe unu si bia;

Onye nwe ụlọ ga-ebili mechie ọnụ ụzọ, ndị nọ n'èzí ga-akụ aka rịọ ka a kpọbata ha, ma nna ukwu ga-asị na ọ maghị ha.

1. Mkpa ọ dị ịdị njikere mgbe oge ruru

2. Mkpa nke mmekọrịta onwe onye na Chineke

1. Matiu 25: 1-13 - Ilu nke ụmụ agbọghọ iri

2. Jemes 4:8 – Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso

Luk 13:26 Mgbe ahụ ka unu ga-amalite ịsị, ‘Ayi eriwo ihe, ṅụọkwa mmanya n’ihu gị, ị kụzikwaara ihe n’èzí anyị.

Ndị mmadụ ga-aghọta na Jizọs akụzierela ha ihe n’okporo ámá ha nakwa na ha eriwo ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ n’ihu ya.

1. Jizọs na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụlagodi n'oge ọnwụnwa na nmehie.

2. Jizọs na-akụziri anyị ihe ná ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị, ma ọ bụrụ na anyị elewe ihe mmụta ya anya.

1. Aịzaya 55:1-3 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịanụ na mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie! ego n'ihe nābughi nri, na ndọb͕u-unu nādọb͕u onwe-unu n'ọlu n'ihe nādighi-eju afọ? Ṅanu nti, genum nti, rie ezi ihe, obi gātọ kwa nkpuru-obi-unu utọ n'ihe bara uba nke-uku.

2. Jọn 14:15-18 - "Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m. M ga-arịọkwa Nna m, ọ ga-enyekwa gị onye ndụmọdụ ọzọ ka ọ nyere gị aka na ịnọnyere gị ruo mgbe ebighị ebi - Mmụọ nke eziokwu. nara ya, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, ọ dighi-ama kwa Ya: ma unu mara Ya: n'ihi na Ya na unu nādi ndu, Ọ gānọ kwa nime unu: M'gaghi-arapu unu dika umu-nb͕ei, M'gābiakute unu: n'oge na-adịghị anya, uwa agaghị ahụ ụzọ. Mu onwem ọzọ, ma unu gāhum: n'ihi na Mu onwem nādi ndu, unu onwe-unu gādi kwa ndu.

Luk 13:27 Ma ọ ga-asị, Asị m unu, amataghị m unu ebe unu si bịa; wezuga onwe-unu, unu nile ndi nālu ajọ ihe.

Ọtụtụ mmadụ na-ajụ Chineke n’ihi ụzọ mmehie na omume ọjọọ ha.

1. Ayi aghagh i chigharia na nmehie ka Chineke nara ayi.

2. Anyị ga-agba mbọ ka anyị bụrụ ndị ezi-omume ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka a nabata anyị n’alaeze ya.

1. Ndị Rom 3:23 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke.

2. Ndị Filipaị 2:12-13 - Ya mere, ndi m'huru n'anya, dika unu nērube isi mb͕e nile, otú a ka ub͕u a, ọ bughi nání dika n'irum, kama ọ bu kari kwa n'ebe m'nọghi, were egwu na ima-jijiji me nzọputa nke onwe-unu, n'ihi na ọ bu Chineke. onye na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ọchịchọ na ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya.

Luk 13:28 Nʼebe ahụ ka ị ga-akwa ákwá na ịta ikikere eze, mgbe unu ga-ahụ Ebreham na Aịzik na Jekọb na ndị amụma niile nʼalaeze Chineke, ma unu onwe unu a chụpụworo.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na a ga-ewepụ ndị na-echegharịghị ná mmehie ha n’alaeze Chineke, na ha ga-agba akaebe Ebreham, Aịzik, Jekọb, na ndị amụma n’alaeze ahụ mgbe a ga-achụpụ ha onwe ha.

1. Mkpa nchegharị: Ahapụla ya n’Alaeze Chineke

2. Ihe si na ya pụta na enweghị nchegharị: ịkwa akwa na ntachi obi

1. Matiu 5:3, “Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha”

2. 2 Ndị Kọrịnt 7:10, “N'ihi na iru újú nke Chineke na-arụpụta nchegharị na-eduba ná nzọpụta, ọ bụghị ka e chegharịa; ma ihe mwute nke ụwa na-akpata ọnwụ.”

LUK 13:29 Ha gēsi kwa n'ọwuwa-anyanwu, na n'ọdida-anyanwu, si kwa n'Ugwu, na n'ebe ndida bia, we nọdu ala n'ala-eze Chineke.

Amaokwu a na-ekwu maka nnukwu nnọkọ nke ndị mmadụ sitere n’akụkụ nile, ndị ga-ejikọta ọnụ n’alaeze Chineke.

1. "Mgbakwunye nke Alaeze ahụ: òkù maka mmadụ niile"

2. "Ike Ime Ka Alaeze Dị n'Otu: Ịhapụ Ọ dịghị Onye N'azụ"

1. Abụ Ọma 122:3-4 - "N'ihi ụlọ Jehova bụ Chineke anyị, m ga-achọ ọdịmma gị: udo dị n'ime mgbidi gị, na ntụkwasị obi n'ime gị ụlọ elu!"

2. Aisaia 2:2-3 - “Ọ gēru kwa, n'ikpe-azu nke ubọchi ndia, na ugwu nke ulo Jehova gēguzosi ike dika ugwu kachasi elu, ewe welie elu kari ugwu nile; mba nile gārùba kwa nime ya, ọtutu ndi di iche iche gābia kwa, si, Bianu, ka ayi rigo n'ugwu Jehova, rue ulo Chineke nke Jekob, ka O we kuzi-kwa-ra ayi uzọ-Ya nile, na ime ka ayi jehie. anyị nwere ike ije ije n’ụzọ ya.”

Luk 13:30 Ma, lee, e nwere ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, e nwekwara ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ.

Ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ikpeazụ.

1: Ebere Chineke dịịrị mmadụ niile na usoro nke ụwa abụghị nke anyị mere.

2: Anyị ga-atụkwasị obi na Jehova ma chọọ iso uche Ya, ọ bụghị nke anyị.

Matiu 20:16 - Ya mere, ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ikpeazụ.

2: Jemes 2:5 – Geenụ ntị, ụmụnna m: Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n’anya ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n’okwukwe na inweta ala-eze ahụ o kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa?

LUK 13:31 N'ubọchi ahu ufọdu nime ndi-Farisi bia, nāsi Ya, Pua, si n'ebe a pua: n'ihi na Herọd gaje ib͕u gi.

Ụfọdụ ndị Farisii dọrọ Jizọs aka ná ntị ka ọ hapụ ebe ahụ ka Herọd na-eme atụmatụ igbu ya.

1. Ihe ize ndụ nke ọchịchị ajọ omume - Otu esi emeghachi omume n'ọchịchị na-ezighị ezi.

2. Na-akwado maka Kachasị njọ - Ịgagharị n'ọnọdụ siri ike.

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu.

2. Matiu 10:17-22 - Mara ihe dị ka agwọ, bụrụkwa ndị na-adịghị njọ dị ka nduru.

Luk 13:32 O we si ha, Jenu, si nkita-ọhia ahu, Le, Mu onwem nāchupu ndi-mọ ọjọ, nēme kwa ka aru di ike ta na echi, ma n'ubọchi nke-atọ agēmem ka m'zuru okè.

Amaokwu a na-emesi ike na Jizọs dị ike ma zuo okè, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na ịgwọ ọrịa.

1: Ike na izu-oke Jizọs - Luk 13:32

2: Ọrụ ebube dị ịtụnanya nke Jizọs - Luk 13:32

Matiu 8:16 - Mgbe o ruru anyasị, e kpọtara Jizọs ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o wee were okwu chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, gwọọkwa ndị ọrịa niile.

2: Mak 5: 1-20 - Mgbe Jizọs si n'ụgbọ ahụ pụta, otu nwoke mmụọ na-adịghị ọcha si n'ili+ bịa izute ya. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ banyere Jizọs gwọrọ nwoke ahụ na mmụọ adịghị ọcha na ike Jizọs tụrụ ndị obodo ahụ n'anya.

Luk 13:33 Otú ọ dị, aghaghị m ije ije ta na echi na n'echi ya: n'ihi na ọ pụghị ịbụ na onye amụma laa n'iyi na Jeruselem.

Jizọs mesiri ike mkpa ọ dị ịrụzu ozi ya na Jeruselem n’agbanyeghị ihe ize ndụ dị na ya.

1. Jizọs na-akụziri anyị ka anyị lekwasị anya n’ozi anyị n’agbanyeghị ihe ize ndụ ndị dị na ya.

2. Jizọs gosiri anyị obi ike na nraranye n'imezu ozi ya.

1. Matiu 10:16-19 - Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ọrụ ka ha gaa kwusaa ozi ọma.

2. Matiu 16:25 - Jizọs dụrụ ndị na-eso ụzọ ya ọdụ ka ha jụ onwe ha ma buru obe ha.

Luk 13:34 Jerusalem, Jerusalem, nke nēb͕u ndi-amuma, nātu kwa ndi eziteworo gi na nkume; Ùb͕ò ole ka M'chọrọ ichikọta umu-gi, dika nne-ọkuku si achikọta umu-ya n'okpuru nkù-ya nile, ma unu achọghi.

Jizọs gosipụtara mwute o nwere n’ihi ọjụjụ Jerusalem jụrụ ya na ozi ya.

1. "Mwute nke Ọjụjụ"

2. “Oku Chineke Kpọkuru Jerusalem”

1. Jeremaịa 17:13 - "Jehova, olileanya nke Israel, ndị niile na-ahapụ gị ga-eme ihere, ọ bụkwa ndị na-ahapụ m ka a ga-ede n'ụwa, n'ihi na ha arapụwo Jehova, bụ isi iyi nke mmiri ndụ. "

2. Aisaia 53:3 - "Onye a na-eleda anya, ma ndị mmadụ jụrụ ya; onye na-eru uju na onye maara ihe n'iru uju: anyị wee zonarị ya dị ka iru anyị, onye a na-eleda anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe."

Luk 13:35 Le, a rapuru unu ulo-unu ka ọ tọb͕ọrọ n'efu: ma n'ezie asim unu, Unu agaghi-ahum, rue mb͕e oge ahu gābia, mb͕e unu gāsi, Ngọzi nādiri Onye ahu Nke nābia n'aha Onye-nwe-ayi.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ na a ga-ahapụ ụlọ ha ka ọ tọgbọrọ n’efu nakwa na ha agaghị ahụ ya ọzọ ruo mgbe ha kwetara na ya bụ Mesaya ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịnakwere Jizọs dị ka Mezaịa ahụ.

2. Nkwa nke mweghachi na mgbaghara site na ịnakwere Jizọs dịka Onyenwe anyị.

1. Aisaia 40:1-3 - Kasienụ obi, kasienụ ndị m obi, ka Chineke unu kwuru.

2. Jọn 14:6 - Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Luk 14 gụnyere nkuzi Jizọs gbasara ịdị umeala n’obi, ọnụ ahịa nke ịbụ ndị na-eso ụzọ, na ilu nke nnukwu oriri na ọṅụṅụ na onye na-ewu ụlọ elu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs gwọrọ otu nwoke nwere afọ ntasị n'ụbọchị izu ike n'ụlọ ndị Farisii, na-ama nkọwa iwu kwadoro banyere idebe Ụbọchị Izu Ike (Luk 14:1-6). N’ịleba otú ndị ọbịa si ahọrọ ebe a na-asọpụrụ ná nri ahụ, ọ tụrụ ilu na-adụ ha ọdụ ka ha na-anọ n’ebe dị ala n’oriri ka e wee kpọọ ha ka ha gaa n’elu karịa ịgwa ha ka ha hapụ oche ha maka ndị ọbịa a ma ama. Ozizi a na-emesi ịdị umeala n’obi ike ma na-atụgharị ụkpụrụ nke ụwa—“N’ihi na ndị nile na-ebuli onwe ha elu ka a ga-eweda ya ala, ndị na-eweda onwe ha ala, a ga-ebulikwa ha elu” (Luk 14:7-11).

Paragraf nke Abụọ: N’ịga n’ihu n’ozizi Ya n’oge nri a, Jizọs dụrụ ndị ọbịa ya ọdụ ka ọ ghara ịkpọ ndị enyi, ụmụnna nwoke ma ọ bụ ndị agbata obi bara ọgaranya bụ́ ndị pụrụ imeghachi omume kama kama kpọọ ndị dara ngwọrọ kpuru ìsì bụ́ ndị na-enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ, si otú ahụ hụ na mbilite n’ọnwụ bụ ezi omume. Ọ gwaziri ilu nnukwu oriri na nkwari ebe ọtụtụ ndị a kpọrọ òkù mere ngọpụ na ha agaghị abịa ya mere nna ukwu ụlọ nyere iwu ka ndị ohu na-apụ n'okporo ụzọ okporo ụzọ obodo manye ndị mmadụ na-abata n'ụlọ m ga-ejupụta n'igosi ọchịchị nke Chineke na-achịkọta ọkpụkpọ òkù karịsịa ndị a jụrụ ajụ n'etiti ọha mmadụ site na afọ ojuju onwe ha (Luk 14). : 12-24 ).

Paragraf nke atọ: Nnukwu igwe mmadụ nọ na-eso Jizọs wee tụgharịkwuru ha na-ekwu na onye ọ bụla na-abịa Ya aghaghị ịkpọ nna nne nwunye ụmụ ụmụnne ụmụnne nwanyị ee ọbụna ndụ nke onwe ya, ma ọ bụghị na ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ onye ọ bụla na-adịghị ebu obe soro Ya apụghị iso ya. A na-eji asụsụ a siri ike gosipụta nkwenye zuru oke chọrọ ịbụ ndị na-eso ụzọ maka nkwado ezinụlọ ọ bụla ọzọ. Ọ gara n’ihu kọwaa nke a n’iji ilu abụọ – otu banyere ụlọ elu nke onye na-ewu ụlọ eze ọzọ na-aga agha ma na-ekwusi ike ịdị mkpa ịgụta ọnụ ahịa tupu ha emee nkwa dị otú ahụ hụ na ikike zuru oke na-edozi esemokwu na-emesi echiche nke ọma echiche ịgọnarị onwe onye chọrọ iso Ya (Luk 14:25-33). Isiakwụkwọ ahụ ji ntụ ntụ ihe atụ nke Jizọs mechie àgwà ya, ma ọ bụrụ na nnu efunahụ ya, ọ dịghị ụzọ ọ bụla ga-esi mee nnu ọzọ, ya mere ọ dị mma ma ala ma ọ bụ nri a chụpụrụ ịdọ aka ná ntị ndị na-eso ụzọ na-enwe mmetụta pụrụ iche n’ụwa ma ọ́ bụghị ya, ha ga-abụ ndị na-abaghị uru (Luk 14:34-35).

LUK 14:1 O rue, mb͕e Ọ nābà n'ulo otù onye nime ndi-isi-Farisi iri nri n'ubọchi-izu-ike, na ha nēche Ya.

Jizọs gara n’ụlọ otu n’ime ndị isi ndị Farisii iri nri n’ụbọchị izu ike, ndị Farisii na-elekwa ya anya.

1. Ọkachamara Jizọs: Otu Jizọs Si Gbanahụ Ụkpụrụ nke Oge Ya Aka

2. Ụbọchị Izu Ike: Ohere Ịtụgharị uche n'Ọbịbịa Jizọs ná Ndụ Anyị

1. Matiu 5: 17-20 - "Echela na m bịara ibibi iwu ma ọ bụ ndị amụma: Abịaghị m ibibi, kama imezu. N'ihi na n'ezie asim unu, Rue mb͕e elu-igwe na uwa gabigara, otù onye. jot ma ọ bụ otu ntabi anya agaghị esi n'iwu pụọ ma ọlị, ruo mgbe ihe nile emezu."

2. Ndị Kọlọsi 2:16-17 - "Ya mere, ekwela ka onye ọ bụla kpee unu ikpe n'anụ, ma ọ bụ n'ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ụbọchị nsọ, ma ọ bụ banyere ọnwa ọhụrụ, ma ọ bụ nke ụbọchị izu ike: nke bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa. ; ma ahụ́ ahụ bụ nke Kraịst.

Luk 14:2 Ma, le, otù nwoke nọ n'iru Ya nke ihe-ọria-miri nādi ya.

Jizọs gwọrọ otu nwoke nwere afọ ntachi.

1. Jizọs ji ọmịiko gosi ike ịgwọ ọrịa.

2. Mkpa okwukwe dị n'oge nhụjuanya anụ ahụ.

1. Matiu 9:35 “Jizọs wee gazuo obodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze, na-agwọkwa ọrịa niile na ahụhụ niile.”

2. Luk 18:42 Jisus we si ya, Me ka i hu uzọ; okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.'

LUK 14:3 Jisus we za, gwa ndi-iwu na ndi-Farisi okwu, si, Ò ziri ezi n'iwu ime ka aru di ike n'ubọchi-izu-ike?

Jizọs jụrụ ndị ọkàiwu na ndị Farisii ma ọ̀ kwadoro ịgwọ ọrịa n’ụbọchị izu ike.

1. Ike nke Ọgwụgwọ: Inyocha ọdịdị nke na-enye ndụ nke ọrụ ebube Jizọs

2. Idebe Ụbọchị Izu Ike: Inyocha iwu ka izu ike na ṅụrịa ọṅụ

1. Mak 3: 1-6 - Jizọs Gwọrọ Nwoke Aka kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Aisaia 58:13-14 - Idebe Ụbọchị Izu Ike dịka omume nke ofufe

Luk 14:4 Ha wee gbachi nkịtị. O we kuru ya, me ka aru-ya di ike, zipu ya;

Jizọs gosiri ọmịiko na ebere site n'iji otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ were gwọọ ya, na ịtọhapụ ya.

1. Ebere Chineke: Otú Jizọs Si Gbanwee Ndụ Mmadụ

2. Ịchọta Nnwere Onwe Site n'Ike Ngwọta Jizọs

1. Jemes 5:15 – “Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-akpọlitekwa ya. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.”

2. Aisaia 53:4-5 - “N'ezie O buruwo iru uju anyi, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

Luk 14:5 Ọ zara ha, si, Ònye n'etiti unu gēnwe inyinya-ibu ma-ọbu ehi dabà n'olùlù, ma ọ gaghi-adọpu ya ngwa ngwa n'ubọchi-izu-ike?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk 14:5 na-egosipụta ozizi Jizọs banyere mkpa ebere dị n'ihe banyere idebe Ụbọchị Izu Ike.

1. Ebere Chineke Kariri Iwu: Ọmiko n'elu emume

2. Ozi Jizọs Banyere Ịhụnanya na Ọmịiko: Ime Ka Ihe Ndị Anyị Na-ebute Ụzọ Kwesịrị Ekwesị

1. Matiu 12:1-14; Ozizi Jizọs na ịhụnanya na ebere kwesịrị karịrị iwu.

2. Abụ Ọma 145:8-9; Ịhụnanya na ọmịiko Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi.

Luk 14:6 Ma ha apụghị ịza ya ọzọ banyere ihe ndị a.

Ndị nọ n’ìgwè ahụ apụghị ime ihe Jizọs kwuru.

1. Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịgba ndị ọchịchị aka na ịjụ ajụjụ.

2. Anyị kwesịrị ịdị umeala n'obi ma ghara ịtụ egwu ikweta mgbe anyị na-enweghị azịza.

1. Ilu 29:20 – “Ị̀ na-ahụ onye na-adị ngwa n'okwu ya? Olileanya dịịrị onye nzuzu karịa ya.”

2. Jemes 1:19 – “Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n’anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n’ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ.”

Luk 14:7 O we tuere ndi akpọrọ, ilu, mb͕e Ọ huru otú ha siri rọputa ulo-ntu; si ha,

Ilu Jizọs a nyere ndị nọ n’oriri na-agba ume ịdị umeala n’obi na inwe ekele maka ndị ọzọ.

1: "Ike nke Ịdị umeala n'obi"

2: "Ngọzi nke Ịna-enwe ekele"

1: Ndị Filipaị 2: 3-5 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu;

2: Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ebulikwa unu elu."

Luk 14:8 Mgbe onye ọ bụla kpọrọ gị òkù ịbịa oriri na ọṅụṅụ, anọdula n'ọnụ ụlọ dị elu; ka onye anāsọpuru kari gi we ghara ikpọ ya òkù;

Mmadụ ekwesịghị ịnọkwasị n’oche nsọpụrụ kasị elu mgbe a kpọrọ ya òkù ịbịa oriri agbamakwụkwọ ma ọ bụ nnọkọ ọzọ, n’ihi na e nwere ike inwe onye dị mkpa karịa onwe ya.

1) Nganga bụ mmehie: ekwela ka ọ duga gị iwere karịa ihe kwesịrị gị.

2) Sọpụrụ ndị ọzọ n'ihu onwe gị, ma were oche dị ala.

1) Ndị Filipaị 2:3-4: “Unu emela ihe ọ bụla site n’ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n’ịdị umeala n’obi na-agụnụ ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2) Ilu 25:27: “Ọ dịghị mma iri mmanụ aṅụ nke ukwuu, ọ dịghịkwa mma ịchọ otuto nke onwe ya.”

Luk 14:9 Onye kpọrọ gị na ya bịakwa sị gị, Nye nwoke a ebe; i we malite n'ihere iwere ọnọdu nke di ala.

Jizọs kụziri mkpa ịdị umeala n’obi na ịnọ n’ọnọdụ kasị ala n’oge mgbakọ dị.

1. Ihe kacha mkpa nke ịdị umeala n'obi: Ịmụta iburu ebe kacha ala

2. Paradox nke Nganga: Ihe kpatara ịdị umeala n'obi ji bụrụ onyinye kachanụ

1. Ndị Filipaị 2: 3-8 "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu, kama n'ịdị umeala n'obi na-ewere na ndị ọzọ dị mma karịa onwe unu.

2. Jemes 4:6-10 "Chineke na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere wedanụ onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke, ka O we welie unu elu mgbe oge ruru."

Luk 14:10 Ma mgbe a kpọrọ gị òkù, gaa nọdụ ala nʼọnụ ụlọ dị ala; ka mb͕e onye nākpọ gi gābia, we si gi, Eyìm, rigo n'ebe di elu: mb͕e ahu i gākpọ isi ala n'iru ndi gi na ha nọdu na nri.

Jizọs na-agba ndị a kpọrọ òkù ume ka ha dị umeala n’obi na ịdị njikere ịnakwere òkù a kpọrọ ha n’oche dị elu n’ihu ndị ọzọ.

1. “Oku Kriast Na-akpọ Ịdị Umeala n’Okwu: Ọkpọku nke Ka Ọ Dị Elu”

2. "Ngọzi nke Ịdị umeala n'obi: Ịnweta ụgwọ ọrụ nke ịdị umeala n'obi"

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Ka e mee ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ n'ebughị ihe efu; kama n'ịdị nwayọọ n'obi ka onye ọ bụla were ibe ya dị ka ihe dị mma karịa onwe ya. "

Luk 14:11 N'ihi na onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya; ma onye nēweda onwe-ya, agēweli ya elu.

Jizọs na-akụzi na a ga-ebuli ndị na-eweda onwe ha elu ebe ndị na-ebuli onwe ha elu ga-eweda ha ala.

1. Ike nke Ịdị umeala n'obi: Otu esi ebi ndụ nke ọma

2. Nganga: Onye aghụghọ na-emebi mmekọrịta

1. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara.

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu; Onye ọ bụla kwesịrị ileba anya ọ bụghị naanị maka ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

Luk 14:12 Ya mere Ọ gwakwara onye kpọrọ ya, sị: “Mgbe ị na-eme nri anyasị ma ọ bụ nri anyasị, akpọla ndị enyi gị, ma ụmụnne gị, ma ndị ikwu gị, ma ọ bụ ndị agbata obi gị ọgaranya; ka ha we ghara ikpọ kwa gi ọzọ, ka ewe nye gi ugwọ-ọlu.

Jizọs kụziri ka anyị na-emesapụ aka nye ndị nọ ná mkpa kama ịbụ ndị a gọziri agọzi.

1: "Onyinye nke imesapụ aka"

2: "Ọṅụ nke Inye Ihe"

1:1 Jọn 3:17-18 “Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa wee hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n’anya n’okwu ma ọ bụ n’okwu kama n’omume na n’eziokwu.”

2: Jemes 2:14-17 “Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya? Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara? Otú ahụkwa ka okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ.”

Luk 14:13 Ma mb͕e i mere oriri, kpọ ndi-ob͕eye, ndi-ọgwugwu, ndi-ngwurọ na ndi-ìsì.

Jizọs nyere ntụziaka ịkpọ ndị ogbenye, ndị nwere nkwarụ, ndị ngwụrọ, na ndị ìsì ka ha bịa oriri.

1. Ịkpọ Ndị Ọ Na-enweghị Ihe Ọmụma: Ịtụgharịghachi Ọhụụ Jizọs Maka Mkpakọrịta

2. Ilekọta Ndị Ọ Na-enwechaghị Ihe Ọma: Ọkpọku Jizọs Kpọrọ Ka Ịbịa ọbịa

1. Aisaia 58:7-10 - Kesaa nri gi na ndi aguu, webata ndi ogbenye na-enweghi ebe obibi n'ulo gi.

2. Jemes 1:27 - Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke Nna, bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha.

Luk 14:14 Ị ga-agọzi; n'ihi na ha apughi ikwughachi gi: n'ihi na agēnyeghachi gi na nbilite-n'ọnwu nke ndi ezi omume.

Amaokwu a na-ekwu maka ụgwọ ọrụ nke ndị na-ebi ndụ nke okwukwe na ezi omume, ebe a ga-agọzi ha na mbilite n’ọnwụ nke ndị ezi omume.

1. Ụgwọ ọrụ nke izi ezi: Ibi ndụ nke okwukwe na nrube isi

2. Ngọzi nke Mbilite n'Ọnwụ: Ndụ ebighị ebi n'ebe Chineke nọ

1. Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi; Ndi-ori adighi-awaba zuo ohi: n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dịka nzube Ya si dị."

Luk 14:15 Ma mgbe otu nʼime ndị ya na ha nọ na-eri nri nụrụ ihe ndị a, ọ sịrị ya: “Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke ga-eri achịcha nʼalaeze Chineke.

Jizọs na-agwa otu n’ime ndị ọbịa ya oriri ihe ọṅụ nke iri ihe n’alaeze Chineke.

1. Añụrị nke iri ihe n’alaeze Chineke

2. Ngozi nke Ịba n’Alaeze Chineke

1. Ndị Rom 14:17 - N'ihi na ala-eze Chineke abụghị ihe oriri na ihe ọṅụṅụ; ma ezi-omume, na udo, na ọńụ n’ime Mụọ Nsọ.

2. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

Luk 14:16 O wee sị ya: “Otu nwoke mere nnukwu nri anyasị, kpọkwa ọtụtụ mmadụ.

Otu nwoke kpọrọ ọtụtụ mmadụ òkù ịbịa nnukwu nri anyasị.

1. Ịkpọ òkù nke Ozi Ọma: Onyinye n’ụba nke Chineke na-enye maka nzọpụta

2. Añụrị nke Mmekọrịta: Oku nke Ndị Kraịst

1. Ndị Rom 10:13-14 - “N'ihi na onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta. Ma olee otú ha ga-esi kpọkuo ya ka o zọpụta ha ma ọ bụrụ na ha ekwereghị na ya? Oleekwa otú ha ga-esi kwere na ya ma ọ bụrụ na ha anụbeghị banyere ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ banyere ya ma ọ bụrụ na mmadụ agwaghị ha?

2. Ndị Hibru 10:24-25 - “Ka anyị chee echiche ụzọ isi kpalie ibe anyị n'omume ịhụnanya na ezi ọrụ. Ka anyị gharakwa ileghara nzukọ anyị anya dị ka ụfọdụ ndị, kama na-agbarịta ibe anyị ume, karịsịa ugbu a ụbọchị ọ ga-alọghachi na-eru nso.”

Luk 14:17 O we ziga orù-Ya n'oge nri-anyasi ka ọ gwa ndi akpọrọ, Bianu; n'ihi na ihe nile edoziwo ub͕u a.

Nna-ukwu ahụ edozila oriri ma na-akpọ ndị ọbịa niile ka ha bịa rie nri.

1: Jizọs kpọrọ anyị òkù ịbịa oriri nke nzọpụta.

2: Oku Onye-nwe-ayi n’ememe amara.

1: Nkpughe 19:9 - O we sim, Dee, Ngọzi nādiri ndi akpọrọ bia n'oriri-anyasi ọlulu-nwunye nke Nwa-aturu ahu.

2: Aisaia 25:6 - “N'ugwu a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēmere ndi nile ọ bula oké oriri nke ihe mara abuba, oké ọṅuṅu nke manya-vine nke di n'elu ahịhịa amị, nke ihe mara abuba juputara n'ụmị, nke manya-vine anuchara acha nke ọma. ”

Luk 14:18 Ma ha niile ji otu obi malite ịgba ngọpụ. Nke-mbu siri ya, Azutawom òkè ala, ma aghaghim i je hu ya: ariọm Gi ka m'b͕apu.

Ndị ahụ a kpọrọ òkù ịbịa oriri niile nwere ihe ngọpụ na ha agaghị abịa. Nke mbụ kwuru na ya zụtara otu ala ma chọọ ịga hụ ya.

1: Anyị ga-adị njikere ibute Chineke ụzọ na ndụ anyị, ọbụna karịa ihe anyị chọrọ na mkpa anyị.

2: Anyị ga-adị njikere iburu obe anyị na-eso Jizọs, ọbụna mgbe ọ nwere ike ghara iru ala ma ọ bụ na-adịghị mma.

Matiu 16:24 Jisus we si ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, som.

2: Ndị Filipaị 2:3-4 - Ka e ghara ime ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ otuto efu; ma n’ịdị nwayọọ n’obi ka onye ọ bụla na-ewere ibe ya n’ụzọ dị mma karịa onwe ya. Elela onye ọ bula anya n'ihe nke aka ya, kama onye ọ bula nēlekwasi kwa ihe nke ndi ọzọ anya.

Luk 14:19 Onye ọzọ wee sị: “Azụtara m ehi yoke ise, m ga-ejekwa ịnwale ha.

Ilu a na-ekwu maka onye meworo ọtụtụ nkwa ma na-achọ ụzọ mgbapụ ugbu a.

1: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara itinye aka karịa ihe anyị nwere ike ime.

2: Anyị kwesịrị ịna-agwa onwe anyị na ndị ọzọ eziokwu banyere ikike anyị.

1: Eklisiastis 5:4-5 - Mgbe i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya; n'ihi na ihe ndi-nzuzu adighi-atọ ya utọ: Kwughachi ihe nke i kweworo. Ọ di nma ka i ghara ikwe nkwa, Kari na i kweghi nkwa ma i kwughachighi.

Jemes 4:13-17 IGBOB - Ganu ub͕u a, unu ndi nāsi, Ta ma-ọbu echi ka ayi gābà n'obodo di otú a, nọdu n'ebe ahu otù arọ, zuta, ree, rita urù: ma unu amaghi ihe ọ bula. ga-abụ n'echi ya. Maka gịnị bụ ndụ gị? Ọbuná uzuzu ka ọ bu, nke nāputa nwa mb͕e ntà, we pua. N'ihi na unu gāsi, Ọ buru na Jehova nāchọ, ayi gādi ndu, me nka, ma-ọbu ihe ahu. Ma ub͕u a unu nāṅuri n'anya-unu: ọṅù nile di otú a jọrọ njọ. Ya mere onye mara ime ezi ihe, ma ọ meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Luk 14:20 Onye ọzọ si, Alụrụ m nwunye, ya mere enweghị m ike ịbịa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta ihe isi ike nke ibute Alaeze Chineke ụzọ karịa ibu ọrụ nke ụwa.

1: Ịnabata ọkpụkpọ òkù Chineke isonye n’Alaeze Ya

2: Ibute Alaeze Chineke ụzọ karịa ibu ọrụ nke Ụwa

Matiu 6:33 - “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara unu ihe ndị a niile.”

2: Ndị Kọlọsi 3:1-2 - “Ebe ọ bụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, tụkwasịnụ obi unu n'ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Na-atụkwasịnụ uche n’ihe ndị dị n’elu, ọ bụghị n’ihe nke ụwa.”

Luk 14:21 Orù ahu we bia gosi onye-nwe-ya ihe ndia. Onye-nwe ulo ahu n'iwe we were iwe si nwa-okorọbia-ya, Pua ngwa ngwa ba n'èzí nile na uzọ nile nke obodo, me ka ndi-ob͕eye na ndi-ọgwugwu na ndi-ọgwugwu na ndi-ìsì bata.

Onye-nwe ulo nyere nwa-oru-ya iwu ka ọ pua kpọta ndi-ob͕eye, ndi nwuru anwu, ndi-ọgwugwu na ndi-ìsì.

1. Mkpa ọ dị ijere ndị a kpasuru iwe n’obodo anyị ozi.

2. Ike ịnabata onye mbịarambịa.

1. Jemes 1:27 - Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghịkwa emerụ n'ihu Chineke Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe anyị ka a ghara imetọ ụwa.

2. Aisaia 58:6-7 - “Ọ̀ bughi nka bu obubu-ọnu nke M'nārọputa: itọpu ab͕u nile nke ajọ omume, itọpu ab͕u nile nke yoke, izipu ndi anēmeb͕u onwe-ha n'ofè, na ime ka yoke nile ọ bula tipu? Ọ bughi ya na ndi agu nāgu nēkesa nri-gi, webata ndi nēnweghi ebe obibi n'ulo-gi; mb͕e i gāhu onye b͕a ọtọ, ikpuchi ya, na ikpuchighi kwa onwe-gi n'anu-aru-gi?

Luk 14:22 Orù ahu we si, Onye-nwe-ayi, emewo dika I nyeworo iwu, ma ọnọdu di kwa.

Orù na-arụ ọrụ imezu iwu onye-nwe ya, wee chọpụta na a ka nwere ohere maka ihe ndị ọzọ.

1. Ike nke nrubeisi: Imezu iwu Chineke

2. Enwere ohere mgbe niile maka ihe ndị ọzọ: Okwukwe na-enweghị njedebe

1. Ndị Efesọs 2:10: "N'ihi na anyị bụ ọrụ ya, nke e kere n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo, ka anyị wee na-ejegharị n'ime ha."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18: "Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe nile, na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, na-enye ekele n'ọnọdụ nile; n'ihi na nke a bụ uche Chineke n'ime Kraịst Jizọs maka unu."

LUK 14:23 Onye-nwe-ayi we si orù ahu, Pua n'uzọ atuliri atuli na ogige, kpagide ha ka ha bata, ka ulom we mejue.

Onye-nwe na-akpọ ndị odibo ya ka ha pụọ na-akpọ ndị mmadụ òkù n’alaeze Chineke ka ụlọ ya wee jupụta.

1. Nwee Obi Ike Kpọọ Ndị Ọzọ Ka Ha Sonye n'Alaeze Chineke

2. Agbagharala ohere gị ikwusa ozi ọma

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Aisaia 55:6 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkue Ya mb͕e Ọ nọ nso.

Luk 14:24 Nʼihi na a sị m unu, na ọ dịghị onye ọ bụla nʼime ndị ahụ a kpọrọ òkù ga-edetụ nri anyasị nke m ire.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a gbasara ka o nweghị onye n'ime ndị a kpọrọ òkù ịbịa nri anyasị ga-atọ ụtọ ya.

1. Uru Nkwenye: Ịghọta ihe ga-esi n'ịjụ òkù Chineke pụta.

2. Ọnụ ekweghị ekwe: Ịmata ihe ga-esi n'ịjụ ịnakwere ọkpụkpọ òkù nke Onyenwe anyị pụta.

1. Matiu 22: 2-14 - Ilu nke oriri agbamakwụkwọ.

2. Ndị Rom 11:17-24 - Ebere Chineke na iwe.

Luk 14:25 Oké ìgwè mmadụ we so Ya je: O we chigharia, si ha.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ibute mmekọrịta ha na Ya ụzọ karịa nkasi obi na nchebe nke ihe onwunwe ha nke elu ala.

1. Ibute Jizọs Mbụ: Ihe Ndị Na-ebute Ụzọ Mmekọrịta

2. Ndụ bara ụba: nnwere onwe nke ibi ndụ maka Jizọs

1. Matiu 6:33 - “Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ma a ga-atụkwasịrị unu ihe ndị a nile.”

2. Ndị Filipaị 3:8 - “Ee, n'ezie, ana m agụkwa ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi ịdị elu nke ihe ọmụma nke Kraịst Jizọs Onyenwe m: n'ihi na m lara ihe niile n'iyi, na-agụkwa ha dị ka nsị, na m. nwere ike imeri Kraịst.”

Luk 14:26 Ọ bụrụ na onye ọ bụla bịakwute m, ma ọ kpọghị nna ya na nne ya na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị, e, na ndụ nke ya, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk 14:26 na-akụzi na ịbụ ndị na-eso ụzọ chọrọ ọkwa nke ntinye aka nke dị elu karịa ịhụnanya ebumpụta ụwa anyị nwere maka ezinụlọ anyị na onwe anyị.

1. "Nkwenye Kasị Elu: Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ Kari Ezinụlọ"

2. "Hụ Chineke n'anya Karia Ihe Ọ bụla: Ihe Ndị Na-eso Ụzọ Na-ebute ụzọ"

1. Matiu 16:24-26 - "Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, buru obe ya, soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu. ma onye ọ bula nke tufuru ndu-ya n'ihim gāchọta ya: n'ihi na ùrù gini ka ọ bayere madu ma ọ buru na o rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya?

2. Mak 8:34-37 - "Mgbe ọ kpọkọtara ndị mmadụ ka ha bịa n'ebe onwe ya nọ, ya na ndị na-eso ụzọ ya, ọ sịrị ha: "Onye ọ bụla nke chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulie obe ya, soro m. Mu onwem.N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke gētufu ndu-ya n'ihim na ozi ọma gāzọputa ya: n'ihi na gini ka ọ bara madu ma ọ buru na o rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya? madụ ọ̀ ga-enye n'ọnọdụ mkpụrụ obi ya?+ N'ihi na onye ọ bụla ihere m na okwu m ga-eme n'ọgbọ a na-akwa iko na nke mmehie, ihere ya ka Nwa nke mmadụ ga-eme mgbe ọ ga-abịa n'ebube nke Nna ya, ya na ndị mmụọ ozi dị nsọ. ”

Luk 14:27 Ma onye ọ bụla nke na-ebughị obe ya, na-esoghịkwa m, a pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.

Jizọs na-akụzi na ka mmadụ wee bụrụ onye na-eso ụzọ ya, mmadụ aghaghị iburu obe ha ma soro ya.

1. Bulie Obe Gi soro Jisos - A na mkpa nke ịbụ ndi n'eso ụzọ.

2. Ibu Obe Anyị - A maka ọrụ nke iso Kraịst na-eje ije.

1. Mak 8:34-37 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha buru obe ha soro ya.

2. Ndị Galetia 5:24 – A kpọrọ anyị ka anyị kpọgide anụ ahụ n’obe ma bie ndụ na mmụọ nsọ.

Luk 14:28 Nʼihi na ònye nʼime unu nke na-achọ iwu ụlọ elu, nke na-agaghị ebute ụzọ nọdụ ala gbakọọ ọnụ ahịa ya, ma o nwere ihe ga-ezuru ya ịrụzu ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịkwadebe tupu oge eruo na ịgụta ọnụ ahịa ihe omume ọ bụla.

1. "Ụgwọ Ụlọ: Ịkwadebe maka Nkwenye"

2. "Ịmepụta atụmatụ: Ịgbakọ ọnụ ahịa n'ihu"

1. Matiu 6:19-21 - “Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. Ma na-akpakọbara onwe unu akụ̀ n’eluigwe, ebe nla na nchara na-adịghị ebibi, na ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba zuo ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Ilu 13:4 - “Mkpụrụ obi onye umengwụ na-agụsi agụụ ike, ọ dịghịkwa enweta ihe ọ bụla: ma mkpụrụ obi ndị dị uchu na-enye ihe n'ụba.”

LUK 14:29 Eleghi anya, mb͕e o tọsiri ntọ-ala-ya, ma o nweghi ike imezu ya, ka ndi nile nāhu ya we malite ima Ya ihe-ọchì.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ịmalite ihe na-enweghị ike imecha ya, ebe ndị na-ekiri ya nwere ike ịkwa onye ahụ emo.

1. Ihe ize ndụ nke iburu ihe karịrị ị nwere ike ijide

2. Mkpa ọ dị imecha ihe ị na-amalite

1. Ndị Efesọs 6:13 - "Ya mere, yikwasịnụ ihe agha zuru ezu nke Chineke, ka mgbe ụbọchị ihe ọjọọ ga-abịa, ka unu wee nwee ike iguzo ọtọ, ma mgbe unu mesịrị ihe niile, iguzo."

2. Ilu 16:3 - "Nye Jehova ihe ọ bụla ị na-eme, na ọ ga-eme ka atụmatụ gị guzosie ike."

Luk 14:30 si, Nwoke a malitere iwu ụlọ, ma o nweghị ike ịrụzu ya.

Jizọs kụziri ilu banyere otu nwoke malitere ọrụ ma o nweghị ike ịrụcha ya.

1. Mkpa ọ dị imecha ihe ị na-amalite

2. Ịtachi obi n'ihu ihe isi ike

1. Ndị Filipaị 3:14 - "Ana m agbasi mbọ ike iru n'ọgwụgwụ nke ọsọ ahụ wee nweta ihe mgbata n'ọsọ nke eluigwe nke Chineke, site n'aka Kraịst Jizọs, na-akpọ anyị."

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ọrụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu."

LUK 14:31 Ma-ọbu òle eze, nāga ibuso eze ọzọ agha, nke nādighi-ebu uzọ nọdu ala, jua ma ọ̀ puru chiri orú nnù ndikom na nnù ise izute onye ahu nēwere orú nnù ndikom uzọ abua na ọgu iri bia imegide ya?

Eze ga-echebara ihe onwunwe ya echiche tupu ya alụso eze ọzọ nke nwere ihe onwunwe okpukpu abụọ agha.

1. Chineke ga-enye anyị ihe anyị ga-eji merie ihe mgbochi ọ bụla.

2. Anyị aghaghị ịmụta ịtụkwasị Chineke obi ma mara ihe ná mkpebi anyị.

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị mba, na a ga-enye ya."

Luk 14:32 Ma ọ́ bụghị otú ahụ, mgbe onye nke ọzọ nọ nʼebe dị anya, o zipụrụ ndị ozi, rịọkwa arịrịọ udo.

Ilu nke nwa ahụ furu efu na-emesi ike mkpa ọ dị ịchọ ndị furu efu ma gbasaa onyinye nke ime ka ha dịghachi ná mma.

1. Ike nke Mgbaghara: Otu esi eme ka amara nye onye furu efu

2. Mkpekọrịta: Ịnabata na ịnabata ndị na-emefu ego

1. Matiu 18:12-14 - Gịnị ka ị na-eme ma onye furu efu lọta?

2. Ndị Rom 5:8 - ike nke ịhụnanya Chineke n'ime ka anyị na Ya dịghachi ná mma

Luk 14:33 Nʼotu aka ahụ, onye ọ bụla nʼime unu nke na-ahapụghị ihe niile o nwere, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịhapụ ihe onwunwe niile ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs.

1. Ezi Ndị Na-eso Ụzọ: Ọnụ nke Ịgụ Ọnụ Ọgụgụ - Luk 14:33

2. Ịhapụ Ihe Nile Iso Jizọs - Luk 14:33

1. Matiu 19:21 - Jizọs sịrị ya: “Ọ bụrụ na ị ga-ezu oke, gaa ree ihe i nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe; bịakwa, soro m.”

2. Mak 10:21 - Ma Jisus lere ya anya, hu ya n'anya, si ya, Otù ihe fọduru gi: je ree ihe nile i nwere nye ndi-ob͕eye, i gēnwe kwa àkù n'elu-igwe; bịakwa, soro m.”

Luk 14:34 Nnú dị mma: ma ọ bụrụ na nnu efunahụ ya, gịnị ka a ga-eji mee ya?

Nnu bụ ihe atụ dị mkpa n’ozizi Jizọs, na-egosi mkpa ọ dị ka ndị na-eso ụzọ Kraịst bụrụ isi iyi nke omume ọma na nke ime mmụọ nye ụwa.

1: Nnu nke Ụwa: Ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst na ime mmetụta n'ụwa

2: Ime Nnu Na-atọ ụtọ: Otu esi ebi ndụ nke ụtọ Chineke

1: Matiu 5: 13-14 - "Unu bụ nnu nke ụwa, ma ọ bụrụ na nnu efunahụ ya, olee otu a ga-esi nwetaghachi nnu ya? Ọ dịghịkwa mma ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ịchụpụ ya na ka a zọda ya n’ụkwụ ndị mmadụ.”

2: Ndị Kọlọsi 4: 6 - “Ka okwu unu bụrụ nke amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.”

Luk 14:35 O kwesịghị ekwesị maka ala, ma ọ bụ maka ebe ikpofu ahịhịa; ma ndị mmadụ na-achụpụ ya. Onye nwere nti inu ihe, ya nu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịṅa ntị n'okwu Chineke na ịṅa ntị n'oku ya.

1. "Oku Ige Ntị: Ịghọta mkpa ọ dị ịṅa ntị n'Okwu Chineke"

2. “Ịchụpụ Ihe Na-ekwesịghị ekwesị: Ihe Ndị Na-efu Ileghara Okwu Chineke anya”

1. Jemes 1:19-20 - "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe; n'ihi na iwe nke mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

Luk 15 kwuru ilu atọ banyere Jizọs bụ́ ndị na-egosi ọṅụ Chineke nwere n’ihi nchegharị nke ndị mmehie: Atụrụ ahụ furu efu, mkpụrụ ego ahụ furu efu, na Ọkpara mmefu.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-agbakọta gburugburu ka ha nụ okwu Jizọs, nke kpatara ntamu n'etiti ndị Farisii na ndị ozizi iwu na-asị "Nwoke a na-anabata ndị mmehie ka ha na ha rie ihe." N’ịzaghachi, Jizọs gwara atụrụ furu efu ebe onye ọzụzụ atụrụ hapụrụ atụrụ iri itoolu na itoolu n’èzí ịchọ otu atụrụ furu efu. Mgbe ọ chọtara ya, o ji ọṅụ dọkwasị ya n’ubu ya laa. Mgbe ahụ, ọ na-akpọkọta ndị enyi ya ndị agbata obi ọnụ, sị, 'Ṅụrịanụ ọṅụ, achọtawo m atụrụ m furu efu.' Jizọs kọwaziri na aṅụrị dị n’eluigwe n’ihi otu onye mmehie nke chegharịrị karịa n’ihi ndị ezi omume iri itoolu na itoolu bụ́ ndị na-adịghị mkpa ichegharị (Luk 15:1-7).

Paragraf nke Abụọ: N’ịgbaso ilu a, Jizọs tụrụ ilu ọzọ banyere otu nwanyị nwere mkpụrụ ego ọlaọcha iri ma otu furu efu. Ọ na-amụnye oriọna, zachaa ụlọ ya nke ọma ruo mgbe ọ chọtara ya. Mgbe ọ chọtara ya, ọ kpọkọtara ndị enyi ya ndị agbata obi wee sị 'Na-aṅụrịnụ ọṅụ na achọtawo m mkpụrụ ego m furu efu.' Ozokwa Jisos kwusiri ike na anuri di n'iru ndi mo-ozi Chineke n'ihi otu onye nmehie nke cheghariri (Luk 15:8-10).

Paragraf nke atọ: N’ikpeazụ, o kesara Ilu nke Nwa mmefu. N'akụkọ a, nwa nwoke nke nta rịọrọ nna ya ka o nye ya òkè ya wee mefusịa ndị niile bi n'ime obodo dị anya. Mgbe oké ụnwụ dara, ọ malitere ịchọ ya were were goro onwe ya nwa amaala nke obodo zigara ya ubi nri ezì na-agụ agụụ afọ juru ezì na-eri nri ọ dịghị onye nyere ya ihe ọ bụla ma were were were sị, 'Ole ndị ọrụ nna m goro ego nwere ihe nrite ebe a ka agụụ na-agụ m. !' O kpebiri ịlaghachi n'ụlọ kwupụta mmehie tupu nna ajụọ ka e mesoro ya dị ka onye ọrụ goro ọrụ. Ma mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya nna hụrụ ya nwere ọmịiko gbara ọsọ tụbara ogwe aka ọnụ sutu ya ọnụ. Mana nna nyere iwu ka ndị ohu weta uwe kacha mma tinye mgbanaka na mkpịsị aka akpụkpọ ụkwụ ụkwụ butere nwa ehi mara abụba gbuo ka anyị mee oriri maka nwa nwoke nke m anwụọla ndụ ọzọ furu efu wee malite ememme nwanne okenye were iwe jụrụ ịbanye ya nna wee pụọ rịọ ya zara. Le, n'afọ nile a ka m'nābu orù-gi, ọ dighi mb͕e ọ bula m'epuworo n'iwu-gi, ma i nyeghim nwa-ewu ka mu na ndi-eyìm we ṅuria ọṅu; Nna sịrị: “Nwa m, ị nọnyeere m mgbe niile ihe niile m nwere bụ nke gị mana anyị ga-enwekwa obi ụtọ n’ihi na nwanne gị nwoke anwụọla ndụ ọzọ ka furu efu” (Luk 15:11-32). Ilu a na-emesi ọdịdị ihunanya amara amara Nna n'ebe ndị mmehie chegharịrị echegharị nọ na-ama aka n'ezi omume onwe onye enweghị ọmịiko n'ebe ndị kpafuru akpafu nọ.

Luk 15:1 Ndị-ọna-ụtụ na ndị mmehie niile wee bịaruo ya nso ka ha nụ ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus nte mme abiatibet ye mme anamidiọk ẹdide ndikpan̄ utọn̄ nnọ enye.

1: Jizọs gosiri anyị na a na-anabata onye ọ bụla n'ihu ya nakwa na ọ dịghị onye a ga-ewepụ.

2: Ịhụnanya Jizọs enweghị atụ, ọ dịkwa onye ọ bụla na-achọ ya.

1: Matiu 11:28 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike."

2: Mak 2:17 - "Mgbe Jizọs nụrụ ya, ọ sịrị ha: Ndị ahụ zuru okè adịghị mkpa dibịa, ma ndị a na-arịa ọrịa: m bịara ịkpọ ndị ezi omume, kama ndị mmehie nchegharị."

LUK 15:2 Ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ we tamu, si, Nwoke a nānara ndi-nmehie, nēso kwa ha rie ihe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe nkatọ na nkwenye nke ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ n'ebe Jizọs nọ maka iso ndị mmehie na-akpakọrịta.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs nwere n'ebe ndị mmehie nọ

2. Ihe ize ndụ dị n'ikpe ndị ọzọ ikpe

1. Ndị Rom 14:13 - "Ya mere ka anyị ghara ikpe ibe anyị ikpe ọzọ, kama kpebie na anyị agaghị etinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe mgbochi n'ụzọ nwanna."

2. Matiu 7:1-2 - "Ekpela ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe: n'ihi na a ga-eji ihe unu na-ekpe ikpe na-ekpe unu ikpe, na ihe unu ji atụ ya ka a ga-eji tụọ ya."

Luk 15:3 O we tu ha ilu a, si,

Ihe atụ nke atụrụ ahụ furu efu: Jizọs tụrụ ilu banyere otu onye ọzụzụ atụrụ nke otu n’ime atụrụ ya nwụnahụrụ ma hapụ 99 ọzọ ka ọ chọọ nke furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya.

1. Obi Onye Ọzụzụ Atụrụ: Otú Jizọs Si Elekọta Ndị Na-efunahụ Ya

2. Atụrụ ahụ furu efu: Nchụso Chineke na-emerụ ahụ

1. Ezikiel 34:11-16 – Nkwa Chineke kwere ịzọpụta atụrụ ya

2. Abụ Ọma 23:1-4 – Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m

Luk 15:4 Ọ̀ dị onye nʼime unu nke nwere otu narị atụrụ, ma otu nʼime ha funahụ ya, nke na-ahapụghị iri itoolu na iteghete ahụ nʼọzara, chụwa nke furu efu ruo mgbe ọ ga-achọta ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nchụso Chineke na-adịghị akwụsị akwụsị n'achụso ndị furu efu, na-ekwusi ike ọmịiko ya maka ndị mmehie.

1. "Ịhụnanya Chineke Na-adịghị Agbanwe: Ịchụso Ndị Echefuola"

2. “Onye ọzụzụ atụrụ na atụrụ ahụ furu efu: Ilu nke ọmịiko”

1. Ezikiel 34:11-16 'Nkwa Chineke Dị Ka Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ

2. Jeremaịa 29:11-14 'Atụmatụ Chineke Maka Ndị Na-efunahụ Ya na Achọtara

Luk 15:5 Mgbe ọ chọtara ya, ọ tukwasị ya nʼubu ya, ṅụrịa ọṅụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọṅụ nke ịchọta ihe furu efu.

1. Ịchọta ọṅụ n'ime Onyenwe anyị: Lee ka ịṅụrị ọṅụ n'ime Onyenwe anyị si eduga n'ezi afọ ojuju.

2. Onye Ọzụzụ Atụrụ? 셲 Ịhụnanya: Kedu ka esi enweta ọn̄ụ nke mgbapụta site na Chineke? ịhụnanya .

1. Aịzaya 40:11 ? Ọ gāzù ìgwè ewu na aturu-ya dika onye-ọzùzù-aturu; ọ gāchikọta umu-aturu n'aka-ya; ọ ga-edo ha n'obi ya, were nwayọọ na-edu ndị na-eto eto.

2. Abụ Ọma 30:5 ? Ma ọ bụ na iwe ya bụ naanị nwa oge, ma ihu ọma ya dị ndụ. Ikwa-ákwá nwere ike ib͕aru abali, ma ọṅù na-abia n'ututu.

Luk 15:6 Mgbe ọ bịarutere nʼụlọ, ọ kpọkọtara ndị enyi ya na ndị agbata obi ya, sị ha, Sonụ m ṅụrịa ọṅụ; n'ihi na achọtawom aturu nkem nke furu efu.

Ebe a na-ekwu maka otu nwoke chọtara atụrụ ya furu efu ma soro ndị enyi ya na ndị agbata obi ya na-eme ememe.

1. Chineke bụ onye ọzụzụ atụrụ nke na-achọ ndị furu efu, na-aṅụrịkwa ọṅụ ma a chọtara ha.

2. Añụrị nke ịchọta ndị furu efu bụ ihe a ga-ekerịta ndị ọzọ.

1. Abụ Ọma 23:1-4 ??? Ọ bu Onye-nwe-ayi bu onye-ọzùzù-aturum; Agaghị m achọ. Ọ na-eme ka m makpuru n'ebe ịta nri ahịhịa. Ọ na-edu m n'akụkụ mmiri nke izu ike. Ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m. Ọ na-edu m n'ụzọ ezi omume n'ihi aha ya.

2. Ezikiel 34:11-16 ??? ma -ọbu otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, Mu onwem, Mu onwem gāchọ aturum, we chọ ha. Dika onye-ọzùzù-aturu si achọ ìgwè ewu na aturu-ya mb͕e ọ nọ n'etiti aturu-ya nke achusaworo, otú a ka m'gāchọ aturu nkem, naputa kwa ha n'ebe nile achusaworo ha n'ubọchi igwe-oji na oké ọchichiri. M'gākpọputa kwa ha n'etiti ndi nile di iche iche, si kwa n'ala nile chikọta ha, me ka ha ba n'ala-ha. M'gāzù kwa ha n'ugwu nile nke Israel, na n'akuku miri-iyi di iche iche, na n'ebe nile bi nke ala nka. M'gēwere ebe-ita-nri di nma nāzù ha; N'ebe ahu ka ha nēdina ala n'ezi ebe-ita-nri, Ọ bu kwa n'ebe-ita-nri ka ha gāta nri n'ugwu nile nke Israel. Mụ onwe m ga-azụ atụrụ m, ọ bụkwa m ga-eme ka ha makpuo ala, ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.

Luk 15:7 A sị m unu, na otú ahụ ọṅụ ga-adị n’eluigwe n’ihi otu onye mmehie nke chegharịrị, karịa ndị ezi omume iri itoolu na itoolu, ndị nchegharị adịghị mkpa.

Añụrị n'eluigwe maka onye mmehie chegharịrị.

1: Chineke na-añuri mgbe anyi cheghariri na chigharikute Ya.

2: Jesus'' ihunanya n'ebe ayi nọ kariri ihe, Ọ nāṅuri kwa ma ayi mata nmehie ayi we chigharikute Ya.

1:2 Ihe E Mere 7:14 - ? Ndim , ndi akpọkwasiri aham, gēweda onwe-ha n'ala, kpe ekpere, chọ irum, si n'ajọ omume nile ha chigharia: M'gānu kwa n'elu-igwe, b͕aghara kwa nmehie-ha, me ka ala-ha di ike.

2: Ndị Rom 2:4- ? Ọ̀ bu n'ihi àkù nke ebere-Ya na ntachi-obi-Ya na ogologo-ntachi-obi-Ya ka i nēlelì, ebe i nāmataghi na Chineke? 셲 ebere bu n'obi iduba gi na ncheghari???

LUK 15:8 Ma-ọbu òle nwanyi nke nwere ego ọla-ọcha iri, ma ọ buru na otù iberibe fọduru ya, nke nāmuyeghi oriọna, zacha ulo ahu, chọsie ike rue mb͕e ọ gāchọta ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nwanyị nke na-achọsi ike ịchọta iberibe ọlaọcha furu efu.

1. Ịdị Uchu nke Ndị Na-efunahụ Anya: Otú Ịchọ Ndị Na-efunahụ Ya Pụrụ Isi Mee Ka Ha nwetaghachi Okwukwe.

2. Ilu nke Mpekere ọla ọcha: Otu anyị kwesịrị isi na-atachi obi n'oge ihe isi ike

1. Ilu 24:10 Ọ bụrụ na ị daa mbà n’ụbọchị ahụhụ, ike gị dị ntakịrị.

2. Matiu 6:33 Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

Luk 15:9 Ma mb͕e ọ chọtara ya, ọ kpọkọtara ndi-eyì-ya na ndi-ab͕ata-obi-ya, si, Sorom ṅuria ọṅu; n'ihi na achọtawom iberibe ahu nke m'tufuru.

Otu nwanyị nke ihe dị mkpa funahụrụ ya na-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ chọtara ya ọzọ wee kpọọ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya ka ha soro ya mee ememe.

1. Ọṅụ nke Mweghachi: Ime ememe nloghachi nke ihe furu efu

2. Chineke? 셲 Ịhụnanya n'ime obere ihe: Ịchọta ọṅụ na nkịtị

1. Abụ Ọma 126:3: ? 쏷 Onye-nwe-ayi emeworo ayi ihe uku, ayi juputa-kwa-ra n'ọṅù.

2. Luk 15:7: 쏧 agwa gi na n'otu aka ahu ka a ga-adi kwa n'elu-igwe onu n'ihi otu onye-nmehie nke cheghariri n'aru ndi ezi omume iri itoolu na iteghete ndi na-adighi mkpa icheghari.

Luk 15:10 Nʼotu aka ahụ, a sị m unu, ọṅụ dị nʼihu ndị mmụọ ozi Chineke nʼihi otu onye mmehie nke chegharịrị.

Ọnụnọ nke Chineke na-eweta ọṅụ mgbe onye mmehie chegharịrị.

1. Añụ nke nchegharị

2. Ichegharị ihunanya Chineke site na nchegharị

1. Aisaia 1:18 – Bianu ub͕u a, ka ayi rurita uka, ka Jehova siri: ọ buru na nmehie-unu adi ka uwe uhie, ha gācha ọcha dika snow; ọ buru na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu.

2. Jeremaia 31:34 – Ha agaghi-akuzi kwa ọzọ, nwoke ọ bula ibe-ya, na nwoke ọ bula nwa-nne-ya, si, Mara Jehova: n'ihi na ha nile gāmam, site n'onye ntà nime ha rue onye kachasi uku nime ha; Jehova: n'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa nmehie-ha ọzọ.

Luk 15:11 Ọ si, Otù nwoke nwere umu-ndikom abua.

Ihe atụ a Jizọs mere na-akọ akụkọ banyere otu nna na ụmụ ya ndị ikom abụọ, bụ́ ndị otu n’ime ha furu efu ma chọọ ụzọ ọ ga-esi lawa.

1: Jizọs kpọrọ anyị ka anyị bịa n’ụlọ ka anyị na Chineke dịrịghachi ọzọ.

2: Anyị ga-amata mkpa anyị nwere maka Chineke ma chọọ mmekọrịta anyị na Ya.

Luk 15:20 - O we bilie biakute nna-ya. Ma mb͕e ọ nọ n'ebe di anya, nna-ya huru ya, we nwe ọmiko, b͕a ọsọ, dakwasi ya n'olu, sutu kwa ya ọnu.

Ezikiel 16:63-63 IGBOB - Ka i we cheta, we nwe ihere, we ghara imeghe ọnu-gi ọzọ n'ihi ihere-gi, mb͕e agēmem ka obi dim n'aru gi n'ihi ihe nile nke i meworo, ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta.

Luk 15:12 Nke-ntà n'etiti ha we si nna-ya, Nna, nyem òkè nke ihe nādaberem. O we keere ha ihe-oriri-Ya.

Nne nke umu-ndikom abua nēkè ihe-ya n'etiti ha, nwa-nwoke nke-ntà we riọ òkè-ya.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Ụmụ Ya: Otu Imesapụ Aka nke Nna si egosipụta Obi nke Nna Anyị nke Eluigwe.

2. Ike nke Arịrịọ: Ịmụta ịrịọ n'atụghị egwu na ịnata ngozi mmesapụ aka nke Chineke.

1. Ndị Efesọs 3:20 – Ugbua nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ unu nye Chineke arịrịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

Luk 15:13 Ma ọ bughi ọtụtụ ụbọchị ka nwa-nwoke nke-ntà kpọkọtara ha nile, je nʼala dị anya, were ibi ndụ na-ezighị ezi mebie ihe ya nʼebe ahụ.

Nwa-nwoke ahu nke-ntà mere ka àkù-ya mebie ihe-ya site n'ọgba aghara ibi n'ebe di anya.

1. Ihe ize ndụ nke ibi anụ ọhịa

2. Oke ọnụ nke mmehie

1. Ilu 13:15 - "Ezi nghọta na-enweta ihu ọma, ma ụzọ ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi bụ mbibi ha."

2. Ndị Galeshia 6:7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu: Chineke adịghị emo; n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa ihe ubi. onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsi na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

Luk 15:14 Ma mb͕e o mebisiri ihe nile, oké unwu we di n'ala ahu; o we malite inọ nkpà.

Otu nwoke mefuru ego ya niile na ụnwụ n’ala ahụ mere ka ọ nọrọ n’ụkọ.

1. Ihe ize ndụ nke imefusị ego

2. Ngọzi nke afọ ojuju n'ọnọdụ niile

1. Ilu 21:20, "Akụ̀ dị oké ọnụ ahịa na mmanụ dị n'ebe obibi ndị maara ihe, ma onye nzuzu na-emefu ya."

2. 1 Timoti 6:6-10, "Ma nsọpụrụ Chineke na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu, n'ihi na ọ dịghị ihe anyị webatara n'ụwa, anyị enweghịkwa ike ịnara ihe ọ bụla n'ụwa . ma ndị chọrọ ịba ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa, n'ime ọnyà, n'ime ọtụtụ ọchịchọ nzuzu na nke na-emerụ ahụ, nke na-akwanye mmadụ ná mbibi na mbibi: n'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile, ọ bụkwa site n'agụụ a. na ụfọdụ esiwo n’okwukwe kpafuo wee were ọtụtụ ihe mgbu maa onwe ha.”

Luku 15:15 O we je were onwe-ya rapara n'aru otù nwaafọ ala ahu; o we ziga ya n'ubi-ya izù ezì.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ banyere nwa mmefu ahụ bụ́ onye hapụrụ ụlọ ma mefusịa ego ya, mechaa ghọọ oké ọchịchọ nke na ọ nakweere ọrụ inye ezì nri.

1. Ihe ize ndụ nke nnupụisi: Ịmụta ihe n'aka Ọkpara mmefu

2. Ichigharịkwute Chineke n'oge nkụda mmụọ: Akụkọ nke Nwa mmefu

1. Ilu 13:13-15 "Onye ọ bụla nke na-eleda okwu anya na-eweta mbibi n'ahụ́ onwe ya: ma onye na-atụ egwu ihe e nyere n'iwu ka a ga-akwụghachi ụgwọ: Ozizi ndị maara ihe bụ isi iyi nke ndụ, ka mmadụ wee wezụga ọnyà nke ọnwụ. Ezi uche na-enweta amara, ma ụzọ ndị aghụghọ bụ mbibi ha.

2. Matiu 6:24 "Ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ ozi: ma ọ bụghị na unu ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na unu ga-arapara n'otu n'otu na-eleda ibe ya anya. Unu enweghị ike ife Chineke na ego."

Luk 15:16 Ọ ga-adịkwa mma ka o were igbe ndị ezì na-eri riju afọ ya: ma ọ dịghị onye ọ bụla nyere ya.

Nwa mmefu ahụ chọsiri ike iri nri nke na ọ dị njikere iri ihe ezi ndị ahụ na-eri. Ọ dịghị onye dị njikere inyere ya aka.

1. Ihe ize ndụ nke enweghị olileanya: Mụta ihe n'aka Ọkpara mmefu

2. Ọmịiko nke Chineke: Otú O si elekọta Ndị Obi Ha Tiwara etiwa

1. Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Matiu 6:25 - ? 쏷 ya mere asim unu, echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi?

Luk 15:17 Ma mb͕e Ọ biakutere onwe-ya, Ọ si, Òle ndi-orù nnam ka ha nwere ob͕e achicha nke nēju na nke nēnweghi, ma mu onwem nāla n'iyì n'oké agu!

Otu nwoke na-achọpụta na ọ nọ ná mkpa ma na-atụgharị uche n'ụba akụ̀ dị na ya.

1. Uju nke ihe Chineke na-enye

2. Ịmata Omimi nke Mkpa Anyị

1. Matiu 6: 31-33 - "Ya mere, unu echegbula onwe unu, sị, 'Gịnị ka anyị ga-eri?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-aṅụ?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-eyi?' N'ihi na ihe ndia nile ka ndi mba ọzọ nāchọ: ma Nna-unu nke elu-igwe mara na unu nāchọ ha nile: ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

2. 1 Jọn 4:19 - "Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya."

LUK 15:18 M'gēbili kwa jekuru nnam, si ya, Nna, emehiewom megide elu-igwe, na n'iru gi;

Itien̄wed emi aban̄a eyeneren emi akafiakde ebịne ete esie onyụn̄ ayarade mme idiọkn̄kpọ emi enye akanamde.

1. Ịhụnanya Nna: Otú Nna Anyị Si Agbaghara ma Nabata Anyị n'Ụlọ

2. Nkwuputa nke Mmehie: Nzọụkwụ dị mkpa maka ezi nchegharị

1. 1 Jọn 1:9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

2. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie.

LUK 15:19 Mu onwem erughi kwa ka akpọm nwa-gi: mem ka m'di ka otù nime ndi-orù-gi goro.

Nwa mmefu na Luk 15 na-ekwupụta mwute ya maka omume ya gara aga ma rịọ nna ya ka ọ hapụ ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ọrụ ya goro ọrụ.

1. Ike nke Nchegharị: Ihe Ọ Pụtara n'Ezie n'Iwe Isi n'Ụzọ Ọjọọ Gị Ichigharị

2. Ebere nke Chineke: Otu Nna si anabata Ọkpara Ya furu efu

1. Ezikiel 18:21-23 – Ma ọ buru na onye nēmebi iwu gēsi na nmehie-ya nile nke o meworo chigharia, debe ukpurum nile, me ihe ziri ezi na ezi omume, ọ ghaghi idi ndu, ọ gaghi-anwu.

2. Ndị Rom 5:20 - Ọzọ kwa, iwu batara, ka nmehie ahu we babiga ókè. Ma ebe nmehie babigara, amara bara uba kari nke-uku.

Luk 15:20 O wee bilie bịakwute nna ya. Ma mb͕e ọ nọ n'ebe di anya, nna-ya huru ya, we nwe ọmiko, b͕a ọsọ, dakwasi ya n'olu, sutu kwa ya ọnu.

Nwa mmefu ahụ lọghachiri nna ya ma jiri ịhụnanya na ọmịiko nabata ya.

1. Ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ - ka ihunanya Chineke si dị mgbe niile na enweghị mgbagha, n'agbanyeghị ọnọdụ.

2. Ike nke nchegharị – ka nchegharị ga-esi weghachi ọbụna ndị kacha agbajiri mmekọrịta.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 8:1-11 - Ma Jizọs gara n'Ugwu Oliv. O rue, mb͕e chi bọrọ, Ọ we puta ọzọ n'ulo uku Chineke, ebe ndi-Ju nile zukọrọ n'ebe Ọ nọ, O we nọdu izí ha ihe.

Luk 15:21 Nwa-ya ahu we si ya, Nna, emehiewom megide elu-igwe, na n'iru Gi, ekwesighikwam ka akpọghm nwa-gi.

Nwa nwoke ahụ na-ekwupụtara nna ya mmehie ya wee jiri obi umeala kweta na ya erughị eru ka a kpọọ ya nwa ya nwoke.

1. Ike nke nkwuputa: Ịmụta ịnakwere mmejọ anyị

2. Omimi nke ịhụnanya Chineke: Mgbaghara na-enweghị atụ maka mmadụ niile

1. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

2. Ndi Efesos 2:4-5 - Ma Chineke, onye bara ụba na ebere, n'ihi ihunanya uku Ya nke O ji hu ayi n'anya, obuna mgbe ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie, emere ayi na Kraist di ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu;)

LUK 15:22 Ma nna-ya siri ndi-orù-ya, Chiputa uwe-nwuda kachasi nma, yikwasi ya; tiye nb͕a-aka n'aka-ya, na akpukpọ-ukwu n'ukwu-ya abua;

Nna n'akụkụ a na-egosi nwa ya nwoke ịhụnanya na nnabata na-enweghị atụ n'agbanyeghị mmejọ o mejọrọ n'oge gara aga.

1: N'agbanyeghị otú anyị si kpafuo, Chineke ga-ahụ anyị n'anya ma nabata anyị na ogwe aka.

2: Anyị niile tozuru ihunanya na amara Chineke, n'agbanyeghị ụdị ihe gara aga anyị nwere ike ịdị.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Aisaia 43:1-3 - Otú a ka Jehova siri: ? Ṅa nti, n'ihi na ab͕aputawom gi; Akpọrọ m gị aha, ị bụ nke m. Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi. N'ihi na Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-gi, na Onye Nsọ nke Israel, na Onye-nzọputa-gi.

Luk 15:23 unu wetakwa-nu nwa-ehi mara abuba n'ebe a, b͕ue ya; ka ayi rie, ṅuria;

E ji oriri nabata Ọkpara Prodigal n'ụlọ.

1: Nnọọ n'ụlọ: Añụrị nke Mgbaghara na Mweghachi

2: Ọnụ mgbaghara: Àjà nke nwa ehi mara abụba

1: Ndị Efesọs 1:7- ? n'ihi na ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, bú nb͕aghara nke njehie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2: Ndị Rom 5:8- ? Chineke gosiri anyị ịhụnanya ya n’ihi na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n’ihi anyị.

Luk 15:24 N'ihi na nwam a nwuru anwu, we di ndu ọzọ; ọ furu efu, ewe hu ya. Ha wee malite inwe obi ụtọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọṅụ na ahụ efe nke nwa nwoke a chọtara mgbe furu efu.

1: Anyị nwere ike ịhụ ọṅụ na udo n'ịhụnanya Chineke mgbe anyị na-efunahụ anyị.

2: Anyị nwere ike nweta ọn̄ụ nke mgbapụta mgbe anyị chigharịkwuru Chineke.

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: ABÙ ỌMA 107:13-14 - Ha we tikue Jehova na nkpab͕u-ha, O we zọputa ha na nkpà-ha nile. O we me ka ha si n'ọchichiri na oké ọchichiri puta, Tipia kwa ab͕u nile ha.

Luk 15:25 Ma nwa ya nke-okenye nọ nʼọhịa: ma mgbe ọ bịarutere nso nʼụlọ ahụ, ọ nụrụ egwú na ite egwú.

Nna ahụ ji egwu na ịgba egwú nabata nwa mmefu ahụ n'ụlọ.

1. Ihụnanya Chineke na-enweghị atụ - Ime ememe nloghachi nke Ọkpara mmefu

2. Ịnabata ohere nke abụọ - Ike mgbapụta nke nchegharị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 43:25 – Mu onwem, ma Mu onwem, bu onye ahu Nke nēhichapu njehie nile unu, n'ihi Mu onwem, na echegh kwa nmehie nile unu ozo.

Luk 15:26 O wee kpọọ otu nʼime ndị na-ejere ya ozi, jụọ ihe ndị a pụtara.

Nwa mmefu ahụ lọghachiri ma nna ya nabatara ya.

1: Amara Chineke dị ukwuu karịa mmehie anyị.

2: Ọ dịtụghị mgbe anyị nọ n'ịhụnanya Chineke tere aka.

1: Abụ 103:12 - Dị ka ọwụwa anyanwụ si dị n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

Jeremaia 31:3-13 IGBOB - Jehova mere ka ayi hu anya na mb͕e gara aga, si, Ejiwom ihu-n'anya ebighi-ebi hu gi n'anya;

Luk 15:27 Ọ si ya, Nwanne-gi abiawo; ma nna-gi b͕uworo nwa-ehi mara abuba, n'ihi na ọ narawo ya n'udo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọṅụ nna nwere n'ịnabata nwa ya nwoke n'ụlọ mgbe ogologo oge na-anọghị ya. Ọṅụ ya dị nnọọ ukwuu nke na ọ na-achụ nwa ehi mara abụba n'àjà iji mee ememe ọbịbịa nwa ya nwoke n'udo.

1: Chineke na-aṅụrị ọṅụ mgbe anyị lọtara n’ụlọ ya.

2: Añụrị nke Jehova bụ ike anyị.

1: Aisaia 40:31 - Ma ndi nēchere Jehova gāhu ike-ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2: Abụ Ọma 51:12 - Weghachite m ọn̄ụ nke nzọpụta gị; were kwa mọ nke nwere onwe-gi kwadom.

Luk 15:28 O we were iwe, o kweghi kwa ibà: nna-ya we puta, riọ ya.

Nna nwa mmefu ahụ pụrụ ịrịọ ya ka ọ bịa n’ụlọ.

1. Ịhụnanya na ndidi nke obi Nna

2. Ike nke ime n'udo

1. Ndị Efesọs 4:32 ? Ma unu na-enwe obiọma na ndị na-enwe ọmịiko n’ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n’ime Kraịst.

2. Ndị Rom 8:35-39 ? Kedu onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Ọ̀ ga-abụ nsogbu ma ọ bụ ihe isi ike ma ọ bụ mkpagbu ma ọ bụ ụnwụ ma ọ bụ ọtọ ma ọ bụ ihe egwu ma ọ bụ mma agha? Dika edeworo ya: ? ma ọ bụ n'ihi gị, anyị na-eche ọnwụ ihu ogologo ụbọchị dum; A na-ewere anyị dị ka atụrụ a ga-egbu. Ee e, n'ihe ndị a niile, anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Luk 15:29 O we za, si nna-ya, Le, ọtutu arọ ndia ka m'nēfè gi, ọ dighi kwa mb͕e m'gaghi-emebi iwu-Gi: ma ọ dighi mb͕e i nēnyem nwa-ewu, ka mu na ndi-eyìm we ṅuria.

Nwa ahụ na-ekwupụta nna ya na ọ dịbeghị mgbe ọ dara iwu ya, ma enyebeghị nwa ewu ka ya na ndị enyi ya mee ememe.

1: Ịhụnanya na ndokwa nna ekwesịghị ịbụ ihe e ji egwuri egwu.

2: Amara na ebere Chineke adabereghị na ọrụ anyị.

1: Ndị Efesọs 2: 8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2: Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 15:30 Ma ozugbo nwa gị nwoke a bịara, bụ́ onye ya na ndị akwụna riri nri gị, i b͕uru ya nwa ehi mara abụba.

Otu nna nwere nwa nwoke nke mefuru akụ na ụba ya n'ịkwa iko, ma nna ahụ ka nabata ya n'ụlọ ma mee ememe site n'igbuuru ya nwa ehi mara abụba.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Nna anyị - Ime ememe nloghachi nke Ọkpara mmefu

2. Ezi ihe nchegharị pụtara - ịmụta ịnata mgbaghara na ebere

1. Matiu 18:21-35 - Ilu nke Ohu Na-adịghị Agbaghara

2. Hosea 14:1-3 - Nkpọku nke Chineke ka ha chegharịa na mweghachi.

Luk 15:31 Ọ si ya, Nwa m, Gi onwe-gi nọyerem mb͕e nile, ihe nile nke Mu onwem nwere bu kwa nke gi.

Otu nna na nwa ha dị ná mma, nna ahụ na-agwa nwa ya na ya na ya na-anọ mgbe nile nakwa na ihe nile o nwere bụ nke ya.

1. Nwa mmefu: Ịchọta Mgbaghara site na Mgbaghara

2. Ịhụnanya nke Nna: Njikọ na-enweghị atụ na enweghị njedebe

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Efesọs 3: 14-17 - N'ihi nke a ka m na-akpọ ikpere n'ala n'ihu Nna m, onye sitere n'aka ya kpọọ ezinụlọ ọ bụla n'eluigwe na n'elu ụwa, ka o wee nye gị dị ka akụnụba nke ebube ya si dị, ka e were ike mee ka unu dị ike site n'ike. Mọ-Ya n’ime ime-unu, ka Kraist we biri nime obi-unu site n’okwukwe?                             g gị gịnyere mgbọrọgwụ ma gbadokwaa n’ihu n’ịhụnanya, nwee ike ịghọta ya na ndị-nsọ nile ihe bụ obosara na ogologo na ịdị elu na omimi, na ịmata ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka i wee jupụta n’ihe nile. uju nke Chineke.

Luk 15:32 O kwesịrị ka anyị mee ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ: n'ihi na nwanne gị nwoke a nwụrụ anwụ, ọ dịkwa ndụ ọzọ; ma furu efu, ewe chọta ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị ọṅụ dị n'ime ka anyị na onye anyị furu efu dịghachi n'otu.

1: Añụrị na Ọn̄ụ nke Njikọta

2: Ịmara Uru Ihe Anyị Nwere

Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Jọn 14:27 - Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

Luk 16 nwere nkuzi Jizọs gbasara ọrụ nlekọta, akụ na ụba, na ndụ mgbe a nwụsịrị, gụnyere Ilu nke onye njikwa maara ihe na ilu Lazarọs na Nwoke bara ọgaranya.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya ilu nke onye njikwa maara ihe. N’ilu a, eboro otu onye njikwa ọgaranya ebubo na ọ na-emefusị ihe onwunwe ya. Mgbe ọ matara na ọ na-achọ ịchụ ya n’ọrụ, ọ kpọrọ onye ọ bụla n’ime ndị ji nna ya ukwu ji ụgwọ ma belata ụgwọ ha ji ka ha nabata ya n’ụlọ ha ma ọ bụrụ na a chụrụ ya n’ọrụ. Nna ya ukwu jara ya mma maka ime ezi ihe. Jizọs ji ilu a kụziere ndị na-eso ụzọ ya ka ha jiri akụnụba ụwa nweta ndị enyi ka mgbe ọ ga-apụ, a ga-anabata ha n'ụlọ obibi ebighị ebi (Luk 16:1-9). Ọ gara n’ihu kwusie ike na onye ọ bụla a pụrụ ịtụkwasị obi n’ihe nta, e nwekwara ike ịtụkwasị ihe dị ukwuu obi, ma onye na-adịghị akwụwa aka ọtọ n’ihe nta ga-abụkwa onye akwụwaghị aka ọtọ n’oké ihe (Luk 16:10-12).

Paragraf nke abụọ: N'ịga n'ihu na nkuzi ya banyere akụ na ụba na ọrụ nlekọta ụlọ, Jizọs kwuru "Ọ dịghị ohu ọ bụla nwere ike ijere nna ukwu abụọ ozi. Ndị Farisii ndị hụrụ ego n’anya nụrụ ihe a nile nọ na-akwa Ya emo ma Ọ gwara ha ihe ndị dị oké ọnụ ahịa n’etiti ndị ihe arụ n’anya Chineke (Luk 16:13-15). Mgbe ahụ, o mere ka ọ pụta ìhè na a kpọsara ndị amụma iwu ruo mgbe Jọn kemgbe ahụ ozi ọma Alaeze Chineke na-ekwusa onye ọ bụla na-amanye ụzọ n'ime ya mfe eluigwe ụwa ga-apụ n'anya kasị nta strok akwụkwọ ozi wepụrụ na-egosi na-adịgide adịgide okwu Chineke ụkpụrụ omume (Luk 16:16-18).

Paragraf nke atọ: N’ikpeazụ n’isiakwụkwọ a, Jizọs gwara ilu Lazarọs Ọgaranya nwoke na-akọwa ihe ga-esi na ya pụta nhọrọ metụtara akụ na ụba ọmịiko mgbe ọ nwụsịrị, ogbenye nwoke aha ya bụ Lazarọs kpuchiri ọnyá tọgbọrọ n’ọnụ ụzọ ámá ọgaranya na-atụ anya iri ihe dapụrụ na tebụl ọgaranya ọbụna nkịta bịara rachaa ọnyá ya oge bịara Lazarọs nwụrụ. Ndị mmụọ ozi buuru ya n'akụkụ Ebreham, ọgaranya nwụkwara ili ala mmụọ, ebe nhụjuanya leliri anya hụ Ebreham n'ebe dị anya Lazarọs n'akụkụ, a na-akpọ 'Nna Ebreham, meere m ebere ka m zite Lazarọs n'isi mkpịsị aka mmiri jụrụ ire m n'ihi na ọkụ na-egbu m mgbu.' Abraham we za, si, Nwa, cheta ezi ihe n'ubọchi ndu Lazarọs natara ihe ọjọ, ub͕u a anākasi obi, n'ihi na ihe-nb͕u di gi n'obi ma-ọbughi n'etiti ayi nile n'etiti ayi nile, ebe ndi nāchọsi ike si n'ebe a pua apughi, ọ dighi kwa onye ọ bula gāgabiga ayi. Ọgaranya ahu we si nna, ziga Lazarọs, dọọ umu-nne ise aka na nti ka ha we ghara ibia n'ebe ahu ahuhu, ma Abraham siri, Ha nwere ndi-amuma Moses, ka ha gee ha nti. 'Ọ dịghị nna Ebreham,' ka o kwuru, 'ma ọ bụrụ na mmadụ esi ná ndị nwụrụ anwụ aga ha, ha ga-echegharị.' Ma zara sị, 'Ọ bụrụ na ha egeghị Mozis ntị, ha agaghịkwa ekweta ma ọ bụrụ na mmadụ esi n'ọnwụ bilie' (Luk 16:19-31). Akụkọ a na-egosipụta nke ọma n'ụzọ dị iche iche ọdịnihu ebighị ebi dabere na omume ụwa karịsịa n'ebe ihe onwunwe emeso ndị na-enweghị isi na-egosikwa mkpa ọ dị ịza akwụkwọ nsọ mkpughe nke Chineke kama ịchọ ọrụ ebube dị egwu.

Luk 16:1 O we si kwa ndi nēso uzọ-Ya, Otù ọgaranya di, nke nwere onye nāchi èzí-na-ulo; ma onye ahu eboro ya ebubo na o mefuru ihe-ya.

Jizọs tụrụ ndị na-eso ụzọ ya ilu banyere otu ọgaranya na onye na-elekọta ụlọ ya bụ́ ndị eboro ebubo na ha na-emefusị ngwongwo nwoke ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke imefusị ihe

2. Ọrụ Onye Nlekọta

1. Ilu 21:20 - "Akụ na ụba nke ịchọ mma na mmanụ dị n'ebe obibi ndị maara ihe: ma onye nzuzu na-emefu ya."

2. 2 Ndị Kọrint 8:7 - "Ya mere, ka unu na-ababiga ụba ókè n'ihe nile, n'okwukwe, na n'okwu ọnụ, na n'ihe ọmụma, na n'ime ịdị uchu nile, na ịhụnanya unu nwere n'ebe anyị nọ, hụ na unu jupụtakwara n'amara a."

LUK 16:2 O we kpọ ya, si ya, Gini mere m'nānu okwu a bayere gi? nye nkọwa nke ọlu-ìhè-gi; n'ihi na i we ghara ibu onye-ndú ọzọ.

Onye-isi-ulo ka onye-nwe-ya gāza ajuju bayere ulo-ikwū-ya n'ihe nke onye-nwe-ya.

1. Akaụntụ nke ọrụ nlekọta

2. Ntụkwasị obi Nna-ukwu na Ohu Ya

1. Matiu 25:14-30, ilu nke talent

2. Ilu 3:4-5, Tukwasi Jehova obi-gi nile, adabere-kwa-la n'uche nke aka gi.

Luk 16:3 Mgbe ahụ onye ahụ na-elekọta ụlọ sịrị nʼime onwe ya, Gịnị ka m ga-eme? n'ihi na onye-nwem nānapum ọlu-ulo: apughm igwu ala; ịrịọ arịrịọ na-eme m ihere.

Onye nlekọta ụlọ kwesịrị ịma ihe ọ ga-eme ugbu a nna ya ukwu ewepụla ya n’ọkwa ya. O nweghị ike ịrụ ọrụ aka, ihere na-emekwa ya ịrịọ arịrịọ.

1. Chineke ga-enye ụzọ isi na ọnọdụ anyị kacha sie ike.

2. Ịtụkwasị Chineke obi mgbe ihere na mmechuihu chere ya ihu.

1. Aisaia 41:10 - "Atụla egwu; n'ihi na m nọnyeere gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri kwado gị. nke ezi omume m."

2. Abụ Ọma 50:15 - "Na-akpọkwa m n'ụbọchị ahụhụ: m ga-anapụta gị, na ị ga-enye m otuto."

Luk 16:4 Ekpebiwokwa m ihe m ga-eme, ka mgbe a ga-ewepụ m nʼọrụ nlekọta, ka ha wee nabata m nʼụlọ ha.

Onye na-elekọta ụlọ na Luk 16:4 na-ekpebi ihe ọ ga-eme na-atụ anya na a ga-ewepụ ya n’ọrụ ya, ka ndị enyi ya wee nabata ya n’ụlọ ha.

1. Mkpa nke ime atụmatụ n'ihu

2. Ike mmekọrịta n'oge ihe isi ike

1. Matiu 6:33 - “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile.”

2. Ilu 6:6-8 - “Gakwuru ndanda, onye umengwụ; tukwasinu uche n'uzọ-ya nile, we mara ihe. N’enweghị onye isi, onye isi, ma ọ bụ onye ọchịchị, ọ na-edozi nri ya n’oge okpomọkụ ma na-achịkọta ihe oriri ya na owuwe ihe ubi.”

Luk 16:5 Ya mere ọ kpọrọ onye ọ bụla nʼime ndị ji onyenwe ya ụgwọ bịa, sị nke mbụ, Ùgwọ ole ka i ji onye-nwem?

Ilu nke onye na-elekọta ụlọ na-ezighị ezi na-emesi ike mkpa ọ dị iji ihe onwunwe anyị na-eme ihe nke ọma.

1. Iji ihe e nyere anyị mee ihe kacha mma

2. Nlekọta ihe onwunwe

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. 1 Ndị Kọrịnt 4: 1-2 - E nyefere ihe omimi nke Chineke

Luk 16:6 Ọ si, Ọgu ọtùtù manu. Ọ si ya, Were akwukwọ-gi, nọdu ngwa ngwa, de ọgu abua na iri.

Otu ọgaranya gwara onye na-elekọta ụlọ ya ka o dozie ihe ndekọ ego ya, onye ahụ na-elekọta ụlọ tụkwara aro ibelata ego onye ji ụgwọ ji ọkara ọkara.

1. Anyị kwesịrị ịna-emesapụ aka ma na-emere ndị ji anyị ụgwọ ebere.

2. Anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi maka ndokwa, ọ bụghị ego anyị.

1. Abụ Ọma 37:25 – Abụ m nwata, ma ugbu a ka m bụ agadi; ma ahughim onye ezi omume ka arapuru arapu, ahughikwam umu-ya ka ha nāriọ nri.

agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile .

Luk 16:7 Ya mere Ọ si onye ọzọ, Òle ka i ji? Ọ si, Ọgu ọtùtù ọka wheat ise. Ọ si ya, Were akwukwọ-gi, de ọgu anọ.

Ọgaranya ahu we jua nwa-okorọbia nke-abua ego ole o ji, orù ahu we za, si na o ji ọgu ọka wheat ọgu ise. Ọgaranya ahụ gwara ya ka o welata ụgwọ ya ruo iri asatọ.

1. Chineke bụ Chineke ebere na mgbaghara, na-atụkwa anya ka anyị na-enye ndị ọzọ otu amara ahụ.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka anyị bụrụ ndị na-ahụ maka ihe ndị e nyere anyị.

1. Luk 16:7-8

2. Ndị Efesọs 4: 7-8 "Ma onye ọ bụla n'ime anyị ka e nyere amara dị ka Kraịst keere ya. N'ihi ya, ọ na-ekwu, sị: "Mgbe ọ rịgoro n'elu, ọ dọọrọ ọtụtụ ndị n'agha, nyekwa ndị ya onyinye."

Luk 16:8 Onye-nwe wee jaa onye ahụ na-achị ajọ omume mma, nʼihi na o ji amamihe mee: nʼihi na ụmụ nke ụwa a maara ihe nʼọgbọ ha karịa ụmụ ìhè.

Jehova jara onye ahụ na-elekọta ụlọ na-ezighị ezi mma maka inwe amamihe n’omume ya. O gosiri na ndị ụwa nwere ike ịdị akọ karịa ndị nwere okwukwe.

1. Ihe ize ndụ nke Amamihe Ụwa: Iji Ihe Anyị Na-eme Ihe na Nghọta

2. Uru Ọchịisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Iji oge na nkà anyị eme ihe kacha mma

Ntụgharị uche gafere:

1. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, lezienụ anya otú unu si ebi ndụ—ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji ohere ọ bụla eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a jọrọ njọ.

2. Ilu 11:30 - Mkpụrụ nke onye ezi omume bụ osisi ndụ, ma onye maara ihe na-azọpụta ndụ.

Luk 16:9 Ma a sị m unu, Mere onwe unu ndị enyi nke akụ nke ajọ omume; ka, mb͕e unu gāda, ka ha we kpọbata unu n'ebe-obibi nile ebighi-ebi.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha jiri ihe ndị ha nwere na-eme ka ha na ndị ọzọ na-akpakọrịta, ka ha wee nwee ike inwe mmekọrịta na-adịgide adịgide ọbụna mgbe ihe onwunwe ha dara.

1. "Ịme enyi na Mammon: Otu esi ewulite njikọ ga-adịgide adịgide"

2. "Iji Ihe Anyị Na-eme Ihe nke Ọma: Otu esi eme ka mmekọrịta na-adịgide adịgide"

1. Eklisiastis 4:9-12 - "Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha: N'ihi na ọ bụrụ na ha ada, otu onye ga-ebuli ibe ya elu: ma ahụhụ ga-adịrị onye naanị ya nọ mgbe ọ dara; n'ihi na o nweghi onye ọzọ nēyere ya aka: ọzọ, ọ buru na madu abua edinakọ, ha ewe di ọku: ma ònye gēsi aṅa kpo ọku nání ya? ".

2. Matiu 6:24 - "Ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ma ọ ga-akpọ otu asị, hụ ibe ya n'anya;

Luk 16:10 Onye kwesịrị ntụkwasị obi nʼihe kasị nta kwesịkwara ntụkwasị obi nʼọtụtụ ihe: ma onye na-ezighị ezi nʼihe kasị nta bụkwa onye ajọ omume nʼime ihe dị ukwuu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ndị na-ekwesị ntụkwasị obi n'ihe ndị dị nta ga-ekwesịkwa ntụkwasị obi n'ihe ndị ka mkpa nakwa na ndị na-ezighị ezi n'ihe ndị dị nta ga-abụkwa ndị na-ezighị ezi n'ihe ndị ka mkpa.

1. Uru nke ikwesị ntụkwasị obi na obere ihe nke ndụ

2. Ime nhọrọ ziri ezi na obere ihe

1. Ilu 21:3 - Ime ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ karịa àjà.

2. 1 Ndị Kọrint 4:2 - Ọzọkwa a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ, ka a hụ na nwoke kwesịrị ntụkwasị obi.

Luk 16:11 Ya mere, ọ bụrụ na unu ekwesịghị ntụkwasị obi nʼihe onwunwe ajọ omume, ònye ga-enyefe ezi akụ̀ ahụ nʼaka unu?

Jizọs na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna n’ihe ọjọọ, n’ihi na nke a na-egosi na anyị kwesịrị ntụkwasị obi maka ịbụ ndị e nyere ezi akụ̀.

1. "Ikwesị ntụkwasị obi Na-ebi n'Ụwa Ajọ omume"

2. "Uru Ikwesị ntụkwasị obi na Mammon Ajọ omume"

1. 1 Ndị Kọrịnt 4:2 - "Ugbu a, a chọrọ ka ndị e nyere ntụkwasị obi kwesịrị ntụkwasị obi."

2. Taịtọs 2: 7-8 - "N'ihe niile, na-enyenụ ha ihe nlereanya site n'ime ihe ọma: n'ozizi gị, na-egosipụta iguzosi ike n'ezi ihe, na ịdị ọcha na ịdị ọcha nke okwu nke a na-apụghị ịkatọ, ka ihere wee mee ndị na-emegide gị, n'ihi na ha nwere ihere. ọ dịghị ihe ọjọọ ikwu banyere anyị."

Luk 16:12 Ma ọ bụrụ na unu ekwesịghị ntụkwasị obi nʼihe bụ́ nke onye ọzọ, ònye ga-enye unu ihe nke unu?

Jizọs na-akụzi na ọ dị mkpa ka anyị na-ekwesị ntụkwasị obi n’ihe e nyefere anyị n’aka, n’ihi na Chineke ga-akwụ anyị ụgwọ maka ikwesị ntụkwasị obi anyị.

1. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi - Olee otú ikwesị ntụkwasị obi anyị pụrụ isi weta ngọzi Chineke.

2. Ngọzi nke Ikwesị ntụkwasị obi - Otú Ikwesị ntụkwasị obi si eweta ụgwọ ọrụ sitere n'aka Chineke.

1. Ilu 3:9-10 - Sọpuru Jehova site n'àkù-gi, were kwa nkpuru mbu nke ihe-ubi-gi nile; Mb͕e ahu ọb͕a-ọba-gi gējuputa n'uju, ebe-ichu-àjà-gi nile gāb͕awa kwa manya-vine.

2. Matiu 25:23 - Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù na onye kwesiri ntukwasi-obi. Ị kwesịworo ntụkwasị obi n'ihe dị nta; M ga-edokwa gị ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅù nke onye-nwe-gi.

LUK 16:13 Ọ dighi orù ọ bula puru ibu orù nke nna abua: n'ihi na ọ gākpọ otù onye nime ha asì, hu ibe-ya n'anya; ma-ọbughi otú a ọ gārapara otù nime ha, leda ibe-ya anya. Unu apughi ife Chineke na mamon.

Akụkụ ahụ na-emesi ike na mmadụ enweghị ike ijere nna ukwu abụọ ozi, n'ihi na ọ ga-ebute esemokwu nke ọdịmma na eguzosighị ike n'ihe.

1: Anyị ga-ahọrọ iji obi anyị niile, uche anyị na mkpụrụ obi anyị dum jeere Jehova ozi, ma ọ bụghị ihe ọ bụla nke ụwa ga-adọpụ uche anyị.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka ụwa ghara ịraba anyị n'anyaukwu na ịhụ ihe onwunwe n'anya, kama na-elekwasị anya n'ijere Chineke ozi.

Matiu 6:24 Ọ dighi onye ọ bula puru orù nke nna abua: n'ihi na ọ gākpọ otù onye nime ha asì, hu ibe-ya n'anya;

2: Jems 4:4 Unu ndị na-akwa iko! Ọ̀ bụ na unu amaghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ ibu iro nke Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-eme onwe ya onye iro nke Chineke.

Luk 16:14 Ma ndị Farisii, bụ́ ndị nwere anyaukwu, nụrụ ihe ndị a niile, ha wee chịrị ya ọchị.

Ndị Farisii kwara Jizọs emo maka izi ihe banyere ego na ihe onwunwe.

1: Ihe onwunwe anyị ekwesịghị ịkọwapụta anyị.

2: Ịchụso akụ na ụba abụghị ụzọ na-eduga n'ọṅụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ afọ ojuju.

1: Matiu 6: 19-21 "Unu akpakọbarala onwe unu akụ n'elu ụwa, ebe nla na ahịhịa ndụ na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. ma ebe ndi-ori nādighi-awaba zuo ohi: n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2: 1 Timoti 6: 6-10 "Ma nsọpụrụ Chineke na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu: n'ihi na ọ dịghị ihe anyị webatara n'ụwa, ọ dịghịkwa ihe anyị pụrụ ịnara ya. Ndị chọrọ ịba ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa na ọnyà na n'ọtụtụ ọchịchọ nzuzu na nke ọjọọ, nke na-emikpu mmadụ ná mbibi na mbibi: n'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile: ụfọdụ ndị na-agụsi agụụ ike ego kpafuo. site n’okwukwe ahụ wee were ọtụtụ iru uju maa onwe ha.”

Luk 16:15 O we si ha, Unu onwe-unu bu ndi nāgu onwe-unu na ndi ezi omume n'iru madu; ma Chineke mara obi-unu: n'ihi na ihe anāsọpuru n'etiti madu bu ihe-árú n'anya Chineke.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na ndị mmadụ pụrụ ile omume ha anya dị ka ihe ziri ezi, ma Chineke na-ele ọnọdụ obi anya na ihe ndị mmadụ ji kpọrọ ihe nke ukwuu bụ ihe arụ n’anya Chineke.

1. Ihe egwu dị n'ịchọ ihu ọma mmadụ karịa Chineke.

2. Anyị ga-elegara Chineke anya maka ụkpụrụ ezi omume anyị.

1. Ilu 16:2 - "Ụzọ niile nke mmadụ dị ọcha n'anya ya onwe ya, ma Jehova na-atụ mmụọ."

2. 1 Samuel 16:7 – Ma Jehova siri Samuel, Echela iru-ya ma-ọbu idi-elu-ya: n'ihi na ajuwom ya. Jehova adịghị ele ihe ndị mmadụ na-ele anya. Ndị mmadụ na-ele anya, ma Jehova na-ele obi.

Luk 16:16 Iwu ahụ na ndị amụma dịruo ruo mgbe Jọn: site nʼoge ahụ ana-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, ma onye ọ bụla na-agbalịsi ike banye na ya.

Iwu na ndị amụma na-arụ ọrụ ruo mgbe Jọn Onye Na-eme Baptizim, mgbe nke ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị kwusara ozi ọma ma nabata alaeze Chineke.

1. Alaeze Chineke: Ịnabata na Ịba n'Ala Nkwa ahụ

2. Oge Jọn Onye Na-eme Baptizim: Ngbanwe site na ọgbụgba ndụ ochie gaa na nke ọhụrụ

1. Matiu 3:2 - "Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso"

2. Matiu 4:17 - “Site n'oge ahụ, Jizọs malitere ikwusa, sị, 'Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso.'

Luk 16:17 Ma ọ dị mfe eluigwe na ụwa ịgafe, karịa otu nʼime ihe ndị dị nʼiwu ịda.

Jizọs mesiri ike na a pụghị ileghara ọbụna akụkụ kasị nta nke iwu Chineke anya.

1. Ike nke Okwu: Ịghọta na itinye iwu nke Chineke n'ọrụ

2. Irube isi n'iwu: Igodo nke ndụ a gọziri agọzi

1. Abụ Ọma 19:7-8 – “Iwu Jehova zuru okè, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Onye-nwe-ayi kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe; Ihe-iriba-ama nile nke Onye-nwe-ayi ziri ezi, nēme ka obi ṅuria; ihe Jehova nyere n’iwu dị ọcha, na-enye anya ìhè.”

2. Jemes 1:22-25 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye na-eleba anya n’iwu ahụ zuru okè, bụ́ iwu nke nnwere onwe, ma nọgidesie ike, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n’ime ya.”

LUK 16:18 Onye ọ bula nke nārapu nwunye-ya, luru kwa nwunye ọzọ, nākwa iko: ma onye ọ bula nke luru nwayi arapuru di-ya nākwa iko.

Jizọs kụziri na ịgba alụkwaghịm na ịlụgharị di ma ọ bụ nwunye bụ ma ịkwa iko.

1. Mmetụta ịkwa iko nwere na mmekọrịta

2. Ihe si n'ịgba alụkwaghịm

1. Malakaị 2:13-16 - Ịdọ aka ná ntị Chineke banyere ihe ize ndụ dị n'ịgba alụkwaghịm

2. Matiu 19:4-9 - Ozizi Jizọs gbasara alụmdi na nwunye na ịgba alụkwaghịm

LUK 16:19 Otù ọgaranya di, nke yi uwe ododo na ezi ákwà ọcha, nēje kwa nri nke-uku kwa-ubọchi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otu ọgaranya nke yi uwe mara mma ma na-eri nri bara ụba kwa ụbọchị.

1: Ọ dị mkpa ka anyị na-echeta ngozi anyị nwere, na iji ihe onwunwe anyị na-eme ihe ziri ezi.

2: Anyị kwesịrị icheta inwe ekele maka ngọzi ndị e nyere anyị ná ndụ, na iji ha na-ejere ndị ọzọ ozi.

1: Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n'ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

2: 1 Timoti 6:17-19 - Gbaa ndị nwere ọgaranya n'ụwa a iwu, ka ha ghara ịdị mpako, ma-ọbụ tụkwasị obi n'akụnụba a na-ejighị n'aka, kama na Chineke dị ndụ, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba ka anyị rie ya; Ka ha na-eme ihe ọma, ka ha baa ọgaranya n’ezi ọrụ, ndị dị njikere ikesa, na-enwe mmasị n’ịkọkọrịta ihe; nēdobere onwe-ha ezi ntọ-ala rue oge ahu, ka ha we jide ndu ebighi-ebi.

Luk 16:20 Ma e nwere otu onye arịrịọ, aha ya bụ Lazarọs, bụ́ onye tọrọ nʼọnụ ụzọ ámá ya, nke ọnyá juru ya nʼọnụ.

Lazarọs, bụ́ onye arịrịọ, nọ n’ọnụ ụzọ ámá otu ọgaranya, na-arịakwa ọnyá.

1. Ike nke ọmịiko: Otu esi emeghachi ndị nọ ná mkpa

2. Ndụ Ezi Omume: Mkpa nke imesapụ aka

1. Matiu 25:35-40 - N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m nri, akpịrị kpọkwara m nkụ, meekwa ka m ṅụọ, abụ m onye ala ọzọ ma unu nabatara m.

2. Diuterọnọmi 15:7-11 - Ọ bụrụ na otu n'ime ụmụnne gị ewee daa ogbenye n'obodo gị ọ bụla dị n'ala gị nke Jehova bụ́ Chineke gị na-enye gị, ekwela ka obi gị sie ike ma ọ bụ mechie aka gị imegide gị. nwanne ogbenye.

Luk 16:21 Ma ọ na-achọ ka e rie irighiri irighiri nke si na tebụl ọgaranya ahụ dapụ, ma nkita bịakwara rachaa ọnyá ya.

Ogbenye ahụ chọsiri ike irighiri irighiri nke si na tebụl ọgaranya ahụ dapụ, ọbụnakwa nkịta bịara racha ọnyá ya.

1. Ike nke Okwukwe n'Oge Nri

2. Ebere Jizọs nwere maka ndị ogbenye na ahụhụ

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

2. Matiu 15:22-28 - "Ma, le, otu nwanyị Kenan nke si n'ógbè ahụ pụtara, na-eti mkpu, sị: "Meere m ebere, Onyenwe anyị, nwa Devid; mmụọ ọjọọ na-emegbu ada m nwanyị nke ukwuu." Ma ọ zaghi ya okwu ọ bula: ndi nēso uzọ-Ya we bia, riọ Ya, si, Zilaga ya, n'ihi na ọ nēti nkpu n'azu ayi. Ọ zara, si, Ọ bu nání aturu furu efu nke ulo Israel ka eziterem. Ma ọ bịara gbuo ikpere n’ala n’ihu ya, sị: “Onyenwe anyị, nyere m aka.” O we za, si, Ọ bughi ihe ziri ezi inara achicha umuaka tubàra nkita. Ọ si, E, Onye-nwe-ayi, ma ọbuná nkita nēri irighiri irighiri nke nādaputa na table nke onye-nwe-ha. Jisus we za ya, si, Nwanyi, okwukwe-gi di uku: ka eme gi dika i nāchọ. E wee gwọọ nwa ya nwanyị ozugbo.”

Luk 16:22 O wee ruo na onye arịrịọ ahụ nwụrụ, ndị mmụọ ozi bukwaara ya n’obi Ebreham: ọgaranya ahụ nwụkwara, e wee lie ya;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄kpọntịbe emi ebendọ akakpade ẹmen enye ẹka ke ikpanesịt Abraham ke ini owo inyene oro akpade ẹnyụn̄ ẹbụk enye.

1. "Ibi Ndụ nke Mmesapụ Aka: Ihe mmụta sitere n'obi Abraham"

2. "Eziokwu nke Ọnwụ na Olileanya Eluigwe"

1. Ndị Rom 8: 18-25 - N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya?

Luk 16:23 Na nʼime ala mmụọ o weliri anya ya elu, ebe ọ nọ na nhụsianya, wee hụ Abraham nʼebe dị anya, na Lazarọs ka ọ nọ nʼobi ya.

N’ime ọkụ-mụọ, otu nwoke nọ na ntamu hụrụ Abraham na Lazarọs n’Eluigwe.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ dịka uche Chineke si dị, ka anyị wee soro Ebreham na Lazarọs nọ n’eluigwe.

2: Ndụ anyị ebe a n'ụwa dị mkpụmkpụ, na anyị niile ga-eche ihu ikpe ma ọnwụ.

1: Matiu 25:31-46 – Ilu gbasara atụrụ na ewu.

2: Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, were ike gị niile mee ya.

Luk 16:24 O we tie nkpu, si, Nna Abraham, merem ebere, zite Lazarọs, ka ọ rutu ọnu-ọnu nkpisi-aka-ya na miri, we mejua irem; n’ihi na a na-emekpa m ahụ́ n’ire ọkụ a.

Ọgaranya ahụ nọ n’ọkụ ala mmụọ rịọrọ Nna Ebreham ka o zite Lazarọs ka o meere ya ahụ́ efe.

1. Mkpa ọmịiko: Ọmụmụ nke Luk 16:24

2. Ihe si na anyaukwu pụta: Ọmụmụ Luk 16:24

1. Jemes 2:13-17 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ

2. Matiu 25:31-46 - Ilu nke atụrụ na ewu

Luk 16:25 Ma Ebreham sịrị: “Nwa m, cheta na i natara ezi ihe gị nʼoge ndụ gị, Lazarọs na-anatakwa ihe ọjọọ: ma ub͕u a anākasi ya obi, anāchu kwa gi ahuhu.

Ebreham na-agwa ọgaranya ahụ okwu na ndụ mgbe a nwụsịrị, na-agwa ya na ya nwere ihe ọma ná ndụ mgbe Lazarọs nwere ihe ọjọọ, ma ugbu a Lazarọs na-akasi obi na ọgaranya ahụ na-ata ahụhụ.

1. A na-ahụ ikpe ziri ezi nke Chineke na ndụ mgbe a nwụsịrị - Luk 16:25

2. Cheta na i na-emesapụ aka na inwe ọmịiko n’ebe ndị ọ na-enweghị ka ọ hà gị nọ—Luk 16:25

1. Ndị Hibru 9:27 - Ma dịka edoro ya nye mmadụ ịnwụ otu ugboro, ma mgbe nke a gasịworo ikpe

2. Jemes 2:13-17 - N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere nọ. Ebere na-emeri ikpe.

Luk 16:26 Ma e wezụga ihe ndị a niile, e nwere oké ọwara mmiri n’etiti anyị na unu: ka ndị na-achọ isi n’ebe a gakwuru unu wee ghara; ha enweghịkwa ike ịgafekwute anyị, ndị ga-esi n’ebe ahụ bịa.

Akwa ọwara dị n'etiti ndị echekwara na ndị a na-azọpụtabeghị, na-egbochi ha ịgafe.

1: Anyị ga-eji oge anyị nọ n'ụwa tinye ego na mkpụrụ obi ebighi ebi anyị, dịka ozugbo anyị nwụrụ, enweghị ohere nke abụọ nke mgbapụta.

2: Mmadụ ga-agba mbọ ka a zọpụta ya tupu ọ nwụọ, dịka otu mgbe a na-edozi oke oke mmiri, enweghị ohere isi n'otu akụkụ gaa n'ọzọ.

1: Jọn 3: 16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ọrụ 16:31 - Ha wee sị, Kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, a ga-azọpụtakwa gị na ezinụlọ gị.

Luk 16:27 Ya mere ọ sịrị: “Nna m na-arịọ gị, ka i ziga ya nʼụlọ nna m.

Ọgaranya ahụ rịọrọ Chineke ka o zite onye ozi n’ụlọ nna ya.

1. Ihe niile kwere omume n'ebe Chineke nọ, n'agbanyeghị otú ọnọdụ ahụ siri sie ike.

2. Chineke bụ Nna hụrụ anyị n’anya nke na-anụ ekpere anyị na-azakwa ha.

1. Matiu 7:7-8 - "Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye na-akụkwa ka a ga-emeghere ya.”

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echela ihe ọ bụla; kama n'ihe ọ bụla site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. uche site na Kraịst Jizọs."

Luk 16:28 N'ihi na enwerem umu-nne ise; ka O we b͕a àmà nye ha, ka ha onwe-ha we ghara ibà kwa n'ebe ahu ahuhu.

Jizọs kwuru banyere ụmụnne ya ise ma dọọ ha aka ná ntị ka ha zere ebe a na-ata ha ahụhụ.

1. Ike Ịdọ aka ná ntị: Ịṅa ntị n'Okwu Jizọs

2. Uru Ezinụlọ bara: Ịdị n'otu Site n'ịhụnanya na Okwukwe

1. Ilu 22:3 – Obi onye mara ihe na-eduzi ọnụ ya, egbugbere ọnụ ya na-akwalite ndụmọdụ.

2. Ndị Galetia 6:1-2 –Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ na mmehie, unu ndị na-ebi ndụ site na Mmụọ Nsọ kwesịrị iweghachi onye ahụ nwayọọ. Ma nēchenu onwe-unu nche, ka ewe ghara kwa unu anwa. Buru ibu nile nke ibe-unu, otú a ka unu gēzu kwa iwu nke Kraist.

Luk 16:29 Abraham we si ya, Ha nwere Moses na ndi-amuma; ka ha nu ha.

Ebreham gwara ọgaranya ahụ n’ilu ahụ na ha nwere Mozis na ndị amụma ka ha gee ya ntị.

1. Ịmụta Ige Ntị: Amamihe Mozis na Ndị Amụma

2. Imere Ndị Ọzọ Aka: Ike nke Ịnụ Okwu Chineke

1. Abụ Ọma 119:105: “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, bụrụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.”

2. Jọshụa 1:8: “Akwụkwọ Iwu a agaghị apụ apụ n'ọnụ gị, ma ị ga-atụgharị uche na ya ehihie na abalị, ka i wee lezie anya mee dị ka ihe niile e dere n'ime ya si dị. N'ihi na mgbe ahụ, ị ga-eme ka ụzọ gị gaa nke ọma, mgbe ahụ ị ga-enwekwa ihe ịga nke ọma."

Luk 16:30 Ọ si, É-è, nna Abraham: ma ọ buru na otù onye si na ndi nwuru anwu jekuru ha, ha gēchèghari.

Ọgaranya ahụ nwere olileanya na ndị obodo ya ga-echegharị ma ọ bụrụ na mmadụ si ná ndị nwụrụ anwụ eleta ha.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú Ịhụnanya Chineke Si Emeri Mmadụ Nile

2. Ihe dị mkpa nke nchegharị: Ịchọ mgbaghara tupu oge agafee

1. Ezikiel 18:30-32 - “N'ihi nka M'gēkpe unu ikpe, unu ulo Israel, onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta. Chegharịanụ, sikwa n’ajọ omume unu nile chigharịa; ka ajọ omume we ghara ibu ihe-nkwada unu. Wepunu n'aru unu njehie-unu nile, nke unu ji jehie; me kwa unu obi ọhu na mọ ọhu: n'ihi na gini mere unu gānwu, ulo Israel? N'ihi na ọnwu onye nānwu adighi atọm utọ, ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta: n'ihi nka chigharinu onwe-unu, di ndu.

2. Ọrụ Ndịozi 2:36-38 - “Ya mere, ka ulo Israel nile mara nke-ọma, na Chineke emewo Onye-nwe-ayi na Kraist ahu Jisus, Onye unu kpọgidere n'obe. Ma mb͕e ha nuru nka, ewe dọb͕ue ha n'obi-ha, ha we si Pita na ndi-ozi fọduru, Umu-nnam, gini ka ayi gēme? Pita wee sị ha: “Chegharịanụ, ka e meekwa unu niile baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka ngbaghara mmehie, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.”

LUK 16:31 Ọ si ya, Ọ buru na ha anughi Moses na ndi-amuma, agaghi-ekwe kwa ha, ọ buru na otù onye nēsi na ndi nwuru anwu bilie.

Jizọs tụrụ ilu iji gosi otú ndị mmadụ na-agaghị agakwuru Chineke ma ọ bụrụ na ha egeghị ntị n’ihe Mozis na ndị amụma kụziri.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye Okwu Chineke

2. Ike nke ime ka obi kwenye n'imeso uche Chineke

1. Aisaia 55:3 - "Tara nti-gi n'ala, biakutem: nuru, nkpuru-obi-unu gādi kwa ndu; M'gāb͕a kwa ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi nye unu, bú obi-ebere nile nke Devid kwesiri ntukwasi-obi."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

Luk 17 gụnyere nkuzi Jizọs gbasara mgbaghara, okwukwe, ije ozi, na ọbịbịa nke ala eze Chineke. O nwekwara akụkọ banyere Jizọs gwọrọ ndị ekpenta iri.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere ime ka ndị ọzọ mehie. Ọ dụrụ ha ọdụ na ọ ga-aka mma ka a kwụgidere nkume igwe nri n’olu ma tụba ha n’oké osimiri karịa ime ka onye nta sụọ ngọngọ (Luk 17:1-2). Ọ kụzikwaara ha mkpa ọ dị ịbara nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị mehiere mba na ịgbaghara ha mgbe ha chegharịrị, ọ bụrụgodị na ọ na-eme ugboro asaa n’ụbọchị (Luk 17:3-4). Mgbe ndị na-eso ụzọ ya rịọrọ ya ka o nwekwuo okwukwe, Ọ gwara ha na ọ bụrụ na ha nwere okwukwe dị ntakịrị dị ka mkpụrụ mọstad, ha nwere ike inye iwu ka e wepụ osisi mulberry ma kụọ n'ime oké osimiri, ọ ga-erubekwa isi (Luk 17:5-6). ).

Paragraf nke abụọ: N’ịga n’ihu n’ịkụzi ihe ya na ndị na-eso ụzọ Ya, Jizọs kwuru banyere ọrụ site n’iji ihe atụ nke ndị ohu ndị rụworo ọrụ ụbọchị nile n’ubi ma ọ bụ na-azụ atụrụ mgbe ahụ a na-atụ anya na-akwadebere nna ha ukwu nri abalị tupu ha erie nri zuru ike. Nna ya ukwu adịghị ekele ndị ohu ya maka ime ihe a tụrụ anya ya. N'otu aka ahụ, mgbe anyị mere ihe niile e nyere anyị n'iwu, anyị kwesịrị ịsị 'Anyị bụ ndị ohu na-erughị eru; anyị emeela naanị ọrụ anyị' na-emesi ịdị umeala n'obi nrube isi n'atụghị anya ụgwọ ọrụ (Luk 17:7-10).

Paragraf nke Atọ: Ka ọ na-aga Jerusalem, ọ na-agafe n'ókè dị n'agbata Sameria Galili zutere ndị ekpenta iri guzoro n'ebe dị anya, na-akpọku 'Onyenwe anyị, meere anyị ebere!' Ma mb͕e ọ huru ha ọ siri, Jenu gosi onwe-unu ndi-nchu-àjà. Ka ha na-aga, e mere ka ha dị ọcha ma ọ bụ naanị otu onye lọghachiri na-ekele Chineke, onye Sameria dara onwe ya n’ụkwụ Jizọs kelere ya nke mere ka Jizọs jụọ, sị: “Ọ́ bụghị mmadụ iri ka e mere ka ha dị ọcha? Ebe itoolu ọzọ? Ọ̀ dighi onye ọ bula lọghachiri inye Chineke otuto ma-ọbughi onye ala ọzọ a? Mgbe ahụ, ọ sịrị ya 'Bilie gawa, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma' na-egosi ekele bụ́ akụkụ dị mkpa nke ọgwụgwọ dum n'agbanyeghị agbụrụ okpukperechi (Luk 17:11-19). Na nzaghachi ajụjụ ndị Farisii jụrụ banyere mgbe alaeze Chineke ga-abịa zara alaeze Chineke ọ bụghị ihe a hụrụ ma ọ bụ ndị mmadụ na-asị, 'Lee,' 'Lee,' n'ihi na alaeze Chineke nke dị n'etiti unu na-egosi ọdịdị ime mmụọ Alaeze kama ịbụ ógbè nkịtị (Luk 17:20). -21). N'ikpeazụ, o kwuru okwu na-abịa Ọkpara mmadụ tụnyere ụbọchị Noa Lọt ebe ndị mmadụ nọ na-eri ihe na-alụ di na nwunye, a na-enye alụmdi na nwunye na-azụta ihe owuwu ihe ubi ruo mgbe mbibi mberede bịara dọrọ ndị na-eso ụzọ na-eso ụzọ aka ná ntị megide agụụ maka ihe onwunwe nke ụwa ịlaghachi azụ ozugbo ha kwọchara ịkọ ubi kwubiri onye ọ bụla nke nwara idebe ndụ ga-efunahụ ya. Onye ọ bụla nke tụfuru ga-echekwa ya na-atụ aka n'ọdịdị adịgboroja ezi ndụ achọtara na-efunahụ onwe ya n'ihi na Ọkpara Alaeze mmadụ ga-abịa ọzọ dị ka àmụ̀mà na-enwu n'elu igwe a na-ahụ anya onye ọ bụla dị nnọọ ka ụbọchị Noa Lot na mberede na-atụghị anya ya ịma aka afọ ojuju enweghị njikere Luke 17:22-37).

Luk 17:1 Ya mere Ọ si ndi nēso uzọ-Ya, Ọ bughi ihe anāpughi ime ma ọ buru na nmehie nile gābia: ma ahuhu gādiri Onye ahu, Onye ha nēsi n'aka-Ya bia!

Mmejọ ga-abịa, ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpata ha.

1. Ihe ize ndụ nke mmejọ: Otu esi ezere ịbụ isi iyi nke nsogbu

2. Mkpa ịdị umeala n'obi: Idobe ego anyị na-echekwa

1. Jemes 3: 1-12 - Ike nke ire

2. Ilu 16:18 - Nganga na-ebute mbibi

LUK 17:2 Ọ di ya nma ka akpọgidere nkume-igwe-nri n'olu-ya, tubà ya n'oké osimiri, kari ka o mehie otù nime ndi ntà ndia.

E kwesịghị iji mmejọ nke ndị aka ha dị ọcha egwuri egwu, mana ekwesịrị ịtụ anya nsonaazụ siri ike ma ọ bụrụ na emee ya.

1: Chineke ji nchekwa nke ndị aka ha dị ọcha kpọrọ ihe; anyị aghaghị ime otu ihe ahụ.

2: Anyị agaghị eweli ndị aka ha dị ọcha iwe n'ụzọ ejighị ya kpọrọ ihe, n'ihi na ọ ga-eweta nnukwu nsonaazụ.

1: Matiu 18:6-7 “Ma onye ọ bụla nke ga-emejọ otu n’ime ndị a dị nta ndị kwere na m, ọ ga-akara ya mma na a kwụgidere nkume igwe nri n’olu ya, na e imikpu ya n’ime oké osimiri.”

2: Ilu 17:15: “Onye na-agụ onye ajọ omume n’onye ezi omume, na onye na-ama onye ezi omume ikpe, ihe arụ n’anya Jehova ka ha abụọ bụ.”

Luk 17:3 Lezienụ onwe unu anya: ọ bụrụ na nwanne gị emehie megide gị, bara ya mba; ọ buru kwa na o chegharia, b͕aghara ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị ka anyị na-agbaghara ndị mejọrọ anyị na ka anyị baara ha mba ma ọ bụrụ na ha emee ihe ọjọọ.

1. Ike nke Mgbaghara - Otu esi enweta ike ịgbaghara na ịgwọ ọrịa

2. Jiri ịhụnanya baara mba - Otu esi ebili na-ekwu okwu n'obiọma

1. Matiu 18:21-22 - Pita wee bịakwute Jizọs, jụọ ya, sị: “Onyenwe anyị, ugboro ole ka m ga-agbaghara onye mehiere m? Ugboro asaa?” Jisus zara, si, É-è, ọ bughi ub͕ò asa, kama ọgu ub͕ò atọ na iri na asa!

2. Ndị Rom 12:17-19 - Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ. Lezie anya ime ihe ziri ezi n'anya onye ọ bula. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile na-adị n’udo. Unu abọ̀la ọ́bọ̀, ndi enyim, kama rapunu ọnuma Chineke, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bu Mu nwe ọ́bọ̀; M'gākwughachi,' ka Jehova siri.

Luk 17:4 Ma ọ buru na o mekpu megide gi ub͕ò asa n'ubọchi, ọ buru kwa na ọ laghachikute gi ub͕ò asa n'ubọchi, si, Echeghariwom; i gāb͕aghara ya.

Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-agbaghara ndị mehiere anyị, ọ bụrụgodị na ọ na-eme ọtụtụ ugboro n’ụbọchị.

1. "Ike nke Mgbaghara"

2. "Otú Mgbaghara Na-eme Ka Anyị Nwere Onwe Anyị"

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwa obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-edirịta ibe unu, na-agbagharakwa ibe unu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mkpesa megide ibe ya; ọbụna dị ka Kraịst gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-aghaghị ime."

Luk 17:5 Ndi-ozi we si Onye-nwe-ayi, Tukwasi ayi okwukwe.

Ndịozi ahụ gwara Jizọs ka o mee ka okwukwe ha sikwuo ike.

1. Okwukwe bụ onyinye sitere n’aka Chineke nke na-enye anyị ohere ịtụkwasị Ya obi ma kwere na Ya.

2. Anyị kwesịrị ịdị umeala n'obi na arịrịọ anyị na-arịọ Chineke, na-arịọkwa ya ka o nyere anyị aka duzie anyị n'okwukwe.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jemes 1:5-6 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. Ma ya rịọ n’okwukwe, n’enweghi obi abụọ: n’ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-ebugharị.

Luk 17:6 Onye-nwe-anyị wee sị: “Ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu pụrụ ịsị osisi sycamine a, Tụpụ gị na mgbọrọgwụ, kụọkwa gị n'oké osimiri; o kwesịkwara irubere gị isi.

Jizọs na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee okwukwe n’ike Chineke, na-agwa ha na ọ bụrụ na ha nwere okwukwe dị ka mkpụrụ mọstad, na ha nwere ike ịgwa osisi sycamine okwu, ọ ga-erubere ha isi.

1. Okwukwe Dị Obere Dị Ka Mkpụrụ Mọstad: Ike Chineke Bugharịa Ugwu

2. Ike nke Okwukwe: Kwere na Ị Ga-ahụ Ọrụ ebube

1. Matiu 17:20 - "Ọ zara, sị, "N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Ndị Rom 4:17– “Dị ka e dere, sị: “Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba.” Ọ bụ nna anyị n’ihu Chineke, onye o kwere na ya—Chineke nke na-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ, na-akpọkwa ihe ndị na-adịghị adị.”

Luk 17:7 Ma ònye n’ime unu nwere ohu nke na-akọ ihe ma ọ bụ na-azụ anụ ụlọ, ga-asị ya ma ọlị, mgbe o si n’ubi bịa, Je, nọdu ala iri nri?

Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha tụlee ihe nlereanya nke nna ukwu nke chọrọ ka ohu ya na-arụ ọrụ n’ubi, gharakwa ịtụ anya ka ohu ahụ bata n’ime ngwa ngwa ma nọdụ ala rie nri.

1. Ibi Ndụ Ije Ozi: Ihe Anyị Pụrụ Mụta n’Ihe Nlereanya Jizọs

2. Icheta ebe anyi na inwe ekele maka ngozi anyi na-anata

1. Ndị Galetia 6:9-10 - "Ka ike gwụkwa anyị n'ime ihe ọma; n'ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ niile, karịsịa nye ha. ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya n'obi, dị ka e mere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ; ebe ị maara na site na Onyenwe anyị unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa: n'ihi na unu na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi. "

Luk 17:8 ọ gaghi-abu kwa isi ya, Dozie ihe m’gēji rie, ke onwe-gi, fèm, rue mb͕e m’risiri, ṅu kwa; ma emesia i gēri ṅu kwa?

Nna ya ukwu gwara ohu ya ka o siere ha nri na ijere ha ozi ruo mgbe ha richara ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ.

1. Ike nke Ohu: Ịmụta idobe ndị ọzọ ụzọ tupu anyị onwe anyị.

2. Uru Nrubeisi: Ịghọta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi.

1. Matiu 25:23, Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù nke kwesiri ntukwasi-obi; I kwesịworo ntụkwasị obi n’ihe ole na ole, m ga-eme gị onye ọchịchị n’ọtụtụ ihe: banye n’ọṅụ nke onyenwe gị.”

2. Matiu 20:26-28, “Ma ọ gaghi-adi otú a n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu, ya buru onye nējere unu ozi; Ma onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onyeisi n’etiti unu, ya bụrụ ohu unu: ọbụna dị ka Nwa nke mmadụ bịara na-abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

Luk 17:9 Ọ̀ na-ekele ohu ahụ nʼihi na o mere ihe ndị e nyere ya nʼiwu? Achọghị m.

Jizọs tụrụ ilu banyere ohu nke na-eme ihe nna ya ukwu rịọrọ ma ghara ịnara ekele maka ya.

1. Na-enwe ekele maka Mgbalị Ndị Ọzọ - Luk 17: 9

2. Na-eje ozi n’ịdị umeala n’obi - Luk 17:9

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Ka e mee ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ n'ebughị ihe efu; kama n'ịdị nwayọọ n'obi, ka onye ọ bụla were ibe ya dị mma karịa onwe ya. "

2. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya n'obi, dị ka e mere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ; ebe ị maara na site na Onyenwe anyị unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa: n'ihi na unu na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi. "

Luk 17:10 Otú a unu onwe-unu kwa, mb͕e unu meworo ihe nile nke enyere unu n'iwu, si, Ayi bu ndi-orù nābaghi n'ihe: ayi emewo ihe kwesiri ayi ime.

Anyị kwesịrị ikweta na ihe niile anyị na-eme bụ ọrụ anyị na anyị bụ ndị ohu na-abaghị uru.

1: Ịghọta Ọrụ Anyị Nye Chineke n'ihe niile Anyị Na-eme

2: Ikweta na Anyị Abaraghị Chineke uru

1: Eklisiastis 12:13-14 - Ka anyị nuru nkwubi okwu a nile: tua egwu Chineke, debe kwa ihe nile Ọ nyere n'iwu: n'ihi na nka bu ọlu madu nile. N'ihi na Chineke gēme ka ọlu ọ bula ba n'ikpé, ya na ihe nzuzo ọ bula, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2: Matiu 25:14-30 - N'ihi na ala-eze elu-igwe di ka nwoke nke nēje ije n'ala di anya, onye kpọworo ndi-orù nke aka ya, nye kwa ha àkù-ya. O we nye otù onye talent ise, nye ibe-ya talent abua, nye kwa nke-ọzọ otù; nye onye ọ bula dika ike-ya nile si di; ngwa ngwa we je ije.

LUK 17:11 O rue, mb͕e Ọ nāga Jerusalem, na ọ gabigara n'etiti Sameria na Galili.

Jizọs si na Sameria na Galili gaa Jeruselem.

1. Njem nke okwukwe na nrube isi nke Jisos

2. Ijikọ ndị ọzọ na njem ime mmụọ anyị

1. Matiu 8: 1-4 - Jizọs gwọrọ onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Mak 6: 30-34 - Jizọs Na-azụ puku ise

Luk 17:12 Mgbe ọ banyere nʼotu obodo nta, ndị ikom iri bụ́ ndị ekpenta guzoro nʼebe dị anya zutere ya.

Jizọs zutere ndị ekpenta iri ka ọ banyere n'otu obodo nta.

1. Ike Jizọs: Ịmara na Jizọs nwere ike ịgwọ ekpenta anụ ahụ́, nke mmetụta uche, na nke ime mmụọ anyị.

2. Ike Obodo: Ịghọta ka anyị nwere ike isi gbakọọ aka nyere ibe anyị aka n'oge mkpa.

1. Matiu 14:14 - "Mgbe Jizọs rutere ma hụ oké ìgwè mmadụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha wee gwọọ ha ndị ọrịa."

2. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ;

Luk 17:13 Ha we welie olu-ha elu, si, Jisus, Onye-nwe-ayi, mere ayi ebere.

Otu ìgwè ndị ekpenta kpọkuru Jizọs ka o meere ha ebere.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmụta ihe n’aka ndị ekpenta na Luk 17:13

2. Tikuo Jizọs: Mụta ihe n’aka ndị ekpenta na Luk 17:13

1. Matiu 9:27-28 - Ndị ikom abụọ na-etiku Jizọs maka ebere

2. Matiu 15:22-28 - Nwanyị Kenan na-etiku Jizọs maka ebere

Luk 17:14 Ma mb͕e ọ huru ha, Ọ si ha, Jenu gosi ndi-nchu-àjà onwe-unu. O rue, mb͕e ha nāga, na emere ka ha di ọcha.

A gwọrọ ndị ekpenta ahụ mgbe ha gbasoro ntụziaka Jizọs ka ha gaa gosi ndị nchụàjà onwe ha.

1: Okwukwe na Jizọs na-eduga na ọgwụgwọ.

2: Irubere Jizọs isi na-eweta ngọzi.

1: Aisaia 53:5 “Ma a mapuworo ya n'ihi njehie ayi, etipiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ntaramahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị n’ahụ́ ya, e sitekwa n’ọnyá ya gwọọ anyị.”

2: Jems 5:14-15 “Ọ̀ dị onye ọ bụla n’ime unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n’aha Jehova. Ekpere e jikwa okwukwe kpee ga-emekwa ka ahụ́ dị onye ahụ́ na-arịa ọrịa; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha.”

Luk 17:15 Ma otu onye nʼime ha hụrụ na a gwọọla ya, o wee laghachi, were oké olu too Chineke.

Nwoke ahụ toro Chineke maka ọrụ ebube nke ọgwụgwọ ya.

1: Anyị onwe anyị kwesịkwara inye Chineke otuto maka ọrụ ebube niile O meere anyị.

2: Mgbe anyị nwetara ọgwụgwọ, anyị kwesịrị iwepụta oge iji kelee na otuto Chineke.

1: Abụ 150:6 - Ka ihe ọ bụla nke nwere ume too Jehova.

2: ABÙ ỌMA 107:1 - Kelenu Jehova, n'ihi na Ọ di nma; Ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi.

Luk 17:16 O we da kpue iru-ya n'ala n'ukwu-ya, nēkele Ya: ma ọ bu onye Sameria.

Otu nwoke Sameria dara n’ụkwụ Jizọs kelee ya.

1. Obi Ndị Na-enwe Obi Ụtọ: Ihe Nlereanya nke Ekele Onye Sameria

2. Ike Otuto: Iji ofufe Anyị Na-asọpụrụ Jizọs

1. Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esi na Nna nke ìhè rịdata.

2. Ndị Efesọs 5:20 - Na-enye ekele mgbe niile na maka ihe niile nye Chineke Nna n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Luk 17:17 Jisus zara, si, Ọ̀ bughi iri ka emere ka ha di ọcha? ma olee ebe itoolu ndị ahụ nọ?

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte Jesus okobụpde ebiet emi mbon akpamfia usụkkiet oro ẹkenamde ẹsana ke udọn̄ọ emi ẹdude.

1. “Ike nke Ekele” - Otu esi enweghị ekele ndị ekpenta itoolu ahụ na-egosi mkpa ọ dị igosipụta ekele maka ngọzi.

2. “Ike nke Okwukwe” - ka okwukwe si eweta ọgwụgwọ na ndụ anyị, dị ka egosipụtara site na ọgwụgwọ nke ndị ekpenta.

1. Abụ Ọma 103:2-3 - Gọzie Jehova, nkpuru-obim, echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile: Onye nāb͕aghara ajọ omume-gi nile; Onye na-agwọ ọrịa gị niile.

2. Ndị Kọlọsi 3:15 - Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke akpọrọ kwa unu ka ọ bụrụ otu aru; ka unu nēkele kwa.

Luk 17:18 A hụghị ndị lọghachiri inye Chineke otuto, ma e wezụga onye ala ọzọ a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị inye Chineke otuto, na otú o si bụrụ ihe a na-adịghị ahụkebe.

1. "Nkà ahụ echefuru echefu nke inye Chineke otuto"

2. “Uru Ekele Dịịrị Chineke”

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya."

2. Aisaia 12:4 - "Ị ga-asịkwa n'ụbọchị ahụ: Kelenu Jehova, kpọkuenụ aha Ya, meenụ ka amara omume ya n'etiti ndị dị iche iche, kwusaanụ na aha Ya dị elu."

Luk 17:19 Ọ si ya, Bilie, ga: okwukwe-gi emewo ka i di ike.

Amaokwu a gosiri na Jizọs gwọrọ nwoke ahụ ma gwa ya na okwukwe ya emewo ka ahụ́ dị ya mma.

1: Anyị ga-echeta na ọ bụ okwukwe anyị nwere na Jizọs ga-agwọ anyị ma mee ka anyị dị mma.

2: Jizọs nwere ike iwetara anyị ọgwụgwọ na ịdị mma ma anyị tụkwasị ya obi ma nwee okwukwe.

1: Jeremaia 17:14 - Me ka m'di ike, Jehova, ewe me ka aru dim; zoputam, ewe zọputam: n'ihi na Gi onwe-gi bu otutom.

2: Jemes 5:15 - Ma ekpere nke okwukwe ga-azọpụta ndị ọrịa, Jehova ga-emekwa ka ọ bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Luk 17:20 Ma mb͕e ndi-Farisi juru Ya, mb͕e ala-eze Chineke gābia, ọ zara ha, si, Ala-eze Chineke esiteghi na ncherita-iru abịa.

Jizọs zara ajụjụ ndị Farisii jụrụ banyere mgbe alaeze Chineke ga-abịa, na-ekwu na ọ gaghị abịa na nche.

1. “Alaeze Chineke dị nso”

2. “Ahụghị Alaeze Chineke Anya”

1. Ndị Rom 14:17 - N'ihi na ala-eze Chineke abụghị ihe iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, kama ọ bụ ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ.

2. Ndị Kọlọsi 1:13 - Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee bufee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya.

Luk 17:21 Ha agaghịkwa asị, Le, ebe a! ma-ọbu, le, n'ebe ahu! n'ihi na, le, ala-eze Chineke di nime unu.

Alaeze Chineke abụghị ebe anụ ahụ́, ọ dị n’ime anyị niile.

1. “Alaeze Chineke dị n’ime unu: Ozi olileanya na nkasi obi”

2. “Otú Ị Ga-esi Nweta Alaeze Chineke: Ihe Ndị Kwesịrị Ime Iji Mee Ka Okwukwe Gị Kakwuo Mma”

1. Matiu 18:20 “N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha.

2. Ndị Kọlọsi 1:27 “Chineke họọrọ ime ka ha mara otú ịdị ukwuu nke ebube nke ihe omimi a si dị ukwuu n'etiti ndị mba ọzọ, nke bụ́ Kraịst n'ime unu, olileanya nke ebube.”

Luk 17:22 O we si ndi nēso uzọ-Ya, Ubọchi nābia, mb͕e unu gāchọ ihu otù nime ubọchi Nwa nke madu, ma unu agaghi-ahu ya.

Ụbọchị Jizọs ga-abịa mgbe ọ na-agụsi ndị na-eso ụzọ ya ike ịhụ ha, ma ha agaghị enwe ike ịhụ ya.

1. Ike nke Agụụ: Otu esi enweta afọ ojuju na ọchịchọ na-emezughị

2. Alaeze Chineke: Alaeze nke ihe ebube a na-adịghị ahụ anya

1. Ndị Rom 8: 18-19 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị. N’ihi na ihe e kere eke ji oké ọchịchọ na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke.”

2. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

Luk 17:23 Ha gāsi kwa unu, Le ebe a; ma-ọbu, le n'ebe ahu: unu esola ha, unu eso-kwa-la ha.

Jizọs dụrụ ọdụ ka anyị ghara ịgbaso ndị ozizi ụgha bụ́ ndị ga-anwa iduhie ndị mmadụ n'ozizi ya.

1. Mkpa iso Jizọs dị: Ịmụta Ịghọta Ndị Ozizi Ụgha

2. Ịnọgide Na-amụ Ihe: Ịnọgide Na-erubere Ozizi Jizọs

1. Ọrụ Ndị Ozi 17:11 - Ndị a dị ebube karịa ndị nọ na Tesalonaịka, ebe ha ji obi ụtọ nabata okwu ahụ, na-enyocha akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ma ihe ndị ahụ ọ̀ dị otú ahụ.

2. Jọn 14:6 - Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Luk 17:24 N'ihi na dị ka àmụ̀mà nke na-enwu site n'otu akụkụ nke dị n'okpuru eluigwe, na-enwu ruo akụkụ nke ọzọ n'okpuru eluigwe; otú a ka Nwa nke madu gādi kwa n'ubọchi-ya.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ọbịbịa nke Ọkpara nke mmadụ na ka ọnụnọ ya ga-adị ka àmụmà.

1. Ọbịbịa nke Ọkpara nke Mmadụ - Nkwadebe maka nloghachi Ya

2. Ìhè nke Onye-nwe-Anụrị n’ime ebube Ya

1. Aisaia 60:1 - Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-gi abiawo, ma ebube nke Onye-nwe-ayi ebiliwo n'aru gi.

2. 2 Ndị Kọrint 4:6 – N'ihi na Chineke, Onye nyere iwu ka ìhè si n'ọchịchịrị nwuo, amụwokwa anyị n'ime obi anyị, inye ìhè nke ọmụma ebube nke Chineke n'ihu Jizọs Kraịst.

Luk 17:25 Ma ọ ghaghị ibu ụzọ hụ ọtụtụ ahụhụ, na ọ ga-abụkwa onye ọgbọ a jụrụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nhụjuanya na ọjụjụ Jizọs chere ihu tupu ebube ya kacha elu.

1. Ahụhụ Jizọs Ga-enwe: Ihe Nlereanya Maka Ndụ Ndị Kraịst

2. Ọjụjụ: Mgbe Ụwa Na-ekwu 'Ee e'

1. Aisaia 53:3-5 - Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke ahụhụ na onye maara ihe mgbu. Dị ka onye ndị mmadụ na-ezochiri ihu ha, a na-elelị ya, anyị na-eledakwa ya anya.

2. Ndị Hibru 12:2 – Ka anyị lekwasị anya n’ebe Jizọs nọ, Onye-isi na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n’obe n’ihi ọṅụ e debere n’ihu ya, na-elelịkwa ihere ya anya ma nọdụ ala n’aka nri nke ocheeze Chineke. .

Luk 17:26 Ma dịka ọ dị nʼụbọchị Noa, otu a ka ọ ga-adịkwa nʼụbọchị Nwa nke mmadụ.

Ụbọchị Noa ga-adị ka ụbọchị Jizọs.

1. Iju Mmiri: Ihe Ọmụmụ Banyere Ịkwadebe Maka Nlaghachi nke Chineke

2. Nkwa Chineke kwere maka mgbapụta n’oge Noa

1. Aisaia 43:18-19 – Unu echetala ihe mbu nile, unu eche-kwa-la ihe ochie. Le, M'gēme ihe ọhu; ub͕u a ọ gāpu; unu agaghi-ama ya?

2. 2 Pita 3:3-4 – Ebe ha mara nka buru uzọ, na ndi nākwa emò gābia na mb͕e ikpe-azu, nējeghari dika ọchichọ nke aka ha si di, nāsi, Òle ebe nkwa nke ọbibia-Ya di? n’ihi na kemgbe ndị nna dara n’ụra, ihe niile na-aga n’ihu dị ka ha dị site na mmalite nke okike.

Luk 17:27 Ha nēri ihe, nāṅu ihe-ọṅuṅu, nālu nwunye, ewe nye ha di, rue ubọchi Noa batara n'ub͕ọ ahu, iju-miri ahu we bia, bibie ha nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta ihe ga-esi n'ileghara ịdọ aka ná ntị Chineke banyere ikpe pụta ìhè. 1: Anyị ga-aṅa ntị na ịdọ aka ná ntị Chineke ma gbakụta mmehie azụ tupu oge agafe. 2: Anyị kwesịrị inwe ekele maka ebere na amara Chineke na ibi ndụ na-atọ Ya ụtọ. 1: Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị." 2: Matiu 7: 13-14 - "Sinụ n'ọnụ ụzọ ámá dị warara banye: n'ihi na ọnụ ụzọ ámá sara mbara, ụzọ dị mfe nke na-eduba ná mbibi, ma ndị na-esi na ya abanye dị ọtụtụ. N'ihi na ọnụ ụzọ ámá dị warara ma ụzọ siri ike. nke na-eduba ná ndụ, ndị na-achọta ya dịkwa ole na ole.”

Luk 17:28 Otú ahụ ka ọ dịkwa n’ụbọchị Lọt; ha nēri ihe, ha nāṅu ihe-ọṅuṅu, ha nāzu, ha nēre, ha nāku, ha nēwu ulo;

N’oge Lọt, ndị mmadụ nọ na-eme ihe ndị ha na-eme kwa ụbọchị dị ka ha na-emebu.

1. Ihe ize ndụ nke inwe afọ ojuju: Ọmụmụ nke Luk 17:28

2. Ibi n’oge ahụ: Ihe atụ Lot na Luk 17:28

1. Jenesis 19:14-17 – Lọt na ezinụlọ ya gbapụrụ na Sọdọm na Gọmọra.

2. Emọs 6:1-7 – Ịdọ aka ná ntị megide inwe afọ ojuju na ileghara ọnọdụ ndị ogbenye anya.

Luk 17:29 Ma nʼụbọchị ahụ Lọt siri na Sọdọm pụọ, ọkụ na brimstone si nʼeluigwe zoo wee bibie ha niile.

Lọt we si na Sọdọm pua n'ubọchi ahu ọku na brimstone sitere n'elu-igwe nēbibie obodo ahu na ndi nile nọ nime ya.

1. Ibi ndụ na-ebi ndụ ebighị ebi

2. Agbanarị Ọnwụnwa

1. Ndị Hibru 13:14 - N'ihi na ebe a anyị enweghị obodo na-adịgide adịgide, ma anyị na-achọ obodo ahụ nke gaje ịbịa.

2. 2 Timoti 2:22 - Ya mere gbanarị agụụ mmekọahụ nke ntorobịa ma gbasoo ezi omume, okwukwe, ịhụnanya, na udo, gị na ndị na-akpọku Onyenwe anyị site n'obi dị ọcha.

Luk 17:30 Otú a ka ọ ga-adịkwa nʼụbọchị ahụ mgbe a ga-ekpughe Nwa nke mmadụ.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya na ụbọchị ọ ga-alọghachi ga-adị ka ụbọchị Noa na Lọt.

1. Ubochi nke Onye-nwe-ayi: Na-akwadebe obi anyi maka nloghachi Ya

2. Ibi n'ezi omume n'ụwa nke ndị na-ekweghị ekwe

1. Ndị Rom 13:11-14 : “E wezụga nke a, unu maara oge ahụ, na oge awa ahụ eruwo ka unu teta n'ụra. N’ihi na nzọpụta dị anyị nso ugbu a karịa mgbe anyị kweere na mbụ. Abali adiwo anya; ụbọchị dị nso. Ya mere, ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị ma yikwasị ihe agha nke ìhè. Ka anyị na-eje ije nke ọma dị ka n’ehihie, ọ bụghị n’oriri oké egwu na ịṅụbiga mmanya ókè, ọ bụghị n’ịkwa iko na agụụ mmekọahụ, ọ bụghị n’esemokwu na ekworo.”

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:1-5 : “Ụmụnna m, ọ dịghị unu mkpa ka e degara unu ihe ọ bụla banyere oge na oge a kara aka. N'ihi na unu onwe-unu mara nke-ọma na ubọchi nke Onye-nwe-ayi gābia dika onye-ori n'abali. Mgbe ndị mmadụ na-asị, 'Udo na ntụkwasị obi dị,' mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha dị ka ime na-adakwasị nwanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị. Ma unu anọghị n’ọchịchịrị, ụmụnna m, n’ihi na ụbọchị ahụ ga-eju unu anya dị ka onye ohi. N'ihi na unu nile bu umu nke ìhè, umu nke ehihie. Anyị abụghị nke abalị ma ọ bụ nke ọchịchịrị. Ya mere, ka anyị ghara ịrahụ ụra, dị ka ndị ọzọ na-eme, kama ka anyị mụrụ anya ma nwee uche.”

Luk 17:31 Nʼụbọchị ahụ, onye nọ nʼelu ụlọ na ihe ya dị nʼime ụlọ, ka ọ ghara ịrịdata ibupụ ya: ma onye nọ nʼọhịa, ya ghara ịlaghachi azụ.

N’ụbọchị ahụ, Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị nọgide n’ebe anyị nọ, n’agbanyeghị ọnọdụ anyị.

1. Nọgidesie Ike n’Okwukwe: Okwu Jizọs na Luk 17:31 na-echetara anyị ka anyị gbanyere mkpọrọgwụ n’okwukwe na ịtụkwasị Onyenwe anyị obi n’agbanyeghị ọnwụnwa ndị anyị na-enwe.

2. Na-eguzosi Ike n'Enweghị Ihe E Ji n'aka: Okwu Jizọs na Luk 17:31 na-agba anyị ume ka anyị nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna mgbe ndụ yiri ihe a na-ejighị n'aka.

1. Ndị Hibru 10:35-36 - Ya mere, atụla ntụkwasị obi gị; a ga-akwụghachi ya nke ukwuu. Ị kwesịrị ịtachi obi ka ọ bụrụ na i mechaa uche Chineke, ị ga-enweta ihe o kwere ná nkwa.

2. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyere m na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Luk 17:32 Cheta nwunye Lọt.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jizọs banyere ihe ize ndụ dị n'ileghachi anya azụ. Ọ bụ akụkọ banyere nwunye Lọt, onye legharịrị anya azụ wee ghọọ ogidi nnu.

1. "Ihe ize ndụ nke ile anya azụ"

2. "Ike nke nrubeisi: Akụkọ nke nwunye Lọt"

1. Ndị Hibru 12: 1-2 "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ ọsọ ahụ e debere n'ihu . Anyị na-ele anya Jizọs, bụ́ onye malitere okwukwe anyị na onye zuo okè, bụ́ onye tachiri obi n’obe n’ihi ọṅụ e debere n’ihu ya, na-eleda ihere anya ma nọ ọdụ n’aka nri nke ocheeze Chineke.”

2. Ndị Rom 8: 13-14 "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ si dị, unu ga-anwụ, ma ọ bụrụ na unu ejiri mmụọ nsọ gbuo ọrụ anụ ahụ, unu ga-adị ndụ: n'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu. bụ ụmụ Chineke."

Luk 17:33 Onye ọ bụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya; ma onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya ga-echekwa ya.

Onye ọ bụla na-elekwasị anya na nchekwa onwe ya ga-emecha bibie, ebe ndị na-achụ onwe ha n'àjà ga-azọpụta.

1. Ihe mgbagwoju anya nke ịchụ onwe onye n'àjà: Ịmụta ịhụ onwe gị n'anya site n'ịhapụ

2. Ike nke Ịda mbà: Otu esi enweta ezi ndụ site n'ịhapụ onwe ya

1. Mak 8:34-38 – Oku Jizọs kpọrọ ịgọnarị onwe ya wee buru obe ya.

2. Matiu 16:24-27 - Ịdọ aka ná ntị Jizọs banyere ihe iso ya pụtara.

Luk 17:34 Asim unu, n'abali ahu ndikom abua gādi n'otù ihe-ndina; agēwere otù, ma arapu nke-ọzọ.

A ga-ekewa abụọ n'otu akwa: a ga-ewere otu ma hapụ nke ọzọ.

1. The Dichotomy of Judgement: Olee otú Chineke si ahụ ọdịdị gara aga

2. Ilu nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ekwesịghị ntụkwasị obi: Ije ije na nrubeisi nye Chineke

1. Matiu 24:40-41 - “Mgbe ahụ ndị ikom abụọ ga-anọ n'ọhịa; a ga-ewere otu ma hapụ otu. Ya mere, lezienụ anya, n’ihi na ị maghị ụbọchị Onyenwe unu ga-abịa.”

2. Matiu 25:31-34 - “Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ọ ga-anọkwasị n'ocheeze nke ebube ya. Agāchikọta mba nile n'iru Ya, Ọ gākewapu kwa ha, otù onye n'ebe ibe-ya nọ, dika onye-ọzùzù-aturu si ekewa aturu-ya na ewu. Ọ gēdo kwa aturu n'aka-nri-Ya, ma nkpi n'aka-ekpe. Eze gāsi kwa ndi nọ n'aka-nri-Ya, Bianu, unu ndi agọziri agọzi nke Nnam, ketanu ala-eze edoziworo unu site na ntọ-ala uwa.

Luk 17:35 Ụmụ nwanyị abụọ ga-egwe nri ọnụ; agēwere otù, ma rapu nke-ọzọ.

A ga-akpọrọ mmadụ abụọ ikpe, otu a ga-azọpụta na otu a ga-ahapụ.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile maka ụbọchị ikpe anyị ma nọrọ Chineke nso.

2: N'agbanyeghị ọnọdụ anyị, Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla, ọ ga-ekpekwa anyị ikpe.

1: Matiu 24:40-41 “Mgbe ahụ ndị ikom abụọ ga-anọ n'ọhịa; otu onye ka a ga-ahapuru. Ụmụ nwanyị abụọ ga na-egwe ihe n'ebe igwe nri; a ga-ewere otu ma hapụ otu.”

2:2 Ndị Kọrint 5:10 N’ihi na anyị nile aghaghị ịpụta n’ihu oche ikpe nke Kraịst, ka onye ọ bụla wee nata ihe kwesịrị ekwesị maka ihe o mere n’anụ ahụ, ma ọ̀ bụ ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ.

Luk 17:36 Ndị ikom abụọ ga-anọ n’ọhịa; agēwere otù, ma rapu nke-ọzọ.

Ndị ikom abụọ ga-enwe ahụmahụ dị iche iche, a ga-ewepụ otu ma hapụ nke ọzọ.

1. Mkpa ọ dị ịdị njikere maka ihe a na-atụghị anya ya.

2. Ike nke uche Chineke igosi na ndu ayi.

1. Matiu 25: 1-13 - Ilu nke ụmụ agbọghọ iri.

2. Jemes 4:13-15 – Jiri amamihe na obi umeala na-eme atụmatụ maka ọdịnihu.

Luk 17:37 Ha zara, si ya, Òle ebe, Onye-nwe-ayi? O we si ha, Ebe ọ bula aru di, n'ebe ahu ka ugo gāchikọta.

Jizọs gwara ụmụazụ ya na n’ebe ọ bụla anụ ahụ́ dị, ugo ga-abịa.

1. Oku Chineke: Iza oku nke Onyenwe anyi

2. Ike nke Ịchịkọta: Ihe Mere Anyị Ji Dị Mkpa

1. Jọn 15:5 - “Abụ m osisi vine; unu bu alaka. Onye ọ bụla nke na-ebi n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime ya, ọ bụ ya na-amị mkpụrụ dị ukwuu, n’ihi na unu apụghị ime ihe ọ bụla ma e wezụga mụ onwe m.”

2. Ndị Hibru 10:25 - "Ka anyị tụleekwa otú e si kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ezi ọrụ."

Luk 18 nwere nkuzi Jizọs gbasara ekpere, ịdị umeala n’obi, na ihe ọ ga-efu nke iso Ya. Ọ gụnyere ilu nke nwanyị di ya nwụrụ na-adịgide adịgide na onye Farisii na onye ọnaụtụ, yana mmekọrịta Jizọs na onye ọchịchị bara ọgaranya na amụma O buru banyere ọnwụ Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya otu ilu iji gosi ha na ha kwesịrị ikpe ekpere mgbe niile ma ghara ịda mbà. N'ilu a, nwanyị di ya nwụrụ nọgidere na-abịakwute ọkàikpe na-ezighị ezi na-achọ ikpe ziri ezi megide onye iro ya. Ọ bụ ezie na ọ na-ala azụ na mbụ, ọkàikpe ahụ mesịrị nye ya ikpe ziri ezi ka ọ ghara ime ka ike gwụ ya n'ihi nnọgidesi ike ya. Jis]s ji ak] ak] a gbaa ume na-ekpesi ekpere ike na okwukwe n'ikpe ziri ezi nke Chineke (Luk 18:1-8). Ọ tụkwara ilu ọzọ banyere ndị ikom abụọ gbagoro n’ụlọ nsọ ikpe ekpere—otu onye Farisii na onye nke ọzọ bụ onye ọnaụtụ. Onye Farisii ahụ ji mpako kele Chineke na ọ dịghị ka ndị ọzọ—ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị na-eme ihe ọjọọ, ndị na-akwa iko—ma ọ bụ ọbụna dị ka onye ọnaụtụ a mgbe onye ọnaụtụ guzoro n’ebe dị anya agaghị eleli anya elu n’eluigwe kama tie obi ya sị, ‘Chineke meere m onye mmehie.’ Jizọs jara onye ọnaụtụ dị umeala n'obi mma onye Farisii na-ekwu na onye ọ bụla na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, onye ọ bụla na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu (Luk 18: 9-14).

Paragraf nke abụọ: Ndị mmadụ na-ebutekwara Jizọs ụmụ ọhụrụ ka o metụ ha aka mana mgbe ndị na-eso ụzọ hụrụ ya, ha baara ha mba mana Jizọs kpọrọ ụmụntakịrị bịa, sị, ‘Ka ụmụntakịrị bịa, ka m ghara igbochi ha alaeze Chineke bụ ndị a n’ezie a na m asị gị onye ọ bụla. onye na-agaghị anata alaeze Chineke dị ka nwatakịrị na-adịghị abanye na ya' na-ekwusi ike mkpa okwukwe dị ka nwata na-abanye n'Alaeze (Luk 18:15-17). Otu onye ọchịchị wee jụọ ya ihe ọ ga-eme ka ọ keta ndụ ebighị ebi nke mere ka e nwee iwu ndị ọchịchị kwuru na e debere kemgbe ọ bụ nwata, ma mgbe a gwara ya na erere ihe niile enyela ndị ogbenye nwere akụ eluigwe soro ya wutere nke ukwuu n’ihi na ọ bara ọgaranya nke na-egosi ihe ịma aka akụ na ụba na-ebute ezi nkwa ịbụ ndị na-eso ụzọ Alaeze Chineke. (Luk 18:18-25). Mgbe a jụrụ ndị na-eso ụzọ onye nwere ike ịzọpụta azịza ihe isi ike ịba n'alaeze Chineke zara ihe ụmụ mmadụ na-agaghị ekwe omume, Chineke na-egosi nzọpụta n'ikpeazụ, amara nke karịrị mbọ mmadụ rụzuru (Luk 18:26-27).

Paragraf nke atọ: Pita kwuziri na ha ahapụla ihe niile ha nwere iso Ya. Jizọs zara ya na-ekwu n'ezie na ọ dịghị onye hapụrụ ụlọ ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ụmụnne ma ọ bụ nne na nna ma ọ bụ ụmụ n'ihi alaeze Chineke nke ga-ada na-anata ọtụtụ ugboro karịa nke a n'oge a ndụ ebighị ebi na-emesi àjà ọzọ a chụrụ n'ihi Alaeze ma. ndụ dị ugbu a (Luk 18:28-30). Ka ọ na-aga Jerusalem, ọ kpọrọ mmadụ iri na abụọ n’akụkụ gwa ha ihe niile e dere n’akwụkwọ amụma banyere Ọkpara mmadụ ga-emezu, gụnyere inyefe ndị Jentaịl emo ndị a na-akparị ọnụ mmiri a pịara ihe, gbuo ụbọchị nke atọ, ma n’agbanyeghị amụma doro anya, ha aghọtaghị ihe ndị a n’ihi na e zoro ha n’ebe ha nọ mere . amaghị ihe Ọ na-ekwu maka igosi oke nghọta ha na-ekpughe ozi Mesaịa n'oge (Luk 18:31-34). N'ikpeazụ, isi agwụ na ọgwụgwọ onye arịrịọ kpuru ìsì na nso Jeriko tiri mkpu 'Jizọs Ọkpara Devid mere m ebere!' N'agbanyeghị ndị mmadụ na-abara ya mba, gbachi nkịtị tiekwa mkpu ọzọ, 'Nwa Devid, meere m ebere!' Jizọs kwụsịrị inye mmadụ iwu ka a kpọta ya jụrụ ya ihe ọ chọrọ. Ọ sịrị, 'Onyenwe anyị a chọrọ m ịhụ.' Jisus siri ya, hu-kwa-ra gi, okwukwe-gi agwọwo gi. Ngwa ngwa ọ hụrụ ịhụ ụzọ soro Jizọs na-eto Chineke ndị mmadụ niile hụrụ ya nyere Chineke otuto na-egosi ikike Mesaịa dị nsọ n'elu mkpagbu anụ ahụ ike okwukwe na-eweta ọgwụgwọ (Luk 18:35-43).

Luk 18:1 O we tuara ha ilu rue nka, na madu kwesiri ikpe ekpere mb͕e nile, ka ike ghara itu kwa ha;

Ilu nke nwanyị di ya nwụrụ na-adịgide adịgide na-agba anyị ume ka anyị na-ekpe ekpere mgbe niile ma ghara ịda mbà.

1. "Ike nke Ịnọgidesi Ike n'Ekpere"

2. "Akwụsịla: Ngọzi dị n'ikpe ekpere n'enweghị ike ọgwụgwụ"

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Rom 12:12 - "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidenụ na-ekpe ekpere."

Luk 18:2 si, Otù onye-ikpé di n'otù obodo, onye nātughi egwu Chineke, nāhughi kwa madu iru;

Jizọs tụrụ ilu banyere otu ọkàikpe nke na-ekweghị na Chineke ma ọ bụ na-eche banyere ndị mmadụ.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị nwee okwukwe na ọmịiko

2. Ekwela ka egwu ma ọ bụ obi abụọ guzoro n'ụzọ ime ihe ziri ezi

1. Jemes 2:14-18 - Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha?

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Luk 18:3 Ma otu nwaanyị di ya nwụrụ dị nʼobodo ahụ; o we biakute ya, si, Ọ́bọ̀m n'aka onye-nkpab͕um.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ebeakpa emi ekeben̄ede Jesus ọbọ usiene enye aban̄a asua esie.

1. “Ike nke Okwukwe: Arịrịọ Nwanyị di ya nwụrụ kpere Jizọs”

2. "Ike nke Ntachi Obi: Arịrịọ Di Ya Nwụrụ Nye Onyenwe Anyị"

1. Matiu 5:5 - "Ngọzi na-adịrị ndị dị umeala n'obi: n'ihi na ha ga-eketa ụwa."

2. Ilu 21:31 - "A na-akwado ịnyịnya maka ụbọchị agha: ma nchebe sitere n'aka Jehova."

Luk 18:4 Ma ọ chọghị nwa oge, ma emesịa ọ sịrị nʼime onwe ya, sị: “Ọ bụ ezie na anaghị m atụ egwu Chineke, anaghịkwa m ahụ mmadụ;

Ilu nke nwanyị ahụ di ya nwụrụ nke nọgidere na-abụ ihe atụ na-egosi mkpa ọ dị ịnọgidesi ike n’ekpere.

1: Ike nke ntachi obi n'ekpere nwere ike ibughari ugwu wee meghe uzo elu igwe.

2: Anyị nwere ike iji ihe atụ nke nwanyị ahụ di ya nwụrụ na-adịgide adịgide gosi mkpa ọ dị iguzosi ike n’ihe n’ekpere.

1: Jemes 5:16 - “Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ.”

Luk 11:5-8 IGBOB - Ọ we si ha, Ònye n'etiti unu nke nwere eyì gējekuru ya n'etiti abali, si ya, Enyi, binyem ob͕e achicha atọ: n'ihi na otù eyìm abiaruwo. n'ije, ma ọ dịghị ihe m ga-edobere n'ihu ya'?'

Luk 18:5 Ma nʼihi na nwanyị a di ya nwụrụ na-emekpa m ahụ́, m ga-abọ ọbọ ya, ka ọ ghara ịbụ na ọbịbịa ya na-abịa mgbe niile ọ ga-agwụ m ike.

Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwanyị di ya nwụrụ nọgidere na-ekpe ikpe ziri ezi n'aka onyeikpe na-ezighị ezi. Ọ na-akụzi na Chineke ga-aza ekpere nke ndị nọgidere na-achọ Ya.

1. Ịnọgidesi Ike n'Ekpere: Otú Okwukwe Nwanyị Di Ya Nwụrụ Pụrụ Isi kpalie Anyị

2. Ike nke Ịnọgidesi Ike: Olee otú ike di ya nwụrụ si agbanwe anyị

1. Jemes 5: 16-18 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ. Ịlaịja bụ nwoke nwere ihe ọjọọ. ọdịdị dị ka nke anyị, o wee kpesie ekpere ike ka mmiri ghara izo, ma afọ atọ na ọnwa isii, mmiri ezoghị n'elu ụwa. O kpekwara ekpere ọzọ, eluigwe wee mee ka mmiri zoo, ala wee mụọ mkpụrụ ya."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - "Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị."

Luk 18:6 Jehova wee sị: “Nụrụnụ ihe onye-ikpe ahụ na-ekwu.

Onyeikpe ahụ na-ekpe ikpe na-ezighị ezi gosiri otú Chineke si aza ekpere.

1. Chineke na-anụ ekpere anyị mgbe niile, ọ ga-azakwa n’oge nke ya.

2. Anyị ekwesịghị ịkwụsị inwe olileanya ma ọ bụ okwukwe na Chineke, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị.

1. 1 Pita 5:7 - "na-atụkwasị Ya nchegbu gị niile, n'ihi na Ọ na-eche banyere unu."

2. Jemes 5:16 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu na-ekpe ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu."

Luk 18:7 Chineke, ọ bụghịkwa ọ́bọ̀ ọ́bọ̀ ọ́bọ̀ ọ́bọ̀ ndị Ọ rọpụtara, bụ́ ndị na-etiku Ya ehihie na abalị, ma ọ bụ na Ọ tachiri ha ntachi obi?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ịza ekpere nke ndị Ya, ọ bụrụgodị na ọ na-ewe ogologo oge.

1. Oge Chineke: Ndidi n'Ekpere

2. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke: Mmesi obi ike n'ihu nke ejighị n'aka

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

2. Habakuk 2:3 - N'ihi na ọhù ahu nādiru mb͕e akara àkà, ma n'ọgwugwu-gwugwu ọ gēkwu, ọ bughi kwa okwu-ugha: ọ buru na ọ la azu, chere ya; n'ihi na ọ ghaghi ibia, ọ gaghi-anọ kwa ọdù.

Luk 18:8 A sị m unu na ọ ga-abọ ọbọ ha ọsọ ọsọ. Ma mb͕e Nwa nke madu gābia, ọ̀ gāhu okwukwe n'elu uwa?

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na Chineke ga-abọ ọbọ ngwa ngwa, ma ọ na-eche ma okwukwe ka ga-adị n’ụwa mgbe ọ ga-alọghachi.

1. Mkpa nke ntachi obi n'okwukwe

2. Njiaka nke nkwughachi nke Chineke

1. Ndị Hibru 10:36-39 - “N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa. N’ihi na, “Ọ fọdụrụ nwa oge, onye na-abịa ga-abịa ma ọ gaghị egbu oge; ma onye ezi omume m ga-adị ndụ site n’okwukwe, ma ọ bụrụ na ọ laa azụ, mkpụrụ obi m enweghị mmasị n’ebe ọ nọ.” Ma anyị abụghị nke ndị na-ala azụ na-ala azụ na-ala n'iyi, kama nke ndị nwere okwukwe ma na-edebe mkpụrụ obi ha.

2. Ndị Rom 12:19-21 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọrọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'iwe Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onyenwe anyị kwuru." Kama nke ahụ, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ buru na akpiri nākpọ ya nku, nye ya ka ọ ṅua; n’ihi na site n’ime otú ahụ, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya.” Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

Luk 18:9 Ọ         nye kwa ufọdu ilu a, bú ndi nātukwasi obi na ha na ha bu ndi ezi omume, nēleda kwa ndi ọzọ anya.

Ilu a na-akụzi na ọ dị njọ ileda ndị ọzọ anya ma na-echekwu onwe gị echiche.

1: Nganga bụ onye iro nke ịdị umeala n'obi.

2: Ịdị umeala n'obi bụ ntọala nke ezi omume.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2: Jemes 4:6 - “Chineke na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n’obi amara.”

Luk 18:10 Ndị ikom abụọ gbagoro n’ụlọ nsọ ikpe ekpere; otù onye-Farisi, ma ibe-ya bu onye-ọna-utu.

Ilu nke onye Farisii na onye ọnaụtụ na-egosi mkpa ịdị umeala n’obi dị mgbe a na-abịakwute Chineke.

1. Ike Ịdị umeala n’obi: Ịmụta ihe site n’ilu nke onye Farisii na onye ọnaụtụ

2. Mpako vs. Ịdị umeala n'obi: Ihe Anyị nwere ike ịmụta n'aka onye Farisii na onye ọnaụtụ

1. Jemes 4:6 “Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Ilu 16:18-19 “Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda. Ọ ka mma ịbụ onye mmụọ dị umeala n'obi n'ebe ndị ogbenye nọ karịa iso ndị mpako kekọrịta ihe a kwatara akwata.”

LUK 18:11 Onye-Farisi ahu guzoro, nēkpe kwa ekpere otú a nime onwe-ya, si, Chineke, anamekele Gi, na adighm ka ndikom ọzọ, bú ndi-npunara madu ihe, na ndi ajọ omume, na ndi nākwa iko, ma-ọbu dika onye-ọna-utu a.

Onye Farisii ahụ kelere Chineke maka ịdị elu ya karịa ndị ọzọ.

1: Ayi kwesiri imata ngozi nke Chineke nyere anyi, ma we di obi umeala, ghara iji onwe anyi tunyere ndi ozo.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ nke ezi omume na inwe ekele maka amara Chineke.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2: Ndị Kọlọsi 3:12 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ntachi obi.

Luk 18:12 Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n’izu, ana m enye otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe niile m.

Itien̄wed emi ke Luke 18:12 etịn̄ aban̄a owo emi esịnde idem ke udia kpukpru ini nnyụn̄ nnọ esop ke kpukpru se enye enyenede.

1: Ayi kwesiri inwere onwe-ayi n'ibu-ọnu oge nile na inye nzukọ-nsọ site n'ihe nile ayi nwere.

2: Chineke enyela anyị ihe onwunwe anyị n'aka ma anyị kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi n'iji ha na-ejere Ya ozi.

1: 1 Ndị Kọrịnt 4: 2 - "Ọzọkwa na-achọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ, ka a hụ na mmadụ kwesịrị ntụkwasị obi."

2: Ilu 3:9-10 - "Sọpụrụ Jehova site n'ihe onwunwe gị, werekwa mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị nile sọpụrụ;

Luk 18:13 Ma onye ọnaụtụ guzoro nʼebe dị anya, o kweghịkwa welie anya ya le elu-igwe, kama o tie aka nʼobi nʼobi ya, sị: “Chineke meere m onye mmehie ebere.

Otu onye ọnaụtụ guzo n’ebe dị anya n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ, kpekuo Chineke ekpere maka ebere, n’enweghị ike ile anya n’eluigwe.

1. Oku nke nkwuputa - Ikweta nmehie anyi na emezighị emezi anyị n'iru Chineke na ịchọ ebere Ya.

2. Ekpere sitere n'obi - iji obi umeala na obi mgbagha chọọ ebere Chineke.

1. Abụ Ọma 51:17 – Àjà nile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa, Chineke, Ị gaghị eleda.

2. Jemes 4:6-7 - Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere Ọ na-ekwu, sị: "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere na-erubere Chineke isi. Nagidenụ ekwensu na ọ ga-agbanarị unu.

Luk 18:14 Asim unu, Nwoke a ridara n'ulo-ya n'onye ezi omume kari ibe-ya: n'ihi na onye ọ bula nke nēweli onwe-ya elu, agēweda ya; ma onye nēweda onwe-ya, agēweli ya elu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ịdị umeala n'obi dị, na-ekwusi ike na a ga-ebuli ndị na-eweda onwe ha ala.

1. "Ike nke Ịdị Umeala n'Obi: Ịmụta Ihe Site n'ilu nke onye Farisii na onye ọnaụtụ"

2. "Elu ịdị umeala n'obi: Ngọzi nke ịdị umeala n'obi"

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ewelikwa unu."

2. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

Luk 18:15 Ha we kutara kwa Ya umu-ntakiri, ka o metu ha aka: ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru ya, ha bara ha nba.

Ọhụrụ Ahịrị: Ndị na-eso ụzọ Jizọs baara ndị ahụ kpọgara ya ụmụ ọhụrụ mba maka ngọzi.

1. Mkpa ịdị umeala n'obi na nsọpụrụ dị n'ịbịakwute Jizọs.

2. Ịhụnanya na nnabata Jizọs nwere n'ebe ụmụaka nọ.

1. Mak 10:13-16, “Ha we kutara Ya umu-ntakiri ka O metu ha aka, ndi nēso uzọ-Ya we bara ha nba. Ma mb͕e Jisus huru ya, iwe were Ya, Ọ si ha, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem; egbochila ha, n'ihi na ndị dị otú ahụ bụ nke alaeze Chineke. N'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke nānaraghi ala-eze Chineke dika nwata agaghi-abà nime ya. O we kuru ha n'aka-Ya, gọzie ha, bikwasi ha aka-Ya abua.

2. Matiu 19:13-15, “Mgbe ahụ a kpọtara ya ụmụntakịrị ka o bikwasị ha aka n'ekpere. Ndị na-eso ụzọ ya baara ndị mmadụ mba, ma Jizọs sịrị, ‘Kwenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, unu egbochila ha, n’ihi na alaeze eluigwe bụ nke ndị dị otú ahụ. O we bikwasi ha aka-Ya abua, la.

Luk 18:16 Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị dị ka ụmụaka ma nabata Alaeze Chineke.

1: Anyị ga-adị ka ụmụntakịrị ịbanye n'alaeze Chineke.

2: Anyị aghaghị ịnakwere Alaeze Chineke dị ka ụmụaka si eme.

Matiu 18:3 - O we si, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu ewezugaghi onwe-unu, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-abà n'ala-eze elu-igwe.

Mak 10:14 IGBOB - Ma mb͕e Jisus huru ya, iwe-Ya di Ya nma nke-uku, Ọ si ha, Kwenu ka umu-ntakiri biakutem, unu eb͕ochi-kwa-la ha: n'ihi na ala-eze Chineke bu nke ndi di otú a.

Luk 18:17 N'ezie asim unu, Onye ọ bula nke nānaraghi ala-eze Chineke dika nwatakiri agaghi-abà nime ya ma-ọli.

Ekwesịrị iji okwukwe yiri nwa nabata Alaeze Chineke.

1: Anyị ga-eji otu okwukwe ahụ na ịdị ọcha nke nwata bata n’alaeze Chineke, na-atụkwasị obi n’ịhụnanya na ndokwa nke Chineke.

2: Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbanye n'alaeze Chineke, anyị ga-atọgbọrọ nganga anyị ma nabata ya n'okwukwe dị mfe.

Matiu 18:3 - “N’ezie, a sị m unu, Ọ gwụla ma unu chigharịrị wee dị ka ụmụntakịrị, unu agaghị aba n’alaeze eluigwe ma ọlị.”

2: Ndị Galeshia 5:22-23 - “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.”

Luk 18:18 Ma otu onye-isi jụrụ ya, sị: “Ezigbo Onye Ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ajụjụ otu onye ọchịchị jụrụ Jizọs banyere otú e si eketa ndụ ebighị ebi.

1. Ghọta uru ndụ ebighị ebi bara na otu esi enweta ya site na Jizọs Kraịst.

2. Dị njikere ịbịakwute Jizọs na ajụjụ ndị ziri ezi na ezi nkwa iso Ya.

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ndị Rom 10:9-10 - na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na obi ka madu nēkwere rue ezi omume, ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

Luk 18:19 Jisus we si ya, Gini mere i nākpọm ezi madu? ọ dighi onye di nma, ma-ọbughi otù, bú Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na Jizọs mesiri ike na ọ bụ nanị Chineke dị mma nakwa na ọ dịghị onye e kwesịrị ịkpọ ezi.

1. Ịdị ukwuu nke Chineke - Otu anyị kwesịrị isi na-enye naanị Chineke otuto mgbe ọ bụla n'ihi na ọ dịghị onye dị mma ma e wezụga Ya.

2. Ịdị umeala n'obi nke Jizọs - Otú Jizọs si jiri obi umeala kweta na naanị Chineke dị mma n'ezie.

1. Abụ Ọma 116:5 - Onye amara ka Jehova bu, na onye ezi omume; e, Chineke-ayi nwere obi-ebere.

2. Matiu 19:17 - O we si ya, Gini mere i nākpọm ezi madu? ọ dighi ezi ihe ma-ọbughi otù, bú Chineke.

Luk 18:20 I matara ihe nile enyere n'iwu, Akwala iko, Eb͕ula madu, Ezula ori, ab͕a-kwa-la okwu-ugha, Sọpuru nna-gi na nne-gi.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso Iwu Iri ahụ, na-ezo aka kpọmkwem ka ị ghara ịkwa iko, egbula mmadụ, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, ma sọpụrụ nna gị na nne gị.

1. "Ibi Ndụ nke Nrubeisi: Iwu Iri"

2. "Ike nke Iwu: Ịsọpụrụ Nna na Nne Gị"

1. Ọpụpụ 20:1-17

2. Ndị Efesọs 6:1-3

Luk 18:21 Ọ si, Ihe ndia nile ka m'debereworo site na nwata.

Otú nwa okorobịa ahụ na-achị achị ji gbasie mbọ ike na-agbaso iwu malite n'oge ọ bụ nwata masịrị Jizọs.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-achọ uche Chineke n'oge ndụ anyị dị ka o kwere mee.

2: Anyị kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi na-adịgide adịgide n'ịhụnanya na nrubeisi nye Chineke.

1: Ilu 22:6 - “Zụlite nwata dị ka ụzọ ọ kwesịrị isi na-eje, ma mgbe o mere okenye ọ gaghị esi na ya wezụga onwe ya.”

2: Ndị Rom 12: 2 - "Unu ekwela ka ụwa a yie, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

Luk 18:22 Ma mb͕e Jisus nuru ihe ndia, Ọ si ya, Otú ọ di, otù ihe fọduru gi: re ihe nile i nwere nye ndi-ob͕eye, i gēnwe kwa àkù n'elu-igwe: bia, som.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe ọkpụkpọ oku nke Jizọs maka ịbụ ndị na-eso ụzọ: ịhapụ ihe niile na iso Ya.

1. "Ụgwọ Ndị Na-eso Ụzọ"

2. "Okwukwe Radical: Na-ere Ihe Nile na Iso Jizọs"

1. Matiu 19:27-30 - "Mgbe ahụ Pita zara, sị: "Lee, anyị ahapụwo ihe niile soro gị. Gịnịzi ka anyị ga-enweta?" Jisus siri ha, N'ezie, asim unu, n'uwa ọhu, mb͕e Nwa nke madu gānọkwasi n'oche-eze-Ya di ebube, unu ndi soworom gānọkwasi kwa n'oche-eze iri na abua, nēkpe ebo iri na abua nke Israel ikpe. onye ọ bụla nke hapụrụ ụlọ ma ọ bụ ụmụnne ndị nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ ụmụ ma ọ bụ ala, n'ihi aha m, ga-anata otu narị okpukpu na-eketa ndụ ebighị ebi."

2. Mak 10: 17-31 - "Mgbe ọ na-apụ na njem ya, otu nwoke gbagoro gbuo ikpere n'ala n'ihu ya, jụọ ya, "Ezi Onye Ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m nweta ndụ ebighị ebi?" ...Jisus we le ya anya, hu ya n'anya, si ya, Otù ihe fọduru gi: je ree ihe nile i nwere nye ndi-ob͕eye, i gēnwe kwa àkù n'elu-igwe: bia, som. " N'ịbụ onye okwu ahụ dara ada, o wee lawa na mwute, n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe.

Luk 18:23 Mgbe ọ nụrụ nke a, o wutere ya nke ukwuu: nʼihi na ọ bara ọgaranya nke ukwuu.

Otu nwoke bara ọgaranya nwere nnọọ mwute mgbe Jizọs gwara ya na ọ na-esiri ndị ọgaranya ike ịbanye n’Alaeze eluigwe.

1. Ịmụta Echiche Alaeze: Ịmụta Ije Ozi na Ịchụ Àjà n’Alaeze Chineke

2. Ngọzi na ibu nke akụnụba: Ịnabata ihe ịma aka nke ọrụ nlekọta

1. Matiu 19:21-24 - Jizọs gwara nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya ka ọ ree ihe niile o nwere ma soro ya.

2. Jemes 5:1-5 – Ịdọ aka na ntị nye ndị ọgaranya ka ha chegharịa site na ajọ omume ha ma laghachikwute Onyenwe anyị.

Luk 18:24 Ma mb͕e Jisus huru na o nēwuta ya nke-uku, ọ si, Le ka ndi nwere àkù gāsi ike ibà n'ala-eze Chineke!

Jizọs kụziri banyere ihe isi ike nke ndị ọgaranya na-abanye n’alaeze Chineke.

1. Akụ na ụba na Alaeze Chineke: Ihe ịma aka nke Ndị kwere ekwe bara ọgaranya

2. Iwuli Okwukwe Ọ bụghị Uba: Ụzọ nke Alaeze Chineke

1. Matiu 6:19-21 “Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. Ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi, na ebe ndi-ori nādighi-awaba ma-ọbu zuru ohi; n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Jemes 2:1-7 Ụmụnna m, unu ejila ele mmadụ anya n'ihu jide okwukwe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Onyenwe ebube. N'ihi na asi na nwoke nwere nb͕a-aka ọla-edo na uwe mara nma bata nime nkpọkọta-unu, ma otù ob͕eye nke yi uwe ruru árú gēme kwa ka ọ bata, i we lekwasi onye ahu nēyi ezi uwe ahu anya, si ya, Nọdu ala. n'ebe a n'ebe di nma,'' we si ob͕eye ahu, Gi onwe-gi guzoro n'ebe ahu;

Luk 18:25 Nʼihi na ọ dịịrị camel mfe isi nʼanya agịga gabiga, karịa ọgaranya ịba nʼalaeze Chineke.

Ọ na-esiri onye bara ọgaranya ike ịbanye n’Alaeze Chineke.

1: “Ọgaranya na Alaeze Chineke” - Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị na ọ na-esiri onye bara ọgaranya ike ịbanye n’Alaeze Chineke.

2: “Ike nke Akụ̀ na ụba” - Anyị kwesịrị ịkpachara anya maka ike nke akụ̀ na ụba na ikike o nwere ime ka anyị ghara ịbanye n’Alaeze Chineke.

1: Jemes 1:11 - N'ihi na anyanwụ na-awa na okpomọkụ ya na-akpọnwụ; ifuru ya adawo, ịma mma ya alawokwa n’iyi. Otú a kwa ka ọgaranya gātalata n'etiti nchu-àjà-ya.

2: Ilu 28:20 - Onye kwesịrị ntụkwasị obi ga-aba ụba nke ngọzi: ma onye ọ bụla na-eme ngwa ịba ọgaranya agaghị aga n'enweghị ntaramahụhụ.

Luk 18:26 Ndi nuru ya we si, Ònye kwa ka apuru izọputa?

Njem Ndị mmadụ nụrụ ozizi Jizọs na-ajụ onye mgbe ahụ ka a ga-azọpụta.

1. Oku nke Nzọpụta: Otu esi anabata ihe Jizọs nyere nke ndụ ebighị ebi

2. Izere Mmehie A Na-apụghị Ịgbaghara: Mkpa Ọ dị Ịzaghachi òkù Jizọs.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 10:9-10 - Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu nēkwere, ewe gua ya n'onye ezi omume;

Luk 18:27 Ọ si, Ihe nke nāpughi ime n'ebe madu nọ puru omume n'ebe Chineke nọ.

Jizọs kụziri banyere ike ekpere na okwukwe nwere, na-emesi ya ike na n'ebe Chineke nọ, ihe niile kwere omume.

1. "Ibi Ndụ nke Okwukwe: Ike nke Ekpere"

2. "Ihe na-agaghị ekwe omume n'ebe mmadụ nọ, Chineke kwere omume"

1. Ndị Rom 4:17-21 - E weere okwukwe Abraham nye ya dị ka ezi omume

2. Jemes 2:14-26 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ

LUK 18:28 Pita we si, Le, ayi arapuwo ihe nile, soro gi.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs hapụrụ ihe niile ka ha soro Jizọs.

1. Ike Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Ihe Iso Jizọs pụtara

2. Ihe Ị Ga-eri Iso Jizọs: Gịnị Ka Anyị Dị Njikere Ịhapụ Azụ?

1. Mak 10:28-31 – Oku Jizọs kpọrọ nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya ka ọ hapụ ihe niile ma soro ya.

2. Ndị Hibru 11:8 – Njikere Abraham ịhapụ ala nna ya wee soro ọkpụkpọ-oku Chineke.

Luk 18:29 O we si ha, N'ezie asim unu, Ọ dighi nwoke ọ bula rapuru ulo, ma-ọbu nne na nna, ma-ọbu umu-nne, ma-ọbu nwunye, ma-ọbu umu, n'ihi ala-eze Chineke.

Ọ dịghị mmadụ kwesịrị ịdị njikere ịchụ ezinụlọ ya n’àjà n’ihi alaeze Chineke.

1. Chineke dị mkpa karịa mmekọrịta ụwa.

2. Tụlee ihe na-efu iso Chineke.

1. Matiu 10:37-38 - “Onye hụrụ nna ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị m; Onye ọ bụla nke na-ebughịkwa obe ya esoghị m erughị eru m.”

2. Deuterọnọmi 6:5 - “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

Luk 18:30 Onye na-agaghị anata okpukpu okpukpu karịa ugbu a, na n’ụwa nke na-abịa ndụ ebighị ebi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka nkwa nke ndụ ebighị ebi na ọtụtụ ngọzi na ugbu a na n'ọdịnihu.

1. Nkwa nke Ndụ Ebighị Ebi: Lee Luk 18:30

2. Ngọzi Ọdịnihu Na-ewe Uru: Nnyocha nke Luk 18:30

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Matiu 19:29 - Ma onye ọ bụla nke hapụrụ ụlọ ma ọ bụ ụmụnne nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ ụmụ ma ọ bụ ubi n'ihi m ga-anata otu narị okpukpu na-eketa ndụ ebighị ebi.

Luk 18:31 O wee kpọrọ mmadụ iri na abụọ ahụ bịakwute ya, sị ha: “Lee, anyị na-agbago Jeruselem, a ga-emezukwa ihe niile nke ndị amụma dere banyere Nwa nke mmadụ.

Jizọs nọ na-akwadebe ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ maka ihe omume ndị gaje ịbịa mgbe ha gara Jeruselem.

1: Atụmatụ Chineke zuru oke na enweghị mmejọ, uche Ya ga-eme.

2: Jis]s kwesŽrŽ nt]kwasŽobi n'ozi nke Chineke nyere Ya, ma anyŽ kwesŽrŽ ŽlŽkwasŽ ike ime otu ihe ah.

Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe!

2: Aisaia 53:12 - Ya mere M'gākè ya òkè n'etiti ọtutu madu, ya na ndi di ike ka ọ gēkè kwa ihe-nkwata, n'ihi na ọ wusiri nkpuru-obi-ya n'ọnwu, gua ya na ndi nēmebi iwu; ma o buru nmehie nke ọtutu madu, we riọ ndi nēmebi iwu aririọ.

Luk 18:32 Nʼihi na a ga-arara ya nye nʼaka ndị mba ọzọ, a ga-akwakwa ya emo, mejọọkwa ya, na-efesakwa ya ọnụ mmiri.

A ga-enyefe Jizọs n’aka ndị Jentaịl, a ga-ewedakwa ya na ahụhụ.

1. Ibuli Obe Anyị: Mkpa nke ịchụ onwe onye n'àjà

2. Ike nke Mgbaghara: Ihe Nlereanya Jizọs nke ịhụnanya na-enweghị atụ

1. Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eleda anya ma ju ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. 1 Pita 2:21-25 - N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapu kwa ayi ihe-aru, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya.

Luk 18:33 Ha ga-etikwa ya ihe, kụgbuo ya: ma nʼụbọchị nke atọ ọ ga-ebilite.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka na a pịara Jizọs ihe ma gbuo ya n'ụbọchị nke atọ, na mgbe ahụ o bilitere.

1. "Imeri Ọnwụ: Mbilite n'Ọnwụ Jizọs"

2. "Ike nke Mgbapụta Site n'àjà Jizọs"

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:55-57 (“Olee ebe mmeri gị dị? Ọnwụ, olee ebe ihe mgbaba gị dị?”)

2. Aisaia 53:5 ("Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu ahu nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa ọnya-Ya ka emere ayi ka aru di ike.")

Luk 18:34 Ma ha aghọtaghị ihe ọ bụla nʼime ihe ndị a: ma okwu a ezonariworị ha ha, ha amataghị ihe ekwuru.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghọtaghị ihe Jizọs gwara ha.

1. Ike Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Ọnọdụ Na-amaghị Ama

2. Uru Ịbụ onye mmụta ogologo ndụ

1. Ndi Efesos 4:20-21 – Ma ka ewe meju unu n'ọmuma nke uche-Ya nime amam-ihe na nghọta nile nke Mọ; Ka unu we jegharia n'iru Onye-nwe-ayi rue ihe nātọ utọ, nāmi nkpuru n'ezi ọlu ọ bula.

2. Ilu 2:2-5 - Ka i we tọ nti-gi n'ala n'amam-ihe, tukwasi obi-gi na nghọta; E, ọ buru na i kpọ òkù bayere ihe-ọmuma, we welie olu-gi elu inwe nghọta; Ọ buru na i nāchọ ya dika ọla-ọcha, I we chọ ya dika àkù zoro ezo; I gāghọ kwa egwu Jehova, chọta kwa ọmuma Chineke.

Luk 18:35 O wee ruo na ka ọ na-abịaru Jeriko nso, otu nwoke kpuru ìsì nọ ọdụ nʼakụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nnan emi ekekpede ubọk ekpere Jericho.

1: Jizọs gwọrọ ndị ìsì - Luk 18:35

2: Ike nke Okwukwe - Luk 18:35

1: Isaiah 35: 5-6 - "Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, na ntị nke ndị ntị chiri ga-emeghe. Mgbe ahụ ka ndị ngwụrọ ga-amali dị ka ele, na ire onye ogbi ga-abụ: Ala ịkpa ka miri ga-agbapụta, na iyi n’ime ọzara.”

2: Matiu 9:27-28 - "Mgbe Jizọs si ebe ahụ pụọ, ndị ìsì abụọ sooro ya, na-eti mkpu, na-asị, Nwa Devid, meere anyị ebere. Ma mgbe ọ banyere n'ụlọ, ndị ìsì bịara Jisus we si ha, Ùnu kwere na apurum ime nka?

Luk 18:36 Mgbe ọ nụrụ ka igwe mmadụ na-agafe, ọ jụrụ ihe ọ pụtara.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa Jizọs na-ajụ ihe ìgwè mmadụ na-agafe agafe bụ banyere.

1. Ike Ịchọ ịmata ihe: Otú Ịjụ Ajụjụ Pụrụ Isi Duru Anyị Gakwuru Chineke

2. Ike Ige Ntị: Olee otú Ịṅa Ụwa Ọkụ n’Agbara Anyị Ntị Pụrụ Ime Ka Anyị Na-abịarukwu Jizọs Nso

1. Jeremaịa 33:3 - "Kpọkuo m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe ezoro ezo nke ị na-amaghị."

2. Diuterọnọmi 4:29 - "Ma ị ga-esi n'ebe ahụ chọọ Jehova bụ Chineke gị, ị ga-achọtakwa Ya, ma ọ bụrụ na i ji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum chọọ Ya."

Luk 18:37 Ha we gosi ya na Jisus Onye Nazaret nāgabiga.

Ndị mmadụ gwara otu nwoke na Jizọs onye Nazaret na-agafe.

1. Ọnụnọ Jizọs na-eweta ndụ - Luk 18:37

2. Uru ịmata Jizọs bara - Luk 18:37

1. Jọn 11:25 - "Jizọs sịrị ya: "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ.

2. Mak 10:45 - "N'ihi na ọbụna Nwa nke mmadụ bịara bụghị ka e jeere ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ."

Luk 18:38 O we tie nkpu, si, Jisus, nwa Devid, merem ebere.

Ebe a na-akọwa otu nwoke na-akpọku Jizọs ka o meere ya ebere.

1. Anyị kwesịrị ịgakwuru Jizọs mgbe niile n'oge mkpa anyị.

2. Ndị niile ji okwukwe na-akpọku Jizọs ka a ga-aza.

1. Matiu 7:7-8 - "Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye na-akụkwa ka a ga-emeghere ya.”

2. Aisaia 55:6 - "Chọọnụ Jehova mgbe a pụrụ ịchọta ya, kpọkuonụ Ya mgbe Ọ nọ nso:"

Luk 18:39 Ndị na-aga nʼihu wee bara ya mba, ka ọ gbachie ọnụ ya: ma o tisiri mkpu ike nke ukwuu, sị: “Nwa Devid, meere m ebere.

Onye ìsì ahụ nọgidere na-achọ ọgwụgwọ n’aka Jizọs, n’agbanyeghị ịba mba nke ndị gbara ya gburugburu.

1. Ike nke nnọgidesi ike: Ekwela ka ike gwụ Chineke

2. Debe Okwukwe: Dabere na Jizọs maka Ọgwụgwọ

1. Ndị Hibru 11:6 - Ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Ya ụtọ, n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị, nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. Jemes 5:16-18 – Ekwupụtanụ njehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere dị irè na nke siri ike nke onye ezi omume na-aba uru nke ukwuu.

Luk 18:40 Jisus we guzo, si ka ekuru ya biakute Ya: mb͕e ọ biaruru nso, ọ jua ya, si,

Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru isi ma kụzie ihe banyere okwukwe.

1. Okwukwe n'Ihe Omume: Ịmụta Ihe n'Ihe Nlereanya Jizọs

2. Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke: Imeri Ìsì anụ ahụ na nke ime mmụọ

1. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

2. Ndị Rom 15:13 - "Ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọṅụ na udo niile n'okwukwe, ka unu wee nwee olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

LUK 18:41 si, Gini ka i nāchọ ka m'mere gi? Ọ si, Onye-nwe-ayi, ka m'we hu uzọ.

Jizọs na-agwọ onye ìsì ahụ: Jizọs gosiri onye ìsì ahụ ebere na ọmịiko site n'ịjụ ya ihe ọ chọrọ.

1. Ike nke Ọmịiko: Ịhụ Ihe Gafeworo Mkpa ndị ọzọ ozugbo

2. Ike nke Okwukwe: Ikwenye n'ikike dị elu nke ịgwọ ọrịa.

1. Matiu 9:27-30 - Jizọs gwọrọ ndị ikom abụọ kpuru ìsì

2. Jemes 5:14-16 - Ekpere maka ọgwụgwọ na ike nke okwukwe

LUK 18:42 Jisus we si ya, Me ka i hu uzọ: okwukwe-gi azọputawo gi.

Amaokwu a sitere na Oziọma Luk na-ekwusa na okwukwe na Jizọs bụ ihe na-azọpụta anyị.

1. "Ike nke Okwukwe: Ọgwụgwọ nke Bartimaeus kpuru"

2. "Nzọpụta nke Okwukwe: Jizọs na Batimiọs"

1. Mak 10:46-52 - Jizọs gwọrọ onye ìsì na Jeriko

2. Ndị Rom 10:9 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs, na i kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị."

Luk 18:43 Ngwa ngwa o wee hụ ụzọ, o wee soro ya, na-enye Chineke otuto;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a eren emi ẹkenamde udọn̄ọ onyụn̄ etiene Jesus otoro Abasi.

1. Ike Jizọs: Otú Jizọs Pụrụ Isi gwọọ Anyị n’ụzọ ime mmụọ na n’anụ ahụ́

2. Ịhụ Anya na Ịchọta Okwukwe: Otú Anyị Pụrụ Isi Chọta Ụzọ Anyị Gakwuru Jizọs

1. Matiu 9:27-30 - "Mgbe Jizọs si n'ebe ahụ pụọ, ndị ìsì abụọ sooro ya, na-eti mkpu, na-asị: "Gị nwa Devid, meere anyị ebere." Mgbe ọ banyere n'ụlọ, ndị ìsì bịara Jizọs wee sị ha: “Ùnu kwere na m pụrụ ime ihe a?” Ha wee sị ya: “Ee, Onyenwe anyị.” O wee metụ anya ha aka, sị: “Ka ọ dịrị unu dị ka okwukwe unu si dị.” E wee meghe anya ha meghere. Jisus we nye ha iwu ike, si, Lezienu anya ka onye ọ bula ghara imara ya.

2. Aịzaya 35:5-6 - "Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, ntị ndị ntị chiri ga-emeghekwa. Ala ịkpa ka miri ga-agbapụta, na iyi n’ime ọzara.”

Luk 19 gụnyere akụkọ nke Zakịọs, ilu nke Minas Iri, nbata Jizọs nwere mmeri na Jerusalem, na arịrị ya banyere Jerusalem.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs banyere na Jeriko bụ́ ebe ọ hụrụ Zakịọs, bụ́ onye ọnaụtụ bara ọgaranya nke rịgoro n’osisi sycamore ịhụ Jizọs. Jizọs kpọrọ ya ala ma gwa ya na ya ga-anọ n’ụlọ ya. Nke a kpalitere ịtamu ntamu n’etiti ndị hụrụ nke a n’ihi na ha weere Zakịọs dị ka onye mmehie. Otú ọ dị, Zakịọs kwere nkwa inye ndị ogbenye ọkara ihe onwunwe ya ma kwụghachi onye ọ bụla ọ ghọgburu ugboro anọ. Jis]s kwuputara na nzoputa abiaruwo n'ulo ya n'ihi na ya onwe ya bu kwa nwa Abraham ma mesie ozi Ya ike: "N'ihi na Nwa-nwoke biara, choputa ndi furu efu" (Luk 19:1-10).

Paragraf nke abụọ: Ka ha nọ na-anụ ihe a, ọ gara n’ihu tụọ ilu n’ihi na ọ nọ nso Jeruselem, ndị mmadụ chere na alaeze Chineke ga-apụta ozugbo wee gwa ilu Minas iri banyere nwoke a mụrụ n’ebe dị anya ka e mere ya eze wee laghachi. tupu ọ pụọ, ọ kpọrọ ndị ohu iri nyere ha maịna nke ọ bụla sị ha, 'Tinyenụ ego a ruo mgbe m ga-alọta.' Ma ndị na-achị kpọrọ ya asị zipụrụ ndị nnọchiteanya so ya sị, 'Anyị achọghị ka nwoke a bụrụ eze anyị.' Mgbe eze lọghachitere, eze nyere iwu ka a kpọọ ndị na-ejere ya ozi, bụ́ ndị e nyere ego, ka e wee chọpụta ihe ha ritere na ya, ụfọdụ mụbara mina ha, ma otu onye zoro ákwà mina ya ka eze naara ya, nyere onye nke nwere maịna iri, sị, ‘Ana m asị unu onye ọ bụla nke nwere ka e nyekwuo ya, ma onye ọ bụla nke na-enweghị ọbụna ihe o nwere ka a ga-anapụ ha. Mgbe ahụ mesokwara ụmụ amaala jụrụ ya (Luk 19:11-27). Ilu a na-akọwapụta ohere ọrụ nlekọta ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi ohere Chineke nyefere anyị yana nsonaazụ nke ịjụ ịbụ onyenwe Kraịst.

Paragraf nke Atọ: Mgbe Jizọs kwuchara ilu a, ọ gawara Jeruselem n'ebe dị nso na Betfage Betani, Ugwu Oliv zigara ndị na-eso ụzọ abụọ otu nwa ịnyịnya ibu ahụ a na-anọkwasịghị n'elu ya, jụọ ya ihe mere ime ya kwesịrị ịsị 'Onyenwe anyị chọrọ ya.' Ha we bute nwa-inyinya-ibu, b͕asa kwa uwe-nb͕okwasi-ha n'elu ya, n'ihi na Ọ nọduru ala ìgwè madu nāb͕asa uwe-ha n'uzọ, ndi ọzọ b͕apu alaka osisi nāb͕asa ha n'uzọ, ìgwè madu nile nēwere ọṅù malite ito Chineke n'oké olu ọlu-ebube nile huru nāsi, Ngọzi nādiri eze nābia aha Jehova. Udo eluigwe ebube kasị elu!' Ufọdu nime ndi-Farisi ufọdu we si Ya, Onye-ozizí ba ndi nēso uzọ-Gi nba. Ma zara, si 'Asim unu, ọ buru na ha ekpuchie, okwute gāti kwa nkpu' nke nēgosi odidi Chineke, ala-eze-Ya, otuto kwesiri ikere òkè nke anāpughi ime (Luk 19:28-40). Ka obodo na-abịaru nso na-ebere ya ákwá na-ebu amụma mbibi na-abịa n’ihi na amataghị oge nleta udo na-akwa kpu ìsì ekweghị ekwe n’agbanyeghị ọnụnọ Mesaịa n’etiti (Luk 19:41-44). Isiakwụkwọ kwubiri ya na ya na-abanye n'ụlọ nsọ na-achụpụ ndị na-ere ihe n'ebe ahụ na-ekwupụta 'Ụlọ m ga-abụ ekpere ụlọ ma unu emewo ndị na-apụnara mmadụ ihe' na-alọta kwa ụbọchị na-akuzi ụlọ nsọ ebe ndị isi nchụaja na-edu ndị isi na-agbalị ịchọta ụzọ igbu ya ma ha enweghị ike ịchọta ụzọ ọ bụla. mee otú ahụ n’ihi na mmadụ nile kwụgidere n’okwu ndị na-egosi esemokwu na-eto eto n’etiti ndị ọchịchị okpukpe na-atụ anya ihe omume agụụ na-adịghị anya ga-apụta n’isiakwụkwọ ndị na-esonụ (Luk 19:45-48).

Luk 19:1 Jisus wee banye na Jeriko gabiga.

Jizọs si na Jeriko gafere.

1. Ike nke ọnụnọ Jizọs

2. Mmetụta Jizọs Gafeworo nwere

1. Luk 5:17-26 – Jizọs gwọrọ nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Mak 10:46-52 – ọgwụgwọ Jizọs gwọrọ Bartimeọs ìsì

Luk 19:2 Ma, le, e nwere otu nwoke aha ya bụ Zakịọs, onye bụ onyeisi nʼetiti ndị ọna ụtụ, ọ bụkwa ọgaranya.

Zakịọs bụ onye ọnaụtụ bara ọgaranya nke nwekwara mmetụta dị ukwuu n'obodo ya.

1. Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ ha na ndụ.

2. Amara na ebere Chineke dịịrị mmadụ niile n'agbanyeghị akụ na ụba ma ọ bụ ọkwa ha.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Matiu 19:26 – Ma Jizọs lere ha anya wee sị, “N'ebe mmadụ nọ ihe a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume.

Luk 19:3 O we chọ ihu Jisus Onye Ọ bu; ma ọ pụghị maka ndị nta akụkọ, n'ihi na o toro ogologo.

Zakịọs, bụ́ obere nwoke, apụghị ịhụ Jizọs n’ihi oké ìgwè mmadụ ahụ.

1. Chineke na-akpọ anyị niile n'agbanyeghị nha ma ọ bụ ogologo.

2. Jizọs gosiri anyị na mmadụ niile bara uru n’anya Chineke.

1. Aisaia 64:6 – Anyị niile adịwo ka onye na-adịghị ọcha, ma ezi omume anyị nile dị ka ákwà mgbochi ruru unyi; anyị nile na-akpọnwụ dị ka akwụkwọ, ma dị ka ifufe, mmehie anyị na-ekpochapụ anyị.

2. 1 Ndị Kọrint 12:12-27 - N'ihi na dị nnọọ ka aru ahụ bụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, na akụkụ nile nke ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ.

Luk 19:4 O we b͕a ọsọ n'iru, rigo n'osisi sycomore ka ọ hu Ya: n'ihi na ọ gaje igabiga n'uzọ ahu.

Zakịọs gbapụrụ n’ihu wee rịgoro n’elu osisi sycomore ka o wee hụ Jizọs nke ọma ka ọ na-agafe.

1. Mkpa Ịdị umeala n'obi Dị - Zakịọs na-akụziri anyị mkpa ịdị umeala n'obi dị ka ọ dị njikere ime mgbalị pụrụ iche nanị iji hụkwuo Jizọs nke ọma.

2. Ịhapụ Nkasi Obi Iso Jizọs—Ihe Zakịọs mere na-egosi na anyị kwesịrị ịdị njikere isi ná nkasi obi anyị nwee ike iso Jizọs.

1. Matiu 5:3-4 - "Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju: n'ihi na a ga-akasi ha obi."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Ka e mee ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ n'ebughị ihe efu; kama n'ịdị nwayọọ n'obi ka onye ọ bụla were ibe ya dị ka ihe dị mma karịa onwe ya. "

Luk 19:5 Ma mb͕e Jisus biaruru ebe ahu, O weliri anya elu, hu Ya, si ya, Zakịọs, me ngwa, ridata; n'ihi na ọ bu n'ulo-gi ka m'gānọdu ta.

Zakịọs bụ nwoke bara ọgaranya nke ọha mmadụ ledara anya, ma Jizọs hụrụ ya maka onye ọ bụ n'ezie wee nye ya amara na nnabata.

1. Ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ na maka onye ọ bụla

2. Ịnabata ndị a na-ahụghị n'anya na ndị achọghị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Matiu 25:40 - Eze gāza kwa, si ha, N'ezie asim unu, ka unu meworo ya nye otù nime ndi kachasi ntà nime umu-nnem ndia, unu emeworom ya.

Luk 19:6 O we me ngwa, ridata, were ọṅù nara Ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus osụhọde edisobo ye mme owo ye idatesịt.

1. Ọṅụ Jizọs: Ịmụta Ịnara Ọṅụ n’aka Onyenwe Anyị

2. Ike nke ngwa ngwa: Ịzaghachi oku Chineke ngwa ngwa

1. Abụ Ọma 100:2: Werenu obi-utọ fè Jehova òfùfè; were iti-nkpu bia n'iru Ya!

2. Ndị Filipaị 4:4: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m ga-asị, ṅụrịa ọṅụ!

Luk 19:7 Ma mb͕e ha huru ya, ha nile tamuru ntamu, si, Ya na nwoke ahu bu onye-nmehie lawara inọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte mme owo ẹkenamde n̄kpọ ke ini mmọ ẹkụtde nte Jesus akasan̄ade ye owo emi edide anamidiọk edi esen.

1. Jizọs Hụrụ Onye Ọ bụla n’Anya: Na-ele Luk 19:7 anya iji gosi ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke

2. Ịbụ Ìhè n'ọchịchịrị: Inyocha otú Omume Jizọs Pụrụ Isi duzie Anyị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Matiu 5:14-16 - “Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

Luk 19:8 Zakịọs we guzo, si Onye-nwe-ayi; Le, Onye-nwe-ayi, nkera ihe-nwem ka M'nēnye ndi-ob͕eye; ma ọ buru na anarawom ihe ọ bula n'aka onye ọ bula site n'ebubo ugha, m'gēnyeghachi ya okpukpu anọ.

Zakịọs gosipụtara ezi nchegharị mgbe o kwere nkwa inye ọkara ihe onwunwe ya ma weghachi okpukpu anọ ihe ọ nara n'ụzọ na-ezighị ezi.

1. Ike nke nchegharị

2. Amara Chineke na mgbaghara

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwa obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

LUK 19:9 Jisus we si ya, Ta nzọputa biaruru ulo a, n'ihi na ya onwe-ya bu kwa nwa Abraham.

Nzọpụta abịarala ndị kweere na Jizọs ma bụrụ ụmụ Ebreham.

1. Anyị niile bụ ụmụ Ebreham, Jehova na-ewetakwara anyị nzọpụta.

2. Kwere na Jisus ma nata nzọputa nke Onye-nwe-ayi.

1. Ndị Rom 4:11-12 - O we nara ihe-iriba-ama nke obibì-úgwù, akara nke ezi omume nke o nwetara site n'okwukwe mb͕e ọ nọ n'ebighi úgwù. Ya mere ọ bu nna nke ndi nile kwere, ma anēbìghi ha úgwù, ka ewe gua ezi omume nye ha.

2. Ndị Galetia 3:6-7 – Dịka Abraham “kwere na Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume,” ghọta kwa na ndi kwere bu umu Abraham. Akwụkwọ Nsọ buru ụzọ hụ na Chineke ga-esi n’okwukwe kpọọ ndị Jentaịlụ na ndị ezi omume, ma zisaara Ebreham ozi ọma tupu oge eruo, sị: “A ga-agọzi mba niile site n’aka gị.”

Luk 19:10 N’ihi na Nwa nke mmadụ bịara ichọ na i.

Jizọs bịara ịchọ na ịzọpụta ndị ahụ furu efu.

1. Atụrụ ahụ furu efu: Ike nke ịhụnanya na ọmịiko Jizọs

2. Ụzọ Ọhụrụ: Jizọs dị ka onye nduzi maka nzọpụta

1. Jọn 3:17 - N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Matiu 18:11 – N’ihi na Nwa nke mmadụ bịara ịzọpụta ndị furu efu.

Luk 19:11 Ma mb͕e ha nuru ihe ndia, Ọ tukwasi-kwa-ra ilu, n'ihi na Ọ nọ Jerusalem nso, na n'ihi na ha chere na ala-eze Chineke gaje iputa ìhè ngwa ngwa.

Jizọs nọ nso Jeruselem, ndị mmadụ nọkwa na-atụ anya ka Alaeze Chineke bịa n’oge na-adịghị anya, n’ihi ya, Jizọs gwara ha ihe atụ.

1. "Na-echere Alaeze Chineke"

2. "Ike nke ilu"

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Matiu 13:34 - "Ihe ndị a niile ka Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ n'ilu; ma ọ gwaghị ha okwu n'enweghị ilu."

Luk 19:12 Ya mere ọ sịrị: “Otu nwoke na-achị achị gara nʼala dị anya ịnara ala-eze nye onwe ya na ilaghachi.

Jizọs tụrụ ilu banyere otu nwoke a ma ama bụ́ onye gara mba dị anya ịnata alaeze ma lọta.

1: Chineke na-enye anyị ọrụ ndị dị mkpa na anyị ga-ekwesị ntụkwasị obi nye ya ka anyị wee nweta ngozi ya.

2: Ndụ Jizọs bụ ihe atụ nke otu esi eji ikwesị ntụkwasị obi jeere Chineke ozi site na nrube isi na ntachi obi.

1: Matiu 25:14-30 – Ilu gbasara talent.

Joshua 1:8 IGBOB - Di ike, nwe kwa ume: n'ihi na Jehova gānọyere gi ebe ọ bula i nāga.

LUK 19:13 O we kpọ ndi-orù-ya iri, nye ha ọgu pound abua na iri, si ha, Zuanu ahia rue mb͕e m'gābia.

Jizọs nyere ndị ohu iri pound iri, gwa ha ka ha jiri ya mee ihe ruo mgbe ọ ga-alọghachi.

1. Ọrụ nke onye nlekọta-ịmụta ijikwa ihe e nyere anyị

2. Na-ekwesị ntụkwasị obi ruo mgbe Kraịst ga-alọghachi - Ịzụlite ndụ nke ntachi obi

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. 1 Kọr. 4:1-2 - Ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke amara Chineke

Luk 19:14 Ma ndị obodo ya kpọrọ ya asị, ziga ozi nʼazụ ya, sị: “Anyị achọghị ka nwoke a bụrụ eze anyị.

Ụmụ amaala Jeruselem jụrụ Jizọs dị ka eze ha.

1. Ọchịchị Ezi Omume nke Jizọs - Otú Jizọs Si Bụ Onye Ọchịchị Ezi Omume Anyị Kwesịrị Iso

2. Ọjụjụ nke Jizọs - Olee otú anyị na-ekwesịghị ịjụ ikike nke Jizọs

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

LUK 19:15 O rue, mb͕e ọ laghachiri, mb͕e ọ natara ala-eze ahu, na o we si ka akpọ ndi-orù ndia, bú onye o nyere ego ahu, biakute ya, ka o we mara ego ole onye ọ bula ritereri. site ahia.

Jizọs lọghachiri ma gwa ndị ohu ya ka ha kọọrọ ya ego ole ha nwetara n’ahịa.

1. Utịp Utịp Oro Ẹnọde Ẹnọ Utom Utom: Jesus esinọ mme anam-akpanikọ asan̄autom utịp ke ndisịn idem nnam n̄kpọ.

2. Ọṅụ nke Imesapụ Aka: Jizọs na-emesapụ aka nke ndị ohu ya.

1. 1 Ndị Kọrịnt 4:2 (“Ọ bụkwa n'aka ndị na-elekọta ụlọ ka a chọrọ ka a hụ na e kwesịrị ntụkwasị obi.”)

2. 2 Ndị Kọrint 9:6-7 (“Ma nke a ka m na-ekwu, Onye na-agha mkpụrụ nta-nta ga-ewekwa ntakịrị ihe ubi; ọ bụghị ná mwute, ma ọ bụ ná mkpa: n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”)

Luk 19:16 Mb͕e ahu nke-mbu bia, si, Onye-nwe-ayi, pound ise gi abawo ọgu pound abua na iri.

Jizọs na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha tinye nkà ha ma bụrụ ndị nlekọta maara ihe nke ihe onwunwe Chineke nyere ha.

1. Onye Na-achị Isi nke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ibi Ndụ nke Nzube Zuru Ezu.

2. Ịghọ mkpụrụ nke ị na-akụ: Ngọzi nke itinye ego kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent.

2. Ilu 13:11 – Akụ na ụba e nwetara ngwa ngwa ga-ebelata, ma onye ọ bụla nke na-ekpokọta nke nta nke nta ga-amụba ya.

LUK 19:17 Ọ si ya, Ọ di nma, ezi orù: n'ihi na i kwesiri ntukwasi-obi n'ihe ntà nke-ntà, gi nwe onye-isi obodo iri.

Enyere ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ụgwọ ọrụ ịchị obodo iri.

1. Ije Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi Na-eduba n'Ụgwọ Ọrụ Dị Ukwuu

2. Ngozi nke ikwesị ntụkwasị obi

1. Matiu 25:21 - Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù na nke kwesiri ntukwasi-obi. Ị kwesịworo ntụkwasị obi n'ihe dị nta; M ga-edokwa gị ọtụtụ ihe.

2. Ilu 12:24 - Aka ndị dị uchu ga-achị, ma ndị umengwụ ga-arụ ọrụ mmanye.

Luk 19:18 Nke-abua we bia, si, Onye-nwe-ayi, pound ise nke gi abawo ọgu ọgu pound abua na iri.

Jizọs jara nwoke ahụ mma maka iji talent ndị e nyere ya mee ihe n'ụzọ amamihe dị na ya.

1: Chineke enyela anyị niile nka na ikike dị iche iche. Anyị ga-ejirịrị onyinye ndị ahụ were wetara Ya otuto.

2: Anyị ga-agba mbọ ka anyị bụrụ ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke ngọzi Chineke nyere anyị.

1: Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent.

2: 1 Pita 4: 10 - Onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị iji onyinye ọ bụla anyị nwetara na-ejere ndị ọzọ ozi, na-enye amara Chineke.

Luk 19:19 Ọ si kwa ya, Gi onwe-gi buru kwa onye-isi obodo ise.

Jizọs gwara otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ọ na-elekọta obodo ise.

1. Ikike nke Okwu Jizọs: Otú ntụziaka Jizọs nwere ike isi mee ka e nwee ihe ukwu.

2. Ịdị Ukwuu nke Ozi: Otú ijere ndị ọzọ ozi pụrụ isi weta ngọzi.

1. Matiu 20:25-28 - Jizọs na-akụzi banyere ịdị ukwuu a na-achọta n'ijere ndị ọzọ ozi.

2. 1 Pita 5:6-7 - weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

Luk 19:20 Onye ọzọ bịakwara, sị: “Onyenwe anyị, le, mina gị dị, nke m debere nʼime ákwà ọcha.

Jizọs kụziri ihe mmụta dị ike banyere mkpa ọ dị itinye ihe ndị Chineke nyere anyị n’ọrụ.

1: Itinye ego Chineke na-enye anyị

2: Iji Ihe Anyị Nwere Na-ekwesị Ntị

1: Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2: Ilu 3: 9-10 - Jiri ihe onwunwe gị sọpụrụ Jehova

Luk 19:21 N'ihi na aturum gi egwu, n'ihi na nwoke aka ike ka i bu: i nēweli nke i nēdobeghi, nēwe kwa ihe nke i nāghaghi.

Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe ga-esi ná ndụ ibi ndụ a na-azaghị ajụjụ pụta.

1: Anyị ga-aza ajụjụ maka omume anyị ma na-ahụ maka mkpebi nke onwe anyị.

2: Chineke na-aza anyị ajụjụ maka ihe anyị na-eme, yabụ ka anyị gbasie mbọ ike ibi ndụ n'iguzosi ike n'ezi ihe na ịdị umeala n'obi.

1:1 Ndị Kọrint 10:12 - Ya mere, onye ọ bụla nke na-eche na ya guzoro, ya lezie anya ka ọ ghara ịda.

2: Ekliziastis 11:9 - Ṅụrịa ọṅụ, gị nwa okorobịa, na nwata, ka obi gị ṅụrịa ọṅụ n'ụbọchị ị bụ okorobịa. Na-eje ije n'ụzọ nile nke obi gị na ịhụ anya gị.

Luk 19:22 O we si ya, N'ọnu nke aka gi ka M'gēkpe gi ikpe, ajọ orù. I mara na mu onwem bu nwoke aka ike, nāchili ihe nke m'nātọb͕ọghi, nēwe kwa ihe nke m'nāghaghi;

Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị bụrụ ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke onyinye Ya.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke ihe O jiworo gọzie anyị.

2. Anyị ga-eji ihe onwunwe anyị nye Chineke otuto na iji kwalite alaeze ya.

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent.

2. 1 Ndị Kọrint 4:2 - Ya mere, a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ ka a hụ onye kwesịrị ntụkwasị obi.

Luk 19:23 Nʼihi gịnịkwa ka i nyeghị ego m nʼụlọ akụ, ka m’we wee chọọ ihe nke m n’umu mgbe m’bịara?

Amaokwu a na-ekwu banyere Jizọs na-ajụ ihe mere ohu ahụ ji ejighị ego e nyere ya nweta ọmụrụ nwa.

1. Ike nke itinye ego: ka itinye ego n'amamihe nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ ka ukwuu

2. Ilu nke Talent: Ihe mere anyị ji kwesị iji onyinye na nkà anyị na-ejere Chineke ozi.

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. Ilu 22:7 - Ọgaranya na-achị ndị ogbenye, ma onye mbinye bụ ohu onye na-agbazinye ihe.

LUK 19:24 O we si ndi guzoro nso, Napunu ya pound ise ahu, nye onye nwere ọgu pound abua na iri.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ọnọ mme owo item ete ẹbọ owo emi ekenyenede pound kiet ẹnyụn̄ ẹnọ owo oro ekenyenede pound duop.

1. Ike Imesapụ aka: Akụkọ banyere ntụziaka Jizọs nyere ndị guzo n’akụkụ na-ekwu banyere ike imesapụ aka na otú a pụrụ isi jiri ya gọzie ndị ọzọ.

2. Uba Chineke: Ndụmọdụ Jizọs nyere ndị guzo n'akụkụ na-ekwu banyere ụbara ihe Chineke na- enye na otú e nwere ike isi jiri ya gboo mkpa ndị ọzọ.

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7-8 - "Onye ọ bụla n'ime unu nye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya. n’ihe niile n’oge niile, n’inwe ihe niile dị unu mkpa, unu ga-ababiga ókè n’ezi ọrụ ọ bụla.”

2. Ndị Galeshia 6:9-10 - "Ka ike gwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ osisi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma. , karịsịa ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

Luk 19:25 (Ha we si ya, Onye-nwe-ayi, o nwere ọgu pound abua na iri.)

Itien̄wed emi ke Luke 19:25 etịn̄ nte ndusụk mbet Jesus ẹkebụpde enye se ẹkpenamde ye owo emi ekenyenede pound duop.

1. Ike Inweta: Otu esi eji ngọzi Chineke mee mgbanwe n'ụwa.

2. Omume ọma nke mmesapụ aka: Otu esi ebi ndụ nke ịchụ àjà na nlekọta

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. 2 Ndị Kọrint 8:1-15 - Imesapụ aka nke Ụka Macedonia

Luk 19:26 N'ihi na asim unu, na onye ọ bula nke nwere ka agēnye; na n'aka onye nēnweghi, ọbuná ihe o nwere ka agānapu ya.

Onye ọ bụla ga-enweta ụgwọ ọrụ ma ọ bụ taa ya ahụhụ dabere na omume ha.

1: Omume anyị na-arụpụta ihe, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ na-atọ Chineke ụtọ.

2: Anyị aghaghị ịdị na-echeta omume anyị na otú ha si emetụta onwe anyị na ndị ọzọ, n'ihi na ha ga-emetụta ọdịnihu anyị.

Jemes 4:17 - Ya mere, onye mara ime ihe ọma ma ọ dịghị eme ya, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie.

2: Ilu 11:18 - Onye ajọ omume na-enweta ụgwọ ọrụ aghụghọ: ma onye na-agha ezi omume na-enweta ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị.

LUK 19:27 Ma ndi-irom ahu, ndi nāchọghi ka M'buru eze-ha, kutanu ebe a, b͕ue ha n'irum.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha kpọta ndị iro ya n’ihu ya ma gbuo ha.

1. Ike nke ịhụnanya na-enweghị atụ: Ịmụta ịhụ ndị iro gị n'anya

2. Mgbaghara n'ihu mkpagbu: Na-atụgharị ǹtì ọzọ

1. Matiu 5: 43-44 "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị." 44 Ma asim unu, na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.”

2. Ndị Rom 12:17-21 "Unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Lezienụ anya ka unu na-eme ihe ziri ezi n'anya onye ọ bụla. 19 Ndị enyi m, unu abọla ọbọ, kama hapụnụ ọnụma Chineke, n’ihi na e dewo ya n’akwụkwọ nsọ, sị: “Ọ bụ m nwe ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ,”+ ka Jehova kwuru. zụọ ya; 21 Unu ekwela ka ihe ọjọ merie unu, kama were ezi ihe merie ihe ọjọ.

Luk 19:28 Ma mb͕e O kwuworo ihe ndia, Ọ gara n'iru, nārigoro Jerusalem.

Jizọs gwara ndị mmadụ okwu ma gawa Jeruselem.

1. Jizọs gosipụtara ike nke okwukwe site na njem ya na Jerusalem.

2. Njem Jizọs gara Jeruselem bụ ihe atụ nke otú anyị nwere ike isi merie ihe mgbochi na ndụ anyị.

1. Ndị Hibru 11: 1-3 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-adịghị ahụ anya: n'ihi na site na ya ndị oge ochie natara otuto ha. Site n'okwukwe anyị ghọtara na e sitere na okwu ahụ kee eluigwe na ala. nke Chineke, nke mere na e meghị ihe a na-ahụ anya site n’ihe a na-ahụ anya.”

2. Ndị Filipaị 3: 13-14 - "Ụmụnna m, anaghị m agụ na m mere ya nke m: ma otu ihe ka m na-eme: na-echezọ ihe dị n'azụ na ịgbalịsi ike n'ihe dị n'ihu, m na-aga n'ihu n'ihu n'ihu maka ihe mgbaru ọsọ ahụ. ihe nrita nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs.”

LUK 19:29 O rue, mb͕e Ọ biaruru Bet-fage na Betani nso, n'ugwu anākpọ ugwu Olive, na o zigara madu abua nime ndi nēso uzọ-Ya.

Ebe Jizọs zipụrụ mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya n'obodo nta bụ́ Betfaji na Betani, nke dị n'Ugwu Oliv.

1. Ike nke Abụọ: Otú Jizọs Si Nye Ndị Na-eso Ụzọ Ya Ike

2. Ihe Ugwu Oliv Pụtara: Ọrụ O rụ n’Ozi Ọma Jizọs

1. Luk 10:1-2 - Ma mb͕e ihe ndia gasiri Onye-nwe-ayi guzo-kwa-ra ọgu atọ na iri ọzọ, ziga ha abua abua n'iru Ya n'obodo na ebe ọ bula, ebe Ya onwe-ya gābia. N'ihi nka Ọ si ha, Owuwe-ihe-ubi riri nne n'ezie, ma ndi-ọlu di ole-na-ole: ya mere, nāriọnu Onye-nwe owuwe-ihe-ubi, ka O zipu ndi-ọlu ba n'owuwe-ihe-ubi-Ya.

2. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia gwa ha okwu, si, Enyerem ike nile n'elu-igwe na n'uwa. Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu: ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile. , ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Luk 19:30 si, Jenu n'obodo nta nke chere unu nche; nime nke unu nābà nime nime ya unu gāhu nwa-inyinya-ibu elibere, nke ọ dighi nwoke ọ bula nānọkwasi n'elu ya: tọpunu ya, kpọta ya n'ebe a.

Amaokwu a na-akọwa ntụziaka Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha chọta nwa ịnyịnya ibu nke onye ọ bụla ọzọ na-efeghị, wetara ya ya.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị na-erube isi n'iwu Ya, n'agbanyeghị etu ha siri dị.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị niile.

1. Matiu 17:27 - "Ma ka anyị wee ghara ime ka ha sụọ ngọngọ, gaa n'oké osimiri, tụnye nko, were azụ̀ nke buru ụzọ pụta; ma mgbe i meghere ọnụ ya, ị ga-ahụ otu iberibe. ego: were, nye ha n'ihi mu na gi.

2. Isaiah 40:11 - "Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ: ọ ga-achịkọta ụmụ atụrụ na ogwe aka ya, na-ebu ha n'obi ya, na-eji nwayọọ na-edu ndị na-bụ ụmụ."

LUK 19:31 Ma ọ buru na onye ọ bula aju unu, Gini mere unu nātọpu ya? otú a ka unu gāsi ya, N'ihi na Ọ di Onye-nwe-ayi nkpà.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha zaa ajụjụ ọ bụla a jụrụ ha ihe mere ha ji tọhapụ ịnyịnya ibu ahụ, site n’ikwu na ọ dị Onyenwe anyị mkpa.

1. Anyị kwesịrị ịrara onwe anyị nye n'ijere nzube Chineke ozi.

2. Anyị ga-adị njikere ịchụ mkpa nke onwe anyị maka nke Chineke.

1. Ndị Filipaị 2:3-5 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ. N’ime mmekọrịta unu na ibe unu, nweenụ otu echiche ahụ dị ka Kraịst Jizọs.”

2. Mak 10:45 “N'ihi na ọbụna Nwa nke mmadụ abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

Luk 19:32 Ndị ezigara wee gawa, hụ dị ka ọ gwara ha.

Itien̄wed emi etịn̄ nte mme mbet ẹkekụtde se Jesus ọkọdọhọde mmọ ẹyom.

1: Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe niile na nkwa ya.

2: Okwu Chineke nwere ike ịtụkwasị obi.

Joshua 23:14-14 IGBOB - Ma, le, ta ka M'nēje n'uzọ uwa nile: ma unu mara n'obi-unu nile na nime nkpuru-obi-unu nile, na ọ dighi otù ihe dapuru n'ezi ihe nile nke Jehova. Jehova, bú Chineke-unu, kwuru okwu bayere gi: ihe nile gēmere gi, ọ dighi kwa otù ihe dapuru nime ya.

2: Isaiah 55: 11 - "Otú a ka okwu m ga-adị nke na-esi n'ọnụ m pụta: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-eme ihe masịrị m, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

Luk 19:33 Ma mb͕e ha nātọpu nwa-inyinya-ibu ahu, ndi-nwe-ya we si ha, Gini mere unu nātọpu nwa-inyinya-ibu ahu?

Ndị nwe nwa ịnyịnya ibu ahụ jụrụ ihe mere e ji tọpụ ya.

1: Chineke nọ na obere nkọwa nke ndụ anyị. Ọ na-ahụ ihe ọ bụla anyị na-eme ma na-eche banyere omume anyị, ma ndị ukwu ma ndị nta.

2: Jizọs kwesịrị ntụkwasị obi na nrubeisi anyị. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha tọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ, ha mere otú ahụ n’okwukwe.

1: Matiu 10:28-31 - Unu atula egwu ndi nēb͕u aru, ma ha apughi ib͕u nkpuru-obi: kama tuanu egwu Onye ahu Nke puru ibibi ma nkpuru-obi na aru n'ala-mọ.

2: Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

Luk 19:34 Ha we si, Ọ di Onye-nwe-ayi nkpà.

Ndị mmadụ kwuru na Jizọs chọrọ ịnyịnya ibu.

1: Jisus nwere mkpa inyinya-ibu, igosi na Ọ bu Ọkpara Chineke.

2: Anyị nwekwara ike igosi na anyị nwere okwukwe na Jizọs site n’iji ihe anyị nwere chụọ àjà.

Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe!

2: Matiu 11:29 - Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.

Luk 19:35 Ha we me ka ọ biakute Jisus: ha we tukwasi uwe-ha n'elu nwa-inyinya-ibu ahu, tukwasi Jisus n'elu ya.

Ndị mmadụ butere Jizọs otu obere ịnyịnya ibu ma tụkwasị ya n’elu ya. Ha were uwe-ha kpuchie ya.

1. "Ike nke Okwukwe: Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

2. "Ike nke ije ozi: Ido Ndị Ọzọ n'ihu Onwe Gị"

1. Matiu 21:1-11 – Ntinye nke mmeri nke Jisos

2. Ndị Filipaị 2:3-7 - Ihe Nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na ije ozi

Luk 19:36 Mgbe ọ na-aga, ha tusa uwe ha nʼụzọ.

Ka Jizọs na-eme njem, ndị na-eso ụzọ ya gbasara uwe ha n’ụzọ iji gosi nkwanye ùgwù.

1. Nzaghachi anyị nye Jizọs: nsọpụrụ na nkwanye ùgwù

2. Ịsọpụrụ Jizọs Site n'omume Anyị

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2. Mak 6:34-44 – Mgbe ọ gara n'ikpere mmiri, ọ hụrụ oké ìgwè mmadụ, o wee nwee ọmịiko n'ahụ́ ha, n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ; o wee malite ịkụziri ha ọtụtụ ihe.

Luk 19:37 Ma mgbe ọ bịarutere nso, ọbụna ugbu a n’ebe mgbada nke ugwu Oliv, ìgwè mmadụ niile nke ndị na-eso ụzọ ya malitere ịṅụrị ọṅụ na-etokwa Chineke n’oké olu n’ihi ọrụ dị ike niile ha hụrụ;

Ndị na-eso ụzọ Jizọs ṅụrịrị ọṅụ ma too Chineke nke ukwuu maka ọrụ ebube ndị ha hụrụ mgbe Jizọs rutere n’ebe mgbada ugwu Olive.

1. Ike otuto: Mụta ịñụrị na ikele Chineke maka ọrụ ya dị ike

2. Ugwu Oliv: Ihe Mwụda Jizọs pụtara na Luk 19:37

1. Abụ Ọma 145:3-4 - Jehova dị ukwuu, bụrụkwa onye e kwesịrị otuto dị ukwuu; Ọ bu kwa idi-uku-Ya ka anāchọputaghi. Otu ọb͕ọ gēkele ọlu-Gi nile, Ọ bu kwa oké ọlu-Gi nile ka ha gēgosi.

2. Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, ka anyị site n'aka ya na-achụrụ Chineke àjà otuto mgbe nile, ya bụ, mkpụrụ egbugbere ọnụ anyị na-enye ekele aha ya.

Luk 19:38 Na-asị, Onye agọziri agọzi ka Eze ahụ nke na-abịa nʼaha Onyenwe anyị bụ: udo dị nʼeluigwe, otuto dịkwa nʼebe kacha elu.

Ndị bi na Jeruselem ji iti mkpu ọṅụ na ngọzi nabatara Jizọs.

1: Anyị kwesịrị iji ọṅụ na ngọzi nabata Jizọs dị ka ndị bi na Jeruselem mere.

2: Anyị kwesịrị ịkpọsa Jizọs Eze anyị ma nye Ya otuto kwesịrị Ya.

1: Ndị Efesọs 2:14 N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye mere ka ha abua di otù.

2 Ndị Kọlọsi 3:17 Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna na Nna ekele site n'aka ya.

Luk 19:39 Ma ụfọdụ ndị Farisii sitere nʼetiti igwe mmadụ ahụ sịrị ya, Onye-ozizí, bara ndị na-eso ụzọ gị mba.

Ndị Farisii rịọrọ Jizọs ka ọ baara ndị na-eso ụzọ ya mba.

1: Jizọs na-akụziri anyị na ọ dị mkpa ka anyị na-anagide ihe ma na-akwanyere ihe ndị ọzọ kweere ùgwù.

2: Jizọs na-akụziri anyị na ọ bụghị ebe anyị ga-ekpe ikpe na ịkatọ ndị ọzọ n’ihi okwukwe ha.

1: Ndị Rom 12: 9-10 - “Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.”

2: Mak 12:31 – “Nke abụọ bụ nke a: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.' Ọ dịghị iwu ọzọ ka ndị a.”

Luk 19:40 O we za, si ha, Asim unu, na ọ buru na ndia ekpuchie ọnu-ha, okwute gēti nkpu ngwa ngwa.

Okwu Jizọs metụrụ ndị ahụ n’anya nke ukwuu nke na ọ bụrụ na ha ekwughị okwu, nkume ga-eme.

1: Ka anyị were mmụọ nsọ si n'okwu Jizọs kwupụta ma na-ekesa ozi ọma.

2: Ka anyị ghara ịdị ka nkume, kama ka anyị dị ka ndị okwu Jizọs kpaliri ikwusa ozi olileanya.

1: Ndị Filipaị 2:15-16 “Ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị na-adịghị arụ ọrụ, ụmụ Chineke, ndị na-enweghị ịba mba, n'etiti mba gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa; Na-ejidesi okwu nke ndụ ike.”

2: Aisaia 43:10 “Unu onwe-unu bu ndi-àmàm, ka Jehova siri, na orùm nke M'rọputaworo: ka unu we mara we kwerem, ghọta na Mu onwem bu Ya: ọ dighi Chineke kèworo n'irum, ọ dighi kwa Chineke gādi. soro m.”

Luk 19:41 Mgbe ọ bịarutere nso, ọ hụrụ obodo ahụ, kwaara ya ákwá.

Jizọs kwara ákwá n’ihi obodo Jeruselem ka ọ na-abịaru nso.

1: Ọmịiko Jizọs: Na-ahụ Kafe Ugbua

Nke 2: Iru újú Maka Ndị Echefuru Afu: Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịhụnanya

1: Matiu 23: 37-38 - “Jerusalem, Jerusalem, obodo nke na-egbu ndị amụma, na-atụkwa ndị ezigara ya nkume! Ùb͕ò ole ka M'gāchikọta umu-unu dika nne-ọkuku si ekpokọta umu-ya n'okpuru nkù-ya, ma unu ekweghi?

2: Ndị Hibru 4: 15-16 - N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwaleworo n'ụzọ nile dị ka anyị onwe anyị, ma ọ dịghị mmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n’oge mkpa.”

LUK 19:42 si, Ọ buru na i mara, ọbuná gi onwe-gi, ma-ọbughi n'ubọchi a, ihe nile nke udo-gi! ma ub͕u a ezonariwo ha n'anya-gi.

Jizọs kwara arịrị maka enweghị nghọta na Jerusalem.

1. Tukwasi obi na Chineke ma meghee anya gi n'eziokwu.

2. Agbagharala ihe ndị nwere ike iwetara gị udo.

1. Matiu 6:25-34 - Echegbula onwe gị, tụkwasị Chineke obi.

2. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

LUK 19:43 N'ihi na ubọchi nābiakwasi gi, mb͕e ndi-iro-gi gāb͕a ogige-gi buruburu, b͕a gi buruburu, debe gi n'akuku nile.

Ụbọchị na-abịa mgbe ndị iro ga-agba anyị gburugburu ma jide anyị.

1: Chineke ga-abụ ike anyị na ebe mgbaba mgbe a gbara anyị gburugburu.

2: Anyị nwere ike ịdabere na Chineke ichebe anyị ọbụlagodi n'etiti ndị iro anyị.

1: 43: 2 "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bụkwa na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghị erepịakwa gị. "

2: Abụ 18:2 "Jehova bụ oké nkume m na ebe m ewusiri ike na onye mgbapụta m, Chineke m, oké nkume m, onye m na-agbaba n'ime ya, ọta m, na mpi nke nzọpụta m, m ebe siri ike."

Luk 19:44 Ọ ga-atọgbọkwa gị ọbụna n'ala, na ụmụ gị ndị dị n'ime gị; ma ha agaghi-arapu nime gi otù nkume n'elu ibe-ya; N'ihi na i maghi mb͕e nleta-gi.

A ga-ebibi ndị bi na Jeruselem na ụmụ ha, n’ihi na ha amaghị na Jizọs bụ Mesaya ha.

1. Ịghọta nleta Chineke na ndụ anyị

2. Ihe si na ekweghi ekwe pụta

1. Aisaia 48:17-19 - Ya mere, otú a ka Jehova, Onye-nb͕aputa-gi, Onye Nsọ nke Israel, siri: "Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-gi, Onye nēzí gi urù, Onye nēdu gi n'uzọ i gēje.

2. Ndị Rom 1:18-20 - N'ihi na esiwo n'elu-igwe kpughe iwe Chineke megide ajọ omume nile na ajọ omume nke madu, bú ndi nēwezuga ezi-okwu nime ajọ omume, n'ihi na ihe apuru imata nke Chineke nāputa ìhè nime ha: n'ihi na Chineke egosiwo ya. nye ha.

Luk 19:45 O we ba n'ulo uku Chineke, malite ichupu ndi nēre nime ya na ndi nāzu ihe;

Jizọs mere ka ụlọ nsọ ahụ dị ọcha ma gosi iwe ya n’ihi ndị rụrụ arụ na-eji ndị na-adịghị ike eme ihe.

1: Ikpe Chineke dị ngwa na eziokwu.

2: Anyị kwesịrị icheta mgbe niile ịbụ ndị nlekọta nke okwukwe anyị.

1: Ilu 21:3 - Ime ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ karịa àjà.

2: Maịka 6:8 - Ọ gwawo gị, gị mmadụ, ihe dị mma; ma gini ka Jehova nāchọ n'aka-gi ma-ọbughi ime ezi omume, na ihu ebere n'anya, na iji obi-ume-ala soro Chineke-gi nēje ije?

Luk 19:46 si ha, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ulo nkem bu ulo ekpere: ma unu emewo ya ọb͕à ndi-ori.

Jizọs na-akụziri anyị na ụlọ Chineke kwesịrị ịbụ ụlọ ekpere, ọ bụghị ebe a na-eme omume rụrụ arụ.

1. Ụlọ ofufe anyị kwesịrị igosi ịdị nsọ nke Chineke

2. Ike nke ezi omume vs. mbibi nke mmehie

1. Abụ Ọma 24:3-4 - Ònye gārigo n'ugwu Jehova? Ma-ọbu ònye gēguzo n'ebe nsọ Ya? Onye nwere aka di ọcha na obi di ọcha; Onye nēbulighi nkpuru-obi-ya ime ihe-efu, Ọ ṅughi kwa iyi aghughọ.

2. Aisaia 56:7 - Ọbuná ha ka M'gēme ka ha biarue ugwu nsọm, me ka ha ṅuria n'ulo ekperem: àjà-nsure-ọku-ha na àjà-ha nile gābu ihe nātọ utọ n'elu ebe-ichu-àjàm; n’ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ nile.

Luk 19:47 Ọ na-ezi ihe kwa ụbọchị n’ụlọ nsọ. Ma ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ na ndi-isi nke ndi-Ju nāchọ ime ka ọ la n'iyì;

Jizọs guzogidere ndị na-akpagbu ya ma nọgide na-ekwusa ozi ọma n’ụlọ nsọ kwa ụbọchị.

1: Anyị kwesịrị iṅomi Jizọs ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna mgbe a na-emegide anyị.

2: Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na nchebe Chineke ma jiri obi ike mee uche Ya n'ọnọdụ niile.

1: Ọrụ 5:29 - "Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ!"

2: Abụ Ọma 27:1 - "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m; ònye ka m ga-atụ egwu?"

Luk 19:48 Ma ha enweghị ike ịhụ ihe ha ga-eme: nʼihi na mmadụ niile nwere mmasị ịnụ olu ya.

Jizọs nọ na-agwa ndị mmadụ okwu, ha nọkwa na-aṅa ntị nke ọma.

1. Ike Ige Ntị: Otu esi abịaruo Jizọs nso

2. Nkà nke Ntị Ntị: Mụta ihe n'aka Jizọs

1. Jemes 1:19 – Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

2. Ilu 10:19 - N'iba-uba nke okwu nmehie adighi-atu: Ma onye nēkpuchi eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua bu onye mara ihe.

Luk 20 na-egosi usoro nhụta dị n’etiti Jizọs na ndị ndú okpukpe na Jerusalem. Ọ na-agụnye ilu Ya banyere ndị nwe ụlọ, nkuzi banyere ịtụ ụtụ isi nye Siza, nkwurịta okwu banyere mbilite n’ọnwụ, na ịdọ aka ná ntị megide ndị nkụzi nke iwu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na-ezi ihe n’ụlọ nsọ na ikwusa ozi ọma mgbe ndị isi nchụàjà ndị odeakwụkwọ bụ́ ndị okenye bịakwutere ya jụrụ ya ikike ọ na-eme ihe ndị a. Na nzaghachi, Ọ jụrụ ha ajụjụ banyere baptizim Jọn - ma o sitere n'eluigwe ma ọ bụ site na mmadụ. Mgbe ha na-enweghị ike ịza n'ihi egwu mmadụ ga-emeghachi omume n'ụzọ ọ bụla, Jizọs jụkwara ịgwa ha ikike o ji mee ihe ndị a (Luk 20:1-8). Ọ gwaziri onye nwe ubi vine nke ndị ajọọ ubi, bụ́ onye gbaziiri ndị nwe ubi vine ya lawara ogologo oge mgbe oge ruru na-anakọta mkpụrụ ezigara ndị ọrụ ubi mana ha tiri ya ihe zipụrụ ya aka efu. Nke a mere ugboro abụọ ọzọ wee zipụ nwa ya ọ hụrụ n'anya na-eche na ha ga-asọpụrụ ya mana kama ndị nwe ụlọ gburu nwa ha ga-eketa. Jizọs gosiri na onye nwe ya ga-abịa ibibi ndị ọrụ ubi ahụ na-enye ndị ọzọ ubi vine nke kpasuru ndị ndú okpukpe iwe ka ha ghọtara na ilu megidere ha na-egosi na ha jụrụ ndị ozi Chineke n’ikpeazụ Ọkpara ya (Luk 20:9-19).

Paragraf nke abụọ: Ndị ndu okpukpe zigara ndị nledo ka ha nwara ọnyà okwu ka ha wee nyefe ya Gọvanọ ọchịchị na-ajụ Ya ma ọ̀ ga-atụ ụtụ isi Siza. N'ịghọta aghụghọ ha, Ọ rịọrọ ka e nye ha otu mkpụrụ ego dinarịọs ma jụọ ihe oyiyi onye e dere ihe oyiyi ahụ. Mgbe ha zara ‘nke Siza,’ Ọ sịrị ha, ‘Ya mere, nyeghachinụ Siza ihe bụ́ nke Siza, nyeghachikwa Chineke ihe nke Chineke’ si otú ahụ na-ezere ọnyà ha na-ekwusi ike ọrụ ma ọrụ obodo ibu ọrụ ime mmụọ n’enweghị esemokwu (Luk 20:20-26). Ya mere ndi-Sadusi ndi nāsi na nbilite-n'ọnwu adighi, jua Ya ajuju bayere nwanyi nke nwere di asa dika iwu ọlulu-nwunye nke Moses si di, onye nwunye gābu n'ọnwu bilie, ebe ha nile aluru ya. Na nzaghachi Jizọs mere ka o doo anya na ndị ruru eru inweta mbilite n'ọnwụ, ọ bụghị di na nwunye e nyere alụmdi na nwunye apụghị ịnwụ ọzọ n'ihi na dị ka ndị mmụọ ozi si dị ụmụaka, Chineke bụ ụmụ mbilite n'ọnwụ gbakwunyekwara ọbụna Mosis gosipụtara ndị nwụrụ anwụ e kpọlitere n'ọnwụ nke na-ezo aka n'akụkụ osisi na-ere ọkụ ebe ọ kpọrọ Onyenwe anyị ' Abraham Aịzik Jekọb.' Ya mere, ọ bụghị Chineke nwụrụ anwụ dị ndụ na-egosi na mmadụ nile dị ndụ Ya otú ahụ na-ekwusi ike na mbilite n'ọnwụ bụ eziokwu (Luk 20:27-38).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ, tụgharịa tebụl na ndị ndú na-ajụ ajụjụ jụrụ ha olee otú Kraịst ga-esi bụrụ nwa Devid mgbe Devid n'onwe ya kwuputara n'akwụkwọ Abụ Ọma 'Onyenwe anyị kwuru na Onyenwe m Nọdụ ala n'aka nri m ruo mgbe m ga-eme ndị iro gị ihe mgbakwasị ụkwụ.' Devid wee kpọọ ya 'Onyenwe anyị.' Ò gēsi kwa aṅa buru nwa-ya? Ọ dịghị onye pụrụ ịza ajụjụ a ma ọ bụ onye ọ bụla anwaghị anwa ịjụ Ya ajụjụ ọzọ na-egosi ịdị elu amamihe ya na-agbachi ndị nkatọ na-eguzobe ịbụ Ọkpara Chineke karịa usoro ọmụmụ anụ ahụ (Luk 20:41-44). N'ikpeazụ mgbe mmadụ niile nọ na-ege ntị dọrọ aka ná ntị ndị na-eso ụzọ kpachara anya ndị nkụzi na-achọ ịgagharị ogologo uwe mwụda hụrụ ekele nkwanye ùgwù n'ọma ahịa oche kacha mma n'ụlọ nzukọ ebe a na-asọpụrụ oriri na-eripịa ụlọ ndị di ha nwụrụ maka ngosi na-ekpe ogologo ekpere. (Luk 20:45-47).

LUK 20:1 O rue, n'otù nime ubọchi ahu, na mb͕e Ọ nēzí ndi-Ju ihe n'ulo uku Chineke, nēzisa kwa ozi ọma, ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ, na ndi-okenye we biakute Ya.

Ebe Jizọs kụziiri ndị mmadụ n’ụlọ nsọ ma kwusaa ozi ọma, mgbe ndị isi nchụàjà, ndị odeakwụkwọ na ndị okenye bịakwutere ya.

1. Ike Nkwusa: Otu Jizọs si kwusaa ozi ọma n’ụlọ nsọ

2. Ijekwuru Ndị Na-ekweghị ekwe: Ndị Isi Nchụàjà, Ndị odeakwụkwọ na ndị okenye na-ama Jizọs aka.

1. Ọrụ 4: 11-12 - "Jizọs a bụ nkume ahụ nke unu, ndị na-ewu ụlọ jụrụ, nke ghọworo isi nkuku. Nzọpụta adịghịkwa n’onye ọ bụla ọzọ, n’ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n’okpuru eluigwe nke e nyere n’etiti mmadụ nke a ga-eji zọpụta anyị.”

2. Jọn 8:31-32 - “Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. unu gāmara kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù.

Luk 20:2 O we gwa ya okwu, si, Gwa ayi, Òle ikike i ji eme ihe ndia? ma-ọbu ònye bu onye nyere gi ike nka?

Mme owo ẹma ẹbụp Jesus m̀mê ewe odudu ke enye akanam ye anie ọnọ enye odudu ndinam ntre.

1. Jizọs: Olu nke Eziokwu

2. Inweta ikike site n'Okwu Chineke

1. Jọn 8:31-32 - "Ya mere, Jizọs gwara ndị Juu ndị kweere na ya, sị: "Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu bụ n'ezie ndị na-eso ụzọ m, na unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe unu. ”

2. Matiu 7:29 - "N'ihi na ọ kụziiri ha dị ka onye nwere ikike, ọ bụghị dị ka ndị odeakwụkwọ."

Luk 20:3 O we za, si ha, Mu onwem gāju kwa unu otù ihe; zakwam:

Jizọs jụrụ ndị ndú okpukpe ahụ ajụjụ.

1. Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile ịza ajụjụ ndị Jizọs jụrụ anyị.

2. Anyị kwesịrị ịdị umeala n'obi ma dị njikere ịza ajụjụ mgbe Jizọs jụrụ anyị.

1. Matiu 22:37-40 - "Jizọs zara, sị: "'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu ihe mbu na ihe enyere n'iwu nke-abua: ma nke-abua nke-abua di ka ya: 'Hù madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi. Iwu niile na ndị amụma dabere n’iwu abụọ a.”

2. Jemes 1:19 – Ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, maranụ nke a: Onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n’ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ.

Luk 20:4 Baptizim Jọn, ò sitere nʼeluigwe ma ọ bụ site nʼaka mmadụ?

Ndị isi nchụàjà na ndị okenye jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ebe e mere Jọn Baptist.

1. Ike nke Ịjụ Okwukwe Anyị

2. Otú Anyị Ga-esi Amata Uche Chineke ná Ndụ Anyị

1. Matiu 3:16-17 – Ma mgbe e mere Jizọs baptizim, ozugbo o si na mmiri ahụ rigoro, ma, lee, e meghere eluigwe, hụkwa mmụọ Chineke ka ọ na-efedata dị ka nduru na-abịakwasị ya n'isi. ; ma le, olu sitere n'elu-igwe siri, Onye a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

2. 1 Jọn 4:1-3 - Ndị m hụrụ n'anya, ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwalee mmụọ nsọ ka ha hụ ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa. Site na nka ka unu ji mara Mọ nke Chineke: mọ ọ bula nke nēkwuputa na Jisus Kraist biawo n'anu-aru sitere na Chineke, mọ ọ bula nke nēkwuputaghi kwa Jisus, esighi na Chineke puta. Nke a bụ mmụọ nke onye ahụ na-emegide Kraịst, nke unu nụrụ na ọ na-abịa, ma ugbu a ọ dịlarị n’ụwa.

Luk 20:5 Ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Ọ buru na ayi asi, O sitere n'elu-igwe; Ọ gāsi, Gini mere unu ekweghi ya?

Ndị-isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ nọ na-agbalị iji ajụjụ siri ike jide Jizọs.

1: Ọ bụrụgodị na ajụjụ ndị tara akpụ chere anyị ihu, Jizọs ka nwere ike inyere anyị aka ma duzie anyị azịza ziri ezi.

2: Anyị aghaghị inwe okwukwe na Chineke ọbụna mgbe anyị chere ajụjụ ndị tara akpụ chere anyị ihu.

1: Aisaia 41:10 - Atụla egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

2: Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi na echiche-uche unu nche site n’aka Kraịst Jisọs.

Luk 20:6 Ma ọ buru na ayi asi, O sitere n'aka madu; ndi-Ju nile gāb͕a ayi na nkume: n'ihi na ewe kwere na Jọn bu onye-amuma.

Ndị mmadụ kwenyesiri ike na Jọn bụ onye amụma, ha na-atụkwa onye ọ bụla nke na-ekwu ihe dị iche na nkume nkume.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe mgbe niile ka Chineke nwee ike ịrụ ọrụ site na anyị n'ụzọ anyị na-atụghị anya ya.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-eme ihe anyị kweere n’ikwesị ntụkwasị obi, ọbụna n’agbanyeghị mmegide.

1: Ndị Galeshia 5:22-23 "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu ọ bụla megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2: Ndị Hibru 13: 20-21 "Ugbu a Chineke nke udo nke mere ka Onyenwe anyị Jizọs, onye ọzụzụ atụrụ ukwu nke atụrụ, site na ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi, si na ndị nwụrụ anwụ, kwadebe unu ihe ọma niile ka unu wee mee nke ya. ga-arụ ọrụ n'ime anyị ihe dị mma n'anya Ya, site na Jizọs Kraịst, onye otuto dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amin."

Luk 20:7 Ma ha zara, na ha amaghị ebe o si.

Ndị mmadụ enweghị ike ịmata ebe ikike ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ si bịa.

1: Anyị nwere ọrụ ịchọ ezi-okwu, ịmata isi iyi nke ikike, na ijide onwe anyị na ya.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike mata ebe ikike anyị si malite, na-adịkwa njikere ịgbachitere ya mgbe a na-ama ya aka.

1: Matiu 22:21 - "Ya mere, nyeghachinụ Siza ihe nke Siza; nyeghachikwa Chineke ihe nke Chineke."

2: Ilu 2:2 - "Ka i wee tọọ ntị gị n'ala n'amamihe, tinyekwa obi gị na nghọta."

Luk 20:8 Jisus we si ha, Mu onwem agaghi-agwa kwa unu ikike M'ji eme ihe ndia.

Jizọs jụrụ ịgwa ndị ndú okpukpe ebe ikike ya si n’ihi ihe o mere.

1. Ọchịchị Chineke: Ịmụta ịkwanyere ọchịchị Chineke ùgwù na irubere ya isi

2. Ime Ihe ziri ezi: Ibi ndụ nke Nkwenye n'uche Chineke

1. 1 Pita 2:13-15 - Na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị

2. Ndị Efesọs 6:5-7 - Na-erube isi na ịsọpụrụ ndị nwe anyị

Luk 20:9 Mgbe ahụ ọ malitere ịgwa ndị mmadụ ilu a; Otù nwoke we ku ubi-vine, were ya nye ndi-ọlu-ubi, je ala di anya ọtutu ubọchi.

Achịkọta: Otu nwoke na-akụ ubi vine ma nyefee ya n'aka ndị nwe ụlọ tupu ya apụọ n'ụzọ dị ogologo.

1. Ilu nke ndị nwe ụlọ: Otu anyị kwesịrị isi na-elekọta ihe onwunwe nke Chineke

2. Ọrụ nke Ọchịisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Matiu 21:33-44 – Ilu Jizọs banyere ndị bi n’ubi vaịn

2. 1 Ndị Kọrịnt 4:2 - Ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke amara Chineke

Luk 20:10 Ma nʼoge oge, o zipụrụ otu ohu jekuru ndị ọrụ ubi ahụ, ka ha nye ya ụfọdụ mkpụrụ nke ubi vaịn ahụ: ma ndị ọrụ ubi ahụ tiri ya ihe, zipụ ya nʼaka efu.

Otù onye-nwe-ya we ziga orù-ya n'ubi-vine-ya iri nkpuru-ya: ma ndi-ọlu-ubi ahu tib͕uru orù ahu, zilaga ya n'efu.

1. Anyị ekwesịghị iji ndị na-enweghị ike na-eme ihe.

2. Anyị kwesịrị imere ndị nọ ná mkpa ebere na imesapụ aka.

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara afịkpọ, fegharịa, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

Luk 20:11 O we ziga orù ọzọ: ha we ti kwa ya ihe, me ya ihere, zilaga ya n'aka efu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe mmeso ọjọọ nke ndị na-ejere ndị ozi sitere n'aka ndị nna ha ukwu.

1. Ihe ize ndụ nke ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị

2. Ike nke mgbaghara

1. Jems 4:1-10

2. Luk 23:32-34

Luk 20:12 O zigakwara nke atọ ọzọ, ha merụkwara ya ahụ́, chụpụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọjụjụ nke onye ozi Chineke zitere, ebe e merụrụ onye ozi ahụ ahụ ma chụpụ ya.

1: N'agbanyeghị otú anyị siri gbalịsie ike, a ga-ajụ anyị. Anyị aghaghị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ọbụna mgbe ụwa jụrụ anyị.

2: A na-ajụkarị ndị ozi Chineke, mana nke a ekwesịghị igbochi anyị ịgbasa okwu ya na ịrụ ọrụ ya.

1: Isaiah 55:11 "Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke nātọm utọ, ọ gāgara kwa nke-ọma n'ihe M'zigara ya."

2: Jọn 15:18-19 "Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, maranụ na ọ kpọwo m asị tupu ọ kpọọ unu asị. Ọ bụrụ na unu sitere n'ụwa, ụwa ga-ahụ nke ya n'anya: ma n'ihi na unu abụghị nke ụwa, kama Ahọpụtawo m unu n’ụwa, ya mere ụwa na-akpọ unu asị.”

LUK 20:13 Onye-nwe ubi-vine ahu we si, Gini ka m'gēme? M'gēzite nwam nwoke nke m'huru n'anya: eleghi anya ha gātu egwu ya mb͕e ha nāhu ya.

Onye-nwe ubi-vine ahụ jụrụ ihe ọ ga-eme iji weta nsọpụrụ sitere n’aka ndị ya, ma kpebie iziga nwa ya nwoke ọ hụrụ n’anya.

1. Eziokwu nke Ịhụnanya Chineke: Ịghọta ịhụnanya Chineke site n'omume Ya

2. Ime Ka Amara Chineke Kasị Mma: Ịmata na Inweta Ebere Chineke.

1. Ndị Rom 5:8 “Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

2. Ndị Rom 3: 23-24 "N'ihi na mmadụ niile emehiewo wee ghara iru ebube Chineke, a na-agụkwa ha n'ezi omume efu site n'amara Ya site na mgbapụta ahụ nke sitere na Kraịst Jizọs bịa."

LUK 20:14 Ma mb͕e ndi-ọlu-ubi huru ya, ha we kwurita n'etiti onwe-ha, si, Onye a bu onye-nketa: bia, ka ayi b͕ue ya, ka ihe-nketa ahu we buru ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a gbasara ilu ndị ọrụ ubi, nke ndị ọrụ ubi na-egbu onye nketa ka ha nwee ike ịchịkwa ihe nketa ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke anyaukwu na ihe ga-esi na ịchọ ọdịmma onwe onye pụta

2. Mkpa ọ dị ịmata ezi ikike

1. Ilu 28:25 Onye obi di nganga nākpali ise-okwu: Ma onye nātukwasi Jehova obi, agēme ka ọ ma abuba.

2. Jemes 4:1-3 Olee ebe agha na ọgụ dị n'etiti unu si abịa? ha esighi n'ebe a bia, ọbuná n'ọchichọ-obi-unu nke nēbu agha n'aru-unu? Unu onwe-unu nāgu agu, ma unu enweghi: unu nēb͕u, nāchọ kwa inwe, ma unu apughi inweta: unu nēbu agha nēbu kwa agha, ma unu enweghi, n'ihi na unu ariọghi. Unu nāriọ, ma unu anataghi, n'ihi na unu nāriọ ajọ omume, ka unu we mebie ya n'ọchichọ-unu.

Luk 20:15 Ha wee chụpụ ya nʼime ubi vaịn ahụ, gbuo ya. Gini kwa ka onye-nwe ubi-vine ahu gēme ha?

Onye-nwe ubi-vine jụrụ ihe Ọ ga-eme ndị ahụ chụpụrụ odibo ahụ ma gbuo ya.

1. Ihe si na anyaukwu pụta: Ntụgharị uche na Luk 20:15

2. Mkpa Ikpe Ziri Ezi: Ihe mmụta sitere na Luk 20:15

1. Eklisiastis 8:11-12 - Mgbe a na-emezughị ikpe mpụ ngwa ngwa, obi ndị mmadụ na-ejupụta na atụmatụ ime ihe ọjọọ.

2. Ndị Rom 12:19 - Unu abọla ọbọ, ndị enyi m, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ m ịbọ ọbọ; M'gākwughachi,' ka Jehova siri.

Luk 20:16 Ọ ga-abịa bibie ndị ọrụ ubi a, nyekwa ndị ọzọ ubi vaịn ahụ. Ma mb͕e ha nuru ya, si, Chineke ekwela.

Ndị mmadụ gere ntị n’ilu Jizọs tụrụ banyere ubi vaịn ahụ, ọ tụrụ ha n’anya maka ọgwụgwụ mgbe onye nwe ubi vine ahụ bibiri ndị ọrụ ubi ma nye ndị ọzọ ubi vine ahụ.

1. Ilu nke ubi-vine: Ịchọta ikpe ziri ezi nke Chineke n’ebe ndị a na-amaghị ama

2. Ilu nke ubi-vine: Ọchịchị Chineke

1. Matiu 21:33-46 – Ilu nke ndị bi n’ubi-vine

2. Aisaia 5:1-7 – Ilu nke ubi-vine nke Jehova nke usu nile nke ndi-agha

LUK 20:17 O we hu ha, si, Gini bu nka nke edeworo n'akwukwọ nsọ, Nkume ahu nke ndi nēwu ulo juru, nke ahu ghọrọ isi nkuku?

Jizọs hụrụ ndị ozizi iwu ma jụọ ha ajụjụ banyere otu amaokwu Baịbụl.

1. Otu nkume a jụrụ ajụ si bụrụ isi nkuku nke Ụka

2. Ike nke mgbapụta Chineke site n’okwu ya

1. Ọrụ 4: 11-12 - Nke a bụ nkume ahụ nke unu ndị na-ewu ụlọ ledara anya, nke ghọrọ isi nkuku.

12 Nzọputa adighi kwa n'ebe ọ bula ọzọ: n'ihi na ọ dighi aha ọzọ di n'okpuru elu-igwe nke enyere n'etiti madu, nke aghaghi izọputa ayi.

2. Aisaia 28:16 - Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, M'nētiye na Zaion ka ọ buru ntọ-ala otù nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa.

Luk 20:18 Onye ọ bụla nke ga-adakwasị nkume ahụ a ga-agbaji; ma onye ọ bụla ọ ga-adakwasị, ọ ga-egweri ya ka ọ ghọọ ntụ.

Nkume ahụ nwere ike ibibi ndị na-adakwasị ya ma ọ bụ ndị ọ dakwasịrị.

1: Ike nke Kraịst ikpe ikpe na ịzọpụta

2: Ihe ize ndụ nke ịjụ Kraịst

1: Aisaia 8:14-15 - Ọ gābu kwa ebe nsọ; kama ka ọ buru ulo abua nke Israel nkume isu-ngọngọ na nkume nkpasu-iwe, ka ọ buru gin na ọnyà nye ndi bi na Jerusalem.

2: Ndị Rom 9:30-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Na ndị mba ọzọ, bụ́ ndị na-esoghị ezi omume, erutewo ezi omume, bụ́ ezi omume nke sitere n’okwukwe. Ma Israel, bụ́ ndị na-agbaso iwu ezi omume, ha erubeghị iwu nke ezi omume. Gịnị mere? N'ihi na ha achọghi ya n'okwukwe, kama dika ọlu nke iwu.

Luk 20:19 Ndị-isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ chọkwara ijide ya nʼoge awa ahụ; ha we tua egwu ndi Israel: n'ihi na ha mara na o kwuwo ilu a megide ha.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ we chọ ijide Jisus, n'ihi na ha matara na ọ kwusiri ha ilu.

1: Anyị ga-akpachara anya ka anyị mara ihe anyị na-eme na ihe ga-esi na ya pụta.

2: Anyị aghaghị ịnọgide na-adị umeala n’obi ma ghara iwe iwe mgbe ndị ọzọ na-ama anyị aka.

1: Ilu 16: 18-19 "Npako na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda. Ọ ka mma ịbụ onye mmụọ dị umeala n'obi n'ebe ndị ogbenye nọ karịa iso ndị mpako kekọrịta ihe a kwatara akwata.”

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako; Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

Luk 20:20 Ha we che ya nche, ziga ndi-nledo, ndi nēme onwe-ha ka ha buru ndi ezi omume, ka ha we jide okwu-Ya, ka ha we rara ya nye n'aka onye nāchi ala.

Ndị ndú okpukpe kpara nkata megide Jizọs site n’ịziga ndị nledo ka ha chọọ ụzọ ha ga-esi bo ya ebubo ma jide ya n’aka onye ọchịchị Rom.

1. Ihe ize ndụ nke Aghụghọ: Inyocha Mgbalị Ndị Ndú Okpukpe Ịnọdụ Jizọs

2. Ike nke Eziokwu: Otú Jizọs Si Kwuo Ikwesị ntụkwasị obi

1. Matiu 22:15-22 - Jizọs ji ilu gwa ndị Farisii okwu

2. Abụ Ọma 34:13 - “Chebe ire gị ka ọ ghara ikwu ihe ọjọọ, chebekwa egbugbere ọnụ gị ka ọ ghara ikwu okwu aghụghọ.”

LUK 20:21 Ha we jua ya, si, Onye-ozizí, ayi matara na Gi onwe-gi nēkwu, nēzí kwa ihe ziri ezi, i dighi-ele kwa onye ọ bula anya n'iru, kama nēzí uzọ Chineke n'ezie.

Jizọs kụziri n’eziokwu n’enweghị echiche ọ bụla ma ọ bụ p maka onye ọ bụla.

1. Anyị aghaghị ime ihe anyị na-ekwusa ma na-agbanwe agbanwe n’okwu na omume anyị.

2. Jizọs gosiri anyị otú anyị ga-esi na-ebi ndụ nke iguzosi ike n’ezi ihe na ime ihe n’eziokwu.

1. Ilu 12:17 – Onye nēkwu ezi-okwu nēgosi ezi omume: Ma onye-àmà ugha nēgosi aghughọ.

2. Matiu 22:37-40 - Jisus siri ya, I gāhu Onye-nwe-ayi Chineke-gi n'anya site n'obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa uche-gi nile, hu Jehova. Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua yiri ya, Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N'elu iwu-nsọ abua ndia ka iwu nile na ndi-amuma nēkokwasi;

Luk 20:22 Ò ziri ezi n'iwu ka anyị nye ụtụ isi nye Siza, ma-ọbụ mba?

Ndị ndú okpukpe jụrụ Jizọs ma ò ziri ezi ka ha tụọrọ Siza ụtụ.

1. Ozizi Jizọs Banyere Irubere Iwu Ọchịchị isi

2. Ike nke Okwu Jizọs n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2. Matiu 22:15-22 - Ya mere na-enyeghachi Siza ihe nke Siza; nye kwa Chineke ihe nile nke Chineke.

Luk 20:23 Ma Ọ matara n'aghughọ-ha, Ọ si ha, Gini mere unu nānwam?

Itien̄wed oro owụt ke Jesus ama ọfiọk mme n̄kari n̄kari ido ukpono onyụn̄ ọdọhọ mmọ ẹtre ndidomo ndibian̄a imọ.

1. “Chineke Na-ahụ Echiche Anyị Dị Nka”: Ihe mmụta banyere otú Jizọs si hụ nzube aghụghọ nke ndị ọchịchị ma gbaa ha aka ka ha kwụsị ịgbalị ịghọgbu ya.

2. “Chineke Maara Obi Anyị”: Banyere otú Chineke si mara echiche na nzube anyị nile, na otú ihe ọmụma a kwesịrị isi duga anyị ná nchegharị.

1. Matiu 22:15-22: Ilu banyere oriri agbamakwụkwọ, bụ́ nke na-egosi otú Jizọs si mara atụmatụ aghụghọ nke ndị ọchịchị na otú o si mara ha aka.

2. Ndị Rom 2:17-24: Nkuzi Pọl banyere ihe ọmụma Chineke banyere echiche anyị na otú o kwesịrị isi duga anyị na nchegharị.

Luk 20:24 gosi m otu mkpụrụ ego e. Oyiyi na n'elu onye ka o nwere? Ha zara, si, Ọ nwe Siza.

A jụrụ ndị ahụ onye ihe oyiyi na ihe odide ya dị na penny ma zara na ọ bụ nke Siza.

1. “Na-enyenụ Siza ihe nke Siza”

2. "Ike na ikike nke ndị ọchịchị"

1. Matiu 22:21 - “Ya mere na-enyenụ Siza ihe nke Siza; nyekwa Chineke ihe nke Chineke.”

2. Ndị Rom 13:1 - “Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N’ihi na ọ dịghị ike ọ bụla ma ọ bụghị site na Chineke: ike nile nke dị adị bụ ndị Chineke họpụtara.”

Luk 20:25 O we si ha, Ya mere, nyeghachinu Siza ihe nke Siza, nyeghachi-kwa-nu Chineke ihe nke Chineke.

Na-enye Chineke ihe bụ nke Chineke: mkpa ọ dị ịghọta ọrụ ime mmụọ anyị.

1:

Na-arara onwe gị nye Jehova: Ibi ndụ nke raara onwe ya nye maka uche Ya.

2:

Ịnyeghachi Chineke: Ịghọta ọrụ anyị dị ka ndị kwere ekwe.

1:

Ndi Rom 12:1-2 IGBOB - Ya mere, umu-nnam, ariọm unu, n'ihi ebere Chineke, ka unu were aru-unu churu Chineke àjà di ndu, di nsọ nke nātọ kwa Chineke utọ, nka bu ezi-okwu na ezi ofufe. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

2:

Matiu 22:37-40 - Jizọs zara, sị: “'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Onyenwe anyị bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke a bụ iwu mbụ na nke kasị ukwuu. Ma nke abụọ dị ka ya: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.' Iwu niile na ndị amụma dabere n’iwu abụọ a.”

Luk 20:26 Ha apughi kwa ijide okwu-Ya n'iru ndi-Ju: okwu-Ya we ju ha anya, ha we b͕a nkiti.

Azịza Jizọs tụrụ tụrụ ndị mmadụ n’anya, ha enweghịkwa ike ịrụ ụka megide ya.

1: Cheta ịtụkwasị Chineke obi na ịdabere n'ihe niile, n'ihi na ọ bụ isi iyi nke amamihe na ike.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere iji amara na amamihe sitere n'aka Jehova zaa ajụjụ ndị siri ike.

1: Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta, a ga-enyekwa ya."

2: Ilu 2:6-7 - "N'ihi na Jehova na-enye amamihe: n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta.

Luk 20:27 Mgbe ahụ ụfọdụ ndị Sadusii bịakwutere ya, ndị na-agọnarị na mbilite nʼọnwụ adịghị; ha we jua ya, si,

Ndị Sadusii jụrụ Jizọs ajụjụ banyere mbilite n’ọnwụ.

1. Anyị ga-atụkwasị obi n’ike nke mbilite n’ọnwụ ma ghara ida okwukwe.

2. Anyị aghaghị inwe okwukwe ná nkwa Chineke, karịsịa ná mbilite n’ọnwụ.

1. 1 Ndị Kọrint 15:12-26 - Ozizi Pọl banyere mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

2. Aisaia 26:19 – Nkwa Chineke nke mbilite n’ọnwụ maka ndị ya.

Luk 20:28 si, Onye-ozizí, Moses degara ayi akwukwọ, si, Ọ buru na nwa-nne nwoke ọ bula anwu, mb͕e ọ nēnwe nwunye, o we nwua nēnweghi nwa, ka nwa-nne-ya gālu nwunye-ya, me ka nkpuru bilie nye nwa-nne-ya nwoke.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄kpọ emi Moses ekewetde ete ke edieke owo akpade ke ini enye mînyeneke eyen, eyeneka esie ada n̄wan esie ọdọk ọkọbọ nditọ ke enyịn̄ eyeneka esie.

1. Mkpa Ezinụlọ Dị Mkpa: Ihe Mere Anyị Kwesịrị Iji Na-elekọta Ndị Anyị Hụrụ n’Anya

2. Uru nke ihe nketa: Ịhapụ mmetụta dị mma na ọgbọ n'ọdịnihu

1. Jenesis 2:24, “N'ihi ya, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee rapara n'ahụ́ nwunye ya, ha ewee ghọọ otu anụ ahụ́.”

2. 1 Jọn 3:17 , “Ma onye ọ bụla nke nwere ihe nke ụwa, ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya?

Luk 20:29 Ya mere umu-nne asa di: nke-mbu luru nwunye, nwua nēnweghi nwa.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄a nditọeka itiaba, emi akpa eyenete oro ọkọdọde n̄wan onyụn̄ akpa ke unana nditọ.

1. Mkpa ọ dị ịhụ ndị a hụrụ n’anya n’anya na ndụ; 2. Ihe mmụta na adịghị ike nke ndụ.

1. Eklisiastis 3:2 - "Oge ịmụ nwa, na oge ịnwụ anwụ"; 2. 1 Pita 1:24-25 - "N'ihi na anu-aru nile di ka ahihia, ebube nile nke madu di kwa ka ifuru ahihia: ahihia akpọnwuwo, ifuru-ya nādapu kwa."

Luk 20:30 Nke abụọ wee lụọ ya, ma ọ nwụrụ n’amụtaghị nwa.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a iren iba emi ẹkedọde n̄wan kiet. Nwoke mbụ nwụrụ n’amụtaghị nwa ma nwoke nke abụọ amụtaghị.

1: Atụmatụ Chineke Kacha Mma Mgbe nile - Ndị Rom 8:28

2: Mkpa nke Okwukwe – Ndị Hibru 11:6

1: Eklisiastis 9:11 - Ọsọ ọbụbụ ndị nwere ụkwụ ọsọ, ọ bụghịkwa agha ka ọ dịịrị ndị dị ike, ọ bụghịkwa nri nke ndị maara ihe, ọ bụghịkwa akụ̀ dịịrị ndị nwere nghọta, ọ bụghịkwa amara dịrị ndị nwere amamihe, kama oge na oge ndabara na-adabara ha niile.

2: Ilu 16:9 - Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ya guzosie ike.

Luk 20:31 Nke atọ we kuru ya; ọzọ kwa, asa ahu kwa: ma ha arapughi umu-ndikom, we nwua.

Nditọete itiaba ẹma ẹnyịme ndidọ ebeakpa, edi baba owo kiet ke otu mmọ inyeneke nditọ, ndien kpukpru mmọ ẹma ẹkpan̄a.

1: Chineke nwere atumatu maka anyi niile, obu ezie na obughi na-eduga n'imu umu.

2: Uche Chineke na-esi ike mgbe ụfọdụ ịghọta, ma ọ bụ maka abamuru anyị mgbe niile.

1: Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2: Eklisiastis 3: 1-8 - "E nwere oge maka ihe ọ bụla, na oge maka ihe ọ bụla a na-eme n'okpuru eluigwe: oge ịmụ nwa na oge ịnwụ anwụ, oge ịkụ ihe na oge iwepụ, oge. igbu mmadụ na oge ịgwọ ọrịa, oge ịkwatu na oge iwu ụlọ, oge ịkwa ákwá na oge ịchị ọchị, oge iru uju na oge ịgba egwú, oge ịtụsasị nkume na oge ịchịkọta ha. , oge ịnakwere na oge ịghara ịnakwere, oge nchọ na oge ịda mbà, oge idebe na oge ịtụfu ihe, oge ịdọka ihe na oge imezi ihe, oge ịgbachi nkịtị. na oge ikwu okwu, oge ịhụnanya na oge ịkpọasị, oge agha na oge udo.”

Luk 20:32 N’ikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụkwara i.

Akụkụ ahụ na-akọwa ọnwụ nke nwanyị.

1: Anyị ga-echeta iji oge anyị nọ n'ụwa kpọrọ ihe, dịka ọnwụ anyị bụ ihe ncheta nke adịghị ike anyị.

2: Anyị ga-ebi ndụ anyị n'ebumnobi na nzube, ebe anyị maara na anyị niile ga-adaba n'ọnwụ otu ụbọchị.

1: Ekliziastis 7:2 - “Ọ dị mma ịga n'ụlọ iru újú karịa ịga n'ụlọ oriri, n'ihi na ọnwụ bụ akara aka onye ọ bụla; ndị dị ndụ kwesịrị iburu nke a n’obi.”

2: Ndị Hibru 9: 27 - "Dị ka a kara aka na ndị mmadụ ịnwụ otu ugboro, ma emesịa ka ha kpee ikpe."

Luk 20:33 Ya mere na nbilite-n'ọnwu ka ọ bu nwunye onye n'etiti ha? n'ihi na asa luru ya.

N’akụkụ a, Jizọs jụrụ ajụjụ banyere otu nwanyị nke nwere di asaa n’otu n’otu n’oge ndụ ya. Ọ nọ na-eche ihe ga-eme ya ná mbilite n’ọnwụ, ebe ọ bụ na a ga-akpọlitekwa di asaa ahụ n’ọnwụ.

1. Amamihe Chineke Na-apụghị ịghọta: Inyocha Ihe omimi nke Ndụ Mgbe Anwụsịrị.

2. Ihe nkekọ Ebighị Ebi nke Alụmdi na Nwunye: Na-ekwughachi Nkwenye Anyị n'Ịhụnanya na Nkwesị ntụkwasị obi.

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:35-45; Na-enyocha ihe omimi nke ndụ mgbe a nwụsịrị

2. Ndị Efesọs 5:21-33; Ihe nkekọ ebighị ebi nke alụmdi na nwunye na mkpa ime mmụọ ya

Luk 20:34 Jisus zara, si ha, Umu nke uwa a nālu nwunye, ewe ewere kwa ha n'ọlulu-di.

Jizọs kọwara otú ndị mmadụ n’ụwa si alụ di ma ọ bụ nwunye nakwa otú e si enye ha di na nwunye.

1. Alụmdi na nwunye abụghị mkpebi dị mfe a ga-eji gwurie egwu.

2. Ekwesịrị ịsọpụrụ ịdị nsọ nke alụmdi na nwunye.

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n'okpuru di ha n'ịsọpụrụ Kraịst.

2. Ndị Hibru 13:4 - Alụmdi na nwunye kwesịrị ka mmadụ nile na-asọpụrụ.

Luk 20:35 Ma ndị a ga-agụ na ndị ruru eru inweta ụwa ahụ, na mbilite nʼọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ, ha adịghị alụ nwunye, enyeghịkwa ha nʼalụmdi na nwunye.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịbụ onye ruru eru inweta ụwa na mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ, nke na-abịa na ọnọdụ nke ịghara ịbanye n'alụmdi na nwunye.

#1: Iji nweta ụwa na mbilite n'ọnwụ, Ndị Kraịst aghaghị ịhapụ alụmdi na nwunye ma lekwasị anya na Chineke.

#2: Alụmdi na nwunye bụ onyinye Chineke nyere, ma ọ bụghị ihe kacha mkpa ná ndụ; kama, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike inweta ndụ ebighị ebi na mbilite n’ọnwụ.

#1: Matiu 19:12 - "N'ihi na e nwere ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị a mụrụ site n'afọ nne ha: e nwekwara ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị e mere onozi nke mmadụ: e nwekwara ndị ọnaozi, ndị mere onwe ha ndị ọnaozi maka alaeze. n'ihi elu-igwe, onye puru inara ya, ya nara ya.

#2: 1 Ndị Kọrint 7:32-34 - "Ma ọ ga-amasị m ka unu ghara ịkpachapụ anya. ndi sitere n'uwa, ka Ọ gēme ihe gātọ nwunye-ya utọ: Ọzọ kwa di iche n'etiti nwunye na nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke: Nwanyi nālughi nwunye nēcheb͕u onwe-ya n'ihe nke Onye-nwe-ayi, ka o we di nsọ ma n'aru na nime mọ: ma nwanyi ahu nke nēlekọta onwe-ya. lụrụ di na nwunye na-eche banyere ihe nke ụwa, ka o wee mee ihe na-atọ di ya ụtọ.

Luk 20:36 Ha apụghịkwa ịnwụ anwụ ọzọ: n'ihi na ha raara ndị mmụọ ozi; ma bụrụ ụmụ nke Chineke, ebe ha bụ ụmụ nke mbilite n’ọnwụ.

Ụmụ Chineke hà na ndị mụọ-ozi na ha ga-adị ndụ ebighị ebi n’ihi ịbụ ụmụ nke mbilite n’ọnwụ.

1. Ndụ Ebighị Ebi: Nkwa Chineke Maka anwụghị anwụ

2. Ụmụ Chineke: Ndị e ji ịhụnanya Ya gbapụtara

1. Matiu 22:30 - "N'ihi na ná mbilite n'ọnwụ ha adịghị alụ di, ma ọ bụ na-enye n'alụmdi na nwunye, kama dị ka ndị mmụọ ozi nke Chineke n'eluigwe."

2. Ndị Rom 8:17 - "Ọ bụrụkwa na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto."

Luk 20:37 Ma na e na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si nʼọnwụ bilie, ọbụna Mozis gosiri na nʼosisi ọhịa ahụ, mgbe ọ na-akpọ Jehova Chineke nke Ebreham, na Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb.

E mewo ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, ma Mozis gosikwara nke a n’osisi na-ere ọkụ, mgbe ọ kpọrọ Jehova Chineke nke Ebreham, Aịzik na Jekọb.

1. Ike Chineke na nbilite n'onwu

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na ọgbụgba ndụ

1. Ndị Rom 4: 16-17 - Ya mere a na-anata nkwa ahụ site n'okwukwe. A na-enye ya dị ka onyinye efu. Ma anyị nile ji n’aka na anyị ga-anata ya, ma ànyị na-ebi ndụ dịka iwu nke Moses siri dị. N'ihi na ekwere nkwa ahu site n'okwukwe nime Jisus Kraist.

2. Ndị Hibru 11:17-19 - Site n'okwukwe Abraham, mgbe a nwalere ya, were Aịzik chụọ àjà, onye natara nkwa ahụ wee were Ọkpara ọ mụrụ naanị ya chụọ àjà; ọ bu ya ka a kwuru, si, Ọ bu nime Aisak ka agākpọ umu-gi. O weere na Chineke nwere ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ, bụ́ ndị o sikwa na ya nataghachi ya dị ka ihe atụ.

Luk 20:38 N'ihi na Ọ bughi Chineke nke ndi nwuru anwu, kama ọ bu Chineke nke ndi di ndu: n'ihi na ha nile di Ya ndu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụzi na Chineke bụ Chineke nke ndị dị ndụ, ọ bụghị ndị nwụrụ anwụ, na mmadụ nile na-adị ndụ nye Ya.

1. Ibi ndụ maka Onyenwe anyị: Ozi nke Luk 20:38

2. Ịnabata ndụ ebighị ebi n’ime Kraịst: Ngọzi nke Luk 20:38

1. Ndị Rom 14:8-9 - N'ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ nye Onyenwe anyị; ma ọ buru na ayi anwuru, ayi gānwu nye Jehova: ma ọ buru na ayi di ndu, ma ayi anwuru, ayi bu nke Jehova.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

Luk 20:39 Ya mere ụfọdụ ndị odeakwụkwọ zara sị, “Onye Ozizi, I kwuru nke ọma.

Ndị odeakwụkwọ toro okwu amamihe Jizọs kwuru.

1: A na-achọta amamihe site n'ịmata eziokwu nke okwu Chineke na ibi ndụ ya.

2:Jizọs kwuru okwu n'ike, anyị kwesịrị ịṅa ntị n'okwu ya dịka eziokwu.

Ilu 1:7 - Malite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ: Ma ndị nzuzu na-eleda amamihe na ịdọ aka ná ntị anya.

Jọn 8:32 - Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù.

Luk 20:40 Ma emesịa ha anwaghị anwa ịjụ ya ajụjụ ọ bụla.

Ndị mmadụ anwaghị anwa ịjụ Jizọs ajụjụ ọzọ mgbe ọ zara otu n’ime ajụjụ ha.

1. Anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ Jizọs iji jide n’aka azịza anyị nakwa ka anyị ghara ịtụ egwu ikwu eziokwu.

2. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ ihe na-atụ egwu mmadụ ịjụ ajụjụ ndị tara akpụ, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi na nduzi ya ma nwee okwukwe na azịza anyị.

1. Abụ Ọma 46:10: "Dịrị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke."

2. Matiu 11:28-29: "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta izu-ike nye nkpuru-obi-unu."

Luk 20:41 O wee sị ha: “Gịnị ka ha na-ekwu na Kraịst bụ nwa Devid?

Jizọs jụrụ ndị ndú okpukpe nke oge ya ajụjụ banyere ihe ndị ha kweere.

1: Njiri mara Kraịst bụ akụkụ bụ isi nke okwukwe anyị, anyị ga-ahụrịrị na anyị ghọtara ya nke ọma.

2: Jizọs na-ama anyị aka ka anyị na-ajụ ihe anyị kweere ma hụ na anyị na-eme ihe anyị kwuru na anyị kweere.

1: Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkue Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha?

2: Matiu 7:21-23 - Ọ bughi onye ọ bula nke nāsim, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, gābà n'ala-eze elu-igwe; ma onye na-eme uche Nna m nke bi n’elu-igwe. Ọtutu madu gāsim n'ubọchi ahu, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, àyi ebughi amuma n'aha-Gi? ọ̀ bu kwa n'aha-Gi ka ọ nāchupu ndi-mọ ọjọ? Ọ̀ bu kwa n'aha-Gi ka ọ mere ọtutu ọlu di iche iche? M'gāsi kwa ha, Ọ dighi mb͕e ọ bula M'mara unu: si n'ebe m'nọ pua, unu ndi nālu ajọ ihe.

LUK 20:42 Devid onwe-ya we kwue n'akwukwọ Abù Ọma, si, Jehova siri Onye-nwem, Nọdu ala n'aka-nrim.

Jehova nyere Devid iwu ka ọ nọrọ ọdụ n’aka nri ya.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile ịgbaso iwu Jehova.

2: Onye-nwe na-ebuli ndị na-erubere Ya isi elu.

1: Isaiah 42: 1 - "Lee ohu m, onye m na-akwado; onye M'rọputara, onye ihe-nkpuru-obim nātọ nkpuru-obim utọ; etinyewom Mọm n'aru Ya: Ọ gēwetara mba nile ikpé."

2: Jọn 15:14 - "Unu bụ ndị enyi m, ọ bụrụ na unu eme ihe ọ bụla m na-enye unu n'iwu."

Luk 20:43 Rue mgbe m ga-eme ndị iro gị ihe mgbaba n’ i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere nkwa Jizọs kwere ime ka ndị iro ya bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ ruo mgbe ọ ga-alọghachi.

1. Ibi Ndụ n'Olileanya Atụrụ Anya: Ichere Nlaghachi Jizọs

2. Iguzosi Ike n'Okwukwe: Jizọs bụ onye mmeri anyị

1. Abụ Ọma 110:1 - "Onyenwe anyị na-asị Onyenwe m: "Nọdụ ala n'aka nri m ruo mgbe m mere ndị iro gị ka ha bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ gị ụkwụ."

2. Ndị Hibru 10:12-13 - “Ma mgbe onye nchụàjà a chụrụ otu àjà maka mmehie ruo mgbe nile, ọ nọdụrụ ala n'aka nri Chineke, ma site n'oge ahụ ọ na-echere ka e mee ka ndị iro ya mee ihe mgbakwasị ụkwụ ya.”

Luk 20:44 Ya mere Devid nākpọ Ya Onye-nwe-ayi, Ò si kwa aṅa buru nwa-ya?

Ndị Farisii jụrụ Jizọs ajụjụ banyere mmekọrịta dị n’etiti Devid na Mezaịa ahụ, na-ajụ otú Devid ga-esi kpọọ Mezaịa ahụ “Onyenwe anyị” ma ọ bụrụ na ha bụ nna na nwa.

1: Mmekọrịta Jizọs na Chineke pụrụ iche, anyị aghaghịkwa ịghọta ike nke chi Jizọs.

2: Anyị ga-adị umeala n'obi ma nabata Jizọs dịka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị.

1: Abụ Ọma 110: 1 - "Onyenwe anyị sịrị Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, ruo mgbe m ga-eme ndị iro gị ihe mgbakwasị ụkwụ gị."

2: Ndị Kọlọsi 2:9 - "N'ihi na n'ime ya ka chi zuru oke nke chi bi n'anụ ahụ."

Luk 20:45 Mgbe ahụ ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya na ntị ndị mmadụ niile.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpachara anya n’otú ha si emefu ego ha na inye ya Chineke kama inye ha onwe ha.

1. Ike nke Enweghị Onwe: Otú Inye Chineke Na-eweta Ngọzi

2. Mkpa Inwe afọ ojuju: Ịchọta Ọṅụ n'Ihe Anyị nweburu

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - "Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị inye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

2. 1 Timoti 6:6-8 - "Ma nsọpụrụ Chineke na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu: n'ihi na ọ dịghị ihe anyị webatara n'ụwa, ọ dịghịkwa ihe anyị pụrụ ịnara ya. "

Luk 20:46 Lezienụ anya maka ndị odeakwụkwọ, ndị na-achọ ịgagharị n'ogologo uwe mwụda, ndị na-ahụ ekele ekele n'ọma ahịa, na oche ndị kasị elu n'ụlọ nzukọ, na ndị isi ọnụ ụlọ nke oriri;

Kpachara anya maka ndị na-achọ ike na ọkwa.

1. Iju ọnwụnwa nke nganga na ike.

2. Na-agba mbọ maka ịdị umeala n'obi karịa ọkwa.

1. Jọn 13:12-17 - Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya.

2. Ilu 16:18 – Nganga na-aga n’ihu mbibi.

Luk 20:47 Ndị na-eripịa ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ, na-ekpekwa ogologo ekpere maka ngosi: ndị ahụ ga-anata ikpe ọmụma ka ukwuu.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ndị na-eji ogologo ekpere na-erigbu ụmụ nwanyị di ha nwụrụ maka uru nke onwe ha.

1. A ga-ekpe ikpe ziri ezi nke Chineke nye ndị na-eji ndị na-adịghị ike eme ihe.

2. Were ezi obi na-ekpe ekpere, ọ bụghị maka ngosi.

1. 1 Jọn 3: 17-18 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa, ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ okwu ma ọ bụ? kwuo okwu ma n'omume na n'eziokwu."

2. Ilu 22:22-23 - "Enanarị onye ogbenye ihe, n'ihi na ọ bụ ogbenye, ma ọ bụ zọpịa ndị e wedara n'ala n'ọnụ ụzọ ámá: n'ihi na Jehova ga-ekpe ikpe ha, napụkwa ndị na-apụnara ha ihe."

Luk 21 na-akọwa ozizi Jizọs banyere àjà nwanyị ahụ di ya nwụrụ, ihe ịrịba ama nke ọgwụgwụ oge, na mbibi nke Jerusalem.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na-ahụ ka ndị ọgaranya na-etinye onyinye ha n’ebe a na-edebe akụ̀ n’ụlọ nsọ nakwa ogbenye di ya nwụrụ na-etinyekwa obere mkpụrụ ego ọla kọpa abụọ. Ọ si, N'ezie asim unu, nwanyi di-ya nwuru, bú ob͕eye, tiyere ihe kari ihe nile ọzọ. Ndia nile nyere onyinye-ha site n'àkù-ha; ma o si na ịda ogbenye ya tinyere ihe nile o nwere ka o bie n’ime ka onyinye ịchụàjà ya pụta ìhè dị ka ihe atụ nke ezi mmesapụ aka (Luk 21:1-4).

Paragraf nke Abụọ: Ka ụfọdụ na-ekwu banyere ụlọ nsọ ahụ e ji nkume ndị mara mma chọọ ya mma na onyinye a raara nye Chineke, Jizọs buru amụma banyere mbibi ya na-ekwu na a gaghị ahapụ otu nkume n’elu nkume ọzọ nke a na-agaghị atụtu ya bụ nke mere ka ndị na-eso ụzọ ya jụọ mgbe ihe ndị a ga-eme gịnị ga-abụ. bịanye aka n'akwụkwọ maka ime. Na nzaghachi Ọ dọrọ ha aka ná ntị ka a ghara iduhie ha ọtụtụ ndị na-abịa na aha Ya na-azọrọ na oge dị nso ma ekwesịghị iso ha kwukwara agha mgbanwe mba na-ebili megide alaeze mba megide alaeze ala ọma jijiji, ụnwụ nri na-efe efe na-atụ egwu ihe ịrịba ama dị egwu sitere n'eluigwe tupu ihe ndị a emee (Luk 21: 5- 11). Ọ gara n'ihu buo amụma mkpagbu ndị kwere ekwe tupu ihe a nile ma mesie ha obi ike na ọ ga-esi na ya pụta ohere ịgba akaebe kwere nkwa amamihe na-ekwu ndị mmegide na-enweghị ike iguzogide mmegide dọkwara aka ná ntị ịrara onwe ha nye ọbụna ọnwụ ịkpọasị mba nile n'ihi na aha Ya ka gbakwara ha ume iguzosi ike na ntachi obi nweta ndụ (Luk 21:12-19) ).

Paragraf nke atọ: N’ịga n’ihu n’amụma ya, o buru amụma banyere ịtọgbọrọ n’efu Jerusalem nke ụsụụ ndị agha gbara ya gburugburu na-adọ ndị Judia gbapụ n’ugwu obodo ahụ hapụ obodo ahụ abanyela n’obodo ahụ ụbọchị ndị a ịbọ ọbọ mmezu ihe e dere n’akwụkwọ oké mkpagbu ala iwe ndị ya dara site ná mma agha dugara mba ndị a dọọrọ n’agha Jerusalem zọda ndị Jentaịl ruo mgbe oge ndị Jentaịl mezuru (Luk 21:20-24). Mgbe ahụ kwuru na cosmic disturbances na-egosi anyanwụ ọnwa kpakpando ụwa nsogbu mba dị iche iche mgbagwoju anya na-amali oké osimiri ndị mmadụ na-atụ ụjọ na-atụ ihe na-abịa n'ụwa elu igwe maa jijiji mgbe ahụ ha ga-ahụ Ọkpara mmadụ ka ọ na-abịa ígwé ojii na ike dị ukwuu ebube mgbe ihe ndị a na-amalite na-ewere ọnọdụ na-eweli isi n'ihi na mgbapụta ịbịaru. nso agbamume ndị na-eso ụzọ na-agụ oge ihe ịrịba ama dị ka osisi fig na-eto mara alaeze Chineke nso na-adọ ha aka ná ntị na-akpachapụ anya obi na-adịghị eruda ala iribiga mmanya ókè nchegbu ndụ ụbọchị nso ọnyà na-atụghị anya na-ekpe ekpere ike gbanarị ihe nile ga-eme guzo n'ihu Ọkpara mmadụ (Luk 21:25-36). Isi nke mechiri ya na ya na-akụzi temple kwa ụbọchị ka ọ nọ na-arahụ n'Ugwu Oliv na n'isi ụtụtụ ka ndị mmadụ bịarutere Ọ na-anụ ka ụlọ nsọ Ya na-egosi mmetụta na-eto eto n'etiti esemokwu na-arịwanye elu na-eduga ihe omume agụụ ikpeazụ na-esote isi (Luk 21:37-38).

Luk 21:1 O we lelie anya elu, hu ndi-ọgaranya ka ha nātubà onyinye-ha n'ulo-àkù.

Jizọs hụrụ ka ndị ọgaranya na-eji mmesapụ aka na-enye ihe ndekọ ego nke ụlọ nsọ ahụ.

1: Imesapụ aka abụghị naanị ego - Ndị Rom 12:8

2: Ihe anyị na-enye kwesịrị ịbụ àjà—2 Ndị Kọrịnt 8:1-2

1: Ilu 3: 9-10 - Were ihe onwunwe gị sọpụrụ Jehova, werekwa mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile sọpụrụ.

2: Malakaị 3:10 - Wetanụ otu ụzọ n'ụzọ iri nile n'ụlọ nkwakọba ihe, ka nri wee dị n'ụlọ m.

Luk 21: 2 Ọ we hu kwa nwayi di-ya dara ogbenye aka na nke-ulo abua.

Itien̄wed oro aban̄a nte Jesus okụtde ubuene ebeakpa ọnọde okụk iba ọnọ temple.

1. Ike nke obere àjà: otu anyị nwere ike isi mee mgbanwe na ntakịrị

2. Obi Nwanyị Di Ya Nwụrụ: Chineke Na-ahụ Ozi Anyị Na-ahụ Maka Anyị Na-ahụ Maka Ihe Ndị Dị n’Ofe

1. Mak 12:41-44 - Jizọs jara ihe ahụ nwaanyị di ya nwụrụ mma mma

2. 2 Ndị Kọrint 8:1-5 - Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha jiri mmesapụ aka na-enye ihe dị ka ihe ha nwere si dị

LUK 21:3 Ọ si, N'ezie asim unu, na nwanyi a di-ya nwuru, bú ob͕eye, tubàwo ihe kari ha nile.

Nwaanyị a di ya nwụrụ ejiriwo mmesapụ aka nye onyinye karịa onye ọ bụla ọzọ.

1. Ike nke mmesapụ aka

2. Mkpa nke Àjà

1. Mak 12:41-44 - Jizọs jara nwanyị ahụ mma maka mmesapụ aka ya.

2. 2 Ndị Kọrint 8:1-5 - Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-enye ihe n'àjà.

LUK 21:4 N'ihi na ndia nile sitere n'ihe-ọmuma-ha tubàra n'àjà-nbuli nke Chineke: ma nwanyi ahu sitere n'ihe-oriri-ya tubàra ihe nile di ndu o nwere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta oke àjà na ikwesị ntụkwasị obi nke otu nwanyị di ya nwụrụ nke nyere ihe nile o nwere n'àjà nke Chineke.

1. Ike nke mmesapụ aka: Mụta iji okwukwe achụ àjà

2. Ihe Di Ya Nwụrụ: Ịtụkwasị Obi n’Ezigbo Chineke

1. Mak 12:41-44 - Jizọs jara nwanyị ahụ mma maka okwukwe na ihe o ji chụọ àjà.

2. Diuterọnọmi 15:7-11 - Iwu Chineke ka e meere ndị nọ ná mkpa aka na-emesapụ aka.

Luku 21:5 Ma dika ufọdu nēkwu okwu bayere ulo nsọ, otú esitere ya na nkume mara nma na onyinye-inata-iru-ọma, Ọ si,

E ji ọmarịcha nkume na onyinye chọọ ụlọ nsọ ahụ mma.

1: Chineke chọrọ ka anyị jiri onyinye dị mma chọọ onwe anyị mma ma were ha nye otuto Ya.

2: Mma nke ụlọ nsọ bụ ngosipụta nke ebube Chineke.

1:1 Pita 3:3-4 ? Ị gaghị ekwe ka ịchọ mma gị bụrụ nke mpụga? Ma ka ima-nma-gi buru ihe ezoro ezo nke obi nime ima-nma nke di nwayọ na nke di nwayọ, nke di oké ọnu-ahia n'anya Chineke. ??

2: Abụ 45:13-14 ? 🏷 Ọ masịwo eze n'ịma mma gị; sọpuru ya, n'ihi na ọ bu onye-nwe-unu. Ebube nile ka ada-eze di n'ime-ulo-ya, nke eji ọla-edo kpara uwe-nwuda.

Luk 21:6 Ma ihe ndị a nke unu na-ahụ, ụbọchị na-abịa, nke a na-agaghị ahapụ otu nkume nʼelu ibe ya, nke a na-agaghị akwatu ya.

Ubọchi gābia, mb͕e agēbipu ulo uku Chineke, ma ọ dighi otù nkume ọ bula gēguzo ọtọ.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ ugbu a na ịtụkwasị obi n’atụmatụ nke Onye-nwe.

2. Mfefe nke ihe owuwu anụ ahụ na ịdịgidesi ike nke okwu Chineke.

1. Abụ Ọma 146:3-4 - "Atụkwasịla obi gị n'ebe ndị isi nọ, n'ime nwa nke mmadụ, onye ọ na-adịghị nzọpụta na-adịghị. Mgbe ume ya na-apụ, ọ na-alaghachi n'ụwa: n'ụbọchị ahụ atụmatụ ya na-ala n'iyi."

2. Ndị Hibru 13:8 - "Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

Luk 21:7 Ha we jua ya, si, Onye-ozizí, òle mb͕e ihe ndia gādi? gini gādi kwa ihe-iriba-ama mb͕e ihe ndia gādi?

Ndị mmadụ jụrụ Jizọs mgbe a ga-ebibi ụlọ nsọ na ihe ịrịba ama ndị metụtara ya.

1: Ịmara ihe ịrịba ama nke Oge a: Ozizi Jizọs na Oge Ọgwụgwụ

2: Otú E Si Jikere Maka Ọgwụgwụ: Ihe Ndị Anyị Ga-amụta n’Aka Jizọs Banyere Mbibi Na-abịa

1: Matiu 24:3-14                                                                          u  u  u  u«ê › ∫∫∫ Jesu∫∫∫∫ ∫ nkuzi banyere ihe ịrịba ama nke oge ikpeazụ

2: Matiu 24:36-44 ’Ozizi Jizọs banyere ịdị njikere maka ọgwụgwụ oge.

Luk 21:8 O we si, Lezienu anya ka aghara iduhie unu: n'ihi na ọtutu madu gābia n'aham, nāsi, Mu onwem bu Kraist; ma oge ahu nābiaru nso: ya mere unu esola ha n'azu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịkpachara anya maka ndị amụma ụgha bụ́ ndị na-abịa n'aha Jizọs ma na-azọrọ na ha bụ Mezaịa ahụ.

1. Ịkwadebe maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị: Ịnọgide na-eche Ndị Amụma Ụgha amụba

2. Aghọgbula: Ịghọta Ndị Amụma Ụgha n'Ụwa Taa

1. Jeremaia 29:8-9 "N'ihi na otú a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha, bú Chineke nke Israel, siri: Ka ndi-amuma-unu na ndi nāju unu ase, ndi nọ n'etiti unu, ghara iduhie unu, ege-kwa-la nti nrọ-unu nke unu nēme ka ha ghọ ndi-orù-unu. N'ihi na ha nēburu unu amuma ugha n'aham: eziteghm ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

2. 2 Pita 2:1,3 "Ma e nwekwara ndị amụma ụgha n'etiti ndị mmadụ, ọbụna dị ka a ga-enwe ndị ozizi ụgha n'etiti unu, ndị na nzuzo ga-eweta ozizi ụgha dị njọ, ọbụna na-agọnarị Onyenwe anyị nke zụtara ha, na-ewetara onwe ha. nbibi ngwa ngwa...Ọ bu kwa n'anya-uku ka ha gēji okwu efu zua gi zua okè.

Luk 21:9 Ma mgbe unu nụrụ banyere agha na ọgba aghara, unu atụla egwu: nʼihi na ihe ndị a aghaghị ibu ụzọ mee; ma ọgwụgwụ ya abụghị site na site.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na a ga-enwe agha na ọgba aghara ma unu atụla egwu n’ihi na ọgwụgwụ erubeghị nso.

1. Ihe mmụta sitere n'aka Jizọs banyere imeri egwu na nchegbu.

2. Mụta ịtụkwasị Chineke obi n’oge nsogbu.

1. Abụ Ọma 46: 1-3 "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, n'agbanyeghị na ụwa na-ada, ugwu niile daa n'ime obi oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya na-ebigbọ. ọfụfụ na ugwu nile na-amakwa jijiji n'ife ha."

2. Ndị Rom 8: 28-29 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, bụ ndị a kpọworo dị ka nzube ya si dị. Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n’etiti ọtụtụ ụmụnna.”

Luk 21:10 Mgbe ahụ ọ sịrị ha: Mba ga-ebili imegide mba ọzọ, alaeze ga-ebilikwa megide alaeze.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ini iso emi mme idụt ẹdin̄wana ye kiet eken.

1. Esemokwu Na-abịa: Otu esi akwado maka ọgba aghara n'ọdịnihu

2. Ịchọta Udo n'etiti Ọgba aghara: Otu esi adabere na Chineke n'oge nsogbu

1. Matiu 24:6-7 - "Unu gānu kwa okwu agha na akukọ agha: lezie anya ka unu ghara ima jijiji: n'ihi na ihe ndia aghaghi ime, ma ọgwugwu ihe nile akērughi. N'ihi na mba gēbili imegide mba ọzọ. , alaeze na-emegidekwa alaeze.”

2. Abụ Ọma 46: 1-2 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, onye dị ugbu a na mkpagbu. Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ewezuga onwe ya, na ọ bụ ezie na a na-ebuga ugwu n'etiti oké osimiri."

Luk 21:11 Ma oké ala ọma jijiji ga-adị n’ebe dị iche iche, na ụnwụ na ọrịa na-efe efe; ọzọ, oké egwu na ihe-iriba-ama di uku gēsi n'elu-igwe di.

Akwụkwọ Nsọ buru amụma banyere ọdachi ndị na-emere onwe ha, ụnwụ nri, ọrịa na-efe efe na ịhụ egwu na oké ihe ịrịba ama sitere n'eluigwe.

1: Ọ̀ bụ Chineke na-ahụ maka ọdachi ndị na-emere onwe ha, ọbụna mgbe anyị mere ya? ghọta ya.

2: Anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ma nwee okwukwe ọbụna mgbe ọdachi ndị na-emere onwe ha na-enwe.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 41:10 – Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Luk 21:12 Ma tupu ihe ndị a niile eruo, ha ga-ebikwasị unu aka ha, kpagbuokwa unu, na-arara unu nye nʼụlọ nzukọ na nʼụlọ mkpọrọ, kpụrụkwa unu gaa nʼihu ndị eze na ndị ọchịchị nʼihi aham.

A ga-akpagbu, jide Ndị Kraịst, na ọbụna kpụga ha n’ihu ndị ọchịchị n’ihi okwukwe ha nwere na Jizọs.

1. Atụla egwu iguzosi ike n’okwukwe gị n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2. Ka anyị ghara ichefu na a kpagburu Jizọs n'onwe ya maka ikwusa ozi ọma.

1. Ọrụ 5:41 - Ndịozi ahụ ṅụrịrị ọṅụ na a gụrụ ha ná ndị ruru eru inweta ihere n'ihi Aha Ya.

2. 1 Pita 4:12-16 – Ndi m'huru n'anya, unu echela na ọ bu ihe-iju-anya bayere onwunwa ahu di ọku nke gaje inwa unu, dika agāsi na ihe di iche iche mere unu.

Luk 21:13 ọ ga-aghọkwa unu ka ọ bụrụ i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ahụmahụ niile na ndụ ga-abụ ihe akaebe nke ọrụ Chineke na ndụ anyị.

1. "Àmà nke ọrụ Chineke na ndụ anyị"

2. "Ibi Ndụ nke Àmà"

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Jemes 1:2-4 – "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche, ebe unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. enweghị ihe ọ bụla."

Luk 21:14 Ya mere tụkwasịnụ ya obi nʼobi unu, ka unu ghara ibu ụzọ tụgharịa uche nʼihe unu ga-aza.

Jizọs gwara anyị ka anyị tụkwasị obi ná nduzi Chineke ma ghara ichegbu onwe anyị banyere otú anyị ga-esi meghachi omume n’ọnọdụ ndị tara akpụ.

1: ? Ị nwere okwukwe na Chineke na ikwere na nduzi Ya ??

2: ? 쏡 o Echegbula onwe gị maka azịza gị, nwee okwukwe na Chineke ??

1: Matiu 6:25-34  Unu Echegbula

2: Ilu 3:5-6  Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi

Luk 21:15 Nʼihi na m ga-enye unu ọnụ na amamihe, nke ndị niile na-emegide unu na-agaghị enwe ike ịzaghachi ma ọ bụ guzogide.

Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ya ga-enye ha ọnụ na amamihe nke ndị iro ha na-agaghị enwe ike iguzogide ma ọ bụ ịrụ ụka.

1. Jizọs bụ Onye Na-akwado anyị: Ịtụkwasị Obi n’amamihe Chineke n’oge ihe isi ike

2. Inwe Obi Ike n’Eso Ndị Mmegide: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Onyenwe Anyị

gafere-

1. Jọn 14:26 - ? Onye inyeaka ahu , bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, Ọ gēzí unu ihe nile, me kwa ka unu cheta ihe nile M'gwaworo unu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 1:25-27 - ? ma- ọbu ihe-nzuzu nke Chineke mara ihe kari madu, ma adighi-ike nke Chineke di ike kari madu. N'ihi na tụlee ọkpụkpọ òkù unu, ụmụnna: ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu maara ihe dị ka ụkpụrụ ụwa si dị, ọ bụghị ọtụtụ ndị nwere ike, ọ bụghịkwa ọtụtụ ndị sitere nʼezinụlọ. Ma Chineke rọputara ihe-nzuzu n'uwa ka O we me ndi mara ihe ihere; Chineke họọrọ ihe na-adịghị ike n'ụwa ka ihere mee ndị dị ike. ??

Luk 21:16 Ma a ga-arara unu nye ma ndị mụrụ unu, ma ụmụnna, ma ndị ikwu, na ndị enyi unu; ọ bu kwa ufọdu nime unu ka ha gēme ka eb͕u nwua.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ụfọdụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-arara ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya, na ndị ọzọ n’aka ọnwụ.

1. Ịchọta Ike n'oge Nrara

2. Ike nke ntachi obi n'ihu nsogbu

1. Ndị Rom 8:35-39 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst?

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - Ka anyị jiri ntachi obi gbaa ọsọ nke edobere anyị n'ihu.

Luk 21:17 Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n’ihi a.

A ga-akpagbu ndị kwere na Jizọs bụ ndị na-abụghị ndị okwukwe ha.

1. Ọnụ Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Na-eguzosi Ike N'agbanyeghị Mkpagbu

2. Ngọzi nke Mkpagbu: Otu esi anọgide na-enwe ihe isi ike

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2. 1 Pita 4:12-13 - Ndị m hụrụ n'anya, atụla gị n'anya n'ọnwụnwa dị ọkụ na-abịakwasị gị iji nwaa gị, dị ka a ga-asị na ihe dị ịtụnanya na-eme gị.

Luk 21:18 Ma ọ dịghị otu ntutu isi unu ga-ala n’iyi.

Akụkụ ahụ kwuru na ọ dịghị otu eriri ntutu dị n'isi anyị ga-ala n'iyi.

1: Chineke na-achịkwa ndụ anyị, ya mere tụkwasịnụ obi na nchekwa ya na ị gaghị emerụ gị ahụ.

2: Chineke ga-echebe anyị mgbe niile ma na-egbo anyị ihe n'agbanyeghị nsogbu ọ bụla anyị na-eche ihu.

1: Abụ 91:4- ? Ọ gēwere nku-ya nile kpuchie gi, ọ bu kwa n'okpuru nkù-ya ka i gāchọta ebe-nb͕abà; ikwesị ntụkwasị obi ya ga-abụ ọta na mgbidi gị.

2: Isaiah 41:10 - ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Luk 21:19 N’ime ntachi obi unu, unu nwetara mkpụrụ obi unu.

Amaokwu a na-agba ume na ndidi na ntachi obi n'agbanyeghị ihe isi ike, na-atụkwasị Chineke obi na ọ ga-akwado anyị.

1. Ike Chineke n'oge ihe isi ike

2. Ịnọgide na-enwe olileanya n'oge ihe isi ike

1. Aịzaya 40:28-31 - "Ị maghị? Ọ̀ bụ na ị nụghị? Jehova bụ Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi, Onye kere nsọtụ ụwa. Ọ na-enye onye dara mbà ike, ọ bụkwa onye na-enweghị ike ka ọ na-eme ka ọ dị ike.

2. Ndị Rom 5:3-5 - "Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na ịhụnanya Chineke nwere. a wụsara anyị n’obi site na Mmụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.”

Luk 21:20 Ma mgbe unu ga-ahụ Jeruselem ka e ji ụsụụ ndị agha gbaa ya gburugburu, maranụ na ịtọgbọrọ n’efu ya dị nso.

Jizọs dọrọ ndị bi na Jeruselem aka ná ntị na a ga-eji ndị agha gbaa ha gburugburu, bụ́ nke ga-egosi na e bibiri obodo ahụ.

1. Chineke na-eji oge siri ike weta atumatu Ya kachasi elu.

2. Atụmatụ Chineke na-aka nke anyị.

1. Jeremaya 29:11 - ? ma ọ bụ m maara atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru? 쐏 lans na-eme gị nke ọma na ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.??

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Luk 21:21 Mgbe ahụ ka ndị nọ na Judia gbaga n’ugwu; ma ka ndị nọ n’etiti ya pụọ; ka ndi nọ kwa n'ala nile ghara ibà nime ya.

Jizọs dọrọ aka ná ntị na ndị bi na Judia kwesịrị ịgbaga n’ugwu ma ghara ịbanye n’obodo ndị ahụ, ebe ndị nọ n’obodo ukwu ga-ahapụ ha.

1. Mkpa nkwadebe maka oge a na-ejighị n'aka.

2. Otú a ga-esi meghachi omume n’ịdọ aka ná ntị Chineke dị na Bible.

1. Matiu 24:16-18 - "Mgbe ahụ, ka ndị nọ na Judia gbaga n'ugwu: ka onye nọ n'elu ụlọ ghara ịrịda iburu ihe dị n'ụlọ ya, ka onye nọkwa n'ọhịa. unu alaghachila iwere uwe-nb͕okwasi-ya: ma, le, Mu onwem nēzipu unu dika aturu n'etiti agu, ka we mara ihe dika agwọ, buru kwa onye nēmeghi ihe ọjọ dika nduru.

2. Aịzaya 26:20-21 - ? Ndim , bata n'ime-ulo-unu, mechie uzọ-unu n'azu unu; zobe onwe-unu nwa oge, rue mb͕e iwe gāgabiga. N'ihi na, le, Onye-nwe-ayi nēsi n'ọnọdu-Ya puta iweta ajọ omume-ha leta ndi bi n'uwa, uwa gēkpughe kwa ọbara nke awusiri n'elu ya, ọ gaghi-ekpuchi kwa ndi-ya eb͕uru eb͕u ọzọ.

Luk 21:22 Nʼihi na ndị a bụ ụbọchị ịbọ̀ ọ́bọ̀, ka ihe niile e dere nʼakwụkwọ nsọ wee mezuo.

Ụbọchị ịbọ̀ ọ́bọ̀ dị ebe a imezu ihe niile e dere ede.

1. Atụmatụ Chineke Maka Mgbapụta: Ihe Ụbọchị Ọbọ Ọ́bọ̀ Pụtara nye Anyị

2. Ike nke Mmezu: Ịghọta Ihe Luk 21:22 pụtara

1. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'ọnụma Chineke, n'ihi na e dewo ya, ? 쏺 nwe m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onye-nwe kwuru. ??

2. Aisaia 35:4 - "Sịnụ ndị obi na-echegbu onwe ha, ? 쏝 e dị ike; atụla egwu! Lee, Chineke gị ga-eji ịbọ ọbọ, na nkwụghachi nke Chineke. Ọ ga-abịa zọpụta gị.??

Luk 21:23 Ma ahụhụ ga-adịrị ndị dị ime na ndị na-enye nwa ara nʼụbọchị ndị ahụ! n'ihi na oké nkpab͕u gādi n'ala nka, na iwe gādikwasi ndi nka.

Oké mkpagbu na ọnụma ga-abịakwasị ndị dị ime na ndị na-aṅụ ara n’ụbọchị ndị na-abịa.

1. Ịtụkwasị Chineke obi n'oge Nsogbu

2. Na-egosi ọmịiko n'oge ihe isi ike

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu mara nke a, na ọnwụnwa nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. niile, na-achọghị ihe ọ bụla."

Luk 21:24 Ma a ga-eji ọnụ mma agha daa, a ga-adọrọkwa ha n’agha gaa ná mba niile: ndị mba ọzọ ka a ga-azọdakwa Jeruselem ruo mgbe oge ndị mba ọzọ ga-emezu.

Oge nke ndị Jentaịl ga-abịa na njedebe mgbe uche Chineke ga-emezu.

1: Atụmatụ Chineke bụ atụmatụ kacha mma mgbe niile.

2: Tukwasi obi na Chineke na uche Ya maka odinihu.

1: Jeremaịa 29: 11-13 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya. Mgbe ahụ ị ga-akpọku m wee bịa, kpenu ekpere, m'gānu kwa gi: unu gāchọm we chọtam, mb͕e unu ji obi-unu nile chọm.

2: Ilu 16:3 - "Tụba ọrụ gị n'aka Jehova, a ga-emekwa ka atụmatụ gị guzosie ike."

Luk 21:25 Ihe ịrịba ama ga-adịkwa n’anyanwụ na n’ọnwa na kpakpando; ọ bu kwa n'elu uwa ka nkpab͕u nke mba di iche iche di, n'ọb͕ub͕a-aghara; oké osimiri na ebili-miri na-ebigbọ;

Ụwa nọ n'ahụhụ na ọgba aghara, nke ihe ịrịba ama dị na mbara igwe na oké osimiri na-ebigbọ na-egosi.

1. Chineke na-achị ọbụna mgbe ụwa gbara anyị gburugburu na-enwe mmetụta nke enweghị nchịkwa.

2. Anyị nwere ike nweta udo na ịtụkwasị Chineke obi n'etiti ọgba aghara.

1. Aịzaya 26:3-4 - "Ị na-edebe ya n'udo zuru oke, onye uche ya dabere na gị, n'ihi na ọ tụkwasịrị gị obi. Tukwasị Jehova obi ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke bụ oké nkume mgbe ebighị ebi."

2. Abụ Ọma 46:10-11 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa!"

Luk 21:26 Obi ndị mmadụ na-ada mbà n'ihi egwu na ilegide ihe ndị na-abịa n'ụwa anya: n'ihi na a ga-eme ka ike nile nke eluigwe maa jijiji.

Ụwa juputara na ejighị n'aka na egwu, na ike Chineke ga-emecha merie.

1: "Atụla egwu: Chineke Na-achị"

2: “Ike Chineke Na-emeri Ụjọ”

1: Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: 2 Timoti 1:7 - "N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke egwu, kama nke ike na nke ịhụnanya na nke uche zuru okè."

Luk 21:27 Mgbe ahụ ka ha ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa nʼigwe ojii nʼike na ebube dị ukwuu.

Jizọs Kraịst ga-abịa n’ígwé ojii nwere nnukwu ike na ebube.

1. Nlaghachi nke Jizọs: Ihe Anyị Pụrụ Ịtụ anya

2. Ike na ebube nke Jisos??laghachi

1. Daniel 7:13-14 ? 쏧 hu n'ọhù nke abali, ma, le, otù onye dika Nwa nke madu biaruru igwe-oji nke elu-igwe, biakute Onye ochie ahu, ha we kuru Ya nso n'iru Ya. Ewe nye ya ike, na ebube, na ala-eze, ka ndi nile na mba nile na ndi nile di iche iche we fè Ya òfùfè: ọchichi-Ya bu ọchichi ebighi-ebi, nke nāgaghi-agabiga, ala-eze-Ya bu kwa nke anāgaghi-ebibi. ??

2. Mkpughe 19:11-16 ? 쏛 m'we hu elu-igwe ka o meghere, ma, le, inyinya ọcha; ma onye ahụ nke nọ ọdụ n’elu ya ka a kpọrọ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi-okwu, ma n’ezi omume ka ọ na-ekpe ikpe na ibu agha. Anya-ya abua di ka ire-ọku, ọtutu okpu-eze di kwa n'isi-ya; o nwe-kwa-ra aha edeworo ya, nke ọ dighi onye ọ bula mara, ma-ọbughi ya onwe-ya. O we yiwe uwe-nb͕okwasi nke etiyere n'ọbara: ewe kpọ aha-ya Okwu Chineke. Usu nile nke ndi-agha di kwa n'elu-igwe nēso Ya n'elu inyinya ọcha, nēyi kwa ezi ákwà ọcha di ọcha. Mma-agha di nkọ nēsi kwa n'ọnu-ya puta, ka o were ya tib͕ue mba nile: ọ bu kwa nkpa-n'aka ígwè ka Ọ gēji achị ha: Ọ nāzọcha kwa ebe-nzọcha-nkpuru-vine nke idi-ọku na iwe nke Chineke Nke puru ime ihe nile. O nwe-kwa-ra n'elu uwe-nwuda-ya na n'apata-ya-ya ka edeworo aha, si, EZE ndi-eze, na Jehova nke ndi-nwe-ayi.

Luk 21:28 Ma mgbe ihe ndị a malitere ime, leenụ anya elu, weliekwa isi unu elu; n'ihi na nb͕aputa-unu di nso.

Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha lelie anya elu ma nwee olileanya n’ihi na mgbapụta ha dị nso.

1. Olileanya na Jehova: Ile anya n'ihu maka mgbapụta

2. Ilele anya: Icheta na mgbapụta dị nso

1. Aisaia 25:9 - Agēsi kwa n'ubọchi ahu, Le, nka bu Chineke-ayi; ayi echerewo Ya, Ọ gāzọputa kwa ayi: nka bu Jehova; ayi echerewo Ya, ayi gāṅuri, ṅuri kwa ọṅu na nzọputa-Ya.

2. Ndị Rom 13:11 – Ya mere, ebe unu matara oge ahu, na ub͕u a oge hour ka ọ gēteta n'ura: n'ihi na ub͕u a nzọputa-ayi di nso kari mb͕e ayi kwere.

Luk 21:29 O we gwa ha ilu; Lekwa osisi fig, na osisi nile;

Jizọs kụziri na Chineke ga-enye anyị ihe niile dị anyị mkpa.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị n’akụkụ niile nke ndụ anyị.

2: Anyị ga-enwe okwukwe na Chineke na nkwa ya, ebe anyị maara na Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs na-akụziri anyị ka anyị tụkwasị Chineke obi na ọ ga-enye anyị ihe na-akpa anyị n'elu ugwu.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Chineke na-enye anyị ihe niile dị anyị mkpa dịka akụ ya n'ebube siri dị.

Luk 21:30 Mgbe ha na-ama, unu hụrụ ma mara nʼonwe unu na okpomọkụ dị nso ugbu a.

Oge okpomọkụ dị nso.

1: Anyị ga-ejikere maka oge okpomọkụ na-abịa ma ghara iji ya egwuri egwu.

2: Nabata ọṅụ nke oge okpomọkụ ma wepụta oge iji nụ ụtọ ya.

1: Eklisiastis 3: 1-8 - E nwere oge maka ihe ọ bụla, oge maka ọrụ ọ bụla n'okpuru eluigwe.

2: Abụ Ọma 65:9-13 - Ị na-elekọta ala na mmiri; Ị na-eme ka ọ baa ọgaranya nke ukwuu. I ji ihe bara ụba kpube afọ, ụgbọ ala gị na-ejupụtakwa n'ụba.

Luk 21:31 Otú ahụkwa, unu onwe unu, mgbe unu hụrụ ihe ndị a ka ha na-eme, maranụ na alaeze Chineke dị nso.

Alaeze Chineke dị nso.

1: Chineke nọ nso, ya mere gbatịa wee kpọọ ya n'ime obi gị.

2: Na Chineke nọ nso, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike maka ezi omume na ịdị nsọ.

1: Matiu 6:33 - Buru ụzọ na-achọ ala-eze Chineke na ezi omume Ya.

2: Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ ndị niile na-akpọku Ya nso, Bụ ndị niile na-akpọku Ya n'eziokwu.

Luk 21:32 Nʼezie a sị m unu, Ọgbọ a agaghị agabiga ma ọlị ruo mgbe ihe nile emezu.

Itien̄wed emi owụt ke mme n̄kpọ oro Jesus eketịn̄de aban̄a ẹyetịbe mbemiso emana emi ẹbede ẹbe.

1. Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’agbanyeghị ọdịnihu a na-ejighị n’aka, na-atụkwasị Jehova obi na nkwa Ya nile.

2. Amụma Jizọs bụ ndị e ji n'aka, ha ga-emezukwa; anyị ga-adị njikere maka ọbịbịa ya.

1. Matiu 24:34 - "N'ezie asim unu, ọgbọ a agaghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile mere."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Luk 21:33 Eluigwe na ụwa ga-agabiga: ma okwu m agaghị agabiga.

Amaokwu a na-emesi ike ịdịgide nke okwu Chineke.

1: Okwu Chineke Na-adịru Mgbe Ebighị Ebi

2: Ịdịgide Okwu Chineke

1: 1 Pita 1:25 - "Ma okwu nke Onyenwe anyị na-adịru mgbe ebighị ebi. Ma nke a bụ okwu nke ozi ọma na-ekwusa unu."

2: Isaiah 40: 8 - "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru na-akpọnwụ: ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi."

Luk 21:34 Ma lezienụ onwe unu anya, ka e wee ghara ifebiga obi unu nʼoke iribiga ihe ókè na ịṅụbiga mmanya ókè na iche echiche nke ndụ a mgbe ọ bụla, ụbọchị ahụ we bịakwasị unu na mberede.

Nchikota: Mara ihe ize ndụ dị n'imebiga ihe ókè na itinye uche na ndụ, ka ị ghara iwere ya na mberede n'ụbọchị na-abịa.

1. Ihe ize ndụ nke ịṅụbiga mmanya ókè - Luk 21:34

2. Ịtụkwasị ndụ n'echiche - Luk 21:34

1. Ilu 23:20-21 - Anọla n'etiti ndị aṅụrụma ma ọ bụ ndị na-eribiga nri ókè; N'ihi na onye aṅụrụma na onye na-eribiga nri ókè ga-ada ogbenye, iro ụra ga-eyikwa mmadụ uwe.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka mkpa, n'ihi na amụtara m n'ọnọdụ ọ bụla m nọ , inwe afọ ojuju: amaara m iweda onwe m ala, marakwa ịba ụba. N’ebe nile na n’ihe nile, amụtara m ma afọ ojuju na inwe agụụ, ma ịba ụba nke ukwuu na inwe mkpa. Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

Luk 21:35 N’ihi na dị ka ọnyà ọ ga-abịakwasị ndị niile bi n’elu ụwa dum.

A ga-ejide ụwa dum n’ọnyà.

1: Chineke na-esetịpụrụ mmadụ niile ọnyà iji chetara ha ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-amata ọnyà nke ụwa mgbe niile ma na-agbasi ike na okwukwe anyị.

Ndị Hibru 10:36 - N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe ọ bụla unu meworo ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata nkwa ahụ.

2: 1 Ndị Kọrint 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

Luk 21:36 Ya mere, na-echenụ nche, na-ekpekwanụ ekpere mgbe niile, ka unu wee bụrụ ndị ruru eru ịgbanarị ihe ndị a niile ga-eme, na iguzo n’ihu Nwa nke mmadụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Luk na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha mụrụ anya ma na-ekpe ekpere mgbe nile, ka e wee hụ na ha ruru eru iguzo n'ihu Jizọs.

1. Ịkwadebe Iguzo n'ihu Jizọs: Ike nke ịmụrụ anya na ekpere

2. Ọkpọku ka Ọ Nọgidere Kwesịrị Ekwesị: Akpọku ịkpọ òkù ịnọ n'ihu Kraịst.

1. Matiu 24:42-44; ? Ya mere , lezienụ anya, n'ihi na ị maghị ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa. Ma ghọtanụ nke a: Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara n’abalị nke onye ohi na-abịa, ọ gaara amụrụ anya, ọ gaghịkwa ekwe ka a waba n’ụlọ ya. Ya mere unu onwe-unu gādi kwa njikere: n'ihi na Nwa nke madu nābia n'oge hour unu nēcheghi.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17; ? 쏱 ray na-akwụsị akwụsị.??

Luk 21:37 Ma nʼehihie ọ na-ezi ihe nʼụlọ nsọ; o we pua n'abali, nọdu n'elu ugwu nke anākpọ ugwu Olive.

Jizọs kụziiri ihe n’ehihie ma nọrọ n’elu Ugwu Oliv n’abalị.

1. Mkpa ihe nlereanya Jizọs dị.

2. Ikwere na Jizọs dịka onye nkuzi na Onyenwe anyị.

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

2. Jọn 14:6 - "Jizọs si ya, Mu onwem bu uzo, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nna-ayi, ma-ọbughi site na Mu."

Luk 21:38 Mmadụ niile wee bịakwute ya nʼisi ụtụtụ nʼụlọ nsọ ka ha nụ olu ya.

Ndị mmadụ bịara n’ụlọ nsọ n’isi ụtụtụ ka ha gee Jizọs ntị.

1. Okwu Chineke Kwesịrị Ịbụ Ụzọ Anyị Kwesịrị Ịbụ: Ịmụta ihe site n'ihe atụ nke ndị ahụ dị na Luk 21:38 .

2. Wepụta oge maka Jizọs: Mkpa ọ dị ibute oge iji nụ n'ọnụ Ya.

1. Abụ Ọma 119:105 - "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

2. Ndị Kọlọsi 3:16 - "Ka okwu Kraịst biri n'ime unu n'ụba n'amamihe niile; na-ezi ma na-adụrịta ibe unu ọdụ n'abụ ọma na ukwe na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ n'amara n'obi unu nye Onyenwe anyị."

Luk 22 na-akọ banyere nkata ahụ e mere Jizọs, Nri Anyasị Ikpeazụ, ekpere Jizọs kpere na njide e jidere n’Ugwu Oliv, ngọnarị nke Jizọs, na ikpe Jizọs kpere n’ihu Sanhedrin.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị ndú okpukpe kpara nkata igbu Jizọs n’emeghị ka ọha na eze nwee ọgba aghara. Judas Iskarịọt, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya, kwetara ịrara ya nye n’ihi ego (Luk 22:1–6). Ka Ememme Ngabiga na-eru nso, Jizọs gwara Pita na Jọn ka ha kwadebe otu ọnụ ụlọ na Jeruselem ka ha rie nri Ememme Ngabiga. N’oge Nri Anyasị Ikpeazụ nke a ya na ndị na-eso ụzọ Ya, Ọ nyawara achịcha ma kesaa mmanya dịka ihe nnọchianya nke ahụ na ọbara Ya nke a ga-enyefe maka ha. O bukwara amụma na otu n’ime ha ga-arara ya nye (Luk 22:7–23).

Paragraf nke abụọ: Esemokwu bilitere n'etiti ndị na-eso ụzọ banyere onye a ga-ewere dị ka onye kasị ukwuu mana Jizọs kụziiri ha na onye kasị ukwuu kwesịrị ịdị ka onye kasị nta nke na-achị dị ka onye na-eje ozi na-emesi ike ọchịchị onye ozi dị iche iche echiche nke ụwa ikike ikike (Luk 22:24-27). Ya na ha gbakwara ndụ na ha ga-eri ihe ọṅụṅụ na tebụl ya n'alaeze Ya nọdụ n'ocheeze na-ekpe ikpe ebo iri na abụọ Izrel na-ekwenye na ọnwụnwa ha na-aga n'ihu na ibe ha, Otú ọ dị, o bukwara amụma ngọnarị nke Saịmọn Pita n'agbanyeghị na ọ na-ekwu na ya dị njikere ịga mkpọrọ ọbụna ọnwụ. laghachi azụ mgbe ị daa, kwesịrị iwusi ụmụnna ike (Luk 22:28-34). Ntuziaka ndị ọzọ gụnyere iburu akpụkpọ ụkwụ akpa akpa nakwa ịzụrụ mma agha na-egosi ọnọdụ mgbanwe n'ihu ebe ha na-eche iro mmegide ihu n'adịghị ka ndị ozi gara aga (Luk 22:35-38).

Paragraf nke atọ: Mgbe nke a gasịrị, ha gara n'Ugwu Oliv ebe o kpesiri ekpere ike nye Chineke banyere nhụjuanya na-abịanụ ma nyefee onwe ya n'ime uche Chineke mgbe mmụọ ozi si n'eluigwe pụta na-ewusi ya ike ọsụsọ dị ka ọbara ọbara na-ada n'ala na-egosi ike ya obe nchekwube ya (Luk 22). : 39-44 ). Mgbe e kpechara ekpere mgbe ndị na-eso ụzọ lọghachiri hụrụ na ọ na-eru uju, dọrọ ha aka ná ntị ka ha ghara ịdaba n'ọnwụnwa n'otu oge ahụ ìgwè mmadụ bịarutere, Judas duuru ha raara ya nye ọnụ na-esusu ọnụ na-ejide ya n'agbanyeghị obere ihe mgbochi site n'aka onye na-eso ụzọ onye na-eso ụzọ onye gburu ohu nnukwu onye nchụàjà bepụ ntị aka nri ya nke gwọrọ ya, sị: 'Ihe a agaghịkwa ọzọ. !' na-egosi ọjụjụ nke ime ihe ike ụzọ nguzogide ahụhụ ka a họọrọ ime atụmatụ Chineke wepụta (Luk 22:45-53). N'isiakwụkwọ nke fọdụrụnụ dekọrọ nkwutọ nke Pita ugboro atọ n'ịmata na Jizọs mezuru amụma mbụ na-eti oké ọkpa na-echetara ya okwu ndị na-eduga ná nchegharị obi ilu na-ekwukwa okwu mkparị anụ ahụ chere ndị nche ihu na-ajụ ajụjụ nkwulu n'ihu Sanhedrin ma Kraịst Ọkpara Chineke kwusiri eziokwu na-asị 'Ị na-asị na m' gakwara n'ihu kwupụta 'Ma site na ugbu a, Ọkpara mmadụ ga-anọkwasị n'aka nri ike Chineke.' Mgbe a jụrụ ya kpọmkwem ma ọ bụ Ọkpara Chineke zara, 'Ị na-ekwu na m bụ' nke ha kwubiri na ọ dịghị ihe akaebe ọzọ a chọrọ ebe ọ bụ na ha nụrụ nkwulu onwe ha na-ewepụta ikpe ọnwụ n'echi ya (Luk 22: 54-71).

Luk 22:1 Ma ememe achịcha na-ekoghị eko, nke a na-akpọ ngabiga, eruwo nso.

Ememme achịcha na-ekoghị eko, nke a makwaara dị ka Ememme Ngabiga, na-eru nso.

1. Ihe Ememe Ngabiga pụtara na ndụ Jizọs

2. Ihe achịcha na-ekoghị eko pụtara na Baịbụl

1. Ọpụpụ 12:14-20; gburugburu: Ntuziaka maka idebe Ememe Ngabiga

2. 1 Ndị Kọrịnt 5:7-8; gburugburu: Ihe achịcha na-ekoghị eko pụtara na ndụ Ndị Kraịst

Luk 22:2 Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ we chọ ka ha gēb͕ue Ya; n'ihi na ha nātu egwu ndi Israel.

Ebe a na-akọwa egwu ndị isi nchụ-aja na ndị odeakwụkwọ na-atụ Jizọs na ọchịchọ ha igbu ya.

1. Egwu Jehova: Ịghọta Ụjọ nke Jizọs kpaliri

2. Ihe ize ndụ nke ọchịchị na-ezighị ezi: Nyochaa egwu nke ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ.

1. Ilu 1:7 - “Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Ndị nzuzu na-eleda amamihe na ịdọ aka ná ntị anya.”

2. Matiu 7:24-27 – “Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu oké nkume: miri-ozuzo we zo, idei-miri bia, ifufe nēfe kwa. bya asụ l'ụlo ono; ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu oké nkume. Ma onye ọ bula nke nānu okwum ndia, ma o meghi ha, gādi ka nwoke-nzuzu nke wuru ulo-ya n'elu ájá: miri-ozuzo we zo, miri we bia, ifufe we fekwasi ulo ahu; o wee daa. Ọdịda ya dịkwa ukwuu.”

Luk 22:3 Mgbe ahụ Setan banyere nʼime Judas onye a na-akpọ Iskarịọt, onye so nʼọnụ ọgụgụ mmadụ iri na abụọ ahụ.

Setan banyere Judas Iskarịọt, otu n’ime ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke ikwe ka mmehie na ndụ anyị

2. Ike nke onye iro na ndu anyi

1. Jemes 4:7 “Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe unu nọ.”

2. Ndị Efesọs 6:10-12 “N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe ndị dị n’eluigwe.”

LUK 22:4 O we je, kpayere ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ọchi-agha okwu, ka Ọ gārara Ya nye nye ha.

E buru amụma na Judas ga-arara Jizọs nye.

1: Ịrara mmadụ mgba okpuru anaghị adị mfe ịnagide-ọbụna a raara Jizọs nye.

2: Àjà kacha Jizọs chụrụ bụ n’ihi nrara Judas raara ya nye.

1: Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2: Abụ Ọma 55:12-14 - "N'ihi na ọ bughi onye-iro nāta m uta; mb͕e ahu M'gābūru ya: ọ bughi kwa onye nākpọm asì buliri onwe-ya uku megidem: M'gāzonari Ya Onwem; Ma ọ bu gi onwe-gi, bú nwoke nkem, na onye-ndúm, na onye-nāmam: Ayi b͕ara ìzù utọ, we je n'ulo Chineke n'ìgwè.

Luk 22:5 Ha we ṅuria, b͕a kwa ndu inye ya ego.

Obi tọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs ụtọ inye Jizọs ego.

1. Ike Imesapụ Aka: Otú Inye Ihe Pụrụ Isi Mee Ka Ọṅụrịa

2. Uru Ekele Bara: Ka Ekele Pụrụ Ime Ka Mmekọrịta Dị Ike

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị inye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya.

2. Ndị Filipaị 4:6 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ unu nye Chineke arịrịọ.

Luk 22:6 O wee kwe nkwa, chọọkwa ohere ịrara ya nye nʼaka ha mgbe igwe mmadụ ahụ na-anọghị.

Judas raara Jizọs nye, ọ bụ ezie na o kwere nkwa na ya agaghị eme otú ahụ.

1. Ịrara Jizọs nye: Ịghọta Nzube Ya na Ihe Ndị E amụtara Ya

2. Idobe Okwukwe n'ihu Nraranye

1. Aịzaya 53:3-5

2. Jọn 13:18-30

Luk 22:7 Mgbe ahụ, ụbọchị achịcha na-ekoghị eko bịara, mgbe a na-aghaghị igbu ngabiga.

N’ụbọchị achịcha na-ekoghị eko, a ga-eji nwa atụrụ Ememme Ngabiga chụọ àjà.

1. Àjà Nwa Atụrụ Ngabiga: Ịghọta Ihe Mkpuchi Mmehie Pụrụ Iche

2. Ike nke Ihe nnọchianya: Inyocha ihe achịcha na-ekoghị eko pụtara na Baịbụl.

1. Ọpụpụ 12:1-14 ( ntụziaka Chineke nyere ụmụ Izrel ka ha jiri nwa atụrụ Ememme Ngabiga chụọ àjà)

2 Jọn 1:29 (Jizọs dịka Nwa-atụrụ Chineke nke na-ewepụ mmehie nke ụwa)

LUK 22:8 O we ziga Pita na Jọn, si, Jenu doziere ayi ememe ngabiga, ka ayi rie.

Jizọs zipụrụ Pita na Jọn ka ha gaa sie nri Ememme Ngabiga.

1. “Ike Ije Ozi: Otú Pita na Jọn Si Soro Iwu Jizọs”

2. “Ihe Ememe Ngabiga Pụtara: Àjà Jizọs na Mgbapụta Anyị”

1. Matiu 26:17-30 - Jizọs hiwere nri anyasị nke Onyenwe anyị

2. Ọpụpụ 12: 1-14 - Ememme Ngabiga nke mbụ kọwara

Luk 22:9 Ha we si ya, Òle ebe I nāchọ ka ayi dozie?

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha sie nri Ememme Ngabiga.

1: Mkpa ọ dị ịgbaso ntụziaka Jizọs na ndụ anyị.

2: Nkwadebe maka ndụ ijere Chineke ozi.

Matiu 6:33-33 IGBOB - Buru uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

Matiu 2: Jemes 4:7 - Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Luk 22:10 O we si ha, Le, mb͕e unu nābà n'obodo, otù nwoke gābia izute unu, nēbu ite miri; soro ya ba n'ulo ebe ọ nābà.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha soro otu nwoke bu ite mmiri mgbe ha banyere n’otu obodo gaa n’ụlọ nwoke ahụ banyere.

1. Ike nke nrubeisi-Jizọs kuziri anyị na ịgbaso ntuziaka Chineke na nrube isi bụ isi ihe na-eme ka anyị kpughee akara aka anyị.

2. Mkpa nke obi mepere emepe-Jizọs na-egosi anyị na imeghe ihe ntụzịaka Chineke nwere nwere ike iduba anyị n’ebe ngọzi a na-atụghị anya ya.

1. Deuterọnọmi 28:2 - "Ngọzi ndị a nile ga-abịakwasịkwa gị, rutekwa gị, ma ọ bụrụ na i gee ntị n'olu Jehova bụ́ Chineke gị."

2. Matiu 7:7 - "Rịọ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghere unu."

Luk 22:11 Unu gāsi kwa onye-nwe ulo, Onye-ozizí nāsi gi, Òle ebe ime-ulo ndi-ọbìa di, ebe Mu na ndi nēso uzọm gēri oriri ngabiga?

Jizọs jụrụ ebe ya na ndị na-eso ụzọ ya ga-esi rie nri Ememme Ngabiga.

1. Ike Ikpọ òkù: Otú Jizọs si kpọọ Ndị na-eso ụzọ Ya òkù ịbịa Ememme Ngabiga

2. Ihe Nri Ememe Ngabiga Pụtara: Ịghọta Ihe Jizọs na Ndị Na-eso Ụzọ Ya Pụtara

1. Jọn 13:1-2, “Ugbu a tupu ememe ngabiga ahụ, mgbe Jizọs matara na oge awa ya abịawo isi n'ụwa pụọ gakwuru Nna ya, ebe ọ hụrụ ndị nke ya nọ n'ụwa n'anya, ọ hụrụ ha n'anya. njedebe. Ma n’oge nri anyasị ahụ, ekwensu etinyeworị ya n’ime obi Judas Iskarịọt, nwa Saịmọn, ịrara ya nye.”

2. Matiu 26:17-20 , “Ma n'ụbọchị mbụ nke achịcha na-ekoghị eko, ndị na-eso ụzọ Jizọs bịakwutere Jizọs, sị, 'Olee ebe I ga-esi doziere gị ka anyị rie oriri ngabiga?' Ọ si, Ba n'obodo ahu jekuru otù nwoke, si ya, Onye-ozizí nāsi, Ogem di nso. Mụ na ndị na-eso ụzọ m ga-eme ememme ngabiga n’ụlọ gị.”’ Ndị na-eso ụzọ Jizọs wee mee otú ahụ Jizọs gwara ha, ha wee dozie ememme ngabiga.”

Luk 22:12 Ọ ga-egosikwa unu nnukwu ọnụ ụlọ dị nʼelu nke edoziworo: dozienụ nʼebe ahụ.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha dozie nnukwu ọnụ ụlọ dị n’elu maka Ememme Ngabiga.

1. Okwukwe Jizọs Na Ndị Na-eso Ụzọ Ya: Otú Jizọs Si Etụkwasị Obi ma Nye Anyị Ike Ime Ihe Ndị Dị Ukwuu.

2. Ịkwadebe maka Ememme Ngabiga: Ileba anya n’otú Jizọs si akwado ndị na-eso ụzọ ya maka Nri Anyasị Ikpeazụ.

1. Matiu 26:20-25 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya otú e si eme Ememme Ngabiga.

2. Jọn 13:1-17 - Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya n'oge Ememe Ngabiga.

Luk 22:13 Ha we je, chọta dika Ọ gwara ha: ha we doziere ememe ngabiga ahu.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwadebere Ememme Ngabiga.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otú ntụziaka Jizọs si egosi na o nwere ikike.

2. Mkpa Irubere Jizọs isi: Ihe mere anyị ji kwesị irube isi n'iwu Jizọs.

1. 1 Jọn 5:3 - "N'ihi na nke a bụ ịhụ Chineke n'anya, ka anyị debe ihe nile O nyere n'iwu: ma ihe O nyere n'iwu adịghị arọ."

2. Ndị Filipaị 2:12-13 - "Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dị ka unu na-erube isi mgbe niile, ọ bụghị dị ka ọ dị n'ihu m naanị, ma ugbu a karịa mgbe m na-anọghị, were egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe unu. N'ihi na ọ bụ Chineke. nke na-arụ ọrụ n’ime unu ma ime ihe na-atọ ya ụtọ.”

Luk 22:14 Mgbe oge awa ahụ ruru, ọ nọdụrụ ala, ya na ndịozi iri na abụọ ahụ.

Jizọs na ndịozi iri na abụọ ahụ gbakọtara ka ha kee Nri Anyasị Ikpeazụ.

1. Ike Obodo: Nkuzi sitere na Nri Anyasị Ikpeazụ

2. Ịmụta Ịgbaso: Ihe Nlereanya Jizọs Banyere Nrubeisi

1. Ndị Hibru 13:15-16 - Site n'ọnụ Jizọs, ka anyị nọgide na-achụrụ Chineke àjà otuto—mkpụrụ egbugbere ọnụ nke na-ekwupụta aha ya n'ihu ọha. Unu echefukwala ime ihe ọma na iso ndị ọzọ na-ekerịta ihe, n’ihi na àjà dị otú ahụ na-atọ Chineke ụtọ.

2. 1 Ndị Kọrịnt 11:23-26 - N'ihi na m natara n'aka Onyenwe anyị ihe m nyefekwara unu: Onyenwe anyị Jizọs, n'abalị ahụ a raara ya nye, were achịcha, ma mgbe o kelechara, ọ nyawaa ya, sị: , “Nke a bụ ahụ́ m, nke bụụrụ unu; mee ihe a iji na-echeta m.” N'otu aka ahu, mb͕e ha risiri nri-anyasi, o were iko ahu, si, Iko a bu ọb͕ub͕a-ndu ọhu nke di n'ọbaram; meenụ nke a, mgbe ọ bụla unu na-aṅụ ya, na-echeta m.” N'ihi na mb͕e ọ bula unu nēri achicha nka, nāṅu kwa iko a, unu nēkwusa ọnwu Onye-nwe-ayi rue mb͕e Ọ gābia.

Luk 22:15 O wee sị ha: “Agụụ m agụụ iso unu rie oriri ngabiga a tutu mụ ata ahụhụ.

Jizọs kwuru na ya chọrọ iso ndị na-eso ụzọ ya rie Ememme Ngabiga tupu ya anwụọ.

1. Arịrịọ Ikpeazụ nke Jizọs: Ihe Nlereanya Maka Ijere ibe Anyị Ozi

2. Àjà Jizọs: Ịhụnanya Ọ Maka Anyị

1. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 22:16 N'ihi na asim unu, M'gaghi-eri kwa nime ya ọzọ, rue mb͕e gēmezu ya n'ala-eze Chineke.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ikọ Jesus ete ke imọ ididia udia Passover tutu enye osu ke Obio Ubọn̄ Abasi.

1. Mmezu nke ngabiga n'ala eze Chineke

2. Ihe Àjà Jizọs Pụtara

1. Matiu 26:17–19 - Jizọs hiwere nri anyasị nke Onye-nwe

2. Nkpughe 19:6-9 - Ekpughere Jizọs dị ka Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ

Luk 22:17 O we nara iko, kele ekele, si, Nara nka, kee ya n'etiti onwe-unu.

E nyere ndị na-eso ụzọ ya otu iko mmanya ma gwa ha ka ha kee ya n’etiti onwe ha. 1: Ekwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke ikere òkè na igosi obi ekele. 2: Ekwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na ijere ndị ọzọ ozi. 1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ịsọ mpi ma ọ bụ nganga; 2: Jọn 13:12-17 - Jizọs ji obi umeala saa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya dị ka ihe atụ nke otú anyị kwesịrị isi na-ejere ibe anyị ozi.

Luk 22:18 N'ihi na asim unu, M'gaghi-aṅu nime nkpuru osisi vine, rue mb͕e ala-eze Chineke gābia.

Alaeze Chineke ga-abịa mgbe Jizọs ga-aṅụ mkpụrụ osisi vaịn.

1. Alaeze Chineke na-abịa - Luk 22:18

2. Nwee ndidi na-echere Alaeze Chineke - Luk 22:18

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi Nwa-nwoke, enyewo ayi Nwa-nwoke: ọchịchị gādi kwa n'ubu-Ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke Nke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Nkpughe 22:20 - Onye nāgba ama ihe ndia nāsi, N'ezie anamabia ngwa ngwa. Amen. Ọbụna otu ahụ, bịa, Onyenwe anyị Jizọs.

Luk 22:19 O we nara ob͕e achicha, kele ekele, nyawa ya, nye ha, si, Nke a bu arum nke enyeworo n'ihi unu: nēmenu nka n'ichetam.

Jizọs weere achịcha, nye ekele, nyawaa ya, ma nye ndị na-eso ụzọ ya, na-agwa ha ka ha mee nke a iji na-echeta ya.

1. Ihe Oriri Nsọ Pụtara: Nchọpụta nke Luk 22:19

2. Onyinye Jizọs: Ntụgharị uche n’ihe Inweta udo pụtara

1. 1 Ndị Kọrint 11:23-26 - N'ihi na anatawom n'aka Onye-nwe-ayi ihe ahu nke M'nye-kwa-ra n'aka-unu, na Onye-nwe-ayi Jisus n'abali ahu nke arara Ya nye n'aka-Ya were ob͕e achicha: O we kele ekele, nyawa ya. , si, Nara, rie: nka bu arum nke anwarari unu: menu nka na nchetam.

2. Jọn 6:51-58 - Mu onwem bu nri di ndu nke siri n'elu-igwe ridata: ọ buru na onye ọ bula rie nri a, ọ gādi ndu rue mb͕e ebighi-ebi; ndu nke uwa.

Luk 22:20 Otú ahụkwa ka iko ahụ gasịrị mgbe nrisịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịase gasịrị si, Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nʼime ọbara m, nke a na-awụsị nʼihi unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-eguzobe ọgbụgba ndụ ọhụrụ site n'ọbara Ya a wụfuru.

1: Ịdịgide adịgide nke aja Jizọs na ike nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ.

2: Mkpa ọnwụ Kraịst dị na mkpa iko ahụ pụtara.

1: Jeremaia 31:31-33 – Nkwa Chineke maka ọgbụgba ndụ ọhụrụ.

2: 1 Ndị Kọrint 11:25 – Mkpa ọ dị ịta iko ahụ na ncheta ọnwụ Jizọs.

Luk 22:21 Ma, lee!

Jizọs buru amụma na otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-arara ya nye mgbe ha na-agbakọta ọnụ maka nri abalị ikpeazụ.

1. Ihe ize ndụ nke Nrara Agbu: Otu esi achọpụta ma zere aghụghọ

2. Ihe Ndị Na-emesi Obi Ike: Chineke Na-achịkwa Ọnọdụ Ndị Na-adịghị Mma

Matiu 26:21-25: Mgbe Jizọs buru amụma na a ga-arara ya nye na nke mbụ ya.

2. Abụ Ọma 55:12-14: Nchebe Chineke pụọ n'aka ndị iro aghụghọ.

Luk 22:22 Ma Nwa nke mmadụ na-aga nʼezie, dị ka e kpebikwara ya: ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ nke ọ ga-arara ya nye!

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-arara ya nye dị ka e buru ụzọ kpebie ya, ma ọ dọrọ aka ná ntị megide nwoke ahụ ga-eme ya.

1. Àjà Kacha Elu: Nrara Jizọs nye

2. Ike nke Mgbaghara: Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs

1. Ndị Hibru 12: 2 - "Na-ele anya na Jizọs bụ onye na-emepụta na onye mmezu nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ nke e debere n'ihu ya, na-eleda ihere anya, ma enịm ke n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

2. 1 Jọn 4:10 - "Nke a bụ ịhụnanya, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Ọ hụrụ anyị n'anya, na zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ ikpuchi maka mmehie anyị."

Luk 22:23 Ha we malite ijurita n'etiti onwe-ha, Onye n'etiti ha bu onye gēme ihe a.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere mgbagwoju anya ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere mgbe Jizọs gwara ha na otu n'ime ha ga-arara ya nye.

1. "Ike nke Nrara Aara: Ịghọta Ịdọ Aka ná Ntị Jizọs Nye Ndị Na-eso Ụzọ Ya"

2. "Ike nke Okwukwe: Olee otú Ndị Na-eso Ụzọ Si Meghachi omume n'Arara Jizọs nye?"

1. Abụ Ọma 40:10 - "Ekpuchighị m ezi omume gị n'ime obi m; ekwupụtawo m ikwesị ntụkwasị obi gị na nzọpụta gị. Ekpuchighị m ebere gị na ikwesị ntụkwasị obi gị n'ebe ọgbakọ ukwu ahụ nọ."

2. Matiu 26:21-25 - "Mgbe ha nọ na-eri ihe, ọ sịrị, "N'ezie, a sị m unu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye." O we nwua ha nke-uku, ha we si ya, Ọ̀ bu Mu onwem, Onye-nwe-ayi? Ọ zara, si, Onye tiyerem aka n'afere gāraram nye: Nwa nke madu nāga dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ bayere Ya: ma ahuhu gādiri nwoke ahu nke anēsite n'aka-Ya rara Nwa nke madu nye, ọ gādim nma kari. maka nwoke ahụ ma a sị na a mụghị ya.” Judas, onye gārara Ya nye, zara, si, Ọ̀ bu Mu onwem, Rabai? Ọ si ya, I kwuwo otú a.

Luk 22:24 Ma ise-okwu we di n'etiti ha, Onye n'etiti ha gāgu ọkaibe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndị na-eso ụzọ na-arụrịta ụka n'etiti onwe ha banyere onye n'ime ha bụ onye kasị ukwuu.

1: “Onye Kasị Ukwuu n’ime Anyị”—Nganga na oké ọchịchọ anyị nwere ike ime ka anyị na-akpa àgwà megidere ozizi Jizọs. Kama anyị kwesịrị ilekwasị anya n'ịdị umeala n'obi na ijere ndị ọzọ ozi.

2: “Ike nke Ịdị Umeala n’Obi”—Mpako na oké ọchịchọ nke ndị na-eso ụzọ Jizọs mere ka ha leghara ihe nlereanya Jizọs setịpụụrụ anyị site n’ijere ndị ọzọ ozi, kama ịgbalịsi ike ka ha dị ukwuu.

1: Ndị Filipaị 2: 3, “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.”

Matiu 20:26-28: “Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye ukwu n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu, onye ọ bụla nke na-achọkwa ịbụ onye mbụ aghaghị ịbụ ohu unu—dị nnọọ ka Nwa nke mmadụ na-abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jeere ya ozi. na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

Luk 22:25 O we si ha, Ndi-eze nke mba nile nāchi ha; ma ndị na-achị ha ka a na-akpọ ndị na-eme ebere.

Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya banyere ike ndị ọchịchị na ndị ọchịchị nwere.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị dị umeala n’obi na na-erubere ndị ọchịchị isi, ọ bụrụgodị na ha anaghị eme ihe maka ọdịmma anyị.

2: Anyị ga-echeta na Chineke bụ onye ọchịchị na ikike anyị, ma na-edo onwe ya n'okpuru ya karịa ihe niile.

Ndi Efesos 5:22 – Ndi bu nwunye, nēdonu onwe-unu n'okpuru di-unu, dika n'okpuru Onye-nwe-ayi.

2: Ndị Rom 13:1 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

Luk 22:26 Ma unu agaghị adị otú ahụ: ma onye kasị ukwuu n’etiti unu, ya dị ka nke nta; ma onye-isi, dika onye nēje ozi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ume ịdị umeala n'obi n'etiti ndị ọchịchị, na-ekwusi ike na onye kasị ukwuu kwesịrị ịdị umeala n'obi ma na-eje ozi dị ka ndị na-eto eto.

1: Onye Kasịnụ n’etiti Anyị Kwesịrị Ije Ozi

2: Ike nke Ịdị umeala n'obi

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2: Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu."

Luk 22:27 N'ihi na ònye ka uku, onye nānọdu ala na nri, ma-ọbu onye nēje ozi? ọ̀ bughi onye nānọdu ala na nri? ma mu onwem nọ n'etiti unu dika onye nēje ozi.

Jizọs kụziri na anyị kwesịrị ịna-ejere ndị ọzọ ozi kama ịchọ ka e jeere anyị ozi.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n’obi na ije ozi.

2: Anyị kwesịrị ibute mkpa ndị ọzọ ụzọ ma jiri ịhụnanya na-ejere ha ozi.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2: Ndị Galetia 5:13 - Werenụ obi umeala na-ejere ibe unu ozi.

Luk 22:28 Unu bụ ndị mụ na ha nọ n’ọnwụnwa m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi nke Jisọs na-enweghị atụ ọbụna mgbe ndị na-eso ụzọ ya na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe nile.

1: Akpọrọ anyị ka anyị na Jizọs nọrọ, ọbụlagodi n'oge ihe isi ike.

2: Jizọs na-ekwesị ntụkwasị obi nye anyị, ọbụna mgbe anyị na-adịghị ekwesị ntụkwasị obi nye ya mgbe nile.

1: Ndị Filipaị 1: 6, “Ekwerekwa m na nke a bụ na onye malitere ọrụ ọma n'ime unu ga-arụcha ya n'ụbọchị Jizọs Kraịst.

2: Ndị Hibru 13:8, “Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.”

Luk 22:29 M na-enye unu ala-eze, dị ka Nna m họpụtaworo nye m;

Jizọs họpụtara ndị na-eso ụzọ ya ka ha nwee alaeze, dị nnọọ ka Nna ya họpụtara ya.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị were uwe-ndupụta, dịka Ọ mere Jizọs.

2: Enyere anyị ọrụ ịrụzu n’alaeze Chineke, ma anyị ga-echetarịrị ikwesị ntụkwasị obi n’imezu ha.

1: Matiu 28:18-20 - Jizọs nyere anyị iwu ka anyị gaa mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ.

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Anyị aghaghị ịmụta ido onwe anyị n'okpuru ibe anyị n'ihi nsọpụrụ Kraịst.

Luk 22:30 Ka unu wee rie ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ na tebụl m nʼalaeze m, na-anọkwasịkwa nʼocheeze na-ekpe ebo iri na abụọ nke Izrel ikpe.

Amaokwu a na-ekwu maka nkwa Jizọs kwere na ha ga-anọ na tebụl ya n’alaeze ya maka ndị na-eso ya.

1. Nkwa Jizọs kwere na ọ ga-anọ na tebụl ya: Oku a na-akpọ iso ya

2. Oku Jizọs kpọrọ òkù ịbịa n’Alaeze Ya: Ọkpọku ịkpọ òkù ikere òkè n’ememme Ya

1. Matiu 7:21-23 - Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n'eluigwe.

2. Mkpughe 19:9 – Mmụọ ozi ahụ wee sị m: “Dee ihe a: Ngọzi na-adịrị ndị a kpọrọ òkù ịbịa oriri anyasị ọlụlụ nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ! Ọ gbakwụnyere, “Ndị a bụ okwu Chineke n'ezie.”

Luk 22:31 Onye-nwe wee sị: Saịmọn, Saịmọn, lee, Setan chọrọ ka ọ nweta gị, ka ọ yọchaa gị dị ka ọka.

Jizọs dọrọ Saịmọn Pita aka ná ntị banyere agha ime mmụọ ọ na-aga ihu.

1: Usoro iji merie Ọnwụnwa

2: Mmeri e meriri Setan Site n’aka Jizọs

1: 1 Ndị Kọrint 10:13, "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

2: Ndị Efesọs 6: 10-11, "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu."

Luk 22:32 Ma ekpewo m ekpere bayere gị, ka okwukwe gị wee ghara ịda mbà: ma mgbe i chigharịrị, mee ka ụmụnna gị dị ike.

Jizọs kpere ekpere maka Pita, na-arịọ ka okwukwe ya ghara ịda, nakwa na mgbe e weghachiri ya, ọ ga-ewusi ụmụnna ya ike.

1. "Ike nke Ekpere: Jizọs Na-ekpe ekpere maka Pita"

2. 'Na-ewusi Ụmụnna Anyị Ike: Ime Ihe Nlereanya Jizọs''

1. Jemes 5:16b - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị na-atụlekwa otú e si kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara nzukọ anya, dị ka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na ọbụna karị dị ka unu. lee ka ụbọchị ahụ na-eru nso."

Luk 22:33 Ọ si ya, Onye-nwe-ayi, a dim njikere iso gi je, ma n'ulo-nkpọrọ, ma rue ọnwu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs dị njikere iguzo n'akụkụ Jizọs, ọbụna n'ọnwụ.

1. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu nnukwu ọnwụnwa

2. Na-ebuli obe anyị na iso Jizọs

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

Luk 22:34 O wee sị: “Asị m gị Pita, oké ọkpa agaghị akwa ta, tupu i gọnarị ugboro atọ na ị maghị m.

Jizọs gwara Pita na ya ga-agọnahụ ya ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1. Imeri Ọnwụnwa: Ihe mmụta ndị sitere na ngọnarị nke Pita gọnarị Jizọs

2. Mgbe Ọdachi Dakwasịrị: Otu esi emeghachi omume n'okwukwe ma dozie ya

1. Jemes 4:7 – Ya mere, nyefee onwe unu n’okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - Ya mere, ebe ọ bụ na igwe-oji nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ ọsọ nke edobere n'ihu. ayi, nēlekwasi Jisus anya, Onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe ayi.

LUK 22:35 Ọ si ha, Mb͕e M'siri unu nēnweghi akpa ego na àkpà-ego na akpukpọ-ukwu, ọ̀ dighi ihe fọduru unu? Ha we si, Ọ dighi ihe ọ bula.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma hà nwere ihe kọrọ ha mgbe o zipụrụ ha n’ejighị obere akpa, akpa, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Ndị na-eso ụzọ ya zara na ọ dịghị ihe kọrọ ha.

1. Ibi ndụ nke ukwuu—Otú Jizọs Si Egbo Mkpa Anyị

2. Tukwasi obi na Onye-nwe-ayi-Na-adabere na Ya Nani Maka Ndozi

1. Ndị Filipaị 4:19 - "Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụnụba ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs."

2. Matiu 6:26 - "Legidenụ anụ ufe nke eluigwe anya: ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghị ewe ihe ubi, ha adịghị ekpokọtakwa ihe n'ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị uru karịa ha?"

Luk 22:36 O we si ha, Ma ub͕u a, onye nwere àkpà-ego, ya were ya, ya na àkpà-ya: ma onye nēnweghi mma-agha, ya re uwe-ya, zuta otù.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha zụta mma agha ma ọ bụrụ na ha enweghị ya.

1. "Mma agha nke Mmụọ Nsọ: Oku Ịdị Njikere"

2. "Ụgwọ Nkwadebe: Ịre uwe gị maka mma agha"

1. Ndị Efesọs 6:17 - Were kwa okpu agha nke nzọpụta, na mma agha nke Mmụọ Nsọ, nke bụ okwu Chineke.

2. Aisaia 54:17 - Ọ dịghị ngwa agha akpụworo imegide gị ga-aga nke ọma, ire ọ bụla nke na-ebili imegide gị n'ikpe ka ị ga-ama ikpe.

Luk 22:37 N'ihi na asim unu, na ihe a edeworo n'akwukwọ nsọ aghaghi imezu nimem, Ewe gua ya n'etiti ndi-nmehie: n'ihi na ihe bayerem nwere ọgwugwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ihe ndị gbasara Jizọs ga-akwụsịrịrị, na e weere ya dị ka onye mmehie.

1. Nhụjuanya na Ọnwụ Jizọs: Gịnị Ka Ọ Pụrụ Imere Anyị?

2. Mkpa Ịghọta Ihe Àjà Jizọs Pụtara.

1. Aisaia 53:12 - Ya mere M'gēkère ya òkè n'etiti ndi uku, ya na ndi di ike ka ọ gēkè kwa ihe-nkwata; n'ihi na ọ wusiwo nkpuru-obi-ya n'ọnwu: ewe gua ya na ndi-njehie; O buru kwa nmehie nke ọtutu madu, we riọ aririọ bayere ndi nēmebi iwu.

2. Ndị Filipaị 2:7-8 - Ma we me onwe-ya ka ọ ghara idi nsọ, were kwa udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we ghọ madu . na-erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Luk 22:38 Ha we si, Onye-nwe-ayi, le, mma-agha abua di n'ebe a. Ọ si ha, O zuwo.

Ndị na-eso ụzọ ya nyere Jizọs mma agha abụọ, ma ọ nabata.

1. Ike zuru oke - Chineke anaghị agwa anyị ka anyị gafere ihe anyị nwere ike inye.

2. Mgbe O pere mpe - Na-echetara anyị na naanị mma agha abụọ ka Jizọs chọrọ iji mezuo uche Chineke.

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2. Ilu 21:20 - Akụ na-achọsi ike na mmanụ dị n'ebe obibi ndị maara ihe; Ma onye-nzuzu nēmezu ya.

Luk 22:39 O wee pụta, gawa dị ka ọ na-eme nʼugwu Oliv; ndi nēso uzọ-Ya we so-kwa-ra Ya.

Jizọs gara n’Ugwu Oliv dị ka ọ na-emebu, ndị na-eso ụzọ ya sokwa ya.

1. Jizọs setịpụụrụ anyị ihe nlereanya nke ikpe ekpere na nraranye ka anyị na-agbaso.

2. Ịgbaso Jizọs na-eme ka anyị nwee udo na ume nke na-abịa site n’ịbịaru Chineke nso.

1. Abụ Ọma 23:5 - “Ị na-edozi tebụl n'ihu m n'ihu ndị iro m. I were manu te isim ; iko m na-ejubiga ókè.”

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Luk 22:40 Ma mgbe Ọ nọ nʼebe ahụ, ọ sịrị ha: “Na-ekpenụ ekpere ka unu ghara ịbanye nʼọnwụnwa.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpe ekpere ka a ghara ịnwa ha ime mmehie.

1. Ezi Ike Na-abịa site n'ikpegara Chineke ekpere maka nchebe pụọ n'ọnwụnwa

2. Mee ka okwukwe gị sikwuo ike site n'ekpere iji guzogide ọnwụnwa

1. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke nọgidere na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

Luk 22:41 O we wezuga onwe-ya n'ebe ha nọ ihe dika ihe-ọkpukpu nkume, we b͕ue n'ala, kpe ekpere.

Jizọs gosipụtara okwukwe ya n'ekpere n'oge oké mkpagbu.

1: N'oge nsogbu, ọ dị mkpa ịdabere na okwukwe na Chineke na ekpere.

2: Jizọs nyere anyị ihe atụ nke ekpere n'oge ihe isi ike.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị.

Matiu 6:9-13 - Nna-ayi nke bi n'elu-igwe, Ka edo aha-Gi nsọ, ka ala-eze-Gi bia; Nye anyị nri taa. Gbagharakwa anyị ụgwọ anyị ji, dị ka anyị gbaghakwaara ndị ji anyị ụgwọ. Eduba-kwa-la ayi n'ọnwunwa, kama naputa ayi n'aka ajọ onye ahu.

Luk 22:42 si, Nna, ọ buru na I nāchọ, napum iko a: ma ọ bughi uchem, kama ka eme Gi.

Ekpere Jizọs kpegaara Chineke ka o wepụ ahụhụ ọ na-achọ ịtachi obi, ma n’ikpeazụ na-enyefe n’ime uche Chineke.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịmụta Ịdabere na Chineke n'oge Ihe isi ike

2. Ịhapụ Ọchịchọ Ịchọ ọdịmma onwe onye nanị: Ịchọta udo n'uche Chineke

1. Ndị Filipaị 4:6-7 "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Jemes 4:7-8 "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke, guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Sachapụnụ aka unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha. ị nwere uche abụọ."

Luk 22:43 Ma otu mmụọ ozi siri nʼelu-igwe pụta ìhè nye ya, na-agba ya ume.

N’oge ahụhụ Jizọs nọ n’ogige Getsemeni, otu mmụọ ozi sitere n’eluigwe pụtara ka o mee ka ọ dị ike.

1. "Chineke Na-eme Ka Ọnụnọ Dị Ike"

2. "Nkasi obi nke Onyenwe anyị n'oge nsogbu"

1. Ndị Hibru 13:5-6 - "Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Abụ Ọma 46:1 - “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Ọ bụ onye enyemaka dị ugbu a ná nsogbu.”

Luk 22:44 Mgbe ọ nọ nʼoké ihe mgbu, o kpesiri ekpere ike karị: ọsụsọ ya dịkwa ka ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara nile na-ada nʼala.

Jizọs nọ n’oké ihe mgbu ka ọ na-ekpe ekpere, ọsụsọ ya dịkwa ka ntapụ ọbara na-ada n’ala.

1. Ike Ekpere: Ahụmahụ Jizọs n’ogige Getsemeni

2. Ihe nhụjuanya nke Jizọs pụtara: Ọnụ nke nzọpụta

1. Matiu 26:39 - "O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika ọ di. ị ga-achọ."

2. Ndị Hibru 5:7 - "Onye n'ụbọchị nke anụ ahụ ya, mgbe o ji oké mkpu ákwá na anya mmiri were ekpere na aririọ-arịrịọ nye onye nwere ike ịzọpụta ya n'ọnwụ, na a nụrụ n'ihi na ọ na-atụ egwu."

Luk 22:45 Ma mgbe o si nʼekpere bilie bịakwuru ndị na-eso ụzọ ya, ọ hụrụ ka ha na-arara ura nʼihi mwute.

Jizọs kpere ekpere, mgbe ọ lọghachiri na-eso ụzọ ya, ha nọ na-arahụ ụra n'ihi mwute.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Ihe nlereanya Jizọs na-akụziri anyị otú ekpere na-esi enyere anyị aka n’agbanyeghị ọnọdụ ndị tara akpụ.

2. Tukwasị Chineke obi: Ihe nlereanya Jizọs na-akụziri anyị ka anyị tụkwasị Chineke obi ọbụna n’agbanyeghị iru újú na ọnwụnwa.

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Abụ Ọma 23:4 - "Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu nke onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m: mkpanaka gị na mkpanaka gị, ha na-akasi m obi."

Luk 22:46 Ọ si ha, Gini mere unu nāraru ura? bilie, kpenu ekpere, ka unu we ghara ibà n'ọnwunwa.

Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha mụrụ anya ma na-ekpe ekpere ka ha ghara ịdaba n’ọnwụnwa.

1. Ike ekpere n’imeri ọnwụnwa

2. Ikwadebe Onwe Anyị Maka Ọnwụnwa Site n'Ekpere

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

Luk 22:47 Ma mb͕e Ọ nọ nēkwu okwu, le, ìgwè madu, na onye anākpọ Judas, bú otù onye nime ndi-ozi iri na abua ahu, nēje n'iru ha, biakute Jisus nso isutu Ya ọnu.

Oké ìgwè mmadụ bịarutere, Judas, bụ́ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs iri na abụọ, bịakwara nso ka ọ susuo ya ọnụ.

1. Nrara nye n’ihu ịhụnanya: Ntụgharị uche n’omume Judas na Luk 22:47

2. Otu esi anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị ọnwụnwa

1. Matiu 26:14-16 - "Mgbe ahụ, otu n'ime mmadụ iri na abụọ ahụ, onye a na-akpọ Judas Iskarịọt, gakwuuru ndị isi nchụàjà, sị ha: "Gịnị ka unu ga-enye m, na m ga-enyefe ya n'aka unu? Ha na ya gbakwara ndụ. n'ihi na ọgu ego ọla-ọcha atọ na iri: O we chọ uzọ itule ka ọ rara Ya nye site n'oge ahu.

2. Ndị Rom 8:31 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

Luk 22:48 Ma Jisus siri ya, Judas, ì were isutu-ọnu rara Nwa nke madu nye?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Judas iji nsusu ọnụ raara Jizọs nye.

1. Nrara nye n’ụka: Akụkọ Judas

2. Ike nke nsusu ọnụ: Nrara Jizọs

1. Abụ Ọma 55:12-14: "N'ihi na ọ bụghị onye iro na-ata m ụta, m ga-anagidekwa ya; nwoke, otù onye nkem, na eyìm, na eyìm: Ayi nāb͕a ìzù utọ: Ayi na ìgwè madu ahu nējeghari n'ulo Chineke.

2. Jọn 13:21-30 : "Mgbe o kwuchara ihe ndị a, o wutere Jizọs na mmụọ ya ma gbaa akaebe, sị: "N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye." Ndi nēso uzọ-Ya we lerita onwe-ha anya, nāmaghi onye Ọ nēkwu: otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya, onye Jisus huru n'anya, nọduru na nri n'akuku Jisus, Saimon Pita we gosi ya òkù ka ọ jua Jisus, Onye Ọ nēkwu okwu bayere Ya: Ya mere onye nēso uzọ-Ya; we dabere n'aru Jisus, si ya, Onye-nwe-ayi, ònye ka ọ bu? Jisus zara, si, Ọ bu Onye ahu ka M'gēnye iberibe achicha a mb͕e m'rasiri ya. Ya mere mb͕e ọ richara iberibe achicha ahu, o were ya nye Judas nwa Saimon Iskariot.

Luk 22:49 Mgbe ndị nọ ya gburugburu hụrụ ihe ga-eme, ha sịrị ya, Onyenwe anyị, ànyị ga-eji mma agha tigbuo?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ Jizọs ma hà ga-eji mma agha ha chebe ya mgbe ha hụrụ ihe na-aga ime.

1. Otu esi adị njikere iso Jizọs n'ọnọdụ ọ bụla

2. Ike nke okwukwe n'oge ihe isi ike

1. Matiu 26:51-52 - Ma, le, otù onye nime ndi ha na Jisus nọ we setipu aka-ya, miputa mma-agha-ya, tie orù onye-isi-nchu-àjà, bipu nti-ya. Jisus we si ya, Mighachi mma-agha-gi n'ọnọdu-ya: n'ihi na ndi nile ndi nēji mma-agha gēji mma-agha la n'iyì.

2. Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

LUK 22:50 Otù nime ha we tie orù onye-isi-nchu-àjà, bipu nti aka-nri ya.

Otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs tiri ohu Nnukwu onye nchụàjà ahụ ihe, bepụ ntị aka nri ya.

1. Ike Ebere: Ihe Nlereanya nke Ihụnanya na Mgbaghara Jizọs na Luk 22:50

2. Uru nke mgbaghara: Igosi amara na obi ebere na Luk 22:50

1. Matiu 5:38-39 – “Unu anụwokwa na e kwuru, sị, ‘Anya lara anya na eze lara ezé.' Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ntì aka nri, tụgharịakwa ya ọzọ.”

2. Luk 6:27-31 - “Ma a sị m unu ndị na-anụ, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, na-emere ndị na-akpọ unu asị ihe ọma, na-agọzinụ ndị na-akọcha unu, na-ekpe ekpere maka ndị na-emegbu unu. Nye onye nātu gi aka na ǹtì, che kwa ibe-ya; Nye onye ọ bula nke nāriọ gi ihe; Ma dị ka ị chọrọ ka ndị ọzọ mee unu, meere ha otú ahụ.”

Luk 22:51 Jisus zara, si, Kwenu onwe-unu otú a. O we metu nti-ya aka, me ka aru-ya di ike.

Jizọs gwọrọ otu nwoke e ji mma agha merụọ ahụ́.

1: Ike Jisus enweghi ngwụcha; Ọ pụrụ ịgwọ anyị n'anụ ahụ́ na n'ụzọ ime mmụọ.

2: Anyị aghaghị ịmụta ịtụkwasị Jizọs obi, ọ bụghị n'onwe anyị.

1: Isaiah 53:5 "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume nile anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-ya ka e ji gwọọ anyị."

Matiu 8:17 “Ka okwu ekwuru site n'ọnụ Aisaia onye amụma wee mezuo, sị, Ya onwe ya buuru adịghị ike anyị, buru ọrịa anyị.”

Luk 22:52 Jisus we si ndi-isi-nchu-àjà, na ndi-isi ulo nsọ, na ndi-okenye, ndi biakutere ya, Ùnu chiri mma-agha na nkpa-n'aka puta dika imegide onye-ori?

Jizọs baara ndị isi nchụàjà, ndị isi ụlọ nsọ na ndị okenye mba maka na ha bịara ijide ya na mma agha na mkpanaka dị ka à ga-asị na ọ bụ onye ohi.

1. Mmeso ahụ na-ezighị ezi e mesoro Jizọs - otú e si bo Kraịst ebubo n'ụzọ na-ezighị ezi ma jide ya.

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs - otú Jizọs si meghachi omume nye ndị chọrọ imerụ ya ahụ site n'ịhụnanya na amara.

1. Matiu 5: 38-39 - "Unu anụwo na ekwuru, 'Anya lara anya na eze lara eze.' Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu: ma ọ buru na onye ọ bula mara unu aka n'obi aka-nri, chighari-kwa-ra ya nke-ọzọ.

2. Ndị Galeshia 5:13-14 - "N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna anyị, naanị unu ejila nnwere onwe unu mee ihe maka anụ ahụ́, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi: n'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: " Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

Luk 22:53 Mgbe mụ na unu nọ kwa ụbọchị nʼụlọ nsọ, unu esetịghị aka imegide m: ma nke a bụ oge awa unu na ike ọchịchịrị.

Ndị na-eso ụzọ ya ewelighị aka megide Jizọs mgbe ya na ha nọ n’ụlọ nsọ, ma ugbu a bụ oge awa nke ike ọchịchịrị.

1: Anyị apụghị ịkpachara anya nke ukwuu n'ije anyị na Chineke, n'ihi na mgbe niile ka mmụọ nke ọchịchịrị na-ezo na-achọ iwepụ anyị n'ụzọ Chineke.

2: Jisus mara na oge hour nke ọchichiri nābia, ma Ọ chọrọ ka ihu ayi n'anya na inọyere ayi. Anyị aghaghị ịzaghachi ịhụnanya ya site n’ịgbaso ihe nlereanya ya na ịhụ ndị gbara anyị gburugburu n’anya.

1:1 Pita 2:21-23 “N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-ile-anya, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya; , mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghịkwa ekwujọ ya ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu; ma nyefee onwe ya n’aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.”

2: Jọn 15:12-14 “Nke a bụ ihe m nyere n’iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya, dị ka m’hụrụ unu n’anya. Ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya. Unu bụ ndị enyi m, ma ọ bụrụ na unu eme ihe ọ bụla m na-enye unu n’iwu.”

Luk 22:54 Ya mere ha kuru ya, duru ya bata n'ulo onye-isi-nchu-àjà. Pita we soro ya n'ebe di anya.

E kpọrọ Jizọs gaa n’ụlọ Nnukwu Onye Nchụàjà, Pita sikwa n’ebe dị anya soro ya.

1. Mgbe anyị na-agbalịsi ike ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, Jizọs ghọtara.

2. Ọbụna n'oge ihe isi ike, Jizọs na-anọnyere anyị mgbe niile.

1. Ndị Hibru 13:5 - "Wepụ ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Matiu 28:20 - "Ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

Luk 22:55 Ma mgbe ha mụnyere ọkụ nʼetiti ọnụ ụlọ ahụ, ma nọdụ ala, Pita nọ ọdụ nʼetiti ha.

Pita nọdụrụ ala n’etiti ndị mmadụ gbara ọkụ n’etiti ụlọ nzukọ ahụ.

1. Ike nke Mmekọrịta: Ihe Nlereanya Pita nke Ịbanye

2. Inwe Obi Ike n'etiti Mmegide: Ihe Nlereanya Pita nke Obi Ike

1. Ọrụ 4:13-20 - Mgbe a na-emegide Pita na Jọn n'ihi ikwusa ozi ọma banyere Jizọs, ha nwere obi ike ma nọgidesie ike.

2. Abụ Ọma 34:1-3 - Anyị nwere ike nweta ume na obi ike n'ime Onyenwe anyị mgbe anyị chere mmegide.

Luk 22:56 Ma otu nwa agbọghọ na-eje ozi hụrụ ya ka ọ nọ ọdụ nʼakụkụ ọkụ ahụ, o wee legide ya anya, sị: “Onye a na ya nọkwa.

Itien̄wed emi etịn̄ mbụk aban̄a eyenan̄wan kiet emi okokotde Jesus nte kiet ke otu irenowo emi eteufọk esie ekenyenede nneme ye enye.

1. Anyị ekwesịghị ichefu ihe nlereanya nwa agbọghọ ahụ, bụ́ onye ji obi umeala na obi ike mata Jizọs.

2. Okwukwe anyị nwere na Jizọs kwesịrị isi ike nke na ọ pụtara ìhè nye ndị niile na-ele anyị anya.

1. Matiu 10: 32-33 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnarị m n’ihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya n’ihu Nna m nke bi n’eluigwe.”

2. Ilu 28:1 - "Ndị ajọ omume na-agba ọsọ mgbe ọ na-adịghị onye na-achụ, ma ndị ezi omume nwere obi ike dị ka ọdụm."

Luk 22:57 Ma ọ gọnarị ya, sị: “Nwaanyị, amataghị m ya.

Ebe ahụ kọrọ otú Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1. Ike nke ịgọnarị: Ịmụta ihe n’ihe Pita mejọrọ

2. Ntụleghachi Banyere Ikwesị ntụkwasị obi: Iso Jizọs guzoro n'agbanyeghị ihe isi ike

1. Matiu 26:69-75 - Pita gọnarị Jizọs

2. Jọn 21:15-17 - Mweghachi nke Pita mgbe ọ gọnarị ya

Luk 22:58 Ma mb͕e nwa oge fọduru onye ọzọ huru Ya, si, Gi onwe-gi bu kwa otù onye nime ha. Pita we si, Nwoke, abughm.

Pita, bụ́ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, gọrọ agọ na ya bụ onye na-eso ụzọ mgbe onye ọzọ jụrụ ya.

1. "Iguzoro Maka Okwukwe Gị"

2. "Ike nke Agọnahụrụ"

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Rom 8:37 - "Ee, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya."

Luk 22:59 Ma ihe dị ka otu oge hour gasịa onye ọzọ ji obi ike kwusie ike, sị, N’ezie nwoke a na ya nọkwa: n’ihi na ọ bụ onye Galili.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ banyere ebubo otu n'ime ndị ahụ nọ n'oge ikpe ya boro Jizọs, na-ekwusi ike na ya na Ya nọ.

1. Ike nke Ndịàmà Ụgha: Inyocha ihe si n’ebubo obi ọjọọ pụta

2. Na-eguzosi ike n'ihe n'ihu nsogbu: imeri mmegide na ịkwado eziokwu.

1. Matiu 10:19-21 - "Ma mgbe ha na-arara unu nye, unu echela echiche otú unu ga-esi kwuo ma ọ bụ ihe unu ga-ekwu: n'ihi na n'oge awa ahụ ka a ga-enye unu ihe unu ga-ekwu. kama Mọ nke Nna-unu Nke nēkwu okwu nime unu: Nwa-nne gārara kwa nwa-nne-ya nye n'aka ọnwu, na nna gārara kwa nwa-ya;

2. Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa: n'ihi na mgbe anwa ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

Luk 22:60 Pita we si, Nwoke, amataghm ihe i nēkwu. Ngwa ngwa, mb͕e Ọ ka nēkwu okwu, oke-ọkpa ahu tiri.

Pita gọnahụrụ Jizọs ugboro atọ, mgbe ọ ka na-ekwukwa okwu, oké ọkpa ahụ tiri mkpu.

1. Ike nke Okwu Anyị: Otú Ihe Anyị Na-ekwu Pụrụ Si Nweta Ihe A Na-atụghị anya Ya

2. Agọnarịla Okwukwe Gị: Ihe Nlereanya Pita

1. Matiu 18:15-17 - “Ọ bụrụ na nwanne gị emehie megide gị, gaa kọọrọ ya ihe ọjọọ ya, n'etiti naanị gị na ya. Ọ bụrụ na ọ na-ege gị ntị, ị ritewo nwanne gị. Ma ọ buru na ọ nughi, kuru otù onye ma-ọbu abua n'aka-gi, ka ewe me ihe ọ bula ebubo n'ikpé nke ndi-àmà abua ma-ọbu atọ. Ọ bụrụ na ọ jụ ige ha ntị, gwa ya ọgbakọ. Ma ọ bụrụ na ọ jụ ige ọbụna ọgbakọ ntị, ka ọ dịrị gị ka onye mba ọzọ na onye ọnaụtụ.”

2. Aisaia 1:18 – “Ugbu a, bịanụ, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-acha ọcha dị ka snow; ọ bụ ezie na ha na-acha uhie uhie dị ka ogho uhie, ha ga-adị ka ajị anụ.”

Luk 22:61 Onye-nwe wee tụgharịa lee Pita. Pita we cheta okwu Onye-nwe-ayi, otú Ọ siri ya, Tutu oké ọkpa akwaa, i gāgọnarim ub͕ò atọ.

Jizọs tụgharịrị legide Pita anya, mee ka o cheta ihe Jizọs kwuru na ọ gọnahụrụ ya ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1. Ike nke ile anya: ihunanya na amara Jisos n'iru nrara

2. Icheta Okwu Chineke: Otú Anyị Ga-esi Emeri Ọnwụnwa

1. Luk 22:31-34; Jizọs buru amụma na a ga-agọnahụ Pita

2. Matiu 26:75; Ọgọnarị nke atọ Pita

Luk 22:62 Pita wee pụọ, kwaa ákwá nke ukwuu.

Pita pụrụ ịkwa ákwá nke ukwuu mgbe Jizọs baara ya mba maka ọgọnarị ya ugboro atọ.

1. Ịmụta ịnakwere uche Chineke n’agbanyeghị ọdịda anyị.

2. Ịghọta amara Chineke n'etiti iru uju na nchegharị.

1. Ndị Rom 8:28, "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Aịzaya 61:3, “Inye ha okpueze ịma mma n'ọnọdụ ntụ, nyekwa ha mmanụ obi ụtọ n'ọnọdụ iru újú, na uwe otuto n'ọnọdụ mmụọ obi nkoropụ. A ga-akpọkwa ha osisi oak nke ezi omume, ihe ọkụkụ. nke Jehova, maka nkpughe nke ima-nma-Ya.

Luk 22:63 Ndị ikom ahụ na-ejide Jizọs wee malite ịkwa ya emo, tiekwa ya ihe.

Ndị ikom ahụ na-ejide Jizọs kwara ya emo ma tie ya ihe.

1: Anyị kwesịrị ịhụ ndị iro anyị n'anya, ọbụna mgbe ha mejọrọ anyị. Matiu 5:44

2: Anyị kwesịrị ịgbaghara ndị mejọrọ anyị dị ka Jizọs mere. Luk 23:34

1: Ilu 25:21-22 - Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri ka ọ rie; ọ buru kwa na akpiri nākpọ ya nku, nye ya miri ka ọ ṅua: n'ihi na icheku ọku ka i gātukwasi n'isi-ya, Jehova gākwughachi kwa gi.

2: Ndị Efesọs 4: 31-32 - Ka ewepụ obi ilu niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na ikwu okwu ọjọọ n'ebe unu nọ, ya na ajọ omume niile: na-enwekwaranụ ibe unu ebere, nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu. ọbuná dika Chineke b͕aghara unu n'ihi Kraist.

Luk 22:64 Ma mb͕e ha kpuchiri ya kpue ìsì, tie ya aka n'iru, jua ya, si, Bu amuma, ònye bu onye ahu nke tib͕uru gi?

E kpuchiri Jizọs anya ma tie ya ihu, gwazie ya ka o buo amụma onye mere ihe ahụ.

1: Ayi agaghi-abọ ọ́bọ̀ n'aka-ayi, kama, legara Chineke anya ka o kpe ikpe ziri ezi.

2: Anyị ka nwere ike ịtụkwasị Chineke obi ọbụna mgbe a na-emegbu anyị.

1: Ndị Rom 12: 19-21 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama rapụ ya nye ọnụma nke Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onyenwe anyị kwuru." Kama nke ahụ, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ; n’ihi na site n’ime otú ahụ, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya.” Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2: Matiu 5:38-42 - “Unu anụwokwa na e kwuru, ‘Anya lara anya na eze lara eze. Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ǹtì aka nri, tụgharịakwa ya ọzọ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-agba gị akwụkwọ, werekwa uwe gị, nyekwa ya uwe mwụda gị. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amanye gị ịga otu maịl, soro ya gaa maịl abụọ. Nye onye nāriọ n'aka-gi, ajụ-kwa-la onye nāb͕a ihe n'aka-gi.

Luk 22:65 Ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka ha na-ekwulu ya.

Ndị mmadụ kwuluru Jizọs.

1. "Ihe ize ndụ nke nkwulu: Ọnụ nke ikwu okwu megide Chineke"

2. "Ịmụta Ịsọpụrụ Okwu Chineke: Ike nke nsọpụrụ"

1. Levitikọs 24:16 - "Ma onye na-ekwulu aha Jehova, aghaghi ime ka ọ nwua; ọ nēkwulu aha Jehova, agēme ka ọ nwua.

2. Abụ Ọma 50:21 - "Ihe ndị a ka I meworo, m wee gbachie, ị chere na m kpamkpam dị ka onwe gị: ma M'gābara gi nba, do ha n'usoro n'anya-Gi abua."

LUK 22:66 Ma mb͕e chi bọrọ, ndi-okenye nke ndi-Ju na ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ zukọtara, duru Ya ba na nnọkọ-ikpé-ha, si,

Ndi-okenye nke ndi-Ju na ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ zukọrọ mb͕e chi bọrọ, we kuru Jisus n'iru nnọkọ-ikpé-ha.

1. Ike nke Otu Ọdịnihu Dị n'Otu: Otú Ịdị n'Otu nke Ndị Chineke Pụrụ Isi Mee Ka Ọ Dị Ukwuu

2. Guzosie Ike Maka Ihe ziri ezi: Obi ike Jizọs nwere n'ebe e boro ebubo na-ezighị ezi

1. Daniel 6: 7-10 - Obi ike Daniel n'ihu ebubo na-ezighị ezi.

2. Ndị Efesọs 4: 1-3 - Ịdị n'otu nke Nzukọ-nsọ na otu anyị nwere ike isi rụọ ọrụ ọnụ iji weta Chineke otuto.

Luk 22:67 Gì onwe-gi bu Kraist ahu? gwa anyi. O we si ha, Ọ buru na asim unu, unu agaghi-ekwe;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta enweghị ntụkwasị obi nke ndị na-ajụ Jizọs, ndị na-ekwenyeghị na ya bụ Mezaịa ahụ, n'agbanyeghị nkuzi ya.

1. "Ekwenyeghị nke Ndị Na-ajụ Jizọs"

2. "Ike nke Okwukwe n'ime Kraist"

1. Jọn 11:25-27 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. "

2. Aisaia 8:14 - "Ọ gābu-kwa-ra ebe nsọ;

Luk 22:68 Ma ọbụrụ na mụ ajuo unu, unu agaghị aza m, unu agaghịkwa ekwe ka m la.

Itien̄wed emi owụt nte akwa oku okobụpde Jesus mbụme, emi enye mîkoyomke ndibọrọ mme mbụme oro ẹkebụpde enye.

1: Anyị nwere ike nweta ume n'ihe nlereanya Jizọs nke iguzosi ike ná nkwenye anyị, ọbụna n'agbanyeghị mmegide.

2: Anyị nwere ike ịmụta ịdị umeala n’obi na amara n’ihe Jizọs mere ọbụna mgbe anyị chere ọnọdụ ndị tara akpụ ihu.

1: Ndị Filipaị 4: 13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2: Jemes 4:6 - "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Luk 22:69 E mesịa, Nwa nke mmadụ ga-anọdụ ala n’aka nri nke ike Chineke.

Jizọs buru amụma na ya ga-anọdụ ala n’aka nri Chineke.

1. "Ike Jizọs: Ịma Ebe Anyị N'Alaeze Ya"

2. "Ike nke Chineke: Ịghọta Ọnọdụ Ọchịchị Ya"

1. Matiu 26:64 - Jizọs sịrị onye isi nchụàjà, "I kwuru otú ahụ. Otú ọ dị, a na m asị unu, ugbu a, ị ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ nọ ọdụ n'aka nri nke ike, na-abịa n'ígwé ojii nke ike. eluigwe."

2. Ndị Efesọs 1: 20-21 - "nke ọ rụrụ n'ime Kraịst mgbe O mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ wee nọdụ ala n'aka nri Ya n'ebe dị n'eluigwe, karịa ọchịchị niile na ike na ike na ike ọchịchị, na aha ọ bụla nke dị. aha ya, ọ bụghị nanị n’oge a kamakwa n’ime nke gaje ịbịa.”

Luk 22:70 Ya mere ha nile siri, Gì onwe-gi bu kwa Ọkpara Chineke? Ọ si ha, Unu onwe-unu nāsi na Mu onwem bu.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ode-akwukwọ we jua Jisus ma Ọ bu Ọkpara Chineke, O we kwusi na Ọ bu Ya.

1. Ikike nke Jisus- Nkwuwapụta n’enweghị mgbagha nke Jizọs maka njirimara ya dị nsọ na-egosi ikike na ike Ya.

2. Iguzosi Ike n’Okwukwe—Nzaghachi Jizọs ji obi ike gwa ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ na-egosi anyị otú anyị ga-esi kwụsie ike n’okwukwe anyị n’agbanyeghị mmegide.

1. Matiu 16:13-20 - Ajụjụ Jizọs nke ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ jụrụ yiri nkwupụta Pita na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.

2. Jọn 14:5-11 – Ekwupụtakwara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke site na mmesi obi ike o kwere ndị na-eso ụzọ Ya na Ọ bụ ụzọ, eziokwu, na ndụ.

Luk 22:71 Ha we si, Gini ka ayi nāchọ àmà ọzọ? n'ihi na ayi onwe-ayi anuwo n'ọnu-Ya.

Ndị na-anụ okwu Jizọs achọghịkwa akaebe ma ọ bụ ihe akaebe ọzọ, ebe ha nụrụ ka o si kwuo n’onwe ha.

1. Mkpa ọ dị ịbụ onye akaebe maka eziokwu nke Jizọs

2. Iwepụta oge gee Jizọs ntị ma mụta ihe n'ozizi ya

1. Jọn 8:14 Jizọs zara, sị, "Ọ bụrụgodị na m na-agba akaebe maka onwe m, àmà m bụ eziokwu, n'ihi na m maara ebe m si bịa na ebe m na-aga."

2. Jọn 15:27 "Ị ga-agbakwa akaebe, n'ihi na gị na m nọ site na mmalite."

Luk 23 na-akọ banyere ikpe e kpere Jizọs n’ihu Paịlet na Herọd, mkpọgidere ya n’obe, ọnwụ, na olili ya. Ọ gụnyekwara akụkọ banyere ndị omekome abụọ ahụ ha na Ya kpọgidere n’obe.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na a duru Jizọs n'ihu Paịlet ebe ndị ndú okpukpe boro ya ebubo na ọ na-akwatu mba na-emegide ụtụ isi ịkwụ ụgwọ Siza na-azọrọ na ya onwe ya bụ Kraịst eze. Paịlet ahụghị ihe mere ọ ga-eji bo ya ebubo, kama mgbe ọ matara na ọ nọ n'okpuru ọchịchị Herọd, o zigara ya ka ọ gakwuru Herọd onye nọkwa na Jeruselem n'oge ahụ. Herọd nwere mmasị ná mmalite ịhụ ka Jizọs na-atụ anya ịhụ ọrụ ebube ọ rụrụ mgbe Jizọs azaghị ajụjụ ya ndị ndú okpukpe boro ya ebubo ike. Mgbe ọ kwasịrị ya emo yiwe ya uwe mara mma zighachi ya na Paịlet na-egosi na ọ dịghị ikpe mara ikpe kwesịrị ọnwụ (Luk 23:1-12). N'agbanyeghị na-ekwupụta na aka ya dị ọcha, ndị ọchịchị abụọ ahụ kwetara na ìgwè mmadụ nrụgide tọhapụrụ ogbugbu nnupụisi nke Barabbas kama Jizọs na-akpọ maka ịkpọgide Ya n'obe (Luk 23:13-25).

Paragraf nke Abụọ: Ka e dupụrụ ya ka akpọgide ya n’obe, otu nwoke aha ya bụ Saịmọn onye Saịrini ka a manyere ibu obe ya. Ọnụ-ọgụgụ ndị inyom sochiri iru újú ma Jisọs tụgharịrị sị, “Ụmụ nwanyị Jerusalem, unu akwala ákwá na-akwanụ onwe unu ụmụ unu” na-ebu amụma ikpe na-abịakwasị Jerusalem (Luk 23:26-31). N'ebe a na-akpọ Okpokoro Isi A kpọgidere ya n'obe n'etiti ndị omempụ abụọ otu aka nri nke ọzọ na-ekpe ekpere Nna gbaghara ha amaghị ihe ha na-eme na-emezu amụma na-ekewa uwe na-efe nza nakwa ndị agha kwara emo nyere mmanya gbara ụka ndị guzoro na-ekiri ndị ndú na-akwa emo na-asị 'Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya zọpụta ya. n’onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụ Mezaịa nke Chineke Họpụtara’ (Luk 23:32–38).

Paragraf nke atọ: Otu ndị omempụ kwụgburu n’ebe ahụ kparịrị Ya na-asị ‘Ọ́ bụghị gị bụ Mezaịa? Zọpụta onwe gị anyị!' Ma ndị ọzọ baara ya mba nabatara ntaramahụhụ ha n’ihi omume ha n’adịghị ka Jizọs jụrụ icheta ya mgbe ọ bịara n’alaeze nke zara n’ezie ‘N’ezie asị m gị taa, Mụ na gị ga-anọ na paradaịs’ na-egosi nkwa nzọpụta nchegharị ọbụna n’oge ikpeazụ ndụ (Luk 23: 39-43). N'ihe dị ka etiti ehihie, ọchịchịrị gbara n'ala ruo mgbe ehihie atọ kpuchiri ákwà mgbochi ụlọ nsọ a dọwara abụọ wee tie n'oké olu 'Nna n'aka gị ka m na-enyefe mmụọ m.' Mgbe o kwusịrị nke a ka ọ kusiri onyeisi ndị agha ikpeazụ ume ume, mgbe ọ hụrụ ihe merenụ, toro Chineke n’ezie nwoke a bụ́ onye ezi omume! Ndị mmadụ niile maara nke a gụnyere ụmụ nwanyị ndị si Galili soro hụ ihe omume ndị a na-akụ ara wee pụọ na-ekpughe mmetụta ọnwụ Ya na-ele anya (Luk 23:44-49). N’ikpeazụ Joseph Arimatia onye otu Council ezi nwoke ezi omume ekwetaghị mkpebi ha rịọrọ ozu Jizọs si n’aka Paịlet kechie ákwà linin tọgbọrọ n’ili a wara nkume ebe a na-edobebeghị onye ọ bụla n’ime ya na-akwadebe ihe na-esi ísì ụtọ n’izu ike izu ike dị ka e nyere n’iwu nke na-amalite ili akụkọ banyere mbilite n’ọnwụ n’isiakwụkwọ na-esonụ (Luk 23: 50-56).

LUK 23:1 Ìgwè madu ahu nile we bilie, duru Ya jekuru Pailat.

Ndị mmadụ duuru Jizọs gakwuru Paịlet ka o kpee ya ikpe.

1: Anyị ga na-anabata Jizọs mgbe niile ma na-agbaso ihe nlereanya ya.

2: Anyị aghaghị iguzo mgbe niile maka ihe ziri ezi na ihe ziri ezi.

1: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2: Matiu 5:38-39 - Unu anụla na e kwuru, ‘Anya lara anya na eze lara eze. Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ǹtì aka nri, tụgharịakwa ya ọzọ.

LUK 23:2 Ha we malite ibo Ya ebubo, si, Ayi huru nwoke a ka o nēduhie mba-ayi, nēb͕ochi kwa itu ùtú nye Siza, nāsi na Ya onwe-ya bu Kraist, bú eze.

Ndị mmadụ boro Jizọs ebubo na ọ chọrọ ịkwatu ọchịchị nakwa na ọ chọghị ịtụ ụtụ isi, na-azọrọ na ọ bụ Eze ndị Juu.

1. "Ike nke ebubo: Otu esi azaghachi nkatọ na-ezighị ezi"

2. "Ikike nke Jizọs: Ònye Ka Anyị Na-ejere Ozi?"

1. Matiu 10:28 - "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama na-atụ egwu onye ahụ nke nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi na anụ ahụ na hel."

2. Ndị Rom 13:1 - "Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị na-achị isi: n'ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma e wezụga na Chineke, na ndị dị adị bụ ndị Chineke hiwere."

Luk 23:3 Pailat we jua ya, si, Gì onwe-gi bu eze ndi-Ju? Ọ we za ya, si, Gi onwe-gi nēkwu ya.

Paịlet jụrụ Jizọs ma ọ̀ bụ Eze ndị Juu, Jizọs zara ya “Ị na-ekwu ya”.

1. Ike nke ntụkwasị obi n’ime njirimara Kraịst - Luk 23: 3

2. Ọchịchị Kraịst - Luk 23: 3

1. Ndị Filipaị 2:6-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rubere Chineke isi

2. Jọn 18:33-37 - Jizọs ji obi ike na eziokwu zaa ajụjụ Paịlet

Luk 23:4 Ya mere Paịlet sịrị ndị-isi nchụaja na ndị mmadụ, Ahụghị m ihe ọjọọ nʼahụ́ nwoke a.

Paịlet ahụghị ihe ọjọọ n'ime Jizọs mgbe o nyochachara ya.

1. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ọbụlagodi n'ebubo na-ezighị ezi.

2. Jizọs gosipụtara amara na ebere n'ihu mkpagbu.

1. Abụ Ọma 25:10 – Uzo nile nke Onye-nwe-ayi bu ihu-n'anya na ikwesi-ntukwasi-obi;

2. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

LUK 23:5 Ha we di ike kari, si, Ọ nākpali ndi-Ju, nēzí ihe nime Judia dum, nāmalite site na Galili rue ebe a.

Ndị Juu were Jizọs iwe maka ịkpali ndị mmadụ na izi ihe na Judia dum site na Galili ruo Jeruselem.

1: Jizọs dị njikere ịkụziri ndị mmadụ ihe ma kpalie ha ọbụna n'agbanyeghị mmegide.

2: Anyị kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs ma nwee obi ike n'agbanyeghị mmegide na-aga n'ihu n'alaeze ya.

1: Matiu 10:28 - "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. kama na-atụ egwu Onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n'ọkụ ala mmụọ."

2: Ọrụ 4: 13 - "Ma mgbe ha hụrụ nkwuwa okwu Pita na Jọn, ghọtakwa na ha bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-amaghị ihe, ha tụrụ ha n'anya; ha wee mara na ha na Jizọs anọwo."

Luk 23:6 Mgbe Paịlet nụrụ banyere Galili, ọ jụrụ ma nwoke ahụ ọ̀ bụ onye Galili.

Paịlet jụrụ ma Jizọs si Galili mgbe ọ nụrụ banyere ógbè ahụ.

1. Jizọs: Eze anyị dị umeala n'obi

2. Ike Jisus na Galili

1. Matiu 5:5 - "Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa."

2. Jọn 1:14 - "Okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ wee biri n'etiti anyị, anyị ahụwokwa ebube ya, otuto dị ka Ọkpara ọ mụrụ naanị site na Nna ya, jupụtara n'amara na eziokwu."

Luk 23:7 Ma ozugbo ọ matara na ọ bụ onye ọchịchị Herọd, o zigara ya jekwuru Herọd, onye ya onwe ya nọkwa na Jeruselem nʼoge ahụ.

Paịlet zigara Jizọs ka ọ gakwuru Herọd ebe ọ ma na Herọd nwere ikike n’ebe Jizọs nọ.

1. Nabata ike nke Chineke ịhụ gị n'oge ihe isi ike.

2. Na-erubere ndị ọchịchị isi ka i wee nweta ngọzi Chineke.

1. Ndị Rom 13:1-7

2. Abụ Ọma 46:1-3

Luk 23:8 Ma mgbe Herọd hụrụ Jizọs, ọ ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu: nʼihi na ọ chọsiri ike ịhụ ya nʼoge dị anya, nʼihi na ọ nụrụ ọtụtụ ihe banyere ya; o we nēle anya ihu ọlu-ebube di iche iche nke Ọ nēme.

Obi dị Herọd ụtọ mgbe ọ hụrụ Jizọs n’ihi na ọ nụwo ọtụtụ ihe banyere ya, chọọkwa ịhụ ka ọ na-arụ ọrụ ebube.

1. Ike Okwukwe: Otú Okwukwe Herọd mere ka ọ hụ Jizọs

2. Ọṅụ Nchọpụta: Ịhụ ọnụnọ Chineke n'ụzọ a na-atụghị anya ya.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Abụ Ọma 16:11 - "Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'ihu gị ka ọṅụ dị n'ihu gị; ihe ụtọ dị n'aka nri gị ruo mgbe ebighị ebi."

Luk 23:9 Ya na ya wee jụọ ya ọtụtụ okwu; ma ọ zaghi ya ihe ọ bula.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa onye ọchịchị Rom, bụ́ Paịlet, na-ajụ Jizọs ajụjụ ná mgbalị ịchọta mmejọ n'ime Ya, ma Jizọs azaghị ya ihe ọ bụla.

1. Ike nke ịgbachi nkịtị n'ihu mmegbu

2. Otú Okwu Anyị Si Egosiputa Okwukwe Anyị

1. Ilu 17:28 – Ọbuná onye-nzuzu ka agāguru onye mara ihe mb͕e ọ nāb͕a nkiti; Mgbe o mechiri egbugbere ọnụ ya, a na-ewere ya dị ka onye nwere nghọta.

2. Jemes 1:19-20 - Ghọtanu nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

Luk 23:10 Ndị-isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ guzokwara na-ebo ya ebubo ike.

Ebe Ndị-isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ guzoro wee bo Jizọs ebubo kpụ ọkụ n'ọnụ.

1. "Ike nke Ebubo: Ihe Mere Anyị Kwesịrị Iji Obiọma na Ịhụnanya Na-ekwu Okwu"

2. “Oru Ọma nke Iguzosi Ike Maka Ihe Ezi Omume: Ihe Nlereanya Jizọs”

1. Ndị Rom 12: 14-21 - "Gọzie ndị na-akpagbu unu; gọzie ma unu akọchala ha."

2. Ilu 16:28 - "Onye na-adịghị akwụwa aka ọtọ na-agbasa esemokwu, onye ntakwu nta na-ekewakwa ndị enyi."

Luk 23:11 Herọd na ndị agha ya wee mebie ya, chịkwa ya emo, yiwe ya uwe mara mma, ziga ya ọzọ jekwuru Paịlet.

Herọd na ndị agha ya kwara Jizọs emo ma mechu ya ihu tupu e zighachi ya Paịlet.

1. Ike nke nweda n'ala - ka Jizọs si weda onwe ya ala ma nagide ahụhụ maka nzọpụta anyị.

2. Ike Mgbaghara—Njikere Jizọs dị ịgbaghara Herọd na ndị agha ya n’agbanyeghị mmeso ọjọọ ha.

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ịdị umeala n'obi nke Kraịst na nrube isi nye uche Chineke n'agbanyeghị ihere na nhụjuanya.

2. Matiu 6:14-15 - Ihe Jizọs kụziri banyere otú anyị kwesịrị isi na-agbaghara ndị ọzọ otú Chineke si agbaghara anyị.

Luk 23:12 Nʼụbọchị ahụ, Paịlet na Herọd mere enyi: nʼihi na mbụ ha bụ ndị iro nʼetiti onwe ha.

Akụkụ Bible ahụ kwuru otú Paịlet na Herọd si ghọọ enyi n’otu ụbọchị ahụ ha na-ebububuru iro.

1. Ike nke Mgbaghara - Na nke a , nyochaa mkpeghachi dị n'etiti Paịlet na Herọd, na otú nke a si egosipụta ike nke mgbaghara na ime mgbaghara.

2. Ike nke Mgbaghara - Na nke a , tụlee otú otu omume mgbaghara pụrụ isi gbanwee ụzọ ndụ abụọ, dị ka a hụrụ na Paịlet na Herọd.

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-ediri ibe unu ihe, ọ bụrụkwa na otu onye nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-aghakwa ịgbaghara."

Luk 23:13 Ma Paịlet kpọkọtara ndị isi nchụàjà na ndị isi na ndị mmadụ.

Ndị Jeruselem gbakọtara n’ihu Paịlet ka ha nụ ihe o kpere n’ikpe.

1. Anyị ga-elegara Jizọs anya maka ikpe ziri ezi na ebere n'oge nsogbu.

2. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bie n'ịdị n'otu na udo, n'agbanyeghị ọdịiche anyị.

1. Aisaia 30:18, “N'ihi nka Onye-nwe-ayi nēchere imere gi amara, n'ihi nka ka Ọ nēbuli onwe-ya imere gi ebere. N'ihi na Jehova bu Chineke nke ezi omume; Ngọzi na-adịrị ndị niile na-echere ya.”

2. Ndị Efesọs 4:3, “Na-eme mgbalị nile iji debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

Luk 23:14-14 IGBOB - Ọ si ha, Unu ewerewo nwoke a biakutem, dika onye nēme ka ndi-Ju b͕agọ: ma, le, mb͕e m'nāju ya n'iru unu, ahughim ihe ọ bula n'aru nwoke a bayere ihe unu nēbo ya ebubo.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte ẹkedụn̄ọde Jesus ke iso mme owo ẹnyụn̄ ẹkụt ke imọ idinamke n̄kpọ ke mme ikọ oro ẹkedoride enye.

1. Jizọs: Onye Ahụhụ Dị Ọcha

2. Gịnị Ka Achọta Na Ọ Dịghị Ihe Ọ Pụtara?

1. Aisaia 53:7 - Onye emegbu na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Ilu 17:15 - Onye nāgu onye nēmebi iwu n'onye ezi omume na onye nāma onye ezi omume ikpe, ha abua bu ihe-árú n'anya Jehova.

Luk 23:15 Ee e, Herọd ma-ọbụghị: nʼihi na ezitere m gị ị bịakwute ya; ma, le, ọ dighi ihe ọ bula kwesiri ọnwu emeghi ya.

Onye ọchịchị Rom bụ́ Paịlet ahụghị ihe ọjọọ n’ime Jizọs ma jụ ịma ya ikpe.

1: Nchebe Chineke na-echebe Jizọs na-egosi na ọ hụrụ anyị n’anya.

2: Ịdị ọcha nke Jizọs na-ekpughe ike nke eziokwu ya.

1: Aisaia 53:9 - Enyere ya ílì n'etiti ndi nēmebi iwu, Ya na ọgaranya nọ n'ọnwu-ya, ọ bu ezie na o meghi ihe-ike, ọ dighi kwa aghughọ ọ bula di n'ọnu-ya.

2: Ndị Filipaị 2:7-8 - ma o mere onwe ya ihe ọ bụla, were ọdịdị ohu, ebe amuru ya n'oyiyi mmadụ. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Luk 23:16 ya mere m ga-adọ ya aka ná ntị, hapụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosipụta njikere Jizọs dị ịgbaghara ndị mejọrọ Ya.

1. "Ike nke Mgbaghara"

2. "Mkpa nke Ebere"

1. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie."

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

LUK 23:17 (N'ihi na ọ di nkpà ọ ghaghi rapuru ha otù onye n'ememe ahu.)

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a ete ke ini mme owo ẹkedọhọde Pilate ayak owo n̄kpọkọbi, ẹma ẹnọ Jesus nte ekemde ye ido edinam usọrọ.

1. Ịchụụrụ Ndị Ọzọ Àjà: Ịghọta Àjà Jizọs chụrụ Maka Anyị

2. Ike nke Nhọrọ Paịlet: Ihe Anyị Pụrụ Mụta ná Mkpebi Ya

1 Jọn 3:16: N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na Ọ nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Filipaị 2:8: Ebe ewe hu-kwa-ra ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

Luk 23:18 Ha we tie nkpu ozugbo, si, Wepu nwoke a, rapuru ayi Barabas.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa òkù igwe mmadụ na-akpọ maka ntọhapụ nke Barabas na mkpọgidere Jizọs n'obe.

1. Ọnụ Mgbapụta: Ịghọta Àjà Jizọs

2. Ịdị Nsọ nke Ndụ: Ịhọrọ Jizọs karịa Barabas

1. Jọn 8:34, Jizọs zara ha, sị: “N'ezie, n'ezie, a sị m unu, onye ọ bụla nke na-eme mmehie bụ ohu mmehie.

2. Ndị Rom 6:23, "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Luk 23:19 (Onye a tụbara nʼụlọ mkpọrọ nʼihi otu nnupụisi e mere nʼobodo na nʼihi igbu ọchụ.)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa njide e jichiri Jizọs n'ihi ebubo ụgha nke ịgba ọchịchị mgba okpuru na igbu ọchụ.

1: Anyị aghaghị ịgbalịsi ike ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ọbụna mgbe a na-akpagbu anyị.

2: Anyị agaghị agba akaebe ụgha megide ndị ọzọ, n'ihi na ọ bụ ihe ọjọọ na megide iwu nke Chineke.

Jemes 5:12 - “Ma nke ka nke, ụmụnna m, aṅụla iyi, ma ọ bụ n’eluigwe ma ọ bụ n’ụwa ma ọ bụ iyi ọ bụla ọzọ, kama ka ee unu bụrụ ee na “ee e” unu bụrụ ee e, ka unu wee bụrụ ee e. nwere ike ghara ịdaba n'okpuru amamikpe. "

Matiu 7:12 - “Ya mere, n’ihe niile, na-emere ndị ọzọ ihe unu chọrọ ka ha mee unu, n’ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma.”

Luk 23:20 Ya mere Paịlet, ebe ọ chọrọ ịtọhapụ Jisọs, ọ gwakwara ha okwu ọzọ.

Paịlet, ebe ọ chọrọ ịtọhapụ Jizọs, ọ gwakwara ndị mmadụ okwu nke ugboro abụọ.

1. Ike Ebere: Ihe mere Jizọs ji kwesị ịgbaghara mmehie

2. Ike Mgbaghara: Otú Jizọs si Gosipụta Amara

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

2. Matiu 18:21-25 - "Mgbe ahụ Pita bịakwutere Jizọs jụrụ, sị: "Onyenwe anyị, ugboro ole ka m ga-agbaghara nwanne m nwoke ma ọ bụ nwanne m nwaanyị nke mehiere m? Ruo ugboro asaa?" Jisus zara, si, Asim unu, ọ bughi ub͕ò asa, kama ọgu ub͕ò atọ na iri na asa.

Luk 23:21 Ma ha tiri nkpu, si, Kpọgide Ya n'obe, kpọgidere Ya n'obe.

Ndị mmadụ kpọrọ oku ka a kpọgide Jizọs n’obe.

1: Jisus diri ahuhu nke obe, ayi kwesiri icheta aja-Ya.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ka igwe mmadụ ahụ kpọrọ oku ịkpọgide Jizọs n'obe, kama chigharịkwuuru ya maka ebere na mgbaghara.

1: 1 Pita 2: 21-24 - "N'ihi na nke a ka a kpọrọ gị, n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe atụ, ka unu wee na-eso nzọụkwụ ya. Mgbe a na-ekwujọ ya, ọ dịghị ekwujọ ọzọ, mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu, kama ọ na-enyefe onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi: ya onwe ya buuru mmehie anyị n'ahụ ya n'elu osisi, ka anyị wee nwụọ. ime mmehie na ibi ndụ n'ezi omume, site n'ọnyá ya ka e ji gwọọ gị.

2: Aisaia 53:4-6 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo, na onye ewedara n'ala. Ya onwe-ya bu ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka ewe meworo ka ayi di ike: ayi nile kpafuru akpafu dika aturu: ayi ewezugawo onwe-ayi, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya: ma Jehova etiyewo ajọ omume nke ayi nile n'aru ya. "

Luk 23:22 O we si ha nke ub͕ò atọ, N'ìhi gini kwa, ihe ọjọ gini ka O mere? Achọtaghm ihe-ọnwu n'aru ya: n'ihi nka M'gādọ ya aka na nti, zipu kwa ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mgbalị nke atọ Paịlet mere ime ka ìgwè mmadụ ahụ kweta ka ha tọhapụ Jizọs mgbe ọ hụghị ihe ọjọọ ọ bụla n'ebe ọ nọ.

1. Jizọs, Onye Na-emeghị Ihe ọjọọ: Ozi banyere ike ịdị ọcha nke Jizọs na otú o si nwee ike ịzọpụta ya.

2. Mmetụta Ìgwè mmadụ: Ozi banyere ihe ize ndụ nke echiche ìgwè mmadụ na otú e kwesịghị ịtụkwasị ya obi.

1. Aisaia 53:9 - "Enyere ya ili ya na ndị ajọ omume, na ndị ọgaranya n'ọnwụ ya, ọ bụ ezie na o meghị ihe ike, ọ dịghịkwa aghụghọ n'ọnụ ya."

2. Jọn 8:46 - "Ònye n'ime unu na-ama m ikpe banyere mmehie? Ọ bụrụ na m na-ekwu eziokwu, gịnị mere unu ekweghị m?"

Luk 23:23 Ha we were oké olu guzosie ike, nāchọ ka akpọgide Ya n'obe. Ma olu ha na nke ndi-isi-nchu-àjà di ike.

Ndị mmadụ na ndị isi nchụaja rịọrọ ka akpọgide Jizọs n'obe.

1. Ike nke ịdị n'otu: Otu olu, Otu ebumnuche

2. Ihe ize ndụ dị n'iche echiche: Ịgbaso ìgwè mmadụ n'ụzọ dị aṅaa?

1. Abụ Ọma 118:8 - Ọ dị mma ịtụkwasị Jehova obi karịa ịtụkwasị mmadụ obi.

2. Ọrụ Ndịozi 5:29 - Pita na ndịozi ndị ọzọ zara sị, Ayi kwesịrị irubere Chineke isi karịa mmadụ.

Luk 23:24 Paịlet wee kpee ikpe ka ọ bụrụ otú ha chọrọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Paịlet mere ihe ndị mmadụ chọrọ ma kwe ka ha mee ihe ha chọrọ.

1. Chineke na-achị mgbe niile, ọ bụrụgodị na ọ naghị adị ya ka ọ dị ya.

2. Nrubeisi n'uche Chineke bụ nanị ụzọ isi nweta ezi udo.

1. Aịzaya 55:8-9 “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. “Dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu nakwa echiche m nile karịa echiche unu.

2. Ilu 16:9 N'obi ha ka ndị mmadụ na-eme atụmatụ ụzọ ha, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ha guzosie ike.

Luk 23:25 O we rapuru ha onye ahu atubàra n'ulo-nkpọrọ n'ihi ọchigha na ib͕u-madu, onye ha riọrọ; ma ọ rara Jizọs nye n’aka ha.

Ndị Jerusalem chọrọ ka a tọhapụ Barabas, kama kama nke ahụ, e rara Jizọs nye ka o mee uche ha.

1. Ike Ọmịiko: Otú Jizọs Si Gbanwee Okwu nke Ọnwụ ka Ọ bụrụ Ndụ

2. Ike Ndị mmadụ: Inyocha mmetụta nke olu igwe mmadụ.

1. Matiu 27: 15-26 - Mmekọrịta Paịlet na ndị Jerusalem na mkpebi kachasị nke ịtọhapụ Barabas na ịkpọgide Jizọs n'obe.

2. Luk 15:11-32 – Ilu nke Nwa mmefu, na-egosi ọmịiko na ebere Jizọs.

Luk 23:26 Ma ka ha na-edu ya, ha jide otu Saịmọn onye Saịrini ka o si nʼobodo nta ahụ pụta, ha bokwasịrị ya obe ka o buru ya nʼazụ Jizọs.

Ndị agha ahụ manyere Saịmọn ka o buru obe Jizọs.

1: Chineke na-eji ndị a na-atụghị anya ya na-emezu atụmatụ ya.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi, ọ bụrụgodị na a manyere anyị ime ihe siri ike.

1: Ọrụ 10: 34-35 - Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, ma ná mba ọ bụla, onye ọ bụla nke na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata.

Matiu 16:24-25 Mgbe ahụ Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, “Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m.

Luk 23:27 Oké ìgwè mmadụ na ndị inyom sokwa ya, bụ́ ndị na-akwa ákwá ma na-akwa ya ákwá.

Akwa otuowo, esịnede ediwak iban, ẹtiene Jesus ẹnyụn̄ ẹfụhọde ẹban̄a enye.

1. Jizọs Kraịst: Onye Nzọpụta anyị na-ata ahụhụ

2. Ike nke ịhụnanya na ọmịiko Jizọs

1. Ndị Hibru 4:15-16 “N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwarawo n'ụzọ ọ bụla dị ka anyị onwe anyị, ma o nweghị mmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n’oge mkpa.”

2. Jọn 11:35 “Jizọs kwara ákwá.”

Luk 23:28 Ma Jisus chighariri n'ebe ha nọ, si, Umu-ndinyom Jerusalem, unu akwalaram ákwá, kama nākwaranu onwe-unu akwa na umu-unu.

Jizọs dụrụ ndị inyom Jeruselem ọdụ ka ha kwara ákwá maka nhụjuanya nke onwe ha kama ịkwa ákwá.

1: Ikwa ákwá maka ahụhụ nke anyị - ntụziaka Jizọs nyere ụmụ nwanyị Jerusalem na Luk 23:28.

2: Mmetụta ọmịiko maka ndị ọzọ - nkuzi Jizọs nyere ụmụ nwanyị Jerusalem na Luk 23:28 ịkwa akwa maka nhụjuanya nke onwe ha na ụmụ ha.

1: Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; kwanu ndi nākwa ákwá.

Matiu 5:4 - Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasi ha obi.

LUK 23:29 N'ihi na, le, ubọchi nābia, mb͕e ha gāsi, Ngọzi nādiri ndi-àgà, na afọ nke nāmughi amu, na ara nke nāmughi nwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka oge mgbe a ga-agọzi ụmụ nwanyị aga.

1: Amara Chineke Maka ụmụ nwanyị aga - A na amara Chineke maka ndị na-amụghị nwa na ndị na-amụghị nwa.

2: Olileanya maka ụmụ nwanyị aga - Inyocha olile anya sitere na Chineke ọbụlagodi mgbe nwanyị aga.

Abụ Ọma 113:9 - Ọ nēme nwanyi-àgà ka ọ buru ulo, na iburu nne nke nāṅuri ọṅu. Toonu Jehova.

2: Aisaia 54:1 – Tie abụ, gi nwanyi-àgà, gi nke nāmughi nwa; tiwa n'iti-nkpu, tie nkpu, tie nkpu, gi onye ime ka amughi nwa: n'ihi na umu nke onye tọb͕ọrọ n'efu di kari umu nke nwunye luru, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

Luk 23:30 Mgbe ahụ ka ha ga-amalite ịsị ugwu, dakwasị anyị; si kwa ugwu, Kpuchie ayi.

Ndị nọ n’ahụhụ na-eti mkpu ka ugwu na ugwu nta dakwasị ha ma kpuchie ha.

1. Omimi nke obi nkoropụ: Inyocha omimi nke enweghị olileanya na Akwụkwọ Nsọ

2. Mgbe Olileanya Niile Na-efunahụ: Ịchọta Nkasi Obi n'Okwu Jizọs

1. Abụ Ákwá 3:48-51

2. Abụ Ọma 61:2-4

Luk 23:31 Nʼihi na ọ bụrụ na ha eme ihe ndị a nʼosisi ndụ ndụ, gịnị ka a ga-eme ma kpọrọ nkụ?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ebere na ikpe nke Chineke na otu a ga-esi mezu ha dịka omume mmadụ si dị.

1. Ebere Chineke na ikpe: Osisi ndụ ndụ na nkụ

2. Ihe ga-esi na omume anyị pụta: ịnata ihe anyị kwesịrị

1. Jeremaia 17:7-8 - “Onye agọziri agọzi ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Jehova obi, onye Jehova bu ntukwasi-obi-ya. Ọ dị ka osisi a kụrụ n’akụkụ mmiri, nke gbapụrụ mgbọrọgwụ n’akụkụ iyi, ma ọ dịghị atụ egwu mgbe okpomọkụ bịara, n’ihi na akwụkwọ ya na-adị ndụ ndụ, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n’afọ ụkọ mmiri ozuzo, n’ihi na ọ dịghị akwụsị ịmị mkpụrụ . "

2. Ndị Rom 2:6-9 - “Ọ ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị: ndị ji ntachi obi n'ime ezi ihe na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, Ọ ga-enye ndụ ebighị ebi; ma nye ndị na-achọ onwe ha ma na-adịghị erube isi n’ezi-okwu, ma na-erube isi n’ajọ omume, a ga-enwe ọnụma na ọnụma. A ga-enwekwa mkpagbu na nhụjuanya nye mmadụ ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ, onye Juu bu ụzọ na onye Grik.”

Luk 23:32 Ma e nwekwara mmadụ abụọ ọzọ, bụ́ ndị ajọ omume, duru ha na ha gbuo.

E  kpọrọ ndị omekome abụọ gbuo ha na Jizọs.

1: Jis]s tachiri obi ahuhu na onwu iji gosi ayi omimi nke ebere na ihunanya Chineke.

2: Jizọs gosipụtara ezi obi ike na nrubeisi nye Chineke, ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị siri ike ihu.

1: Ndị Filipaị 2: 8 - "Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe!"

2: Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume-ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa n'ọnyá-Ya ka emere ka ayi di ike."

Luk 23:33 Mgbe ha bịarutere nʼebe a na-akpọ Calvary, nʼebe ahụ ka ha kpọgidere ya na ndị ajọ omume ahụ nʼobe, otu nʼaka nri na nke ọzọ nʼaka ekpe.

A kpọgidere Jizọs n’obe n’etiti ndị omekome abụọ n’ebe Calvary.

1. Nnukwu Ihụnanya nke Jizọs: Ntụgharị uche na Mkpọgidere Kraịst

2. Ike nke mgbaghara: nkuzi sitere na obe

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi;

2. Matiu 27:46 – Ma ihe dika oge hour nke-iteghete Jisus were oké olu tie nkpu, si, Ilai, Ilai, lema sabaktani? ya bụ, “Chineke m, Chineke m, gịnị mere i ji hapụ m?”

Luk 23:34 Ya mere Jisus siri, Nna, b͕aghara ha; n'ihi na ha amaghi ihe ha nēme. Ha we kewa uwe-ya, fe-kwa-ra nzà.

Jizọs rịọrọ Chineke ka ọ gbaghara ndị na-aghọtaghị ihe ha na-eme.

1: Anyị Kwesịrị Ịgbaghara Ndị Ọzọ N’agbanyeghị Ihe Ha Mejọrọ

2: Jizọs Setịpụrụ Ihe Nlereanya nke Ịgbaghara Mgbaghara

1: Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu ma, ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

2: Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

Luk 23:35 Ndị mmadụ wee guzoro i. Ndi-isi ha na ha we me kwa Ya ihe-ọchì, si, Ọ zọputara ndi ọzọ; ya zọputa onwe-ya, ọ buru na ọ bu Kraist, Onye Chineke rọputara.

Ndị mmadụ na ndị ọchịchị na-akwa Jizọs emo site n’ịsị na ya kwesịrị ịzọpụta onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụ onye Chineke họpụtara.

1. Mkpa okwukwe n'oge ihe isi ike

2. Ike nke okwu

1. 1 Ndị Kọrịnt 1: 27-29 - Chineke họọrọ ihe nzuzu nke ụwa iji mee ndị maara ihe ihere ma Chineke họọrọ ihe adịghị ike nke ụwa ka ihere ihe ndị siri ike.

2. Ndị Rom 10:17 – Ya mere okwukwe si n’ọnụ abịa, ma ọnụnụ sitere n’okwu nke Kraịst.

Luk 23:36 Ndị agha ahụ kwakwara ya emo, na-abịakwute ya, nyekwa ya mmanya gbara ụka.

Ndị agha ahụ kwara emo ma nye Jizọs mmanya gbara ụka.

1. Ike nke Ịdị umeala n'obi: Ihe mmụta sitere na Mkpọgidere Jizọs n'obe

2. Ike Mgbaghara: Ihe Jizọs zara maka ịkwa emo

1. Ndị Filipaị 2:3-8 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2. Matiu 5: 38-48 - Hụ ndị iro gị n'anya ma na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu gị.

Luk 23:37 na-asị, Ọ bụrụ na ị bụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị.

Itien̄wed emi owụt nte mbon oro ẹkedude ke n̄kpọkọbi esie ẹkenamde Jesus, ẹnyụn̄ ẹdomo enye ndiwụt ubọn̄ esie ke ndinyan̄a idemesie ke cross.

1: A chịrị Jizọs emo ma gbaa ya aka n’oge akpọgidere ya n’obe, ma ọ họọrọ ịgbaso uche Chineke ma nọgide na-erubere ya isi.

2: Jizọs dị njikere ịkwa emo na ịma aka iji gbasoo uche Chineke ma weta nzọpụta maka ihe a kpọrọ mmadụ.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8: "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, ma o mere onwe ya ihe ọ bụla. O were ọdịdị nke ohu, ebe a mụrụ ya n'oyiyi mmadụ: ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

2: Ndị Hibru 12: 2 "Na-ele anya Jizọs, onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere n'ihu ya, na-eleda ihere anya, na-anọdụkwa n'aka nri nke ocheeze Chineke."

Luk 23:38 Edekwara ihe odide nʼisi ya nʼakwụkwọ ozi nke Grik na Latịn na Hibru, Nka bụ eze ndị Juu.

Edekwara ihe n'elu Jizọs n'asụsụ Grik, Latịn na Hibru nke gụrụ "Onye a bụ Eze ndị Juu".

1. Ọchịchị Jizọs: Inyocha ihe ịrịba ama nke obe.

2. Ihe Elu Elu nke Cross: Inyocha Ihe Ọ Pụtara Mgbe ahụ na Ugbu A.

1. Matiu 27:37-38 - Paịlet dere akwụkwọ ozi ma tinye ya n'elu obe.

2. Jọn 19:19-22 - Paịlet dere akwụkwọ ozi ma tinye ya n'elu obe.

Luk 23:39 Otu onye nʼime ndị ajọ omume ahụ a kwụgburu kwujọkwara ya, sị: “Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, zọpụta onwe gị na anyị.

Onye omekome ahụ nọ n’obe baara Jizọs mba, na-arịọ ya ka o zọpụta onwe ya na ha.

1: N'agbanyeghị mmehie anyị, Jizọs ka hụrụ anyị n'anya ma nọ ebe ahụ ịzọpụta anyị.

2: Jisos bu nani uzo nke nzoputa ma obu site na ya ka apuru izoputa ayi.

1: Jọn 3: 16-17 - “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2: Ndị Rom 10: 9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị. N’ihi na mmadụ ji obi kwere ma bụrụ onye ezi omume, e jikwa ọnụ kwupụta ma zọpụta ya.”

Luk 23:40 Ma ibe-ya zara, bara ya nba, si, Ì dighi-atu egwu Chineke, ebe i nọ n'ọmuma-ikpé ahu?

Ndị omekome abụọ a kpọgidere Jizọs n’obe, otu n’ime ha baara onye nke ọzọ mba maka ịkwa Jizọs emo, na-echetara ya ka ọ tụọ egwu Chineke.

1. Na-atụ egwu Chineke n'ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi mgbe ị na-eche ọnwụnwa na mkpagbu ihu.

2. Jụ njakịrị ma chọọ nchegharị n'oge mkpagbu.

1. Ilu 1:7 - Malite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Ndi-nzuzu nāju amam-ihe na idọ-aka-na-nti;

2. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

Luk 23:41 Ma anyị n’ezi-omume; n'ihi na ayi nānata ugwọ-ọlu nke ọlu-ayi: ma nwoke a emeghi ihe jọrọ njọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-atụgharị uche banyere ndị omekome abụọ ahụ a kpọgidere n'obe ha na Jizọs. Ọ bụ ezie na a na-ata ha ahụhụ kwesịrị ekwesị maka ihe ọjọọ ha mere, Jizọs emeghị ihe ọjọọ ọ bụla.

1. "Ike nke Mgbaghara: Inyocha Ịdị ọcha nke Jizọs"

2. "Amara nke Chineke: Ntụgharị uche na n'obe"

1. Matiu 27:24-26 - "Mgbe Paịlet hụrụ na ya enweghị ike imeri ihe ọ bụla, ma ọ bụghị na a na-enwe ọgba aghara, o were mmiri saa aka ya n'ihu ìgwè mmadụ ahụ, sị: "Emehieghị m n'ọbara nke onye ezi omume a. ndi Israel nile we za, si, Ọbara-Ya dikwasi ayi na n'aru umu-ayi.

2. 1 Pita 2:21-24 - "N'ihi na ọbuná nke a ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist-ayi hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapu kwa ayi ihe-aru, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile: Onye nēmehieghi, ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya; Onye, mb͕e anākwulu ya, ọ kwusaghi kwa ọzọ; mb͕e ọ huru ahuhu, ọ tughi kwa egwu; kama we rara onwe-ya nye n'aka Onye nēkpe ezi omume : , kwesịrị ịdị ndụ n'ezi omume: onye e site n'ọnụ ya gwọọ unu.”

Luk 23:42 O we si Jisus, Onye-nwe-ayi, chetam mb͕e I gābia n'ala-eze-Gi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe arịrịọ onye omekome ahụ a kpọgidere n'obe n'akụkụ Jizọs, na-arịọ ka Jizọs cheta ya mgbe ọ ga-abata n'Alaeze Ya.

1. Jizọs na-emere ndị dị umeala n’obi ma chegharịa ebere - Luk 23:42

2. Amara Kraịst ka e nyere ndị kwere ekwe - Luk 23:42

1. Aisaia 57:15 – “N'ihi na otú a ka Onye ahu Nke di elu, nke di kwa elu, Nke bi na mb͕e ebighi-ebi, Onye aha-Ya bu Nsọ: Mu onwem nēbi n'ebe di elu na ebe nsọ, ọzọ kwa, mu na Onye ahu nke ewezugara ka ebibie ya na onye wedara n'ala nọ bi. mmụọ, ime ka mmụọ ndị dị umeala n’obi dịghachi ndụ, na ime ka obi ndị e wughachi omume dịghachi ndụ.”

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

Luk 23:43 Jisus we si ya, N'ezie asim i, ta ka Mu na gi gānọ na Paradais.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa nkwa ndụ ebighị ebi Jizọs kwere onye omekome ahụ a kpọgidere n'obe n'akụkụ ya n'obe.

1: Jizọs na-enye anyị udo na mmesi obi ike nke ndụ ebighị ebi n'ebe Ọ nọ na paradaịs.

2: Àjà Jizọs chụrụ n’elu obe abụghị nanị aja mgbaghara mmehie maka mmehie anyị, kama ọ bụ nkwa nke ebighị ebi n’ebe Ọ nọ.

1: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: 1 Ndị Tesalonaịka 4: 13-18 - "Ma anyị achọghị ka unu bụrụ ndị na-amaghị, ụmụnna, banyere ndị na-arahụ ụra, ka unu wee ghara iru uju dị ka ndị ọzọ na-enweghị olileanya: n'ihi na ebe anyị kweere na Jizọs nwụrụ na si n'ọnwu bilie ọzọ, site n'aka Jisus, Chineke gēweta ndi daworo n'ura-ya soro Ya: n'ihi na nka ka ayi nēgosi unu site n'okwu Onye-nwe-ayi, na ayi, bú ndi di ndu, ndi fọduru rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi, ayi gāga ọ bughi ndi dara n'ura uzọ, n'ihi na Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēsi n'elu-igwe ridata, were iti-nkpu nke iwu, were kwa olu onye-isi ndi-mọ-ozi, were kwa olu opì nke Chineke: ma ndi nwuru anwu nime Kraist gēbu uzọ si n'ọnwu bilie. ndị dị ndụ, ndị fọdụrụ, a ga-ebulikwa ha na ha n’ígwé ojii izute Onyenwe anyị n’ikuku, otú ahụ ka anyị na Jehova ga-anọkwa mgbe niile.”

Luk 23:44 Ma ọ dị ihe dị ka oge awa nke isii, ọchịchịrị wee kpuchie ụwa niile ruo oge awa nke itoolu.

N’ụbọchị akpọgidere Jizọs n’obe, ọchịchịrị kpuchiri ụwa niile malite n’awa nke isii ruo n’elekere itoolu.

1: Ka àjà Jizọs chụrụ n’obe si weta ọchịchịrị n’ụwa iji gosi oke nhụjuanya na ịhụnanya Ya n’ebe anyị nọ.

2: Otu Jizọs si tachie obi n'ọchịchịrị n'obe iji zọpụta anyị na mmehie anyị na ka anyị kwesịrị ịnara ịhụnanya na amara ya.

1: Matiu 27:45-46 - Ma site n'oge hour nke-isi, ọchichiri di n'elu uwa nile rue oge hour nke-iteghete. N'ihe dika oge hour nke-iteghete Jisus we tie nkpu n'oké olu, si, Ilai, Ilai, lema sabaktani? ya bụ, “Chineke m, Chineke m, gịnị mere i ji hapụ m?”

2: Aisaia 53:3-5 - Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke nhụjuanya na onye maara ihe mgbu. Dị ka onye ndị mmadụ na-ezochiri ihu ha, a na-elelị ya, anyị na-eledakwa ya anya. N’ezie, ọ narawo ihe mgbu anyị ma nagide nhụjuanya anyị, ma anyị weere ya ka Chineke tara ahụhụ, bụrụ onye o tiri ihe, na onye e wedara n’ala. Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, etipiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Luk 23:45 Anyanwụ gbakwara ọchịchịrị, ákwà mgbokwasị nke ụlọ nsọ ahụ wee dọwaa nʼetiti.

Anyanwụ gbara ọchịchịrị, ákwà mgbochi nke ụlọ nsọ ahụ gbawara ọkara mgbe Jizọs nwụrụ.

1. Ike nke nkpogide n'obe: Egosiputa ikpe Chineke na obi ebere

2. Ịhụ ọnụnọ Chineke n'oge iru uju na ihe isi ike

1. Ndị Rom 5:8-9 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

LUK 23:46 Ma mb͕e Jisus tisiri nkpu n'oké olu, Ọ si, Nna, n'aka-Gi ka M'nēnye mọm: mb͕e O kwusiri otú a, Ọ kubìe ume.

Okwu ikpeazụ Jizọs kwuru tupu ọnwụ ya bụ ekpere nke ntụkwasị obi nye Chineke.

#1: Ihe ikpeazụ okwu Jizọs kwuru tupu ọnwụ ya nwere ike ịkụziri anyị gbasara ịtụkwasị Chineke obi n’oge ihe isi ike.

#2: Otu ekpere nke ntụkwasị obi Jizọs kpere ga-esi kpalie anyị inwe okwukwe na Ya.

#1: Isaiah 12:2 - “Lee, Chineke bụ nzọpụta m; M'gātukwasi obi, ghara itu egwu; n'ihi na Jehova, bú Jehova, bu ikem na abùm; Ọ ghọwokwa nzọpụta m.”

# 2: Ndị Hibru 11: 6 - "Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị, nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ."

Luk 23:47 Ma mb͕e ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise huru ihe emereri, o toro Chineke, si, N'ezie nka bu onye ezi omume.

Ọchịagha ahụ, mgbe ọ hụrụ ka a kpọgidere Jizọs n’obe, o toro Chineke ma kwupụta na Jizọs bụ onye ezi omume.

1. A na-ahụ ezi ezi omume n’ọnwụ ịchụ-aja nke Kraịst.

2. Chineke agaghị ekwe ka onye ezi omume laa n’enwetaghị ụgwọ ọrụ.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke gosiri anyị ịhụnanya dị ukwuu site n'izite Kraịst ịnwụ maka anyị mgbe anyị ka bụ ndị mmehie.

2. Abụ Ọma 34:19-Ọtụtụ na-akpagbu ndị ezi omume, ma Jehova na-anapụta ya n'aka ha niile.

Luk 23:48 Ma ndị niile zukọrọ nʼihu ọha ahụ, ebe ha hụrụ ihe ndị e mere, ha tiri aka nʼobi, laghachi.

Ndị na-ekiri ka a kpọgidere Jizọs n’obe nwere mwute na iru uju.

1. "Ike nke iru uju"

2. "Àjà Jizọs"

1. Aisaia 53:3-5 "Onye a na-eleda anya, ma ndị mmadụ jụrụ ya; onye na-eru uju na onye maara ihe nhụsianya ka ọ bụ: anyị wee zonarị ya dị ka iru anyị si dị; a na-eleda ya anya, ma anyị adịghị ele ya anya. eburuwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala: ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume nile anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya; ọnyá ya ka a gwọworo anyị."

2. Ndị Rom 5:8 "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Luk 23:49 Ma ndị niile maara ya na ndị inyom ndị si na Galili soro ya guzoro nʼebe dị anya, na-ahụ ihe ndị a.

Ụmụ nwanyị ndị si na Galili soro Jizọs bụ ndị akaebe nke mkpọgidere n’obe.

1: Anyị aghaghị ịmụta ịtụkwasị Chineke obi ọbụna n'oge ihe isi ike na nhụjuanya.

2: Anyị aghaghị ịdị njikere iso Jizọs n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu anyị.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ndị Hibru 12: 2 - Ka anyị lekwasị anya n'ebe Jizọs nọ, onye bụ onye nwe okwukwe na onye zuru okè, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ nke e debere n'ihu ya, na-elelịkwa ihere ya anya ma nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke. .

Luk 23:50 Ma, le, e nwere otu nwoke aha ya bụ Josef, onye ndụmọdụ; ọ bu kwa nwoke di nma na onye ezi omume;

Josef bụ ezigbo nwoke na onye ezi omume.

1: Ibi n'Eziokwu n'Ụwa Na-ezighị ezi

2: Ihe Nlereanya Ezi Mmadụ

1: Ilu 21:3 - Ime ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ karịa àjà.

Matiu 5:6 - Ngọzi na-adịrị ndị agụụ na-agụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume, n'ihi na afọ ga-eju ha.

Luk 23:51 (Onye ahụ ekwetaghị ndụmọdụ na omume ha;) Ọ bụ onye Arimatia, obodo ndị Juu: onye ahụkwa chere alaeze Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka Josef nke Arimatia pụta ìhè, obodo ndị Juu, onye na-ekwenyeghị na ndụmọdụ na omume nke ndị ọzọ ma kama chere ala-eze Chineke.

1. Iso Chineke n’oge ihe isi ike

2. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke Ọ bụrụgodị na Ndị Ọzọ Akwụsịghị

1. Ọrụ 1: 6-7 - Ya mere, mgbe ha gbakọtara, ha jụrụ ya, "Onyenwe anyị, ị ga-enyeghachi Izrel alaeze ugbu a?" Ọ si ha, Ọ bughi unu ka imara oge ma-ọbu a kara aka, nke Nnam debere n'aka nke aka Ya.

2. Ndị Rom 8: 18-19 - N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị. N'ihi na ihe e kere eke ji oké ọchịchọ na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke.

Luk 23:52 Nwoke a jekwuuru Paịlet, rịọ ozu Jizọs.

Josef onye Arimatia rịọrọ Paịlet ka o buo ya ozu Jizọs.

1. Ike nke Okwukwe: Josef nke Arimathea Nkwa Ya nye Jizos

2. Mma nke Àjà: Josef nke Arimathea enweghị onwe ya

1. Jọn 19:38-42 – Josef nke Arimatia ili Jizọs

2. Matiu 27:57-60 – Josef onye Arimatia rịọrọ ka Paịlet rịọ ozu Jizọs.

Luk 23:53 O we budata ya, were ákwà ọcha ke ya, tọb͕ọ ya n'ílì nke awawara awa na nkume, nke akātọb͕ọghi onye ọ bula nime ya mb͕e gara aga.

Ẹkesibụk Jesus ke udi oro ẹkebọpde ke itiat, emi akanam owo mîkanamke.

1. Àjà Jizọs: Otú Ọnwụ Jizọs Si Gbanwee Ụwa

2. Udi Jesus: Udi efu na Olileanya ohuru

1. Aisaia 53:7-9 - Ewe meb͕u ya, eweda ya n'ala, ma ọ dighi-asaghe ọnu-ya: a kpọtara ya dika nwa-aturu ka anēb͕u ob͕u, na dika aturu nāb͕a ogbi n'iru ndi nākpacha ya aji, o we megheghi ya. ọnụ. Ewepuwo ya n'ulo-nkpọrọ na n'ikpé: ma ònye gēgosi ọb͕ọ-ya? N'ihi na ebipuru ya n'ala ndi di ndu: n'ihi njehie ndim ka etib͕uru ya.

2. Jọn 19:38-42 - Ma mb͕e ihe ndia gasiri Josef onye Arimatia, ebe onye nēso uzọ Jisus, ma na nzuzo n'ihi egwu ndi-Ju, ọ riọ Pailat ka o bupu aru Jisus: Pailat we kwere ya. Ya mere ọ biara, buru aru Jisus. Nikọdimọs we bia-kwa-ra, onye biakutere Jisus n'abali na mbu, wetara ngwakọta nke myrrh na aloe, ihe ra ka ọgu pound ise. Ha we būru aru Jisus, were uwe-nb͕okwasi ahu ke ya n'uwe, ya na uda utọ di iche iche, dika uzọ ili ndi-Ju si di. Ma n'ebe akpọgidere Ya n'obe, otù ubi ab͕ara ogige di; na n'ubi ahu ab͕ara ogige, ílì ọhu, nke akātọb͕ọghi madu nime ya. Ya mere ha tọb͕ọrọ Jisus n'ebe ahu n'ihi ubọchi Nkwadebe nke ndi-Ju; n'ihi na ílì ahu di nso.

Luk 23:54 Ma ụbọchị ahụ bụ nkwadebe, ma ụbọchị izu ike na-abịa.

N’ụbọchị nkwadebe maka ụbọchị izu ike, a kpọgidere Jizọs n’obe.

1. Àjà Jizọs: Gịnị mere Good Friday ji dị mma

2. Mkpa nke Sabbath: Ịchọta izu ike na Chineke

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnya-Ya ka emere ayi di ike."

2. Ọpụpụ 20: 8-11 - "Cheta ụbọchị izu ike site n'idebe ya nsọ: ụbọchị isii ka ị ga-arụ ọrụ ma rụọ ọrụ gị niile, ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike nke Jehova bụ́ Chineke gị. ọ bughi kwa gi onwe-gi, ma-ọbu nwa-gi nwoke, ma-ọbu nwa-gi nwayi, ma-ọbu orù-gi nwoke, ma-ọbu anu-ulo-gi, ma-ọbu ọbìa ọ bula nke bi n'obodo-gi: n'ihi na n'ubọchi isi ka Jehova mere elu-igwe na uwa, na oké osimiri, na ihe nile nke di n'aru . nime ha, ma o zuru ike n'ubọchi nke-asa: Jehova we gọzie ubọchi-izu-ike, do kwa ya nsọ.

Luk 23:55 Ma ndinyom ndi si na Galili soro Ya bia, so-kwa-ra n'azu, hu ílì ahu, na otú atọb͕ọrọ aru-Ya.

Ndinyom si Galili we so Jisus bia n'ílì ahu, hu otú atọb͕ọrọ aru-Ya.

1. Ọnwụ Jizọs abụghị ihe efu, kama ọ bụ àjà maka nzọpụta nke ụmụ mmadụ.

2. Ịhụnanya na iguzosi ike n'ihe nye ndị anyị na-eche banyere ha ga-enweta ụgwọ ọrụ n'ikpeazụ.

1. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Matiu 28:6 - Ọ nọghi n'ebe a: n'ihi na O siri n'ọnwu bilie, dika O kwuru. Bianu, hu ebe Jehova tọb͕ọrọ.

Luk 23:56 Ha we laghachi, dozie uda utọ di iche iche na manu-otite; ọ we zuru ike n'ubọchi-izu-ike dika ihe enyere n'iwu si di.

N’ụbọchị a kpọgidere Jizọs n’obe, ndị na-eso ụzọ ya kwadebere ngwa nri na mmanụ ka ha tee ahụ ya ma zuru ike n’ụbọchị izu ike dị ka iwu ndị Juu si dị.

1. Ike nke nrubeisi: Ịmụta ihe n’aka Ndị na-eso ụzọ Jizọs

2. Otú e si asọpụrụ Ụbọchị Izu Ike: Ihe mmụta sitere n’aka Ndị na-eso ụzọ Jizọs

1. Deuterọnọmi 5: 12-14 - Sọpụrụ ụbọchị izu ike ma debe ya nsọ

2. Luk 22:19 - Were, rie; nka bu arum nke enyeworo unu

Luk 24 na-akọ banyere mbilite n’ọnwụ nke Jisus, Ọhụụ Ya n’ebe ndị na-eso ụzọ Ya nọ, na nrịgo ya n’eluigwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ndị inyom si Galili soro Jizọs gaa n’ili n’isi ụtụtụ ụbọchị mbụ n’izu, ha na-esi ísì ụtọ ha doziri maka ahụ́ ya. Ha hụrụ na a kpọpụrụ nkume ahụ n’ili ahụ, ma mgbe ha banyere, ha ahụghị ozu Jizọs. Na mberede, ndị ikom abụọ yi uwe ndị na-egbuke egbuke dị ka àmụmà guzoro n'akụkụ ha, sị, 'Gịnị mere unu ji na-achọ ndị dị ndụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ? Ọ nọghị ebe a; Ọ biliwo!' Ha chetaara ha okwu Jizọs kwuru na a ga-akpọgide ya n’obe nakwa na a ga-akpọlite ya n’ụbọchị nke atọ. Ụmụ nwanyị ahụ si n’ili lọta kọọrọ ihe ndị a nile nye izu-ike iri na otu (Luk 24:1–10).

Paragraf nke abụọ: Pita biliri gbara ọsọ gaa n’ili ka ọ na-ehuda n’elu, hụkwa ákwà linin ka ọ tọgbọrọ naanị ya pụọ na-eche ihe merenụ (Luk 24:11-12). N'ubọchi ahu ndi nēso uzọ-Ya abua nāga obodo ntà anākpọ Emeus, nke di ọgu mail atọ site na Jerusalem, nākparita uka ihe nile mere. Ka ha na-ekwurịta ihe ndị a, Jizọs n’onwe ya bịakwara soro ha na-eje ije, ma anya ha nọ na-amata ya, jụrụ ihe a na-ekwu banyere ya pụtara n’ihi na a na-eweda ya ala kọwara ihe ndị mere n’oge na-adịbeghị anya banyere mbilite n’ọnwụ nke a tụrụ anya na a ga-anapụta Izrel. Ọhụụ ndị mmụọ ozi kwuru na ọ dị ndụ mgbe ahụ ụfọdụ ndị enyi gara n'ili wee hụ na ndị inyom kwuru ma ha ahụghị ya (Luk 24:13-24). O wee kọwaara ha ihe e kwuru n’Akwụkwọ Nsọ niile gbasara onwe ya, malite n’ Moses, ndị amụma nọdụrụ ala na-eri nyawa achịcha na mberede, anya ha meghere wee mata na Ọ dịghị n’anya ya (Luk 24:25-31). Ha we laghachi ozugbo, Jerusalem huru ndi-ozi iri na otù ndi zukọrọ, si, Ọ bu ezie! Onyenweanyi ebilitewo ka Saimon.' Ha abụọ kọrọ ihe mere n’ụzọ otú ha si mata ya mgbe ọ nyawara achịcha (Luk 24:32-35).

Paragraf nke atọ: Mgbe Jizọs ka na-ekwu banyere nke a, Jizọs n'onwe ya guzoro n'etiti ha wee sị 'Udo dịrị unu.' Echiche tụrụ ụjọ na-atụ mmụọ hụrụ ka mmụọ na-emesi obi ike gosiri aka ụkwụ ka na-enwe obi abụọ ọṅụ tụrụ ya n'anya jụrụ ihe rie nyere iberibe azụ̀ amịchara rie ọnụnọ mepere obi aghọta Akwụkwọ Nsọ gwara e dere Kraịst na-ata ahụhụ n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ nchegharị mmehie na-ekwusa aha ya mba niile malite na Jerusalem na-agba akaebe ihe ndị a kwere nkwa iziga onyinye. Nna jụrụ ịnọrọ n’obodo ruo mgbe a ga-eyiri ike dị elu (Luk 24:36–49). N'ikpeazụ durupụta gburugburu Bethany weliri aka gọziri mgbe ngozi aka ekpe ewegara n'eluigwe na-efe laghachiri Jerusalem oké ọṅụ nọrọ nọgidere na-aga n'ihu temple na-eto Chineke akara ọgwụgwụ Oziọma Luk ọṅụ mkpọsa mbilite n'ọnwụ rịgoro Christ affirmation na-eso ụzọ' ozi na-aga n'ihu na-arụ ọrụ (Luk 24:50-53).

LUK 24:1 Ma n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, n'isi-ututu, ha biaruru ílì ahu, nēbute uda utọ di iche iche nke ha doziri, na ufọdu ndi ọzọ so kwa ha.

N'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, ndinyom ahu chiri uda di iche iche na ndi ọzọ bia n'ílì.

1: Site n’ọchịchịrị ruo n’ìhè: Ka Jizọs si merie ọnwụ

2: Ịkwado Ịnata Ìhè: Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Ụmụ nwanyị

Jọn 20:1-2 - N'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, Meri Magdalini biaruru ílì ahu n'isi-ututu, mb͕e ọ b͕ara ọchichiri, we hu na ewepuwo nkume ahu n'ílì ahu.

Mak 16:1-3 IGBOB - Ma mb͕e ubọchi-izu-ike gabigara, Meri Magdalini, na Meri nne Jemes, na Salomi, we zuta uda utọ di iche iche, ka ha we bia te Ya manu. N'isi-ututu, n'ubọchi mbu nke ízù, ha biaruru ílì mb͕e anyanwu wara.

Luk 24:2 Ha wee hụ na a kwapụrụ nkume ahụ nʼili ahụ.

Ẹma ẹkpat itiat oro ẹkekpan̄ade usụn̄ udi oro.

1. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ihe ịrịba ama nke olileanya

2. Udi efu: Ozi nke ndu

1. Aisaia 26:19 - Ndị nwụrụ anwụ gị ga-adị ndụ; ozu-ha gēbili kwa. Gi onye bi n'ájá, teta, tie nkpu ọṅù!

2. Matiu 28:6 - Ọ nọghị ebe a, n'ihi na o bilitere, dịka o kwuru. Bịa, hụ ebe o dinara;

Luk 24:3 Ha we ba nime, ma ha ahughi aru nke Onye-nwe-ayi Jisus.

Ụmụ nwaanyị ndị na-eso ụzọ Jizọs gara n’ili n’ụtụtụ a kpọlitere ya n’ọnwụ ma chọpụta na ozu Jizọs adịghị n’ebe ahụ.

1. Jizọs dị ndụ! O bilitela na ndị nwụrụ anwụ ma nye anyị olileanya na ndụ ọhụrụ n'ime Ya.

2. A na-ahụ ike nke mbilite n’ọnwụ Jizọs n’ili tọgbọrọ chakoo, kwesịrị ichetara anyị nkwa na ịhụnanya ya n’ebe anyị nọ.

1. Ndị Rom 6:4-5 ? Ya mere elìwo ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu. N'ihi na ọ buru na ayi na Ya ejikọtawo n'oyiyi nke ọnwu-Ya, ayi gādi kwa n'oyiyi nke nbilite-n'ọnwu-Ya.

2. Ndị Efesọs 2:4-5 ? Chineke , ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya-Ya nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu n'ajọ omume-ayi, O mere ka ayi na Kraist dikọ ndu (ọ bu amara ka ejiworo zoputa unu).

LUK 24:4 O rue, mb͕e ha nēcheb͕u ha n'ebe ahu, le, ndikom abua ndi yi uwe nēnwu enwu guzoro ha nso.

Ndị ikom abụọ ahụ yi uwe na-egbuke egbuke pụtara n’ihu ndị na-eso ụzọ ahụ nwere mgbagwoju anya n’ụzọ Imaus.

1. Atụla egwu mgbe Chineke zitere gị onye ozi n’oge ọgba aghara.

2. Ọnụnọ nke Chineke bụ nkasi obi n’oge mkpagbu.

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Abụ Ọma 46:1 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

Luk 24:5 Ma mb͕e ha nātu egwu, da iru-ha n'ala, ha we si ha, Gini mere unu nāchọ Onye di ndu n'etiti ndi nwuru anwu?

Mmadụ abụọ pụtara n’ihu ndị na-eso ụzọ abụọ na-aga Emeọs ma jụọ ihe mere ha ji na-achọ ndị dị ndụ n’etiti ndị nwụrụ anwụ.

1. Ike nke olile anya n'oge ihe isi ike

2. Ike nke Okwukwe n'oge egwu

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu?

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 24:6 Ọ nọghị ebe a, kama o mere ka o si n'ọnwụ bilie: chetanụ otú ọ gwara unu mgbe ọ nọ na Galili.

O bilitere! Jizọs emezuwo nkwa mbilite n’ọnwụ o kwere.

1: Mbilite n'ọnwụ Jizọs bụ ihe ncheta nke Chineke? 셲 ikwesị ntụkwasị obi na nkwa.

2: Mbilite n'ọnwụ Jizọs na-echetara anyị olileanya na ndụ ọhụrụ.

1: Aịza 53:5 ? Ọ bu kwa n'ihi njehie nile ayi ka apiaworo ya; ahuhu nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnyá-ya ka a gwọworo ayi.

2:2 Ndị Kọrịnt 5:17 ? Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ochie agaala, nke ohuru abiala!??

Luk 24:7 si, Aghaghi inyefe Nwa nke madu nye n'aka ndi-nmehie, ewe kpọgide Ya n'obe, n'ubọchi nke-atọ we bilie.

A ghaghị ịkpọgide Ọkpara nke mmadụ n’obe ma bilie n’ụbọchị nke atọ.

1. Ike nke mbilite n’ọnwụ: Inwe ndụ ọhụrụ n’ime Kraịst

2. Nnapụta ahụ e kwere ná nkwa: Ịtụkwasị obi n’atụmatụ Chineke

1. Ndị Rom 6:4-11 - Anyị na Kraịst dị n'otu na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya

2. 1 Ndị Kọrint 15:20-22 - Mbilite n'ọnwụ Kraịst bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ mbilite n'ọnwụ nke ga-abịa.

Luk 24:8 Ma ha chetara okwu ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs chetara okwu ntụziaka ya.

1: Ike nke Icheta Okwu Jizọs

2: Nrubeisi Site n'Icheta Okwu Jizọs

1: Joshua 1:8 - Akwụkwọ iwu a agaghị apụ apụ n'ọnụ gị; ma i gātughari uche nime ya ehihie na abali, ka i we lezi anya ime dika ihe nile edeworo n'akwukwọ nsọ si di: n'ihi na mb͕e ahu i gēme ka uzọ-gi ga nke-ọma, mb͕e ahu ka i gēnwe ezi ihe.

Abụ Ọma 119:11 - Okwu-Gi ka m'kpuchiworo n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

Luk 24:9 O si nʼili ahụ lọta, gwa ndị iri na otu ahụ na ndị ọzọ niile ihe ndị a niile.

Ụmụ nwaanyị ndị gara n’ili ahụ gwara ndị na-eso ụzọ iri na otu ahụ na ndị ọzọ na-eso ụzọ ya gbasara mbilite n’ọnwụ Jizọs.

1. Ike Okwukwe: Otú obi ike ụmụ nwaanyị nwere na Jizọs si mee ka ndị ọzọ nọgide na-ekwere.

2. Ike Ịgba Àmà: Otú àmà ndị inyom na-agba banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs si gbasaa n’etiti ndị na-eso ụzọ na ndị ọzọ.

1. Matiu 28:5-7 - Ndị mmụọ ozi nke mbilite n'ọnwụ Jizọs gwara ndị inyom nọ n'ili ahụ.

2. Ndị Hibru 11:1 - Okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 24:10 Ọ bụ Meri Magdalini na Joana na Meri nne Jems na ndị inyom ọzọ ha na ha nọ, bụ ndị gwara ndịozi ihe ndị a.

Meri Magdalin, Joana, Meri nne Jems, na ndị inyom ndị ọzọ gbara àmà banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs ma soro ndịozi ya zie ozi ọma.

1. Jiri ọṅụ na-eme ememe: Eziokwu nke mbilite n'ọnwụ Jizọs kwesịrị ime ka anyị nwee ọṅụ.

2. Kwuo Ozi Ọma: Anyị kwesịrị ịgbalị izi ndị ọzọ ozi ọma banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs.

1. Ndị Rom 10:14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekweghị na ya? Olee otú ha ga-esi kwere na Onye ha na-anụbeghị? ezitere ha?"

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. M nọnyeere gị mgbe niile, ruo na njedebe nke oge. ??

Luk 24:11 Ma okwu ha dị ka akụkọ efu nʼanya ha, ma ha ekwetaghị ha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere obi abụọ banyere akụkọ banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs, na-eche na akụkọ ndị ahụ abụghị eziokwu.

1. Ike nke Àmà: Otú Anyị Pụrụ Imeri Obi Ụtọ

2. Okwukwe na-adịghị ahụ anya: ikwere ndị na-ekweghị ekwe

1. Ọrụ 2: 24-32 - Pita kwuru banyere Jizọs na a kpọlitere n'ọnwụ.

2. Ndị Rom 10:17 - Okwukwe sitere n'ịnụ ozi, a na-anụkwa ozi ahụ site n'okwu banyere Kraịst.

Luk 24:12 Mgbe ahụ Pita biliri, gbara ọsọ gaa nʼili ahụ; O we huru ala, hu uwe-nwuda ahu ka ha tọb͕ọrọ nání ha, we pua, nēju kwa onwe-ya anya n'ihi ihe emereri.

Pita we b͕a ọsọ ba n'ílì ahu, hu uwe-nwuda ahu ka ọ tọb͕ọrọ n'ebe ahu;

1. Ịkwenye n'ike Chineke n'agbanyeghị ihe ndị a na-adịghị ahụ anya

2. Ike nke okwukwe n'ihu obi abụọ

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 24:13 Ma, lee, mmadụ abụọ nʼime ha gara nʼotu ụbọchị ahụ ruo obodo nta a na-akpọ Emeus, nke dị na Jeruselem ihe dị ka furlong atọ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ gara n’otu obodo nta a na-akpọ Emeọs, nke dị ihe dị ka stadia 60 ma e si Jeruselem gawa ya.

1. Njem nke Okwukwe: Otú Ụzọ Emaus si Na-akụziri Anyị Iso Jizọs

2. Ike nke Olileanya: Otú Jizọs Si Mepee Anya Ndị Na-eso Ụzọ n’Ụzọ Na-aga Emeọs

1. Aisaia 35:8-10 - Ụzọ awara awara gādi kwa n'ebe ahu, na uzọ, agākpọ kwa ya Uzọ nke idi-nsọ; onye ruru árú agaghi-agabiga n'elu ya; ma ọ gādiri ndi ahu: ndi-ije, ọ bu ezie na ndi-nzuzu, agaghi-akpafu nime ya.

2. Ndị Hibru 11:1-3 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

LUK 24:14 Ha we kparita uka bayere ihe ndia nile mereri.

Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ kwurịtara ihe ndị merenụ.

1. Ike nke Mkparịta ụka: Otu Ịkekọrịta Ahụmahụ Anyị Pụrụ Isi Mechie

2. Ịkwụsịghị Ike: Ịtụgharị uche ná Ndị Na-eso Ụzọ Ya?

1. Ilu 27:17, ?  Nkpuru nācha ígwè, otù nwoke nāmu kwa ibe-ya.

2. Ndị Filipaị 4:8, ? N'ezie , ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla kwesịrị otuto, na-eche echiche banyere ihe ndị a.

Luk 24:15 O rue, mb͕e ha nākparita uka nātu kwa uka, na Jisus onwe-ya biaruru nso, so kwa ha je.

Jizọs bịaruru ndị na-eso ụzọ ya nso wee soro ha gawa.

1: Jizọs chọrọ ịbịaru anyị nso ọbụna n'oge ihe isi ike anyị.

2: Anyị nwere ike nweta nkasi obi na mkpakọrịta na-eso Jizọs.

1: Deuterọnọmi 31:8- ? Ọ bu Jehova nēje n'iru gi. Ọ ga-anọnyere gị; Ọ gaghị ahapụ gị, ọ gaghịkwa agbahapụ gị. Atụla egwu ma ọ bụ tụọ ụjọ. ??

2: Abụ 23:4- ? 쏣 Ọ buru na ejem ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwu, M'gaghi-atu egwu ihe ọjọ ọ bula, n'ihi na Gi onwe-gi nọyerem; mkpanaka gị na mkpara gị, ha na-akasi m obi.

Luk 24:16 Ma edoro ha anya ka ha ghara i.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs amataghị Jizọs mgbe mbụ ọ pụtara n’ihu ha.

1: Anyị aghaghị ịnọgide na-anabata Jizọs n'ụzọ ndị anyị na-atụghị anya ya.

2: Okwukwe anyị kwesịrị ịdị ike nke ukwuu ịmata Jizọs, ọbụlagodi na ọ nọghị n'ọdịdị ya.

1: Jọn 20:24-29 – Tọmọs matara Jizọs mgbe Ọ pụtara n’ihu ndị na-eso ụzọ ya mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ.

2: Luk 5:4-6 - Ndị na-eso ụzọ Jizọs ghọtara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke mgbe o mere ka oké ifufe ahụ dajụọ.

Luk 24:17 Ọ si ha, Òle okwu okwu ndia unu nāgwarita onwe-unu, ka unu nējeghari, nāb͕a kwa ujọ?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-eje ije na-ekwurịta ihe mere ha ji wute ha.

1: Anyị ekwesịghị ikwe ka ọnwụnwa anyị mee ka anyị nwee mwute.

2: Ọbụna mgbe anyị nọ n'oge ihe isi ike, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi ma dabere na Ya maka nkwado.

1: Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya."

2: Abụ 34:17-18 - ? 쏻 ndi ezi omume nētiku n'ihi enyemaka, Jehova nānu, we naputa ha na nkpab͕u-ha nile. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

Luk 24:18 Otu onye nʼime ha, onye aha ya bụ Kleopas, we za, si ya, Ọ̀ bu nání Gi onwe-gi nọ na Jerusalem, i maghi ihe mere n'ebe ahu n'ubọchi ndia?

Kleopas na otu enyi ya a na-akpọghị aha zutere Jizọs n’ụzọ Emaus, Kleopas wee jụọ Jizọs ajụjụ banyere amaghị ihe ndị mere na Jeruselem.

1. Nkasi obi nke Kraist n'oge nsogbu

2. Ihe omimi nke atụmatụ Chineke na-ekpughe

1. Aisaia 53:3-5 Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke nhụjuanya, nke maarakwa ihe mgbu. Dị ka onye ndị mmadụ na-ezochiri ihu ha, a na-elelị ya, anyị na-eledakwa ya anya.

4 Ma ọ bu adịghị-ike-ayi ka o buru; ọ bu ihe-nb͕u-ayi kariri ya. Ma anyị chere na nsogbu ya bụ ntaramahụhụ sitere n’aka Chineke, ahụhụ maka mmehie nke ya!

2. 1 Pita 4:12-13 Ndị enyi m, unu ejula unu anya n'ihi ahụhụ dị ọkụ nke bịakwasịrị unu iji nwaa unu, dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe ọhụrụ na-eme unu. 13 Ma ṅụrịa ọṅụ n’ihi na unu na-ekere òkè n’ahụhụ nile nke Kraịst, ka unu wee nwee ọńụ nke ukwuu mgbe a ga-ekpughe ebube ya.

Luk 24:19 Ọ si ha, Gini bu ihe? Ha we si ya, bayere Jisus Onye Nazaret, onye bu onye-amuma di ike n'ọlu na okwu n'iru Chineke na ndi-Ju nile;

Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ nọ n’ụzọ Imaus gwara Jizọs onye Nazaret, bụ́ onye amụma dị ike n’omume na n’okwu n’ihu Chineke na mmadụ niile.

1. Amụma Jizọs mezuru: Ịmara Jizọs dị ka onye amụma dị ike

2. Ibi ndụ dịka onye amụma Chineke: Ịgbalịsi ike maka ezi omume na okwu

1. Aisaia 35:4-5 - Sịnụ ndị obi ha na-atụ egwu, ? di ike, atula egwu; Chineke-unu gābia, Ọ gēji ibọ̀-ọ́bọ̀ bia; na nkwughachi nke Chineke ka o ga-abia izoputa gi.??

2. 1 Pita 2:15 - N'ihi na ọ bụ Chineke? + Ọ ga-abụ na site n’ime ihe ọma ka i mebie okwu amaghị ihe nke ndị nzuzu.

Luk 24:20 Na otú ndị isi nchụàjà na ndị isi anyị nyefere ya ka e kpee ya ikpe ọnwụ, ma kpọgidere ya nʼobe.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-isi nke ndi-Ju raara Jisus nye, kpọgide Ya n'obe.

1. Ịrara Jizọs nye: Ichigharịkwuru Chineke n'Oge Ọnwụnwa

2. Mkpọgidere Jizọs n’obe: Ịchọta Ike na olileanya n’ime ahụhụ

1. Aisaia 53:7-8 - A kpagburu ya na eweda ya ala, ma o sagheghị ọnụ ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Luk 24:21 Ma anyị tụkwasịrị obi na ọ bụ ya bụ onye ga-agbapụta Izrel: ma e wezụga ihe ndị a niile, taa bụ ụbọchị nke atọ kemgbe e mechara ihe ndị a.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ nọ na-ekwurịta ihe ndị mere n’ime ụbọchị atọ gara aga, gụnyere mkpọgidere Jizọs n’obe na ndakpọ olileanya ha nwere n’ihi na a gbapụtaghị ha.

1. Otu esi anọgidesie ike n'okwukwe n'oge ihe isi ike

2. Ụdị ịhụnanya nke Chineke mgbapụta

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

LUK 24:22 E, ma ufọdu ndinyom n'etiti ayi mekwara ka ibobo nwua ayi n'aru, bú ndi nọ n'isi-ututu n'ílì ahu;

Ụmụ nwaanyị ndị bịara n’ili ahụ tụrụ ndị na-eso ụzọ ya n’anya.

1: Okwukwe nke ndị ọzọ gbara anyị gburugburu nwere ike iju anyị anya.

2: Anyị aghaghị ịnọgide na-enwe okwukwe na Chineke ọbụna mgbe ihe yiri ihe na-agaghị ekwe omume.

1: Luk 18:27 - Jisus zara, si, ? 쏻 okpu agaghị ekwe omume na mmadụ ga-ekwe omume n'ebe Chineke nọ.??

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na imesi obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya.

LUK 24:23 Ma mb͕e ha nāhughi aru-Ya, ha bia, si, na ha ahuwo kwa ọhù ndi-mọ-ozi, ndi nāsi na Ọ di ndu.

Ụmụ nwanyị ndị na-achọ ahụ Jizọs mgbe akpọgidere ya n'obe enweghị ike ịhụ ya kama, ha nwere ọhụụ nke ndị mmụọ ozi ndị kwupụtara na Jizọs dị ndụ.

1. Anyị agaghị atụfu olile anya-ọbụlagodi n’oge kacha njọ, Chineke nọnyeere anyị mgbe niile.

2. Site n’aka Jizọs, e nwere ike ịkpọlite anyị n’ọnwụ ma mee ka anyị dịghachi ndụ.

1. Aisaia 40:31 - "Ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:20-22 - "Ma ugbu a, e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie wee ghọọ mkpụrụ mbụ nke ndị nwụrụ anwụ. mmadụ nile na-anwụ, ọbụna otu a ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst.”

Luk 24:24 Ma ụfọdụ nʼime ndị anyị na ha nọ gara nʼili ahụ, hụkwa ya dị ka ndị inyom ahụ kwuru: ma ha ahụghị ya.

Ụfọdụ ndị ikom ahụ ha na ndị na-eso ụzọ Jizọs gara n’ili Jizọs hụ na ọ tọgbọrọ chakoo, ma ha ahụghị Jizọs.

1. Ike Okwukwe: Mụta ihe n’aka ụmụ nwanyị gbara akaebe n’ili tọgbọ chakoo

2. Ngọzi a na-atụghị anya ya nke ili tọgbọrọ chakoo: Otú mbilite n'ọnwụ Jizọs si agbanwe ihe niile

1. Jọn 20:1-18 – Akụkọ banyere Meri Magdalini hụrụ ili tọgbọ chakoo

2. Mak 16:1-8 - Akụkọ banyere ndị inyom ndị ọzọ gara n'ili ahụ ma hụ na ọ tọgbọrọ chakoo.

Luk 24:25 Mgbe ahụ ọ sịrị ha: “Ndị nzuzu, ndị dịkwa nwayọọ nʼobi ikwere ihe niile ndị amụma kwuru.

Jizọs baara ndị na-eso ụzọ ya mba maka na ha ekwetaghị ihe niile ndị amụma ahụ kwuru.

1. Okwukwe Anyị n’Ihe Ekwuworo—Luk 24:25

2. Ịdị nwayọọ nke obi na-eduba n’obi abụọ - Luk 24:25

1. Rom. 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Hib. Matiu 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwa nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.

Luk 24:26 Ọ̀ bughi na Kraist aghaghi ahuhu ihe ndia, na ibà n'ebube-Ya?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere mgbagwoju anya mgbe a kpọgidere Jizọs n'obe ma chọọ ịghọta ihe mere ọ ga-eji taa ahụhụ tupu ya abanye n'ebube ya.

1. Ike Okwukwe: Ịghọta ahụhụ na ebube Jizọs

2. Obe: Ihe atụ nke ịhụnanya enweghị atụ

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Hibru 12:2 – Ka anyị lekwasị anya n’ebe Jizọs nọ, Onye-isi na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n’obe n’ihi ọṅụ e debere n’ihu ya, na-elelịkwa ihere ya anya ma nọdụ ala n’aka nri nke ocheeze Chineke. .

Luk 24:27 Ma malite site nʼaka Mozis na ndị amụma niile, ọ kọwapụtara ha nʼakwụkwọ nsọ niile ihe gbasara onwe ya.

Jisus kọwaara ndi nēso uzọ-Ya ihe bayere Onwe-ya, malite na Moses na ndi-amuma, nēsite kwa n'akwukwọ nsọ nile.

1. Ike Akwụkwọ Nsọ: Otú Jizọs Si Jiri Baịbụl kpughe Onwe Ya

2. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n'otú Jizọs si amụ Akwụkwọ Nsọ?

1. Aisaia 53:3-4 A na-eleda ya anya, ndị mmadụ na-ajụkwa ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya. N'ezie Ọ buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru Ya onye etib͕uru ihe, tib͕ue ya, na onye ewedara n'ala na onye ewedara n'ala.

2. Jọn 5:39 Chọgharịa akwụkwọ nsọ; n'ihi na nime ha ka unu nēchè na unu nwere ndu ebighi-ebi: ma ha bu ndi nāb͕a àmà bayerem.

Luk 24:28 Ha we biarue obodo ntà ahu nso, ebe ha nāga: o we me ka ọ gāga n'iru.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs bịarutere n’otu obodo nso, Jizọs mee ka à ga-asị na ọ na-aga n’ihu.

1. “Ike Ime Njakịrị: Otú Jizọs Si Gosi Anyị Otú Anyị Ga-esi Na-eme Ihe n’ọnọdụ Ndị siri ike”

2. “Ihe Njem Jizọs Pụtara: Ihe Anyị Pụrụ Mụta n’Ime Njem Ya”

1. Jemes 1:19-20 - "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe; n'ihi na iwe nke mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

2. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo."

Luk 24:29 Ma ha rugidere Ya, si, Nọyere ayi: n'ihi na o rubewo anyasi, ubọchi agamiwo kwa anya. O we ba n'ulo inọyere ha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara ya ka ya na ha nọrọ ná mgbede ebe ụbọchị ahụ na-abịa.

1. Ihe nlereanya Jizọs nke ile ọbịa na amara

2. Mkpa mmekọ na mmekọ

1. Ndị Hibru 13:2 Unu elegharala ile ndị ọbịa ọbịa, n'ihi na site na nke a ụfọdụ ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ya.

2. Eklisiastis 4:9-12 Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgburu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya! Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ, ha na-ekpo ọkụ, ma olee otú mmadụ pụrụ isi kpo ọkụ nání ya? Ma ọ buru na madu nwere ike imegide onye nání ya, ma madu abua gēguzogide ya?            adighi-agbajikwa eriri aturu okpukpu atọ ọsọsọ .

LUK 24:30 O rue, mb͕e Ya na ha nọdusiri na nri, na O were ob͕e achicha, gọzie ya, nyawa, nye ha.

Jizọs weere achịcha, gọzie ya, nyawaa ya tupu o nye ya ndị na-eso ụzọ ya.

1. Ike Ngọzi: Olee otú ngọzi pụrụ isi gbanwee ndụ anyị

2. Achịcha nke ndụ: Ịchọta ọṅụ na mmezu n'ime Kraịst

gafere-

1. Matiu 14:14-21  Jizọs Na-enye puku mmadụ ise nri

2. Jọn 6:35 'Jizọs Bụ Achịcha nke Ndụ

Luk 24:31 Ewe saghe anya-ha, ha we mara Ya; o we pua n'anya-ha.

Jizọs pụtara ìhè n'ihu mmadụ abụọ n'ime ụmụazụ ya n'ụzọ na-aga Emeus, ha matara ya, ma ọ pụkwara.

1. Ike nke Onye-nwe ịpụta na-apụ n’anya.

2. Mkpa ọ dị ịmata ọnụnọ nke Onyenwe anyị.

1. Ndị Hibru 13:8 - Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ, taa na ruo mgbe ebighị ebi.

2. Jọn 14:18 - Agaghị m ahapụ unu dị ka ụmụ mgbei; M ga-abịakwute gị.

LUK 24:32 Ha we sirita onwe-ha, Òbi-ayi ekpoghi ọku nime ayi, mb͕e Ọ nāgwa ayi okwu n'uzọ, mb͕e Ọ nēmeghere ayi ihe edeworo n'akwukwọ nsọ?

Ndị na-eso ụzọ ahụ nwetara ọkụ n’obi ka Jizọs na-agwa ha okwu ma meghere ha akwụkwọ nsọ.

1. Ịmara Okwu Chineke: Ike nke Akwụkwọ Nsọ maka obi na-ere ọkụ

2. Ịhụ Chineke: Otú Ọbịbịa Chineke na-agbanwe agbanwe nwere ike isi mee ka obi anyị dị ọkụ

1. Abụ Ọma 119:103-105 ? Le, okwu-Gi nile nātọm utọ nke-uku! E, ọ nātọ ọnum utọ kari manu-aṅu! N'ihe-iriba-ama-Gi nile ka m'nweworo nghọta: N'ihi nka ka m'kpọworo uzọ okwu-ugha nile asì. Okwu-Gi bu oriọna diri ukwum, Ọ bu kwa ìhè diri okporo-uzọm.

2. Abụ Ọma 19:7-8 ? 쏷 iwu Jehova zuru okè, nēweghari nkpuru-obi: ihe-àmà nke Jehova bu ihe kwesiri ntukwasi-obi, nēme ndi nēnweghi uche mara ihe. Ukpuru nile nke Jehova ziri ezi, nēme ka obi ṅuria: ihe Jehova nyere n'iwu di ọcha, nēnye anya abua ìhè.

LUK 24:33 Ha we bilie n'oge hour ahu, laghachi na Jerusalem, hu ndi-ozi iri na otù ahu ka ha zukọrọ, na ndi ha na ha nọ.

Ndị na-eso ụzọ ya biliri ozugbo ma laghachi Jeruselem ịhụ ndị iri na otu ahụ gbakọtara.

1: Ya adịla ka ike gwụ gị ike ịbịakọta ọnụ dịka ọgbakọ.

2: Chineke nọ mgbe niile inye anyị ume na obi ike.

1: Ọrụ 2: 42-47 - Nzukọ-nsọ mbụ na-agbakọta ọnụ n'ịdị n'otu.

2: Ndị Rom 12: 4-5 - Ime otu n'ime ahụ nke Kraịst.

LUK 24:34 si, Onye-nwe-ayi esiwo n'ọnwu bilie n'ezie, we me ka Saimon hu Ya anya.

Onye-nwe-anyị e bilitere pụta ìhè nye Saịmọn.

1: Ike mbilite n’ọnwụ Jizọs nyere anyị taa.

2: Mkpa ọ dị ikwusa ozi ọma banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs.

NDI ROM 6:4-5 Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2: Ọrụ 1:8 - Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa.

LUK 24:35 Ha we kọrọ ihe mere n'uzọ, na otú ha mara Ya n'inyawa ob͕e achicha.

Mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs zutere ya ka ha na-aga Emeus ma mata ya site n’inyawa achịcha.

1. Ịmata Jizọs n'Ụzọ A Na-atụghị Anya Ya

2. Ike Irikọ ọnụ

1. Matiu 26:26-29 - Jizọs hiwere nri anyasị nke Onyenwe anyị

2. Ọrụ 2: 42-47 - Ndị kwere ekwe na-etinye aka n'inyawa achịcha ọnụ na mkpakọrịta

Luk 24:36 Ma ka ha na-ekwu ihe ndị a, Jisus onwe ya guzoro nʼetiti ha, sị ha: “Udo dịrị unu.

Jizọs pụtara ìhè n’ihu ndị na-eso ụzọ ya mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ wee kelee ha n’udo.

1. Ike Udo: Otú Ekele udo Jizọs si gbanwee Ụwa

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ihe ịrịba ama na-atụ n'anya nke olileanya n'ime ụwa nsogbu

1. Abụ Ọma 29:11 - Jehova na-enye ndị ya ike; Jehova ji udo gọzie ndi-Ya.

2. Ndị Rom 5:1 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Luk 24:37 Ma ha tụrụ egwu, tụọkwa ha egwu, ha chere na ha ahụwo mmụọ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs tụrụ egwu mgbe ha hụrụ Jizọs n’ihi na ha chere na ọ bụ mmụọ.

1: Chineke nọnyeere anyị ọbụna n'oge egwu.

2: Anyị kwesịrị inwe okwukwe ọbụna mgbe ihe yiri ihe na-agaghị ekwe omume.

1: Ndị Hibru 13:5 - "Ka omume-unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe unu nwere;

2: Matiu 28:20 - "Na-ezi ha ka ha debe ihe niile ka m nyere unu n'iwu: ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen."

Luk 24:38 Ọ si ha, Gini mere obi nālọ unu miri? n'ìhi gini kwa ka èchìchè nēbili n'obi-unu?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe mere ha ji na-echegbu onwe ha na ihe mere echiche ji na-ebili n’obi ha.

1. Etula Obi: Ịchọta Udo n'Ụwa Nsogbu

2. Imeri Nchegbu: Otu esi eme ka uche na obi gị dajụọ

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke; a ga-ebuli m n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa."

Luk 24:39 Lenu akam na ukwum, na ọ bu Mu onwem: jidem, hu; n'ihi na mọ enweghi anu-aru na ọkpukpu, dika unu huru na Mu onwem nwere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka Jizọs na-enye ihe akaebe a na-ahụ anya maka mbilite n'ọnwụ Ya site n'igosi aka na ụkwụ Ya.

1. Ihe akaebe anụ ahụ nke mbilite n'ọnwụ Kraịst: Jizọs na-egosi anyị na Ọ bụghị mmụọ nkịtị kama o nwere ihe àmà pụtara ìhè nke mbilite n'ọnwụ Ya.

2. Ike Okwukwe: Mbilite n'ọnwụ Jizọs n'anụ ahụ na-enye anyị okwukwe n'ike nke Chineke ma na-egosipụta ikwesị ntụkwasị obi Ya.

1 Jọn 20:27: Ya mere Ọ si Tomas, Rue nkpisi-aka-gi n'ebe a, le kwa akam abua; ma rute aka-gi n'ebe a, tubà ya n'akukum: ekwe-kwa-la ka ekwe-ekwe, kama kwere.

2. Ndị Hibru 11:1: Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Luk 24:40 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, O we gosi ha aka-Ya na ukwu-Ya.

E gosiri ndị na-eso ụzọ Jizọs aka na ụkwụ Jizọs mgbe o kwuchara.

1: E mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie n’ezie mgbe ọ nwụsịrị, e gosikwara ya site n’ọnyá dị n’aka na ụkwụ ya.

2: Ọdịdị ahụ́ Jizọs dị mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ na-eme ka anyị nwee olileanya n’agbanyeghị nhụjuanya.

1: Jọn 20:27-29 O we si Tomas, ? 쏱 tinye mkpịsị aka gị ebe a; hụ aka m. Setịpụ aka gị, tinye ya n'akụkụ m. Kwụsị inwe obi abụọ ma kwere.??

2: Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka Chineke? Ndị a họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n’anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị.

Luk 24:41 Ma mb͕e ha nēkweghi n'ihi ọṅù, mb͕e ha nēju kwa ha anya, Ọ si ha, Ùnu nwere ihe-oriri ọ bula n'ebe a?

Ndị na-eso ụzọ ya nwere ọṅụ ma ha amaghị ihe na-emenụ, n’ihi ya, Jizọs jụrụ ma hà nwere ihe oriri.

1. Ịtụkwasị obi n'okwu Chineke n'etiti ihe ejighi n'aka

2. Ịchọta ọńụ n’etiti ahụhụ

1. Ndị Rom 15:13 - "Ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọńụ na udo niile ka unu na-atụkwasị ya obi, ka unu wee jubiga n'olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

2. Abụ Ọma 30:5 - "Ịkwa ákwá pụrụ ịdịgide otu abalị, ma ọṅụ na-abịa n'ụtụtụ."

LUK 24:42 Ha we nye ya òkè nime azù aruru aru, na nke ub͕ọ-manu-aṅu.

Itien̄wed emi etịn̄ nte mbet esie ẹkenọde Jesus ubak iyak emi ẹsan̄ade ye ebok aranọkwọk.

1. Ike Ile ọbịa: Ihe nlereanya Jizọs nke ịnakwere na imeghachi omume n'omume obiọma

2. Na-enye ndị agụụ na-agụ nri: Ihe ncheta iji gosi obiọma na ọmịiko n'ebe ndị nọ ná mkpa nọ

1. Jenesis 18: 2-5 - Abraham ọbịa maka ndị ọbịa atọ ahụ

2. Aisaia 58:7-11 – Oku nke Chineke na-akpoku ilekọta ndi agu na agu na ndi nkpà.

Luk 24:43 O we were ya rie n’iru ha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs hụrụ ka Jizọs riri otu azụ̀ iji gosi na a kpọlitere ya n’ọnwụ.

1. Mbilite n'ọnwụ Jizọs: Ọrụ ebube nke ọrụ ebube

2. Ike nke Ịgba ama Mbilite n'ọnwụ Kraịst

1. Jọn 20:25-29 - Jizọs gosiri Tọmọs ọnyá ya, na-egosi na ọ dị ndụ.

2. Luk 24:36-43 - Jizọs kpugheere onwe ya nye ndị na-eso ụzọ ya wee rie otu akụkụ azụ̀.

Luk 24:44 O wee sị ha: “Ndị a bụ okwu m gwara unu mgbe mụ na unu nọ, na a ga-emezurịrị ihe niile e dere nʼiwu Mozis na nʼakwụkwọ ndị amụma na nʼakwụkwọ ozi. abù ọma, bayerem.

Amaokwu a na-ekwu banyere Jizọs na-echetara ndị na-eso ụzọ ya na e buru amụma banyere ihe ndị mere ná ndụ ya na ọnwụ ya n’Iwu, Ndị Amụma, na Abụ Ọma.

1. Mmezu nke Amụma: Otú Ndụ na Ọnwụ Jizọs si mezuo Akwụkwọ Nsọ

2. Mmezu nke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Otú Ndụ Jizọs si Gosipụta Ikwesị ntụkwasị obi

1. Aịzaya 53:4 ??

2. Abụ Ọma 22:1??8

Luk 24:45 Mgbe ahụ O meghere nghọta ha, ka ha ghọta ihe e dere nʼakwụkwọ nsọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka Jizọs meghere nghọta nke ndị na-eso ụzọ ya, ka ha wee ghọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ.

1) Ike Jizọs: Ịmụta Ịdabere na Nduzi Ya

2) Imeghe ike Akwụkwọ Nsọ site n'aka Jizọs

1) Jọn 14: 26 - "Ma onye na-akwado, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ga-akụziri unu ihe niile, chetakwa unu ihe niile m gwara unu."

2) Abụ Ọma 119:18 - "Meghee anya m ka m wee hụ ihe dị ebube n'iwu gị."

Luk 24:46 O we si ha, Otú a ka edeworo ya n'akwukwọ nsọ, na otú a ka Kraist-ayi gāhu ahuhu, na isi na ndi nwuru anwu bilie n'ubọchi nke-atọ;

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ ghaghị ịta ahụhụ ma bilie n’ụbọchị nke atọ.

1. Ike ebube nke nbilite n'onwu

2. Mkpa ọ dị imezu amụma

1. Abụ Ọma 16:10 - N'ihi na I gaghi-arapu nkpuru-obim na ala-mọ; I gaghi-ekwe kwa Onye Nsọ-Gi ka ọ hu ire-uré.

2. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u nile ayi: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uru, na eweda ya n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

Luk 24:47 Na ka e wee kwusaa nchegharị na ngbaghara mmehie nʼaha ya nʼetiti mba nile, malite na Jerusalem.

Jizọs gwara ụmụazụ ya ka ha kwusaara mba niile ozi ọma nchegharị na mgbaghara mmehie, malite na Jeruselem.

1. Ike nke nchegharị na mgbaghara

2. Ọn̄ụ nke ikwusa ozi Jizọs nke nchegharị na mgbaghara

1. Olu 3:19 – Chegharianu, chigharikute kwa Chineke, ka ewe kpochapu nmehie nile unu.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Luk 24:48 unu bụkwa ndị akaebe nke ihe ndị a.

Ebe a na-emesi ike mkpa ọ dị ịbụ ndị akaebe maka eziokwu nke ozi ọma nke Kraịst.

1: Ịbụ onye akaebe nke eziokwu - Ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe na ịgba akaebe mgbe nile maka eziokwu nke ozi-ọma nke Jisus Kraịst.

2: Ịbụ ọgbụgba-ama nke Amara-Ikesa ozi nke ịhụnanya, ebere na amara dị na Jisus Kraịst n’etiti ndị ọzọ.

1: Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị; unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem, na na Judia dum na Sameria, ruo nsọtụ ụwa."

2: Matiu 28:18-20 - Ya mere Jisus biakutere ha, si, ? E nyewo m ikike n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n'ezie a na m anọnyere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa.

Luk 24:49 Ma, le, Mu onwem nēzite nkwa nke Nnam biakwasi unu: ma nọgidenu n'obodo Jerusalem, rue mb͕e agēwere ike sitere n'elu nye unu.

A gwara ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ha nọrọ na Jeruselem ruo mgbe a ga-enye ha ike sitere n’elu.

1. Ịnọgide na-ekwe nkwa Chineke: Ichere Onyenweanyị maka ike Ya

2. Ibi na atụmanya: Ịmara na ihe kacha mma ka na-abịa

1. Aịzaya 40:31: "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku felie dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Abụ Ọma 27:14: "Chere Jehova: di ike, Ọ gēme kwa ka obi-gi di ike: chere Jehova."

LUK 24:50 O we dupu ha rue Betani, O we welie aka-Ya elu, gọzie ha.

Jizọs duuru ndị na-eso ụzọ ya gawa Betani ma jiri aka dị elu gọzie ha.

1. Ngọzi nke Ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi

2. Ike nke Ngọzi Jisos

1. Ọrụ 3:1-8, Pita na Jọn gwọọ nwoke ahụ ngwụrọ n'aha Jizọs

2. Jemes 5:13-15, ike nke ekpere na ekpere siri ike nke onye ezi omume nwere bara uru nke ukwuu .

Luk 24:51 O rue, mb͕e Ọ nāgọzi ha, na O kewapuru n'ebe ha nọ, ewe welie Ya la n'elu-igwe.

Jizọs gọziri ndị na-eso ụzọ ya wee kpọga ya n’eluigwe.

1. Nrigo nke Jisos: ike nke ngozi ya

2. Jisus, olile-anya ebighi-ebi ayi: Ngọzi nke Nrigo-Ya

1. Ọrụ Ndịozi 1:9-11 - Ma mgbe o kwuchara ihe ndị a, ka ha na-ele, o weliri ya elu, igwe ojii wepụrụ ya n'ihu ha. Ma mb͕e ha nēle anya n'elu-igwe ka Ọ nāga, le, ndikom abua ndi yi uwe-nwuda ọcha guzoro ha nso, si, ? Na Galili, gịnị mere i ji guzoro na-ele anya n'eluigwe? Jizọs a, onye e napụrụ n'ebe unu nọ la n'eluigwe, ga-abịa n'otu ụzọ ahụ unu hụrụ ka ọ na-aga n'eluigwe.

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

Luk 24:52 Ha we kpọ isi ala nye Ya, were oké ọṅù laghachi na Jerusalem.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs fere Jizọs ma jiri oké ọṅụ laghachi Jeruselem.

1: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile, ọzọkwa, a sị m, ṅụrịa ọṅụ! (Ndị Filipaị 4:4)

2: Bia, ka ayi kpọ isi ala, ka ayi gbue ikpere n'ala n'iru Onye-nwe-ayi Onye meworo ayi (Abù Ọma 95:6)

1: Jisus siri, ? Ka obi ghara ịlọ unu mmiri. Ị kwere na Chineke; kwere kwa na Mu (Jọn 14:1).

2: Jisus siri, ? udo ka m'rapuru gi; udom ka m'nēnye gi. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi-unu ghara ịma jijiji, unu atụkwala egwu (Jọn 14:27).

Luk 24:53 Ha nọkwa nʼụlọ nsọ mgbe niile na-enye Chineke otuto na-agọzikwa. Amen.

Ndị na-eso ụzọ ya na-anọkarị n’ụlọ nsọ, na-eto Chineke ma na-efe ya.

1. Chineke kwesiri otuto anyi

2. Na-efe Chineke n’ụlọ nsọ

1. Abụ Ọma 34:1 - ? Ọ ga-agọzi Jehova mgbe niile; otuto-Ya gādi kwa n'ọnum mb͕e nile.

2. Abụ Ọma 100:4 - ? Jide ekele were ọnu-uzọ-ama-ya nile bia, Were kwa otuto me ogige-Ya nile. Kelenu ya; gọzie aha ya!??

Jọn 1 na-ewebata Okwu ahụ (Logos), ọgbụgba-ama nke Jọn Baptist, na ndị mbụ na-eso ụzọ Jizọs.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site na nkwupụta mmụta mmụta dị omimi gbasara Okwu ahụ (Logos) onye na Chineke dịrị na mmalite na bụrụkwa Chineke. Okwu a nyere aka na okike; Ihe nile nke dị adị sitere n’aka Ya. Nime Ya ka ndu diri, bú ìhè nke madu nile, nēnwu n'ọchichiri nke nēnweghi imeri ya. Logos a ghọrọ anụ arụ dịka Jisus Kraịst jupụtara n’amara eziokwu bi n’etiti anyị na-ekpughe ebube Ọkpara Nna mụrụ naanị ya (Jọn 1:1–14).

Paragraf nke abụọ: Akụkọ ahụ wee tụgharịa gaa na Jọn Baptist onye ezitere site na Chineke ka ọ gbaa ama maka Ìhè a ka mmadụ niile wee site na ya kwere. Ya onwe ya abụghị Ìhè a kama ọ bịara ka ọ gbaa ama ka ọ gbaa-ama banyere Ìhè a (Jọn 1:6–8). Mgbe ndị ndú ndị Juu si na Jeruselem ziga ndị nchụàjà ndị Livaị jụrụ onye ọ bụ, o kwuru hoo haa na ya abụghị Kraịst ma ọ bụ Ịlaịja ma ọ bụ Onye amụma kama ọ bụ olu onye na-akpọ ọzara ‘Meenụ ụzọ kwụ ọtọ Onyenwe anyị’ na-ehota ihe Aịzaya onye amụma na-egosi na ọ bụ onye na-akwado Mezaịa (Jọn 1:19) -23). N'echi-ya, mb͕e ọ huru Jisus ka Ọ nābiakute Ya, o we kwuputa, si, Le, Nwa-aturu Chineke nēwepu uwa nmehie. na-agba ama nke Chineke nhọpụta mmanụ Jizọs Mmụọ Nsọ Ọkpara Chineke na-emezu ọrụ ya na-atụ ndị ọzọ aka n'ebe Kraịst nọ (Jọn 1:24-34).

Paragraf nke atọ: N'echi ya ọzọ Jọn guzoro abụọ na-eso ụzọ ya na-ele Jizọs ka ọ na-aga ọzọ na-ekwu 'Lee Nwa Atụrụ Chineke!' Mgbe ha nụrụ nke a abụọ ndị na-eso ụzọ soro Jizọs na-eduga ná mkparịta ụka mbụ ebe jụrụ ha ihe ha na-achọ kpọrọ ha òkù ka ha bịa lee otú ha na Ya nọrọ ụbọchị otu ndị a Andru Saịmọn nwanne Pita nke mbụ hụrụ nwanne ya Saịmọn gwara ya na ọ hụrụ Mezaịa a sụgharịrị Kraịst wetara ya Jizọs lere anya kwuru. 'Ị bụ Saịmọn nwa Jọn, a ga-akpọ gị Sifas' nke a sụgharịrị ịbụ Pita na-ewebata mgbanwe nke onwe ya na-eso Kraịst (Jọn 1:35-42). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịkpọ ndị na-eso ụzọ oge mbụ ndị ọzọ bụ Philip Nataniel nke ikpeazụ nwere obi abụọ na mbụ ọ bụla ihe ọma ga-apụta na Nazaret mana mgbe ha zutere ihe ọmụma Jizọs nwere banyere ya tụrụ n'anya kwupụtara na ya ga-abụ Ọkpara Chineke Eze Izrel kwere nkwa mkpughe ka ukwuu ndị mmụọ ozi na-arịdata n'ahụ Ọkpara mmadụ nke na-egosi eluigwe dị nsọ Chineke. na-arụ ọrụ ụwa site n’ije-ozị ya (Jọn 1:43–51).

Jọn 1:1 Na mbu ka Okwu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke.

Na mbu ka Okwu ahu diri, Nke diyere Chineke, buru kwa Chineke.

1. Ike nke Okwu Chineke

2. Ịdị Nsọ nke Jisus Kraịst

1. Jenesis 1: 1-3 - Na mbido Chineke kere eluigwe na ụwa

2. Ndị Kọlọsi 1: 15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, Onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe nile e kere eke.

Jọn 1:2 Onye ahụ na Chineke dị na mbụ.

Ebe ahụ kwuru na Jizọs na Chineke nọ na mmalite.

1. Otú Jizọs si bụrụ ihe atụ nke ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke.

2. Mkpa ọ dị ịnakwere Jizọs dị ka Ọkpara Chineke.

1. Jọn 1:14 - "Okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ, wee biri n'etiti anyị, anyị ahụwokwa ebube ya, ebube dị ka Ọkpara ọ mụrụ naanị ya sitere na Nna ya, jupụtara n'amara na eziokwu."

2. Ndị Kọlọsi 1: 15-17 - "Ọ bụ onyinyo nke Chineke ahụ a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe nile e kere eke: n'ihi na site n'aka ya ka ekère ihe nile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị. Ekère ihe nile site n'aka-Ya, ka ekè-kwa-ra Ya nye-kwa-ra Ya: Ọ bu kwa ihe nile n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

Jọn 1:3 Ekère ihe nile site n'aka-Ya; ọ dighi kwa ihe emere ka ekèworo ma-ọbughi Ya.

Itien̄wed emi aban̄a nte Jesus edide Andibot kpukpru n̄kpọ.

1. Jizọs bụ Onye Okike nke ihe niile - Ịghọta mkpa Jizọs dị ka isi iyi nke ihe niile e kere eke.

2. Ihe niile bụ Ya Mere - Ịghọta ike nke Jizọs na ike ya iweta ndụ n'ihe niile.

1. Jenesis 1:1 - "Na mbụ Chineke kere eluigwe na ụwa."

2. Ndị Kọlọsi 1:16 - "N'ihi na site n'aka ya ka ekère ihe nile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na ihe a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị - ihe niile e kere site na ya na maka ya."

Jọn 1:4 Nime Ya ka ndu diri; ndu ahu we buru ìhè nke madu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Jizọs bụ isi iyi nke ndụ na ìhè nye mmadụ niile.

1. “Ìhè nke na-enye ndụ nke Jizọs”

2. “Ìhè nke Ụwa: Jizọs”

1. Ndị Rom 8:10-11 - Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n'ime gị, ọ bụ ezie na anụ ahụ nwụrụ anwụ n'ihi mmehie, mmụọ nsọ bụ ndụ n'ihi ezi omume. Ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye ahu Nke mere ka Kraist Jisus si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka aru-unu di ndu site na Mọ Nsọ nke bi nime unu.

2. Abụ Ọma 36:9 - N'ihi na n'ebe i nọ ka isi-iyi nke ndụ dị; n'ìhè-Gi ka ayi nāhu ìhè.

Jọn 1:5 Ìhè ahụ na-amụkwa n'ọchịchịrị; ọchichiri ahu ejideghi kwa ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na ìhè nke Chineke na-enwu n'ọchịchịrị, ma ọchịchịrị ahụ enweghị ike ịghọta ma ọ bụ nabata ya.

1. "Ìhè nke Chineke n'ọchịchịrị"

2. "Ike na-enweghị atụ nke ìhè"

1. Aisaia 9:2 - "Ndị na-ejegharị n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè: ndị bi n'ala nke onyinyo ọnwụ, ìhè na-amụkwasị ha."

2. Ndị Efesọs 5:8-10 - "N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe ụfọdụ, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị: jeenụ ije dị ka ụmụ nke ìhè: (N'ihi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ n'ịdị mma niile na ezi omume na eziokwu;) Na-egosi ihe. dị Jehova mma.”

Jọn 1:6 O nwere otu nwoke ezitere site nʼebe Chineke nọ, aha ya bụ Jọn.

Chineke zitere Jọn Baptist ka o dozie ụzọ maka Jizọs.

1: Mkpa ọ dị ịkwado ụzọ maka Jizọs.

2: Ihe ọ pụtara ozi Jọn Baptist.

1: Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nākpọ òkù: N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; Menu ka uzọ atuliri atuli guzoziere Chineke-ayi n'ọzara.

Matiu 3:1-3 - N'ụbọchị ndị ahụ Jọn Baptist bịara, na-ekwusa ozi ọma n'ime ọzara Judia na-asị, "Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso."

JỌN 1:7 Onye ahu biara ib͕a àmà, ka o we b͕ara Ìhè ahu àmà, ka madu nile we site n'aka-Ya kwere .

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs Kraịst na-abịa n'ụwa ka ọ gbaa ama ka ọ gbaa ama maka Ìhè ahụ, ka mmadụ niile wee kwere na Ya.

1. Mkpa ọ dị Ịgba Àmà nke Ìhè ahụ

2. Ike nke ikwere na Jisos Kraist

1. Aisaia 9:2 - Ndi nējeghari n'ọchichiri ahuwo oké ìhè; ndi bi n'ala nke onyinyo ọnwu, ìhè nwuwo n'aru ha.

2. Matiu 4:16 - Ndị nọdụrụ ala n'ọchịchịrị hụrụ nnukwu ìhè, ma ndị nọ ọdụ na mpaghara na onyinyo ọnwụ Ìhè abịawo.

Jọn 1:8 Ọ bụghị Ìhè ahụ, kama ọ bụ          gbara Ìhè ahụ àmà.

Chineke zitere Jọn Baptist ka ọ gbaa ama maka Jizọs, onye bụ ezi Ìhè.

1. Ịgba ama maka Ìhè ahụ: Ọrụ Jọn Baptist n’ime atụmatụ Chineke

2. Ìhè nke Ụwa: Jizọs na olileanya Ọ na-eweta

1. 1 Jọn 1:5-7 - “Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya ma na-ekwusara unu, na Chineke bụ ìhè, ọchịchịrị adịghịkwa n'ime ya ma ọlị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọrịta mgbe anyị na-eje ije n'ọchịchịrị, anyị na-agha ụgha, anyị adịghịkwa eme eziokwu. Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n’ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n’ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.”

2. Aisaia 9:2 - “Ndị jere ije n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè; ndị bi n’ala nke oké ọchịchịrị, ìhè nwukwara n’ahụ́ ha.”

Jọn 1:9 Nke ahụ bụ ezi Ìhè ahụ, nke na-amụnye onye ọ bụla nke na-abịa nʼụwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs dịka ezi ìhè nke na-enye onye ọ bụla nọ n'ụwa ìhè.

1. Ibi ndụ n’ìhè nke Jizọs

2. Isi Iyi nke Ìhè Anyị

1. Jọn 8:12 – Jizọs sịrị, “Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị ejegharị n’ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ.”

2. Aisaia 9:2 - Ndị na-eje ije n'ọchịchịrị ahụwo nnukwu ìhè; ìhè abịakwasịwo ndị bi n'ala oké ọchịchịrị.

Jọn 1:10 Ọ nọri nʼụwa, ekèkwara ụwa site nʼaka ya, ma ụwa amataghị ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-abịa n'ụwa na-abụghị ndị ụwa ghọtara.

1: Anyị kwesịrị ịghọta mkpa Jizọs dị na ndụ anyị ma ghara iji ya egwuri egwu.

2: Anyị kwesịrị iṅomi Jizọs ma mụta ịtụkwasị ya obi na nduzi Ya.

1: Ndị Hibru 13:8 - Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Jọn 1:11 Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya.

Ebe a na-ekwu banyere Jizọs na-abịakwute ndị ọ họọrọ, ma ha anabataghị ya.

1. Mkpa ọ dị ịnakwere na ịnakwere uche Chineke maka ndụ anyị.

2. Mkpa ọ dị ịdị njikere ịnakwere Jizọs dịka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị.

1. Aisaia 53:3 – “E ledara Ya anya, ndi madu ju-kwa-ra Ya; nwoke iru-uju, na amara na iru uju; ma dị ka onye ndị mmadụ na-ezonarị ya ihu ha, a ledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.”

2. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na ọ bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke kpọlitere ya na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị. N’ihi na obi ka mmadụ ji kwere ruo n’ezi omume, e jikwa ọnụ kwupụta nkwupụta weta nzọpụta.”

JỌN 1:12 Ma ka ha ra, bú ndi natara Ya, O nyere ha ike ighọ umu Chineke, bú ndi kwere n'aha-Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ike nke ikwere na Jizọs na otú o si enye ndị mmadụ ikike ịghọ ụmụ Chineke.

1. Ike nke ikwere: Oku iso Kraist

2. Ịghọta onyinye nke ndụ ebighị ebi Site n'aka Jizọs

1. Ndị Galetia 3:26 – N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Jọn 1:13 Ndị amuru, ọ bughi site n'ọbara, ma-ọbu site n'ọchichọ nke anu-aru, ma-ọbu site n'ọchichọ nke madu, kama site na Chineke.

Ike Chineke bụ isi iyi nke ndụ niile.

1. Ike Chineke: Otu esi enweta ndụ n’aka Jehova

2. Uche Chineke: Ịghọta ihe amara pụtara

1. Jọn 3:5-8 - "Jizọs zara, sị: "N'ezie, n'ezie, a na m asị unu, ọ dịghị onye pụrụ ịbanye n'alaeze Chineke ma ọ bụrụ na a mụrụ ha site na mmiri na Mmụọ Nsọ. Ka ọ ghara iju gi anya n'okwum, si, Aghaghi imu unu ọzọ. Ifufe na-efe ebe ọ bụla masịrị ya, ị na-anụkwa olu ya, ma ị mataghị ebe o si abịa na ebe ọ na-eje: otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na mmụọ nsọ.

2. Ndị Rom 8: 28-29 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, bụ ndị a kpọworo dị ka nzube ya si dị. nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n’etiti ọtụtụ ụmụnna.”

Jọn 1:14 Ma Okwu ahụ ghọrọ anụ arụ, wee biri n'etiti anyị, (anyị wee hụ ebube ya, otuto dị ka Ọkpara ọ mụrụ naanị site n'aka Nna ya) juputara n'amara na eziokwu.

Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, nēkpughe ebube na amara nke Chineke.

1. Amara Chineke nime Kraist - Jọn 1:14

2. Ebube nke Chineke ekpughere nime Kraist - Jọn 1:14

1. Ndị Rom 8: 3-4 - "N'ihi na Chineke emewo ihe iwu, bụ ndị na-adịghị ike site n'anụ ahụ, na-apụghị ime. ka ewe mezu ihe ezi omume nke iwu ahu n'obi nime ayi, bú ndi nējegharighi dika anu-aru si di kama dika Mọ Nsọ si di.

2. Ndị Hibru 1:3 - "Ọ bụ ìhè ebube nke Chineke na kpọmkwem akara nke ọdịdị ya, ọ na-akwado eluigwe na ala site n'okwu nke ike ya."

JỌN 1:15 Jọn nāb͕ara Ya àmà, nēti kwa nkpu, si, Onye a bu Onye M'kwuru okwu bayere Ya, si, Onye ahu Nke nābia n'azum aghọwo Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri n'irum.

Jọn na-agba akaebe banyere ịdị ukwuu nke Jizọs site n'ikwu na ọ bụ onye a họọrọ n'ihu ya na ọ nọ n'ihu ya.

1. Jizọs ka anyị niile mma, o kwesịkwara ịna-efe ya.

2. Ekpughere ịdị ukwuu Jizọs site n’ịgba ama Jọn.

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu. site n'inwe udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe. Ya mere Chineke ebuliwo Ya elu nke-uku, nye kwa Ya aha nke kariri aha nile ọ bula, ka ikperè nile ọ bula we b͕ue n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, na ire ọ bula nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi; ka e nye Chineke Nna otuto.”

2. Ndị Hibru 1: 3-4 - “Ọ bụ nchapụta nke ebube nke Chineke na akara nke ọdịdị Ya, ọ na-ejikwa okwu nke ike ya kwado eluigwe na ụwa. Mgbe o mesịworo ka mmehie dị ọcha, ọ nọdụrụ ala n’aka nri nke Eze Ukwu n’ebe dị elu, ebe ọ karịrị ndị mmụọ ozi, dị ka aha ahụ o ketara dị ebube karịa nke ha.”

Jọn 1:16 Site na njuputa-Ya ka ayi onwe-ayi nile natara, na amara nēnweghi amara.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na Chineke ejiriwo amara ya na njupụta ya niile gọzie anyị.

1: Anyị kwesịrị inwe ekele maka njupụta nke amara Chineke na ihe niile o nyere anyị.

2: Chineke ejiriwo amara ya gọzie anyị na anyị kwesịrị ịmata ma sọpụrụ onyinye ahụ.

1: Ndị Efesọs 2:8-9, "N'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2: Jemes 4: 6, "Ma ọ na-enye amara karịa, ya mere ọ na-ekwu," Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

Jọn 1:17 N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu iwu, ma amara na ezi-okwu sitere n'aka Jisus Kraist bia.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ọ bụ Moses nyere iwu ahụ, ma amara na eziokwu sitere na Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Amara: Otu Jizọs Kraịst si eweta mgbanwe

2. Mkpa nke Eziokwu: Ịjụ aghụghọ na ịnakwere ịdị nsọ

1. Ndị Rom 6:14, "N'ihi na mmehie agaghị abụkwa onye nwe unu ọzọ, n'ihi na ị nọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara."

2. Jọn 8:32, "Mgbe ahụ ka unu ga-amarakwa eziokwu, eziokwu ga-emekwa ka unu nwere onwe unu."

JỌN 1:18 Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb͕e ọ bula; Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, nke dị n’obi Nna, ka O gosiworo ya.

Ọ dịghị onye hụtụrụla Chineke, ma Jizọs ekpughere ya.

1. Jizọs - Onye na-ekpughe Chineke

2. Ọ dịghị onye ahụla Chineke-Ma anyị nwere ike mara Ya site Jesus

1. Jọn 14:9 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ na gị ọ̀ dị ogologo oge a, ma ị maghị m, Filip? Onye huworom ahuwo Nnam; ya mere, olee otú ị ga-esi sị, Gosi anyị Nna ahụ?

2. Ndị Kọlọsi 1:15 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke.

Jọn 1:19 Nka bu kwa àmà Jọn, mb͕e ndi-Ju siri na Jerusalem zigara ya ndi-nchu-àjà na ndi Livai ka ha jua ya, si, Gì onwe-gi bu onye?

Ndị ndú ndị Juu jụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim onye ọ bụ.

1. Ònye ka Ị bụ? - Ntughari uche na njirimara nke Jon Baptist dika ihe omuma atu maka ndu anyi

2. Ịza oku Chineke - Inyocha mkpa ọ dị imezu nzube Chineke n'agbanyeghị mmegide.

1. Aisaia 40:3 - Olu nke onye na-akpọ òkù: "N'ime ọzara, dozie ụzọ maka Onyenwe anyị;

2. Luk 3:4, 7-8 – Dị ka e dere n’akwụkwọ nke okwu Aịzaya onye amụma: “Olu onye na-akpọ n’ala ịkpa, Dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meerenụ ya ụzọ kwụ ọtọ. ... Jọn gwara ìgwè mmadụ ndị na-apụta ka o mee ha baptizim, sị: “Unu ụmụ ajụala! Ònye dọrọ unu aka ná ntị ka unu gbanarị ọnụma na-abịa? Mụọ mkpụrụ nke kwekọrọ ná nchegharị.”

Jọn 1:20 O we kwuputa, ma ọ gọghi agọ; ma kwuputara, si, Mu onwem abughi Kraist ahu.

Jọn Onye Na-eme Baptizim kwetara na ya abụghị Kraịst, bụ́ Mezaịa ahụ.

1: Ịmara onye ị bụ na ịghọta njirimara Chineke nyere gị.

2: Ọ bụghị ịgbalịsi ike ịbụ ihe ị na-abụghị - ịchọta afọ ojuju na atụmatụ Chineke maka ndụ gị.

1: Matiu 3:11-17 – Ozi Jọn Baptist nke ime baptizim na ịkwado ụzọ maka Mesaịa ahụ.

2: Ndị Filipaị 4: 11-13 - Ịchọta afọ ojuju n'uche Chineke maka ndụ gị.

Jọn 1:21 Ha we jua ya, si, Gini kwa? Gi onwe-gi bu Elaija? Ọ si, Abughi m. Gì onwe-gi bu onye-amuma ahu? Ọ si, É-è.

Ụfọdụ jụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim ma ọ̀ bụ Ịlaịja onye amụma ka ọ̀ bụ onye amụma ahụ e kwere ná nkwa, ma ọ zara ee e.

1) Atụmatụ nke nzọpụta nke Chineke na agba ochie na nke ọhụrụ

2) Ịkwadebe ụzọ maka Jizọs: Ozi Jọn Baptist

1) Aisaia 40:3-5 - Dozienu uzọ Onye-nwe-ayi, me-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara n'ọzara.

2) Luk 7:24-27 - Mgbe ndị ozi Jọn lawara, Jizọs malitere ịgwa ìgwè mmadụ ahụ okwu banyere Jọn, sị: “Gịnị ka unu gara n'ala ịkpa ịhụ? Ọ̀ bu ahịhịa amị nke ifufe na-ama jijiji? Ma gịnị ka ị gara ịhụ? Ọ̀ bu nwoke yi uwe di nro? N'ezie, ndị na-eyi uwe mara mma ma na-ebi ndụ okomoko nọ n'obí eze.

Jọn 1:22 Ya mere ha si Ya, Gì onwe-gi bu onye? ka ayi we za ndi zitere ayi. Kedu ihe ị na-ekwu maka onwe gị?

A gwara John ka ọ kọwaa onwe ya ma kọwaa nzube ya.

1. Anyị aghaghị ịdị njikere ịkọwa okwukwe na nzube anyị ná ndụ.

2. Ayi aghagh inwe obi ike na njirimara ayi nime Kraist.

1. Aisaia 43:10-11 - "Unu onwe unu bu ndi-àmàm, ka Jehova kwuru, na orùm nke M'rọputaworo, ka unu we mara we kwerem, ghọta na Mu onwem bu Ya: ọ dighi chi ọ bula ekere n'irum; ọ dighi kwa onye ga-esom n'azu.

2. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

JỌN 1:23 Ọ si, Mu onwem bu olu otù onye nēti nkpu n'ọhia, si, Menu uzọ Onye-nwe-ayi ka o guzozie ike, dika Aisaia onye-amuma kwuru.

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-ekwusa amụma sitere n’Aịzaya, na-ekwupụta onwe ya olu onye na-eti mkpu n’ime ọzara ime ka ụzọ Onyenwe anyị guzozie.

1. Oku Amụma nke Jọn Onye Na-eme Baptizim - Na-enyocha mmezu nke amụma Aịsaịa.

2. Olu Chineke n'ime ozara - Inyocha mkpughe nke Chineke n'ebe a na-atụghị anya ya.

1. Aisaia 40:3-5 - Ihe gbara gburugburu amụma ahụ Jọn Onye Na-eme Baptizim mezuru.

2. Matiu 3:1-3 - Mkpọsa nke Jọn banyere nchegharị na baptizim n'osimiri Jọdan.

JỌN 1:24 Ma ndi ezitereri sitere na ndi-Farisi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ndị ahụ ndị Farisii zitere na-eme otú ahụ n'ihi ha.

1. Iji Nkwuwa okwu Na-eme Ka Okwukwe Anyị Na-eme Ihe: Ịmụta Ihe n'Ihe Ndị Farisii

2. Ike Ịgba Àmà: Iguzosi Ike Maka Ihe Anyị Kweere

1. Mak 2:16-17 – Ma mgbe ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi huru Ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie nēri ihe, ha we si ndi nēso uzọ-Ya, Ò si aṅa nēri ṅu kwa ya na ndi-ọna-utu na ndi-nmehie?

2. Matiu 23:23 – Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! N'ihi na unu nēnye otù uzọ n'uzọ iri nke Mint na anise na cummin, we rapuwo ihe nile kariri n'iwu, bú ikpé, ebere, na okwukwe: ihe ndia kwesiri ka unu me, ka unu ghara irapu nke-ọzọ.

Jọn 1:25 Ha we jua ya, si ya, Gini mere i nēme baptism, ma ọ buru na gi onwe-gi abughi Kraist ahu, ma-ọbu Elaija, ma-ọbu onye-amuma ahu?

A jụrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim ihe mere o ji na-eme baptizim ma ọ bụrụ na ọ bụghị Mesaya, Ịlaịja ma ọ bụ onye amụma.

1. Ike nke Baptizim: Inyocha mkpa ozi Jọn Baptist pụtara

2. Aha Jọn Onye Na-eme Baptizim na Ọrụ Ya n’Alaeze Eluigwe

1. Matiu 3:11-13 - "N'ezie Mu onwem ji miri me unu baptism rue ncheghari: ma onye nābia n'azum ka m'nwere ike, onye m'nērughi iburu akpukpọ-ukwu-Ya: Ọ gēji Mọ Nsọ were kwa unu me baptism ọku: onye fan-ya di n'aka-ya, Ọ gēkpochapu kwa ebe-nzọcha-ọka-ya, chikọta ọka-ya n'ọku;

2. Luk 3: 15-17 - "Ma ka ndị mmadụ nọ na-atụ anya, na mmadụ niile na-atụgharị n'ime obi ha banyere Jọn, ma ọ bụ Kraịst ahụ, ma ọ bụ na ọ bụghị; Jọn zara, sị ha nile, n'ezie m na-eme unu baptizim n'ezie na-eji. mmiri, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-erughị eru ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya: ọ ga-eji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee unu baptizim: Onye ihe nfe ya dị n'aka ya, Ọ ga-ehichapụkwa ala ala ya, meekwa unu baptizim. chikọta ọka wit n'obi-ya: ma igbogbo ọka ọ ga-esure n'ọkụ nke a na-apụghị imenyụ emenyụ.

JỌN 1:26 Jọn zara ha, si, Mu onwem nēji miri eme baptism: ma otù onye nēguzo n'etiti unu, onye unu nāmaghi;

Jọn na-ewebata Jizọs dị ka onye ga-eji mmụọ nsọ mee baptizim.

1: Jizọs bụ onye na-enye anyị ike ịzọpụta.

2: Anyị aghaghị ịtụkwasị Jizọs obi ma nabata ya dị ka onye nzọpụta anyị.

1: Ọrụ 2: 38-39 - "Chegharịa, meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie, ị ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ."

2: Ndị Rom 10: 9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwenye n'obi gị na Chineke mere ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị."

JỌN 1:27 Ya onwe-ya bu Onye nābia n'azum Onye burum uzọ, onye m'nērughi itọpu eriri akpukpọ-ukwu-Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ịdị ukwuu na ịdị umeala n'obi nke Jizọs, dị ka Jọn Onye Na-eme Baptizim kwetara na ya erughị eru ịrụ ọbụna ọrụ kasị njọ nye Jizọs.

1. Ịdị umeala n'obi: Ịghọta Ihe nlereanya Jizọs

2. Elu nke ịdị ukwuu: Ikweta na Jizọs bụ ọkaibe

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi

2. Aisaia 9:6-7 - Ịdị ukwuu na ịdị elu Jizọs

JỌN 1:28 Emere ihe ndia na Bet-bara n'ofè Jọdan, ebe Jọn nēme baptism.

Jọn Onye Na-eme Baptizim nọ na-eme baptizim na Betaba n’ofe osimiri Jọdan.

1. Ike Baptizim: Ka Ọrụ Jọn Onye Na-eme Baptizim Ka Dị Mkpa Taa

2. Mkpa ọ dị n’ịgbaso oku Chineke: Ihe mmụta ndị a mụtara n’aka Jọn Baptist

1. Matiu 3: 16-17, "Ozugbo e mere Jizọs baptizim, o si na mmiri ahụ pụta. Ozugbo ahụ, eluigwe meghere, ọ hụkwara Mmụọ nke Chineke ka ọ na-efedata dị ka nduru na-efekwasị ya. 17 olu sitere n'elu-igwe siri, Onye a bu Ọkparam, Onye M'huru n'anya;

2. Aisaia 40:3, "Olu onye nākpọ òkù, si, N'ọzara, dozienu uzọ Jehova, guzonu-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara n'ọzara."

JỌN 1:29 N'echi-ya Jọn hu Jisus ka Ọ nābiakute Ya, o we si, Le, Nwa-aturu Chineke, Nke nēbupu nmehie nke uwa.

Jọn Onye Na-eme Baptizim ghọtara na Jizọs bụ Nwa Atụrụ Chineke nke na-ebupụ mmehie nke ụwa.

1. "Nwa Atụrụ Chineke: Nzọpụta Site n'aka Jizọs"

2. “Jọn Baptist: Onyeàmà kwesịrị ntụkwasị obi”

1. Aisaia 53:6 - Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; ayi chighariwo, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; ma Jehova etiyekwasiwo ya ajọ omume nke ayi nile.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

JỌN 1:30 Onye a bu Onye M'kwuru okwu bayere Ya, si, Otù Nwoke nābia n'azum Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri n'irum.

Jọn Onye Na-eme Baptizim na-agba akaebe na Jizọs dị elu karịa ya.

1: Jizọs Kari Anyị niile

2: Jizọs Bịra Anyị Niile

1: Ndị Kọlọsi 1: 15-17 Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. N'ihi na site n'aka ya ka ekère ihe nile, nke dị n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị - ihe niile ka e sitere n'aka ya na maka ya. Ọ bu kwa n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

2: Ndị Filipaị 2: 5-7 Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, ma o meghị onwe ya ihe ọ bụla, na-ewere ya. udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

JỌN 1:31 Mu onwem amaghi kwa Ya: kama ka ewe me Ya ka ọ puta ìhè nye Israel, n'ihi nka ka m'biaworo nēji miri eme baptism.

Jọn Onye Na-eme Baptizim bịara ka o were mmiri mee baptizim ka e wee mee ka Jizọs pụta ìhè nye Izrel.

1: Jizọs bụ ngosipụta nke ịhụnanya na amara Chineke.

2: Ọrụ Jọn Baptist bụ ije ozi dịka onye-ozi nke ọbịbịa Kraịst.

1: Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nākpọ òkù: “N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara.

2: Malakaị 3: 1 - “Lee, m ga-ezite onye ozi m, onye ga-edozi ụzọ n'ihu m. Mb͕e ahu na mberede, Onye-nwe-ayi unu nāchọ gābia n'ulo uku Ya; onye-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, onye gi onwe-gi nāchọ, gābia; ọ bu ihe si n'ọnu Jehova nke usu nile nke ndi-agha puta.

JỌN 1:32 Jọn we b͕a àmà, si, Ahurum Mọ Nsọ ka O si n'elu-igwe nēfeda dika nduru, O we nọgide n'aru Ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim hụrụ Mmụọ Nsọ ka o si n’eluigwe na-arịdata dị ka nduru ma dabere n’elu Jizọs.

1. Onyinye nke Mmụọ Nsọ: Otú Chineke Si Nye Anyị Ike Maka Ozi

2. Ihe Baptizim Jizọs pụtara: Oge Ọhụrụ nke Ike Chineke

1. Luk 3:22 - "Mmụọ Nsọ wee dakwasị ya n'ụdị anụ ahụ dị ka nduru, olu wee si n'eluigwe bịa, si, Ị bụ Ọkpara m m hụrụ n'anya; ọ dị m ezi ụtọ na Gị."

2. Ọrụ Ndịozi 2: 3-4 - "Mgbe ahụ, ire kewara ekewa pụtara n'ihu ha, dị ka nke ọkụ, otu onye nọkwasịrị n'elu ha niile. Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dị ka Mmụọ Nsọ. nyere ha okwu."

JỌN 1:33 Mu onwem amaghi kwa Ya: ma Onye ziterem ka M'were miri me baptism, Onye ahu sirim, Onye i gāhu Mọ Nsọ ka Ọ nēfedakwasi Ya, nānọgide kwa n'aru Ya, Onye ahu bu Onye nēji Mọ Nsọ nēme baptism. .

Jọn Onye Na-eme Baptizim amataghị Jizọs, ma Chineke gwara ya na onye ahụ ọ hụrụ ka mmụọ nsọ ka ọ na-agbadakwa n’isi ya bụ onye ga-eji mmụọ nsọ mee baptizim.

1. Jizọs, Onye E Tere Mmanụ nke ji Mmụọ Nsọ mee baptizim

2. Ike nke Ịmata Mesaịa ahụ

1. Aisaia 11:2-3 - Mọ nke Jehova gādakwasi ya- Mọ nke amamihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, Mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

2. Ọrụ Ndịozi 2:1-4 - N'ụbọchị Pentikọst, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị na-eso ụzọ ya n'ụdị ire ọkụ.

Jọn 1:34 M’we hu, b͕a kwa àmà na Onye a bu Ọkpara Chineke.

Jọn kpọsara Jizọs dị ka Ọkpara Chineke.

1. Chineke ekpughere Ọkpara Ya nye ụwa.

2. Jizọs bụ ngosipụta nke ịhụnanya na amara Chineke.

1. Ndị Rom 8:32 "Onye na-emeghịre Ọkpara nke ya ebere, ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esi na ya na-agaghị enye anyị ihe niile n'amara?"

2. Ndị Galetia 4:4-5 “Ma mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye a mụrụ site na nwanyị, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee bụrụ ụmụ nwoke. "

Jọn 1:35 Ọzọ nʼechi ya Jọn guzoro, ya na mmadụ abụọ nʼime ndị na-eso ụzọ ya;

Jọn kwuputara ọbịbịa nke Mezaịa ahụ ma kpọọ maka nchegharị.

1. Ịmata ọbịbịa nke Mesaịa ahụ na ịkwado maka ọbịbịa ya

2. Ịgbaso Ihe Nlereanya Jọn banyere Iso Ụzọ

1. Luk 3:3-6 – Oku Jọn Baptist na-akpọ maka nchegharị

2. Jọn 4:1-3 – Ọkpọku Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha soro Ya

Jọn 1:36 O we le Jisus anya ka Ọ nējeghari, ọ si, Le, Nwa-aturu Chineke!

Jọn Onye Na-eme Baptizim hụrụ Jizọs ka ọ na-eje ije wee kwupụta na Ya bụ Nwa Atụrụ Chineke.

1. Nwa Atụrụ Chineke: Àjà zuru okè

2. Ịhụ Jizọs: Oku nke ikwere

1. Aisaia 53:7 - "A kpagburu ya na e wedara ya n'ala, ma o sagheghị ọnụ ya; a na-edu ya dị ka nwa atụrụ ka a ga-egbu ya, dịkwa ka atụrụ na-agbachi nkịtị n'ihu ndị na-akpacha ya, n'ihi ya, o sagheghị ọnụ ya. "

2. 1 Pita 1:18-19 - "N'ihi na unu maara na ọ bụghị ihe ndị na-emebi emebi, dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo ka e ji gbapụta unu n'ụzọ ndụ efu e nyefere unu n'aka nna nna unu hà, kama ọ bụ site n'ọbara dị oké ọnụ ahịa nke Chineke. Kraịst, nwa atụrụ na-enweghị mmerụ ma ọ bụ nkwarụ."

Jọn 1:37 Ma abụọ ahụ ndị na-eso ụzọ ya nụrụ ka ọ na-ekwu, ha wee soro Jizọs.

Ndị na-eso ụzọ Jọn abụọ nụrụ ka Jizọs na-ekwu ma họrọ iso ya.

1: Oku Chineke di ike ma nwee ike kpalie anyi ime ihe.

2: Anyị ga-ahọrọ ma ànyị ga-aza òkù Chineke ma ọ bụ leghara ya anya.

Aisaia 6:8 - M'we nu olu Jehova ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

Luk 9:23 Mgbe ahụ ọ sịrị ha niile: “Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya kwa ụbọchị soro m.”

JỌN 1:38 Ya mere Jisus chighariri, hu ha ka ha nēso, Ọ si ha, Gini ka unu nāchọ? Ha si Ya, Rabai, (nke bu ma asugharia, Onye-ozizí), òle ebe I bi?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe ha na-achọ, ha zara ya site n’ịjụ ebe Ọ nọ.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile ịza oku Jizọs ma dị njikere iso Ya.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ egwu iji obi umeala jụọ Jizọs ajụjụ ma chọọ nduzi ya.

Luk 9:23 - O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

2: Jọn 15: 4-5 - Nọgidenụ na m, mụ onwe m n'ime gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine; unu apughi kwa ọzọ, ma ọ buru na unu anọgideghi nimem. Mu onwem bu osisi vine, unu onwe-unu bu alaka: Onye nānọgide nimem, Mu onwem kwa nime Ya, onye ahu nāmi nkpuru ri nne: n'ihi na unu apughi ime ihe ọ bula ma Mu onwem nọghi ya.

Jọn 1:39 Ọ si ha, Bianu, hu. Ha we bia hu ebe O biri, ha we nọyere Ya ubọchi ahu: n'ihi na ọ ra ka oge hour nke-iri.

Jọn kpọrọ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịa hụ ebe o biri, ha na ya wee nọrọkwa n’ụbọchị ahụ fọdụrụnụ.

1. Oku Jizọs: Bịa hụ

2. Nọnyere Kraịst: Nọgidenụ n'ime Onyenweanyị

gafere-

1. Matiu 11:28-29 -Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike.

2. Jọn 15: 4-5 - Nọgidenụ na m, na m na gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine, unu apụghịkwa ịmị mkpụrụ, ọ gwụla ma unu anọgideghị n'ime m. Mu onwem bu osisi vine; unu bu alaka. Onye ọ bula nke nānọgide nimem, Mu onwem kwa nime Ya, Ya onwe-ya bu onye nāmi nkpuru ri nne: n'ihi na unu apughi ime ihe ọ bula ma Mu onwem adighi.

JỌN 1:40 Otù nime madu abua ahu ndi nuru okwu Jọn, ndi so-kwa-ra Ya, bu Andru, nwa-nne Saimon.

Andru bụ otu n’ime mmadụ abụọ ahụ nụrụ ihe Jọn kụziri ma họrọ iso ya.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịnụ okwu Chineke ma dị njikere iso Ya.

2: Anyị nwere ike ilekwasị anya n’otú Andru si nwee obi ike na ịdị njikere iso Jizọs.

1: Matiu 4:19 - "O we si ha, Sorom, M'gēme unu ndi-ọkù."

2: Jọn 15:14 - "Unu bụ ndị enyi m, ọ bụrụ na unu eme ihe ọ bụla m na-enye unu n'iwu."

Jọn 1:41 Onye ahu buru uzọ chọta nwa-nne nke aka ya, bú Saimon, si ya, Ayi ahuwo Mesaia, nke bu, ma asughari, Kraist.

Saịmọn chọpụtara na Jizọs bụ Mesaya ahụ.

1. Ọṅụ nke Ịkesa Ozi Ọma

2. Ònye Bụ Mesaịa ahụ?

1. Ọrụ 10:38 - "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, onye na-ejegharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu emegbu; n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

2. Aisaia 9:6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agēkpo kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmdu, Chineke di ike, bú Chineke ebighi-ebi, Nna, Onye-isi Udo: nke nba uba nke ochichi ya na udo agaghi-adi n'isi, n'elu oche-eze Devid, na n'elu ala-eze-ya, ime ka o guzosie ike, na ime ka o guzosie ike n'ikpé na n'ezi omume site ugbu a we rue mb͕e ebighi-ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

Jọn 1:42 O wee kpọtara ya Jizọs. Ma mb͕e Jisus huru ya, Ọ si, Gi onwe-gi bu Saimon nwa Jona: agākpọ gi Kifas, ma asugharia, nkume.

Jọn na-ewebata Saịmọn n’ihu Jizọs, Jizọs nyekwara ya aha “Sifas” nke pụtara “nkume”.

1: Jizọs nwere ike inye anyị njirimara ọhụrụ, na njirimara ahụ siri ike karịa aha ụwa ọ bụla.

2: Jizọs na-enye anyị ntọala siri ike, n'agbanyeghị ihe oge gara aga nwere.

1: Aisaia 28:16 - Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, Mu onwem bu onye ahu nke tọrọ ntọ-ala na Zaion, bú nkume, nkume a nwaraworo, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, nke ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye ọ bula nke nēkwere agaghi-ekwe. dịrị ngwa ngwa.

Matiu 7:24–25 “Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha ga-adị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume. Mmiri wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ, ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu oké nkume.

JỌN 1:43 N'echi-ya Jisus chọrọ ipu na Galili, O we hu Filip, si ya, Som.

Jizọs kpọrọ Filip ka o soro ya.

1: Iso Jizọs pụtara ụzọ na-achọ Ya n’ihe niile.

2: Irubere Jizọs isi dị mkpa maka ito eto n'okwukwe.

Matiu 6:33 - “Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara unu ihe ndị a niile.”

2: Ndị Rom 12: 2 - “Unu emela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.”

Jọn 1:44 Ma Filip bu onye Betsaida, obodo Andru na Pita.

Filip, otu n’ime ndị mbụ na-eso ụzọ, bụ onye Betsaida.

1. Mkpa Ogbe: Ọmụmụ Filip

2. Ike nke ọkpụkpọ òkù: Otú Jizọs si kpọọ Filip

1. Matiu 4:18-20 - Mgbe Jizọs hụrụ ụmụnne abụọ, Saịmọn (Pita) na Andru ka ha na-akụ azụ n'akụkụ oké osimiri, ọ kpọrọ ha ka ha soro Ya.

2. Luk 5:1-11 - Jizọs kpọrọ Saịmọn (Pita) na ndị ibe ya òkù ka ha bịa n'ebe ọzọ ka ha gbute azụ̀ n'ụba.

Jọn 1:45 Filip chọtara Nataniel, si ya, Ayi ahuwo Onye Moses dere ihe bayere Ya n'akwukwọ iwu, Onye ndi-amuma dekwara ihe bayere Ya, Jisus Onye Nazaret, Nwa Josef.

Filip gwara Nataniel na ha ahụla Jizọs onye Nazaret, nwa Josef, onye Mozis na ndị amụma dere banyere ya n’Iwu ahụ.

1. Jisos bu mmezu nke amuma nile nke agba ochie.

2. Jizọs bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa nke si Nazaret.

1. Aisaia 7:14 - Ya mere Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēnye gi ihe-iriba-ama; Le, nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa aha-ya Immanuel.

2. Maịka 5:2 - Ma gi onwe-gi, Betlehem Efrata, ọ bu ezie na i di ntà n'etiti usu nile nke nnù ndikom abua na ọgu iri nke Juda, ma n'etiti gi ka ọ gēsi putakutem, bú onye gaje ibu onye-ndú n'Israel; nke ọpupu-ya sitere na mb͕e ochie, site na mb͕e ebighi-ebi.

Jọn 1:46 Nataniel we si ya, Ọ̀ di ezi ihe puru isi na Nazaret puta? Filip we si ya, Bia, le.

Nataniel nwere obi abụọ na Jizọs si Nazaret na-abịa, ma Filip gwara ya ka ọ “bịa hụ” n’onwe ya.

1. “Bịa hụ: Na-agba akaebe maka ịdị mma Jizọs”

2. "Ihe ọma ọ bụla nwere ike isi na Nazaret pụta?: Imeri obi abụọ n'okwukwe"

1. Jemes 1:5-8 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo na-enweghị nkọcha, na a ga-enye ya"

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dịka nzube Ya si dị."

Jọn 1:47 Jisus huru Nataniel ka ọ nābiakute ya, O we kwue okwu bayere ya, si, Le, onye Israel n'ezie, onye aghughọ nādighi ya n'aru!

Jizọs jara Nataniel mma maka ime ihe n'eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe.

1. Ezi Obi: Ibi ndụ n'iguzosi ike n'ezi ihe

2. Ịbụ Nwoke nke Okwu Gị: Ike Ime Nkwa

1. Ilu 10:9 - “Onye na-eje ije n'iguzosi ike n'ezi ihe na-eje ije na ntụkwasị obi: ma onye na-eme ka ụzọ ya gbagọọ agbagọ ka a ga-amata.”

2. Luk 6:45 - "Ezi mmadụ na-esi n'ezi akụ nke obi ya arụpụta ezi ihe, na ajọ mmadụ na-esikwa n'ajọ akụ ya arụpụta ihe ọjọọ, n'ihi na site n'ihe nke obi n'ụba ọnụ ya na-ekwu."

Jọn 1:48 Nataniel si Ya, Òle ebe i si maram? Jisus zara, si ya, Mb͕e Filip akākpọghi gi, mb͕e i nọ n'okpuru osisi fig, ahurum gi.

Idem ama akpa Nathanael ndifiọk ke Jesus ama ọdiọn̄ọ enye mbemiso Philip edide okot enye. Jizọs hụrụ ya mgbe ọ nọ n’okpuru osisi fig, Nataniel matara na Jizọs bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa.

1. Ọmụma Chineke karịrị nke anyị.

2. Jizọs bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa.

1. Abụ Ọma 139:1-2 - "Jehova, I enyochawo m, marakwa m! Ị mara mgbe m nọdụrụ ala na mgbe m biliri ọtọ; Ị na-aghọta echiche m n'ebe dị anya."

2. Jọn 14:6 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ onwe m bụ ụzọ, na eziokwu, na ndụ: ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

Jọn 1:49 Nataniel zara, si ya, Rabai, Gi onwe-gi bu Ọkpara Chineke; Gi onwe-gi bu eze Israel.

Nataniel kwuru na Jizọs bụ Ọkpara Chineke na Eze Izrel.

1: Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ

2: Ṅụrịa ọṅụ n’ọchịchị Jizọs

1: Ndị Kọlọsi 2: 9-10 - N'ihi na n'ime Ya ka njuputa nke chi nile bi n'anu-aru, ejuputawo kwa unu nime Ya, Onye bu isi nke ọchichi nile na ike nile.

2: Ndị Filipaị 2:11 - na ire ọ bụla na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna otuto.

Jọn 1:50 Jisus zara, si ya, N'ihi na M'siri gi, Ahurum i n'okpuru osisi fig, ì kwere? ihe kariri ihe ndia ka i gāhu.

Jizọs kwusara na ya ahụla Nataniel n’okpuru osisi fig, na ya ga-ahụkwa ihe ka ukwuu.

1. Okwukwe na Jizọs na-eduba anyị ná ndụ nke ihe ka ukwuu.

2. Kwere na Jizọs na ị ga-ahụ ọbụna karịa ka ị pụrụ iche n'echiche.

1. Aisaia 11:6-9 – Anụ ọhịa wolf ga-esokwa nwa atụrụ biri, agụ ga-esokwa nwa ewu edina; na nwa-ehi na nwa-ọdum na anụ mara abuba n'otù; Nwata ntà gēdu kwa ha.

2. ABÙ ỌMA 34:8- Detunu ire, hu na Jehova di nma: Onye ihe nāgara nke-ọma ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Ya obi.

Jọn 1:51 O we si ya, N'ezie, n'ezie, asim unu, Emesia unu gāhu elu-igwe ka emegheworo ya, hu kwa ndi-mọ-ozi nke Chineke ka ha nārigo nārida kwa n'aru Nwa nke madu.

Jọn na-agwa Nataniel okwu ma na-agwa ya na ya ga-ahụ eluigwe ka o meghere na ndị mmụọ ozi nke Chineke ka ha na-arịgo na-agbadata n’elu Nwa nke mmadụ.

1. "Eluigwe ghere oghe: Nkwa nke Kraist"

2. "Ndị mmụọ ozi nke Chineke: Na-arịgo ma na-arịdata"

1. Ndị Hibru 1:14 - "Ọ̀ bụ na ha niile abụghị ndị mmụọ na-eje ozi e zipụrụ ijere ozi n'ihi ndị ga-eketa nzọpụta?"

2. Luk 2:15 – “Mgbe ndị mmụọ ozi ahụ hapụrụ ha wee banye n’eluigwe, ndị ọzụzụ atụrụ ahụ gwara ibe ha, sị: “Ka anyị gaa Betlehem, hụ ihe a mere, nke Onyenwe anyị gwara anyị banyere ya.”

Jọn 2 kọrọ akụkọ ọrụ ebube mbụ Jizọs rụrụ n’agbamakwụkwọ e mere na Kena na otú o mere ka ụlọ nsọ dị na Jeruselem dị ọcha.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs, nne ya Meri, na ndị na-eso ụzọ ya gara agbamakwụkwọ na Kena. Mgbe mmanya gwụsịrị ha, Meri gwara Jizọs banyere ya. N’agbanyeghị na ọ zara na mbụ na oge awa Ya erubeghị, ọ gwara ndị ohu ya ka ha were mmiri gbajuo ite nkume isii. Mgbe ha dọpụtaara ya bugara onye nwe oriri ahụ, ọ hụrụ na ọ ghọrọ mmanya dị mma. Nke a bụ ọrụ ebube mbụ Jizọs rụrụ e dekọrọ na-ekpughe ebube Ya nke mere ka ndị na-eso ụzọ ya kwere Ya (Jọn 2:1–11).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ihe a gachara, Ọ gbadara na Kapanaum, ya na nne ya ụmụnne ya ndị na-eso ụzọ ya nọrọ ụbọchị ole na ole n'ebe ahụ ma ka ngabiga ndị Juu na-eru nso gbagoro Jeruselem (Jọn 2:12-13). Na Jerusalem Ọ hụrụ ka ndị mmadụ na-ere nduru ndị ọzọ ka ha nọ ọdụ na tebụl na-agbanwe ego n'obí ụlọ nsọ jupụtara n'iwe ezi omume, e ji ụdọ ụtarị chụpụ mmadụ nile n'ogige ụlọ nsọ ma atụrụ ma ehi gbasasịrị mkpụrụ ego ndị na-agbanwe ego, ndị na-agbanwe tebụl na-ekpukwa tebụl gwara ndị e rere nduru, Chipụtanụ ihe ndị a n'ebe a! Kwụsịnụ ime ụlọ Nnam ka ọ bụrụ ahịa! Ịnụ ọkụ n’obi nke ụlọ gị ga-eripịa m (Jọn 2:14–17).

Paragraf nke atọ: Ndị Juu wee rịọ ya ihe ịrịba ama iji gosi na ihe o mere ziri ezi. Na nzaghachi, Jizọs sịrị, 'Kwutuo ụlọ nsọ a, m ga-ewulitekwa ya ụbọchị atọ.' Ha chere na Ọ na-ezo aka n'ụlọ nsọ anụ ahụ e wubere afọ iri anọ na isii mana o kwuru banyere ahụ ya pụtara ìhè mgbe o bilitesịrị n'ọnwụ mgbe ndị na-eso ụzọ chetara ihe o kwuru kwere okwu Akwụkwọ Nsọ Jizọs kwuru (Jọn 2:18-22). Isiakwụkwọ ahụ kwubiri na-arịba ama na ọtụtụ ndị hụrụ ihe ịrịba ama e mere n'oge Ememme Ngabiga kweere aha ma ọ bụghị n'ihi na ha nyefere onwe ha n'ihi na ndị mmadụ niile na-adịghị mkpa ọ bụla na-agba akaebe banyere ihe a kpọrọ mmadụ n'ihi na ha maara ihe dị n'ime onye ọ bụla nke na-egosi na-aghọta ihe ọmụma obi mmadụ okwukwe elu ha dabeere na ọrụ ebube naanị. (Jọn 2:23-25).

JỌN 2:1 N'ubọchi nke-atọ ọlulu-nwunye di na Kena nke Galili; nne Jisus nọ kwa n'ebe ahu:

Jizọs gara otu alụmdi na nwunye na Kena nke Galili, nne ya nọkwa ya.

1. Mkpa ezinụlọ dị: Jizọs na-ewepụta oge iji gaa nnọkọ ezinụlọ dị mkpa, ọbụna n’oge ozi ya.

2. Inem inem ndọ: Jesus ama odụk usọrọ ndọ ke Cana, okowụt unyịme ye edidiọn̄ ke ndọ ndọ.

1. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - “Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu; onwe unu; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N’elu ihe ndị a nile, yikwasịnụ ịhụnanya, nke na-ejikọta ihe nile n’ụzọ zuru okè.”

2. Ndị Efesọs 5:25-33 - “Ndị bụ́ di, na-ahụ nwunye unu n'anya, dị ka Kraịst hụrụ ọgbakọ ahụ n'anya ma nyefee onwe ya maka ya, ka o doro ya nsọ, ebe o ji okwu ahụ mee ka ọ dị ọcha site n'ịsa mmiri, ka o wee nwee ike chee nzukọ-nsọ n’onwe ya n’ịma mma, n’enweghị ntụpọ ma ọ bụ nhịhịa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị otú ahụ, ka o wee dị nsọ na enweghị ntụpọ. Otú ahụkwa ka ndị bụ́ di kwesịrị ịhụ nwunye ha n’anya dị ka ahụ́ nke ha. Onye hụrụ nwunye ya n’anya hụrụ onwe ya n’anya. N'ihi na ọ dịghị onye ọ bụla kpọrọ anụ ahụ nke ya asị, kama ọ na-azụ ma na-elekọta ya, dị nnọọ ka Kraịst na-eme ọgbakọ, n'ihi na anyị bụ akụkụ nke ahụ ya. "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ." Ihe omimi a dị omimi, ana m ekwu na ọ na-ezo aka na Kraịst na ọgbakọ. Otú ọ dị, ka onye ọ bụla n’ime unu hụ nwunye ya n’anya dị ka onwe ya, ka nwunye hụkwa na ọ na-asọpụrụ di ya.”

Jọn 2:2 Ewe kpọ kwa Jisus, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, bia n'ọlulu-nwunye ahu.

A kpọrọ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya òkù ịbịa agbamakwụkwọ.

1. Mkpa ọ dị ime ememe oge na ndụ.

2. Mkpa ọ dị ịbụ akụkụ nke nnọkọ obodo.

1. Eklisiastis 3:4 - "Mgbe ịkwa ákwá, na oge ịchị ọchị; oge iru újú, na oge ịgba egwú."

2. Luk 15:25 - "Ugbu a nwa ya nwoke nke okenye nọ n'ọhịa, ma ka ọ na-abịaru nso n'ụlọ, ọ nụrụ egwu na ịgba egwú."

Jọn 2:3 Ma mb͕e manya-vine kọrọ, nne Jisus we si Ya, Ha enweghi manya-vine.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọ akụkọ banyere Jizọs mere ka mmiri ghọọ mmanya n'agbamakwụkwọ na Kena nke Galili.

1: Ọrụ ebube Jizọs: Ike nke ndụ gbanwere

2: Ike nke Okwukwe: Jizọs na Agbamakwụkwọ na Kena

Matiu 9:29-29 O we metu anya-ha aka, si, Ka ọ diri unu dika okwukwe-unu si di.

2: Ndị Rom 15: 13 - "Ugbu a ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọṅụ na udo niile n'ime ikwere, ka unu wee jupụta n'olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

Jọn 2:4 Jisus si ya, Nwanyi, gini ka mu na gi nwekọrọ? oge hour nkem akābiaghi.

Jizọs baara arịrịọ nwanyị ahụ rịọrọ maka ọrụ ebube, ebe oge awa ya erubeghị.

1. Ike nke ndidi: Ịmụta n'aka Jizọs ka anyị chere maka oge kwesịrị ekwesị

2. Tukwasị obi na oge Chineke: Ịmara na atụmatụ Ya zuru oke

1. Ilu 20:22 - "Asịla, 'M ga-akwụ gị ụgwọ maka ihe ọjọọ a!' Chere Jehova, Ọ ga-anapụtakwa gị.”

2. 1 Pita 5:7 - "Tụkwasị ya nchegbu gị niile n'ihi na ọ na-eche banyere gị."

Jọn 2:5 Nne-Ya si ndi nējere ya ozi, Ihe ọ bula Ọ si unu, menu ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka mkpa ọ dị irube isi n'iwu Jizọs.

1: Anyị ga-atụkwasị obi ma rube isi n'uche Chineke, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

2: Jisos kwesiri irubere anyi isi na okwukwe.

1: Deuterọnọmi 30:20 - "Hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya, gee ntị n'olu ya, raparakwa ya n'ahụ́: n'ihi na Ya onwe ya bụ ndụ gị na ogologo ụbọchị gị."

2: Ndị Hibru 11: 6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

JỌN 2:6 Ma ite nkume miri isi di n'ebe ahu, dika ime-ọcha nke ndi-Ju si di, nānagide fir abua ma-ọbu atọ n'otù.

Na Jọn 2:6, Jizọs rụrụ ọrụ ebube n’agbamakwụkwọ na Kena nke Galili site n’ịgbanwe mmiri ka ọ bụrụ mmanya. E nwekwara ite nkume isii, nke ọ bụla n’ime ha nwere firik abụọ ma ọ bụ atọ.

1. Jizọs Dị ka Onye Ọrụ Ọrụ ebube: Nnyocha Jọn 2:6

2. Ndokwa Chineke n'Oge Mkpa: Ọmụmụ Jọn 2:6

1. Aisaia 55:1 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịanụ na mmiri, ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ, zụrụ rie!"

2. Jọn 7:37-38 - N'ụbọchị ikpe-azụ na nke kachasị ukwuu nke ememe ahụ, Jizọs guzoro n'oké olu, sị: "Onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, ya bịakwute m ṅụọ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, dika edeworo n'akwukwọ nsọ si, osimiri nke miri di ndu gēsi nime ya nērù.

Jọn 2:7 Jisus si ha, Jujue ite miri ahu na miri. Ha we mejue ha rue ọnu-ọnu.

Jizọs gwara ndị ohu ya ka ha were mmiri gbajuo ite mmiri ndị ahụ ruo mgbe ha rijuru.

1. "Ike nke nrubeisi: Na-ejuputa mmiri na mmiri"

2. "Uba Chineke: Na-ejuputa ite mmiri ruo n'ọnụ"

1. Matiu 7:24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya n'elu nkume: mmiri ozuzo wee zoo, idei mmiri wee bịa, Ifufe fefe kwa ulo ahu, ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala ahu n'elu nkume di elu: ma onye ọ bula nke nānu okwum ndia, ma o meghi ha, agēji ya tuyere onye-nzuzu, onye wuru ulo-ya. n’elu ájá: Mmiri wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ, o wee daa: ọdịda ya dịkwa ukwuu.”

2. Jemes 1:22 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-ege ntị, na-aghọgbu onwe unu."

Jọn 2:8 O we si ha, Kuputanu ub͕u a, buru onye-isi oriri ahu. Ha we buru ya.

Jọn 2:8 na-achikọta Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha were ụfọdụ mmiri ọ mere ghọọ mmanya nyefere ya onye na-achị oriri.

1. Jizọs Dị Njikere Ịnye Ihe: N'agbanyeghị ọnọdụ ahụ, Jizọs na-adị njikere mgbe niile inye anyị ihe na inyere anyị aka.

2. Ike Jesus: Jesus enyene odudu ndinam mme utịben̄kpọ onyụn̄ ọnọ nnyịn se iyomde.

1. Aisaia 55:1 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịaruo mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie!

2. Matiu 11:28 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ na ndị eboro ibu dị arọ, na M ga-enye unu zuru ike."

JỌN 2:9 Ma mb͕e onye-isi oriri ahu deturu miri ahu nke emere ka manya-vine ire, ma ọ maghi ebe o si puta: (ma ndi nēje ozi ndi sere miri mara;) onye-isi oriri ahu we kpọ onye nālu nwunye ọhu.

Mgbanwe nke mmiri ghọọ mmanya tụrụ onye na-achị oriri ahụ n’anya, ọ maghịkwa isi iyi ya.

1. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ ebube na ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'uche Ya.

2. Anyị ga-adị njikere iguzo n'akụkụ Chineke ọbụlagodi mgbe ụwa gbara anyị gburugburu na-aghọtaghị ụzọ Ya.

1. Jọn 10:30 - Mụ na Nna m bụ otu.

2. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a gawa. n'ebe ahụ,' ma ọ ga-aga, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

Jọn 2:10 O we si ya, Onye ọ bula na-akpa manya-vine na mbu; mb͕e madu ṅubiga-kwa-ra nke-ọma, emesia nke ka njọ: ma gi onwe-gi edebewo ezi manya-vine rue ub͕u a.

Ebe Jizọs mere mmiri ghọọ mmanya n'agbamakwụkwọ na ọ bụ mmanya kasị mma e nyere n'agbamakwụkwọ ahụ.

1. Ike nke Jisos na ndu anyi - ka Jisos ga-esi mee ihe na-adighi ekwe omume na ndu anyi

2. Ihe ebube nke Chineke - ka Chineke si arụ ọrụ n'ụzọ dị omimi

1. Daniel 3:17-18 – Shedrak, Mishak, na Abednego jụrụ ịkpọ isiala nye arụsị nke Nebukadneza.

2. Ọpụpụ 14:13-14 - Mgbe Chineke kewara Oké Osimiri Uhie ka ụmụ Izrel wee nwee ike ịgafe n'enweghị nsogbu.

Jọn 2:11 Nmalite ihe-iriba-ama nka ka Jisus mere na Kena nke Galili, we me ka ebube-Ya puta ìhè; ndi nēso uzọ-Ya we kwere na Ya.

Jizọs malitere igosi ebube ya na Kena nke Galili site na ọrụ ebube mbụ ya, ndị na-eso ụzọ ya wee kwere na ya.

1. Ike Ọrụ ebube nke Jizọs na Ike nke Okwukwe

2. Ekpughere otuto Chineke n'ime Jisos

1. Ndị Hibru 11:1 "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jọn 14:11 "Kwere m na m nọ n'ime Nna m, Nna nọkwa n'ime m, ma ọ bụghị ya, kwere n'ihi ọrụ n'onwe ha."

JỌN 2:12 Mb͕e ihe a gasiri Ọ ridara na Kapanaum, Ya onwe-ya, na nne-Ya, na umu-nne-Ya, na ndi nēso uzọ-Ya: ha we nọgide n'ebe ahu ọ bughi ọtutu ubọchi.

Jisus na ndi nēso uzọ-Ya gara Kapanaum mb͕e ha nwusiri na Kena, ha we nọgide ọtutu ubọchi.

1: Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gosipụtara mkpa ọ dị iwekọ oge ọnụ dịka ezinụlọ na obodo.

2: Jizọs na-akụziri anyị ịdị umeala n'obi na imesapụ aka site n'ịgbaso ihe nlereanya ya nke ikere òkè n'ọṅụ nke ndị ọzọ.

1: Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe ha n'ịhụnanya, na-achọsi ike ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

2: Ndị Kọlọsi 3:13 - “Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe na-emejọ mmadụ. gbaghara dị ka Jehova gbaghaara gị.”

Jọn 2:13 Ememe ngabiga nke ndi-Ju di kwa nso, Jisus we rigo na Jerusalem.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus emi akakade Jerusalem ndinịm Passover mme Jew.

1. "Ike nke Jizọs - Akụkọ Ememme Ngabiga"

2. “Ihe Ememe Ngabiga nke ndị Juu Pụtara na Ihe Ọ Pụtara ná Ndụ Jizọs”

1. Luk 22:15 - "O we si ha, Ọ nāgusi m ike iso unu rie nri ngabiga a tutu mu ata ahuhu."

2. Ọpụpụ 12:1-14 - “Ọnwa a ga-abụrụ unu mmalite nke ọnwa: ọnwa mbụ nke afọ ka ọ ga-abụrụ unu. Gwa nzukọ nile nke Israel okwu, si, N'ubọchi nke-iri nke ọnwa a ka ha gēwere-kwa-ra ha, nwoke ọ bula otù nwa-aturu, dika ulo nke ndi bu nna-ha si di, nwa-aturu diri otù ulo.

JỌN 2:14 we hu n'ulo uku Chineke ndi nēre ehi na aturu na nduru, na ndi nāb͕anwe ego ka ha nọduru ala;

Azụmahịa dị n’ụlọ nsọ ahụ were Jizọs iwe ma chụpụ ndị niile metụtara ya.

1. Jizọs kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-elekọta ụlọ na ichebe ya ka emetọọ ya.

2. Ụlọ Chineke kwesịrị ịbụ ebe ofufe na nsọpụrụ, ọ bụghị ebe a na-ere ahịa.

1. Matiu 21:12-13 - Jizọs banyere n'ụlọ nsọ wee chụpụ ndị niile na-azụ ahịa na-ere.

2. Aisaia 56:7 – Ụlọ nsọ bụ ebe ekpere mba niile.

Jọn 2:15 Ma mb͕e o jisiri udọ̀ ntà, o we chupu ha nile n'ulo uku Chineke, na aturu na ìgwè ehi; ọ wusi kwa ego ndi nāb͕anwe ego, kwatu table-ha nile;

Jizọs mere ka ụlọ nsọ ahụ dị ọcha.

1: Ezi okwukwe abụghị maka ịhụ ihe onwunwe n’anya, kama ibi ndụ nke ezi omume na ikpe ziri ezi.

2: Jisus gosiputara na ulo Chineke bu ebe di-nsọ na idi-ọcha na kwesiri kwanyere ya ugwu dika nke a.

Matiu 21:12-13 - Jizọs banyere n'ụlọ nsọ wee chụpụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa n'ebe ahụ, sị: "Edewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, 'Ụlọ m ga-abụ ụlọ ekpere,' ma unu emewo ya 'ọgba nke ụlọ ekpere.' ndị na-apụnara mmadụ ihe.'”

2: Aisaia 56:7 - “Ndị a ka M ga-eme ka ha bịaruo ugwu nsọ m, meekwa ka ha nwee ọṅụ n'ụlọ ekpere m. Àjà-nsure-ọku ha na àjà-nsure-ọku ha gābu ihe nātọ utọ n'elu ebe-ichu-àjàm; n’ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mba nile.”

Jọn 2:16 O we si ndi nēre nduru, Chipunu ihe ndia n'ebe a; unu emela ulo Nnam ka ọ buru ulo ahia.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a iyatesịt Jesus aban̄a mbonurua oro ẹkenyamde do ke temple ye ewụhọ oro enye ọkọnọde mmọ ete ẹtan̄ n̄kpọurua mmọ.

1. Ịdabere n'Ọbụeze nke Jizọs: Gịnị ka ọ dị?

2. Iji nrubeisi na nkwanye ùgwù na-aza Jizọs.

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:31 - Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-eri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eme, na-eme ihe niile iji nye Chineke otuto.

2. Matiu 6:24 - Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ, n'ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị, hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n'ahụ otu na-eleda ibe ya. Ị pụghị ijere Chineke ozi na ego.

Jọn 2:17 Ma ndị na-eso ụzọ ya chetara na e dere ya n’akwụkwọ nsọ, sị: “Ekworo ụlọ gị eripịawo m.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs chetara ịnụ ọkụ n’obi Jizọs nwere maka ụlọ Chineke.

1. Ike nke ịnụ ọkụ n’obi na agụụ maka ụlọ nke Chineke

2. Ọrụ Ndị Na-eso Ụzọ Na-arụ n'icheta na ibi ndụ n'ihe Jizọs kụziri

1. Abụ Ọma 69:9 - "N'ihi na ekworo maka ụlọ gị eripịawo m, na mkparị nke ndị na-akparị Gị adakwasị m."

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

JỌN 2:18 Ya mere ndi-Ju zara, si Ya, Ọ̀ bu ihe-iriba-ama gini ka I nēgosi ayi, ebe I nēme ihe ndia?

Ndị Juu na-ama ikike Jizọs aka.

1: Anyị aghaghị inwe okwukwe n'ikike Jizọs karịa ihe niile.

2: Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na ọrụ Jizọs bụ eziokwu ma dị ike.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 15:7 - Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, ma okwu m anọgide n'ime unu, unu ga-arịọ ihe unu chọrọ, a ga-emere unu ya.

Jọn 2:19 Jisus zara, si ha, Kwatuenu ulo nsọ a, n'ubọchi atọ M'gēweli kwa ya elu.

Jizọs gosipụtara ike ya site n'ikwe nkwa wughachi ụlọ nsọ ahụ n'ime ụbọchị atọ.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Si Gosipụta Ọchịchị Ya

2. Ọrụ ebube nke Mbilite n'Ọnwụ: Ihe Jizọs Gosiri Anyị Banyere Ndụ Mgbe Anwụsịrị

1. Matiu 28:6 - "Ọ nọghị n'ebe a; n'ihi na o si n'ọnwụ bilie, dị ka o kwuru. Bia, le ebe Onyenwe anyị dina."

2. Ndị Hibru 4:15 - "N'ihi na anyị enweghị Onyeisi Nchụàjà nke na-apụghị imere anyị adịghị ike anyị, kama Onye a nwalere n'ihe niile dị ka anyị, ma na-enweghị mmehie."

JỌN 2:20 Ya mere ndi-Ju siri, Ọgu arọ abua na isi ka anēwu ulo nsọ a, ì gēwuli kwa ya n'ubọchi atọ?

Ndị Juu nwere obi ụtọ na Jizọs nwere ike iwughachi ụlọ nsọ ahụ n'ime ụbọchị atọ.

1:Jizọs dị ike karịa ka anyị nwere ike iche n’echiche, ike ya iwu ụlọ nsọ n’ime ụbọchị atọ na-egosi ike ya.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa na-enwe obi abụọ banyere ike nke Chineke, n'ihi na O nwere ike ime ọtụtụ ihe karịa ka anyị nwere ike iche n'echiche.

1: Isaiah 40: 28-31 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya. Ọ nēnye onye dara mba ike, Ọ bu kwa onye ike nādighi ka Ọ nēme ka ọ di ike. Ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gāgwu kwa umu-okorọbia; ma ndị na-echere Onye-nwe ga-eme ka ume ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Matiu 19:26 Jisus lere ha anya, si, N'ebe madu nọ, nka puru omume: ma n'ebe Chineke nọ ka ihe nile puru omume.

Jọn 2:21 Ma o kwuru okwu bayere ulo nsọ nke aru-Ya.

Jizọs kwuru banyere ụlọ nsọ ahụ ya, bụ́ nke na-anọchi anya àjà kachanụ ọ chụrụ maka ihe a kpọrọ mmadụ.

1. Àjà Kasịnụ: Ahụ́ Jizọs Dị Ka Ụlọ Nsọ

2. Ihe Okwu Jizọs Pụtara: Ụlọ Nsọ nke Ahụ Ya

1. Ndị Efesọs 2:19-22 - Unu abụkwaghị ndị mba ọzọ na ndị mba ọzọ, kama ọ bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị òtù ezinụlọ nke Chineke.

2. Ndị Hibru 10:19-20 - Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ na nke ndụ, nke o meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ.

Jọn 2:22 Ya mere mb͕e emere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, ndi nēso uzọ-Ya chetara na Ọ gwara ha okwu a; ha we kwere ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, na okwu Jisus kwuru.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte mme mbet ẹkenịmde n̄wed Abasi ye ikọ Jesus ke enye ama ekeset ke n̄kpa.

1. Jizọs Bilitere: Ike nke Nkwenye Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Nchegharị na Ndụ Site n'okwukwe

1. Ndị Rom 10:9-10 - “Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta ma zọpụta.”

2. Ndị Rom 6:4-5 - “Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa n'ọnwụ, ka, dị ka e mere ka Kraist si na ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee bie ndụ ọhụrụ. N’ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n’ọnwụ dị ka nke ya, a ga-ejikọtakwa anyị na ya ná mbilite n’ọnwụ dị ka nke ya.”

JỌN 2:23 Ma mb͕e Ọ nọ na Jerusalem n'ememe ngabiga, n'ememe ahu, ọtutu madu kwere n'aha-Ya, mb͕e ha huru ihe-iriba-ama nile nke Ọ nēme.

Ọtụtụ ndị kweere na Jizọs mgbe ha hụrụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ n’oge Ememe Ngabiga na Jeruselem.

1. Otú Obi Gbanwee si eweta ikwere na Jizọs

2. Ike nke Ọrụ ebube n’Ozizi Jizọs

1. Jọn 4:48-50 Ya mere Jisus siri ya, Ọ buru na unu ahughi ihe-iriba-ama na ọlu-ebube, unu agaghi-ekwe. Onye-isi ahu si ya, Onye-nwe-ayi, ridata tutu nwam anwu anwu. Jisus si ya, Je; nwa-gi nwoke di ndu. Nwoke ahu we kwere okwu ahu nke Jisus gwara ya, o we la.

2. Matiu 14:22-27 “Ngwa ngwa Jisus we rugide ndi nēso uzọ-Ya ka ha ba n'ub͕ọ, buru Ya uzọ ga n'ofè ọzọ, mb͕e Ọ nēzipu ìgwè madu nile ka ha la. Ma mb͕e o zipuru ìgwè madu nile, Ọ rigoro n'elu ugwu iche ikpe ekpere: ma mb͕e o ruru anyasi, ọ nọ n'ebe ahu nání Ya. Ma ub͕ọ ahu ub͕u a di n'etiti oké osimiri, ebili-miri nēfeghari kwa ya: n'ihi na ifufe nēfegide ya. Ma na nche nke-anọ nke abali Jisus biakutere ha, nēje ije n'elu oké osimiri. Ma mb͕e ndi nēso uzọ-Ya huru Ya ka Ọ nēje ije n'elu oké osimiri, ha we tua egwu, si, Ọ bu mọ; ha we tie nkpu n'ihi egwu. Ma ngwa ngwa Jisus gwara ha okwu, si, Nwee obi-utọ; ọ bu mu; atula egwu. Pita we za ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ buru na ọ bu gi onwe-gi, sim biakute gi n'elu miri.

Jọn 2:24 Ma Jisọs araraghị onwe ya nye nʼaka ha, nʼihi na ọ maara mmadụ niile.

Jizọs atụkwasịghị ndị nọ ya nso obi, na-aghọta na mmadụ niile nwere ike ime ihe n'eziokwu.

1: Adịla ngwa ngwa ịtụkwasị ndị ọzọ obi, n'ihi na e nwere ike iduhie anyị.

2: Mara ihe ize ndụ dị n’ịbụ ndị ndị gbara anyị gburugburu duhiere.

1: Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2: Ndị Filipaị 4: 8 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke dị ùgwù, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ ihe kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ.

Jọn 2:25 Ma ọ chọghị ka onye ọ bụla gbaara mmadụ àmà: nʼihi na ọ maara ihe dị nʼime mmadụ.

Jọn na-ekwusi ike na Jizọs maara obi ndị mmadụ, ọ dịghịkwa mkpa ka akaebe mmadụ mara ihe dị n’ime ha.

1. Chineke Maara Obi Anyị—Otú Ịma Amamihe Chineke pụrụ isi gbanwee ndụ anyị

2. Jizọs ghọtara mgba anyị na-alụ - Ịmụta ihe site na mmejọ anyị na ahụmahụ anyị

1. 1 Samuel 16:7 – Ma Jehova sịrị Samuel: “Elela anya n'ọdịdị ya ma ọ bụ n'ịdị elu ya, n'ihi na ajụwo m ya. N'ihi na Onye-nwe-ayi adighi-ahu dika madu si ahu: madu nēle ihe anya, ma Jehova nēle obi.

2. Jeremaia 17:10 – “Mụ onwe m, Jehova, na-enyocha obi, na-anwale uche, inye onye ọ bụla dị ka ụzọ ya si dị, dị ka mkpụrụ nke omume ya.”

Jọn 3 kpuchiri mkparịta ụka dị n’etiti Jizọs na Nikọdimọs gbasara ịmụrụ ọzọ, akaebe Jọn Onye Baptizim gbara gbasara ịdị elu Jizọs, na okwu gbasara ịhụnanya Chineke nwere n’ụwa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Nikọdimọs, onye Farisii na onye òtù kansụl na-achị ndị Juu, na-abịakwute Jizọs n’abalị. O kwetara na Jizọs bụ onye ozizi nke si n’ebe Chineke nọ bịa n’ihi na ọ dịghị onye pụrụ ime ihe ịrịba ama ọ na-eme ma ọ bụrụ na Chineke anọnyere ya. Na nzaghachi, Jizọs webatara echiche nke ịmụrụ ọzọ ma ọ bụ ịmụ site n'elu na-ekwu 'N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ dịghị onye pụrụ ịhụ alaeze Chineke ma ọ bụrụ na a mụghị ha ọzọ.' N'agbanyeghị mgbagwoju anya nke Nikọdimọs nwere n'asụsụ ihe atụ a, Jizọs kọwapụtara na ọ na-ezo aka n'ọmụmụ ọmụmụ ime mmụọ site na mmiri na Mmụọ nke na-emegide ọmụmụ anụ ahụ. Ọ gara n’ihu kọwa ihe ndị dị n’elu-igwe tinyere ịrịgo nke Ya Ọkpara mmadụ ka onye ọ bụla nke kwere wee nwee ndụ ebighị ebi (Jọn 3:1–15).

Paragraf nke abụọ: Amaokwu a kacha mara amara n'isiakwụkwọ a sochiri ebe Jizọs kwuru 'N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, onye ọ bụla nke kwere na ya agaghị ala n'iyi kama nwee ndụ ebighị ebi.' Nke a na-ekwusi ike ọ bụghị ikpe kama nzọpụta site n'okwukwe na Ya maka ndị na-ekweghị ekwe na-ama ikpe n'ihi na ha ekwetaghị n'aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya, ìhè abatawo n'ụwa ndị mmadụ hụrụ ọchịchịrị n'anya kama ìhè n'ihi na omume ha dị njọ (Jọn 3: 16-21).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji àmà Jọn Baptizim mechiri mgbe ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ajụjụ banyere ihe nile ịgakwuru Jizọs kama ọ bụ ya. O kwughachiri ọrụ ya dị ka nanị nkwadebe ụzọ Kraịst ji onwe ya tụnyere enyi nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ na-aṅụrị ọṅụ olu nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ si otú ahụ na-ekwupụta 'Ọ ghaghị ibuwanye ibu, aghaghị m ịdị nta.' Ọzọkwa ọ gbara ama sitere n'elu ọdịdị elu-igwe nke ụwa ịdị elu na-ekwusi ike onye ọ bụla na-anabata okwu ya na-ekweta na eziokwu dị nsọ sitere na Chineke iwe na-anọgide n'ahụ ndị ahụ na-ajụ Ya na-ekwusi ike na nkwenye nrubeisi bụ isi na-enweta ndụ ebighị ebi (Jọn 3:22-36).

Jọn 3:1 E nwere otu nwoke nke ndị Farisii aha ya bụ Nikọdimọs, onye na-achị ndị Juu.

Nikọdimọs bụ onye Farisii na onye na-achị ndị Juu.

1: Jizọs na-ezute ụdị mmadụ niile n’agbanyeghị ọnọdụ ha nọ na ya.

2: A nabatara onye ọ bụla n'ụkwụ Jizọs ma nwee ike ịnata amara na ebere ya.

1: Luk 15: 1-2, "Ma ndị ọnaụtụ na ndị mmehie gbakọrọ ọnụ ka ha nụ okwu Jizọs.

2: Ndị Rom 10:13, "N'ihi na 'onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

JỌN 3:2 Onye ahu biakutere Jisus n'abali, si Ya, Rabai, ayi matara na Gi onwe-gi bu onye-ozizí si n'ebe Chineke nọ bia: n'ihi na ọ dighi onye ọ bula puru ime ihe-iriba-ama ndia nke I nēme, ma ọ buru na Chineke anọyere ya.

Jọn bụ nwoke matara na Jizọs bụ onye ozizi sitere n’aka Chineke, n’ihi ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ.

1. Ike Chineke pụtara ìhè n'ọrụ ebube Jizọs rụrụ.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịmata na Jizọs bụ onye ozizi sitere n’aka Chineke.

1. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ( ayi hu-kwa-ra ebube-Ya, ebube dika nke Ọkpara amuru nání Ya sitere n'aka Nna-ayi,) juputara n'amara na ezi-okwu.

2. Mak 16:20 - Ha we pua, kwusa ozi ọma n'ebe nile, Onye-nwe-ayi nālukọ ọlu n'etiti ha, nēji kwa ihe-iriba-ama di iche iche nēso okwu guzosie ike. Amen.

Jọn 3:3 Jisus zara, si ya, N'ezie, n'ezie, asim i, Ọ buru na amughi madu ọzọ, ọ pughi ihu ala-eze Chineke.

Jizọs kụziiri Nikọdimọs na a ga-amụrịrị mmadụ ọzọ ịbanye n’Alaeze Chineke.

1: Gịnị ka ịmụ mmadụ ọzọ pụtara?

2: Ibi ndụ nke okwukwe na nchegharị site na Jisus Kraịst.

1: Ọrụ 2: 37-38 - Mgbe ndị mmadụ nụrụ nke a, o wutere ha n'obi ha wee gwa Pita na ndịozi ndị ọzọ, "Ụmụnna m, gịnị ka anyị ga-eme?" Pita zara ya, sị: “Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim, onye ọ bụla n’ime unu, n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga-anatakwa onyinye nke mmụọ nsọ.

2: 1 Jọn 5: 1-5 - Onye ọ bụla nke kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ, a mụrụ site na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ Nna ya n'anya hụrụ nwa ya n'anya. Otú a ka ayi si mara na ayi nāhu umu Chineke n'anya: site n'ịhu Chineke n'anya na idebe ihe nile O nyere n'iwu. N’ezie, nke a bụ ịhụ Chineke n’anya: idebe ihe nile O nyere n’iwu. Ma iwu-Ya adighi-adi arọ, onye amuru site na Chineke nēmeri uwa rue mb͕e ebighi-ebi. Nke a bụ mmeri nke meriri ụwa, ọbụna okwukwe anyị. ònye bu onye nēmeri uwa? Naanị onye kwere na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.

Jọn 3:4 Nikọdimọs sịrị ya: “Olee otú a pụrụ isi mụọ mmadụ mgbe o mere agadi? Ọ̀ puru ibà n'afọ nne-ya nke ub͕ò abua, ewe mua ya?

Nikọdimọs jụrụ Jizọs otú a ga-esi mụọ mmadụ ọzọ mgbe o mere agadi.

1. “Amukwara Ọzọ: Ndụ Ọhụrụ n’ime Kraịst”

2. "Mmeghari nke Mmụọ Nsọ"

1. Taịtọs 3:5 - "Ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị rụrụ n'ezi omume ka ọ zọpụtara anyị, kama dị ka ebere ya si dị, site na-asachapụ nke ọhụrụ na ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ."

2. Ezikiel 36:26 - "M ga-enye unu obi ọhụrụ, m ga-etinyekwa mmụọ ọhụrụ n'ime unu. M ga-ewepụkwa obi nkume n'anụ ahụ unu, nye unu obi nke anụ ahụ."

JỌN 3:5 Jisus zara, si, N'ezie, n'ezie, asim i, Ọ buru na amughi madu site na miri na Mọ Nsọ, ọ pughi ibà n'ala-eze Chineke.

Nzọpụta chọrọ mmụghachi nke mmụọ.

1. “A Mụrụ Ọzọ: Otú Mmụọ Nsọ Si Agbanwe Anyị”

2. “Alaeze Chineke: Si n’Ọnụ Ụzọ Amara Na-abanye”

1. Taịtọs 3: 4-5 - "Ma mgbe ịdị mma na ịhụnanya nke Chineke Onye Nzọpụta anyị pụtara, ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị rụrụ n'ezi omume, kama dị ka ebere Ya si dị."

2. Ndị Galetia 2:20 - “Akpọgidewo m n'obe n'ebe Kraịst nọ. Ọ bughi Mu onwem nādi ndu, kama ọ bu Kraist nēbi nimem. Ma ndụ m dị ugbu a n’anụ ahụ ka m na-adị site n’okwukwe n’ebe Ọkpara Chineke nọ, onye hụrụ m n’anya ma nyefee onwe ya maka m.”

Jọn 3:6 Nke amuworo site n'anu-aru bu anu-aru; ma ihe amuworo site na Mọ Nsọ bu mọ.

Jizọs na-akụzi na a ga-amụrịrị ndị mmadụ site na mmụọ nsọ ka ha wee banye n'alaeze Chineke.

1. “Ọmụmụ nke Mmụọ Nsọ: Ịghọ Onye Alaeze Chineke”

2. "Mkpa nke Mmụgharị Mmụọ Nsọ"

1. Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2. Taịtọs 3:5 - "Ọ bụghị n'ihi ezi omume nke anyị mere ka ọ zọpụtara anyị, kama n'ihi ebere-Ya.

JỌN 3:7 Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị maka ịmụgharị mmụọ.

1. Ike nke Ọmụmụ Ọhụrụ: Otú Ịmụ Mmadụ Ọzọ si agbanwe Ihe niile

2. Mkpa Ọmụmụ Ọhụrụ: Ịghọta Mmụgharị nke Ime Mmụọ

1. Ndị Rom 6:4 - Ya mere e liri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka dika esitere na ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2. Taịtọs 3:5 - Ọ bughi n'ọlu ezi omume nke ayi meworo, kama dika ebere-Ya si di, Ọ zọputara ayi, site na nsacha nke imughari na imeghari nke Mọ Nsọ.

JỌN 3:8 Ifufe nēfe ebe ọ nāchọ, i nānu kwa olu-ya, ma i mataghi ebe o si bia, na ebe ọ nāga: otú a ka onye ọ bula amuworo site na Mọ Nsọ di.

Ifufe nke Mmụọ Nsọ bụ ihe a na-atụghị anya ya na ihe omimi, ma ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị a mụrụ site na ya.

1. Ikuku nke mmụọ enweghị atụ ma dị ike

2. Inyocha ihe omimi na ịdị ebube nke mmụọ nsọ

1. Jọn 4:4-24 - Jizọs na nwaanyị Sameria ahụ na-ekwurịta banyere mmiri dị ndụ nke Mmụọ Nsọ.

2. Ọrụ 2: 1-13 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na Pentikọst na ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche sochiri.

JỌN 3:9 Nikọdimọs zara, si ya, Òle ihe ndia gādi?

Nikọdimọs jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ụzọ nzọpụta.

1. Ike nke Okwukwe n’ime Jisos: Ka Ikwere na Ya Si Weta Nzoputa

2. Ịdị Pụrụ Iche nke Jizọs: Ihe mere Ụzọ Ya ji bụrụ nanị Ụzọ nzọpụta

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 10:13 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

Jọn 3:10 Jisus zara, si ya, Gì onwe-gi bu onye-isi Israel, ma i maghi ihe ndia?

Jọn 3:10 chịkọtara ihe Jizọs zara onye nkụzi Izrel nke na-aghọtaghị ozizi ya: “Ị̀ bụ onye ozizi Izrel ma ị maghị ihe ndị a?

1. Ike Ịmara: Ihe mmụta sitere n’aka Jizọs banyere mkpa ọ dị ịghọta ihe bụ́ isi nke okwukwe.

2. Amaghị ihe abụghị ihe obi ụtọ: Ihe ncheta sitere n’aka Jizọs na ihe ọmụma dị mkpa iji bie ndụ nke okwukwe.

1. Matiu 11:29 - "Nyanurunụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m, n'ihi na m dị nwayọọ na obi umeala n'obi, unu ga-enwetakwa izu ike nye mkpụrụ obi unu."

2. Ilu 1:7 - "Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; ndị nzuzu na-eleda amamihe na ntụziaka anya."

Jọn 3:11 N'ezie, n'ezie, asim i, Ayi nēkwu ihe ayi matara, nāb͕a kwa àmà nke ayi huworo; ma unu anaraghi àmà-ayi.

Jizọs na-agwa Nikọdimọs okwu, na-emesi ike mkpa ọ dị ikwere n’ịgba akaebe nke Jizọs na Nna ahụ.

1: Kwere n'ịgba-ama nke Jisus na Nna: n'ihi na ọ bu nání ha ka unu gēnwe ndu ebighi-ebi.

2: Nara okwu nke Jisus na Nna, n’ihi na ha bụ ụzọ nke nzọpụta na ndụ ebighi-ebi.

1: Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Jọn 1:12 - Ma ka ha ra, bú ndi natara Ya, O nyere ha ike ighọ umu Chineke, bú ndi kwere n'aha-Ya.

JỌN 3:12 Ọ buru na agwaram unu ihe nke uwa, ma unu ekweghi, ùnu gēsi aṅa kwere, ọ buru na agwam unu ihe nke elu-igwe?

Jizọs jụrụ ndị na-ege ya ntị otú ha ga-esi kwere n’ihe eluigwe ọ na-ekwu ma ọ bụrụ na ha ekwetaghị n’ihe ndị dị n’ụwa ọ gwalarị ha.

1. Nwee Okwukwe n'Okwu Chineke

2. Kwere na Jehova na nkwa Ya

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

Jọn 3:13 Ọ dighi kwa onye ọ bula rigoworo n'elu-igwe, ma-ọbughi Onye siri n'elu-igwe ridata, bú Nwa nke madu nke bi n'elu-igwe.

Ọ dịghị onye ọ bụla rigoro n'eluigwe ma e wezụga Jizọs, onye si n'eluigwe rịdata.

1. Ịdị Pụrụ Iche nke Jizọs: Ịghọta Eziokwu ahụ na Jizọs bụ nanị Ụzọ Eluigwe

2. Jizọs bụ Naanị Ụzọ Eluigwe: Na-agba ume Okwukwe na Nkwa Ya

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Jọn 10:30 - Mụ na Nna bụ otu.

JỌN 3:14 Ma dika Moses weliri agwọ ahu n'ọzara, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu:

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ibuli Nwa nke mmadụ elu, dịka Mosis weliri agwọ ahụ n'ime ọzara.

1. Mkpa ọ dị iji obi umeala welie Ọkpara nke mmadụ elu.

2. Ihe atụ nke ibuli agwọ elu n’ime ọzara.

1. Ọnụ Ọgụgụ 21:8-9 - "Jehova we si Moses, Mere onwe-gi agwọ nke ọku, tukwasi ya n'elu osisi: o gēru kwa, na onye ọ bula ataworo, mb͕e ọ nēlegide ya anya; ga-adị ndụ. Moses we me agwọ ọla, tukwasi ya n'osisi, o we rue, na ọ buru na agwọ atawo onye ọ bula, mb͕e ọ huru agwọ ọla ahu, ọ di ndu.

2. Aisaia 45:22 - "Lenum anya, ewe zọputa unu, nsọtu nile nke uwa: n'ihi na Mu onwem bu Chineke, ọ dighi kwa onye ọzọ di."

Jọn 3:15 ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a edinyan̄a oro ẹkenọde mbon oro ẹnịmde ke akpanikọ ke Jesus Christ, ye un̄wọn̄ọ eke nsinsi uwem.

1. Onyinye nke ndụ ebighị ebi: Ọmụmụ na Jọn 3:15

2. Okwukwe na Nzọpụta: Ịchọta Nzọpụta site n'okwukwe na Kraịst

1. Jọn 5:24, “N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nānu okwum, kwere kwa n'Onye ziterem , o nwere ndu ebighi-ebi, ọ gaghi-abu kwa ikpé; ma esiwo na ọnwụ gabiga baa ná ndụ.”

2. Ndị Rom 6:23, “N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.”

Jọn 3:16 N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ́ Jizọs Kraịst, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n’iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke

2. Onyinye nke ndụ ebighi ebi

1. 1 Jọn 4:8-10 – “Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. N'ihi nka ka emere ka ihu-n'anya Chineke puta ìhè n'etiti ayi, na Chineke zitere Ọkpara Ọ muru nání Ya n'uwa, ka ayi we di ndu site n'aka-Ya. Na nke a bụ ịhụnanya, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmehie anyị. "

2. Ndị Rom 5: 8-10 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị. Ya mere, ebe ewerewo ọbara-Ya gu ayi na ndi ezi omume ub͕u a, agāzọputa ayi kari kwa site n'aka-Ya n'ọnuma Chineke. N’ihi na ọ bụrụ na anyị na Chineke dị ná mma mgbe anyị bụ ndị iro site n’ọnwụ Ọkpara ya, karịchaa, ugbu a e mere ka anyị dị ná mma, a ga-azọpụta anyị site ná ndụ ya.”

Jọn 3:17 N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Chineke zitere Ọkpara ya ịzọpụta ụwa, ọ bụghị ikpe ya ikpe.

1: Ṅụrịa ọṅụ: Kraịst bịara ịzọpụta anyị, ọ bụghị ikpe anyị ikpe

2: Ịhụnanya Chineke Maka Anyị: O zitere Ọkpara ya ka ọ zọpụta anyị

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Ndị Efesọs 2:4-5 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu.

Jọn 3:18 Ekpeghị onye na-ekwere na ya ikpe: ma ekpewo onye na-ekweghị na ya ub͕u a, n'ihi na o kweghi n'aha nke Ọkpara Chineke muru nání ya.

A maghị ndị kwere ekwe ikpe, ma a mara ndị na-ekweghị ekwe ikpe n’ihi na ha ekweghị n’aha Jizọs.

1. Okwukwe na Jizọs bụ ụzọ nzọpụta

2. Ịjụ Jizọs Na-eduba ná Ikpe

1. Ndị Rom 10:9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị."

2. Ndị Hibru 11:6 - “Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

Jọn 3:19 Ma nka bu ikpe ahu, na Ìhè abiawo n'uwa, ma madu huru ọchichiri n'anya kama Ìhè, n'ihi na ọlu-ha jọrọ njọ.

Ndị mmadụ na-ajụ ezi-okwu nke Chineke wee họrọ ọchịchịrị kama, n’ihi omume ọjọọ ha.

1. Mmehie na-eduga n'ọchịchịrị na nkewapụ n'ebe Chineke nọ

2. Ìhè nke Chineke na-ekpughe mmehie anyị na-eweta mgbapụta

1. Ndị Rom 1:18-20 - N'ihi na esiwo n'elu-igwe kpughe iwe Chineke megide ajọ omume nile na ajọ omume nke madu, bú ndi nēmechi ezi-okwu n'ajọ omume, 19 n'ihi na ihe apuru imara Chineke nāputa ìhè nime ha: n'ihi na Chineke egosiwo. ya nye ha. 20 N’ihi na site n’okike nke uwa ka anāhu uzọ-Ya nke anādighi-ahu anya nke-ọma, ebe anāghọta ya site n’ihe nile emere, bú ike ebighi-ebi Ya na chi-Ya, ka ha ghara inwe ngọpu.

2. Ndị Efesọs 5: 8-14 - N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na-ejegharịnụ dị ka ụmụ nke ìhè (n'ihi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ dị n'ịdị mma na ezi omume na eziokwu), 10 na-achọpụta ihe dị Jehova mma. 11 Unu enwe-kwa-la ihe jikọrọ ha na ọlu ọchichiri nke nāmighi nkpuru, kama ikpughe ha. 12 N'ihi na ọ bu ihe-ihere ọbuná ikwu okwu bayere ihe nile nke ha nēme na nzuzo. 13 Ma ihe nile nke ekpughere na-apụta ìhè site n’ìhè ahụ, n’ihi na ihe ọ bụla nke na-egosipụta bụ ìhè. 14 Ya mere ọ na-asị: “Tetanụ, unu ndị na-arahụ ụra, Bilienụ na ndị nwụrụ anwụ, Kraịst ga-enyekwa unu ìhè.”

Jọn 3:20 N'ihi na onye ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ na-akpọ Ìhè ahụ asị, ọ dịghịkwa abịa n'ìhè ahụ, ka e wee ghara ịta ya ụta.

Onye ọ bula nke nēme ihe ọjọ nākpọ Ìhè ahu asì, nēzepu kwa ya ka o we zobe ajọ omume-ya.

1: Ka ayi ghara ikwe ka nmehie-ayi wezuga ayi n'ìhè, kama nara ya, b͕anwe kwa uzọ-ayi.

2: Anyị nwere ike ịgbalị izochi ajọ omume anyị, mana ìhè nke eziokwu ga-ekpughe ha mgbe niile.

1: Ndị Efesọs 5: 13-14 - "Ma mgbe ihe ọ bụla pụtara ìhè, a na-ahụ ya: n'ihi na ihe ọ bụla a na-ahụ anya bụ ìhè."

2: Jemes 1: 22-25 - "Unu egela nti nání okwu ahu, we duhie onwe-unu. Mee ihe ọ na-ekwu. Onye ọ bụla nke na-ege ntị n'okwu ahụ ma ọ dịghị eme ihe ọ na-ekwu dị ka onye na-ele ihu ya n'enyo, mgbe o lechara onwe ya anya, ọ pụọ wee chefuo ụdị ọdịdị ya ozugbo. Ma onye ọ bụla nke legidere anya n’iwu ahụ zuru okè nke na-enye nnwere onwe, wee nọgide na ya—na-echefughị ihe ọ nụrụ, kama na-eme ya—a ga-agọzi ha n’ihe ọ na-eme.”

JỌN 3:21 Ma onye nēme ezi-okwu nābiakute Ìhè ahu, ka ewe me ka ọlu-ya puta ìhè, na anēlu ha nime Chineke.

Jọn 3:21 na-agba ndị mmadụ ume ka ha na-eme eziokwu ma bịa n’ìhè ahụ ka e wee hụ ọrụ ha dị ka ihe a na-eme n’ime Chineke.

1: Akpọrọ anyị niile ka anyị mee ihe ziri ezi, mgbe anyị mere, Chineke ga-enwukwasị anyị ìhè ya ma gosi ụwa ọrụ ọma anyị.

2: Ayi ekwesŽghŽ itu egwu Ìhè ahu, kama nabata ya, ebe ayi matara na Chineke nēnye ayi otuto n'ezi ọlu-ayi.

Matiu 5:16 - “Ka ìhè unu nwuo otu a n'ihu mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

2: Ndị Efesọs 5: 8-10 - "N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe ụfọdụ, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị: jeenụ ije dị ka ụmụ nke ìhè: (n'ihi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ dị n'ịdị mma na ezi omume na eziokwu niile;) Na-anwapụta ihe . dị Jehova mma.”

Jọn 3:22 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya bịara nʼala Judia; o we nọgide n'ebe ahu, we me baptism.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gawara n’ala Judia ma Jizọs nọnyere ha ma mee baptizim.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso Jizọs na nkuzi Ya.

2. Ijere ndị ọzọ ozi site na baptizim.

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe ihe m nyere n'iwu."

2. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.”

JỌN 3:23 Jọn nēme kwa baptism n'Inon nke di Salim, n'ihi na miri riri nne n'ebe ahu: ha we bia, ewe me ha baptism.

Jọn mere baptizim n’Enọn dị nso na Salim n’ihi nnukwu mmiri.

1: Chineke na-enye anyị ihe anyị chọrọ maka ọrụ ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịga ebe Chineke na-eduga anyị imezu uche ya.

1: Aisaia 43:19-20 “Le, M'gēme ihe ọhu; ub͕u a ọ gāpu; unu agaghi-ama ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara, na osimiri n'ọzara.

2: Matiu 10:7-8 “Ma ka unu na-aga, kwusaanụ, sị, alaeze eluigwe dị nso. gwọọ ndị ọrịa, sachapụ ndị ekpenta, sachapụ ndị nwụrụ anwụ, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ: n'efu ka unu natara, na-enye n'efu.”

JỌN 3:24 N'ihi na akātubàghi Jọn n'ulo-nkpọrọ.

Jọn nọ na-ekwusa ozi ọma Jizọs Kraịst tupu a tụọ ya mkpọrọ.

1: Tukwasinu obi na Onye-nwe-ayi, Ọ gēdo-kwa-ra gi ebe-nb͕abà, ọbuná n'etiti ahuhu.

2: Atụmatụ Chineke maka anyị karịrị atụmatụ mmadụ. Anyị aghaghị ịnọgide na-atachi obi n’ọnwụnwa na mkpagbu, na-atụkwasị obi ná nkwa ya.

1: Aisaia 26:3 - Ị ga-edebe n'udo zuru oke ndị niile na-atụkwasị gị obi, ndị niile echiche ha dabere na gị!

2: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na Chineke na-eme ka ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya, ndị a na-akpọkwa dị ka nzube ya maka ha si dị.

JỌN 3:25 Ya mere iju-ajuju putara n'etiti ndi nēso uzọ Jọn na ndi-Ju bayere ime-ọcha.

Ndị na-eso ụzọ Jọn jụrụ ndị Juu ajụjụ banyere ime ka ha dị ọcha.

1: Anyị nwere ike nweta nghọta site na mkparịta ụka nkwanye ùgwù na ndị nwere echiche dị iche iche.

2: Anyị kwesịrị iji obi umeala na-ekwurịta okwu, ebe anyị ma na o nwere ike anyị agaghị azacha azịza ya.

Jemes 1:5 IGBOB - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, ya riọ Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufe nēnweghi ita uta, ewe nye ya.

2: Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka mmụọ mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghị dị ka Kraịst si dị.

Jọn 3:26 Ha we biakute Jọn, si ya, Rabai, Onye gi na Ya nọ n'ofè Jọdan, onye gi onwe-gi b͕ara àmà nye, le, Onye ahu nēme baptism, madu nile nābiakute kwa Ya.

A jụrụ Jọn banyere Jizọs, onye ọ gbaara àmà, na onye na-eme ọtụtụ mmadụ baptizim.

1. Ike nke Àmà: Olee otú Okwu gị pụrụ isi mee mgbanwe

2. Oku a na-akpọ iso Jizọs: Azịza nke òkù ahụ

1. Ọrụ 4: 18-20 - Ha we kpọ ha, nye ha iwu ka ha ghara ikwu okwu ma-ọbu izí ihe n'aha Jisus.

2. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia gwa ha okwu, si, Enyerem ike nile n'elu-igwe na n'uwa. Ya mere, gaanụ, kuziere mba nile, mee ha baptizim n’aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ.

JỌN 3:27 Jọn zara, si, Madu apughi inata ihe ọ bula, ma ọ buru na eweghi ya nye ya site n'elu-igwe.

Jọn kwusiri ike mkpa ọ dị ịdabere n'amara Chineke maka ihe niile.

1: Anyị ga-amata ndabere anyị na Chineke ma dabere na amara Ya maka mkpa anyị niile.

2: Iji nweta ngozi nke Chineke, anyị ga-ekwenyerịrị na anyị dabere na Ya ma nabata amara Ya.

1: Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị ime;

2: Ndị Rom 11:36 - "N'ihi na ihe niile sitere na ya, sitekwa n'aka ya, dịrịkwa Ya. otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen."

JỌN 3:28 Unu onwe-unu nāb͕aram àmà, na M'siri, Mu onwem abughi Kraist ahu, kama na ezitewom n'iru Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekpughe na Jọn Onye Na-eme Baptizim gọnarị na ọ bụ Mezaịa ahụ, kama na ezitere ya n'ihu Ya.

1: Anyị aghaghị ịdị na-echeta nzube nke ndụ anyị mgbe nile ma ghara ịnwa ịrụ ọrụ ndị na-abụghị nke anyị.

2: Anyị ga-agbaso ihe nlereanya Jọn Onye Na-eme Baptizim, onye ji obi umeala nakwere ọrụ ya nke nkwadebe maka ọbịbịa nke Mezaịa ahụ.

1: Ndị Filipaị 2: 3-5 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu; , nwekwanụ otu echiche ahụ dị ka Kraịst Jizọs.”

2: Aisaia 40:3 - "Olu nke onye nākpọ òkù: N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; Menu uzọ atuliri atuli nye Chineke-ayi n'ọzara.

JỌN 3:29 Onye nwere nwunye ọhu bu onye nālu nwunye ọhu: ma eyì nke onye nālu nwunye ọhu, onye nēguzo nānu kwa okwu-Ya, ọ nāṅuri nke-uku n'ihi olu onye nālu nwunye ọhu: ya mere ọṅùm a emezuwo.

Añụrị nke ịbụ enyi nwoke na-alụ ọhụrụ na-emezu ma mmadụ nụrụ olu nwoke ahụ.

1. Ọṅụ nke Ịbụ Enyi: Ịbụ Enyi nye Di na Nwunye

2. Iji Añụrị Na-eme Ememme: Na-aṅụrị Ọṅụ n'Olu Di Nwoke

1. Jọn 15:14-15, "Unu bụ ndị enyi m, ma ọ bụrụ na unu eme ihe ọ bụla m na-enye unu n'iwu, site ugbu a gaa n'ihu, akpọghị m unu ndị ohu; na m nụrụ ihe Nna m kwuru, emewo m ka unu mara.”

2. Ilu 17:17, “Enyi na-ahụ n'anya mgbe nile, a mụkwara nwanne maka ahụhụ.”

Jọn 3:30 Ọ ghaghị ịba ụba, ma aghaghị m i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike mkpa ịdị umeala n'obi na ịchụ onwe onye n'àjà dị, na-egosi na a ghaghị ibu Jizọs ụzọ kasịnụ karịa ihe ọ bụla ọzọ.

1. “Ike nke Ịdị Umeala n’Obi ná Ndụ Ndị Kraịst”

2. “Ihe Jizọszọ Kpọrọ Ihe ná Ndụ Anyị”

1. Ndị Filipaị 2:3-5 - “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ. Nweenụ echiche a n’etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Jemes 4:10 – “Wedanụ onwe unu ala n’ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu.”

Jọn 3:31 Onye si n'elu bia ka ihe nile elu;

Onye si n’elu-igwe bia ka ihe nile uku. 1: Chineke bụ isi iyi nke ịdị ukwuu niile, anyị kwesịrị ịchọ ibi ndụ dịka uche ya si dị. 2: Ndụ anyị kwesịrị igosipụta echiche nke eluigwe, karịa nke ụwa. 1: Matiu 6:9-10 "Nna-ayi nke bi n'elu-igwe, Ka edo aha-Gi nsọ: ka ala-eze-Gi bia; 2: Jemes 4:7-8 "Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke, nēguzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ: biakute Chineke nso, Ọ gābiaru kwa unu nso."

Jọn 3:32 Ma ihe ọ huworo na nke Ọ nuru, nka ka Ọ nāb͕a àmà; ọ dighi kwa onye ọ bula nānara àmà-ya.

Jọn nāb͕a àmà nke Ọ huworo na nke Ọ nuru: ma ọ dighi onye ọ bula nānara àmà-Ya.

1. Ike nke Okwukwe na-adịghị agbanwe agbanwe na ihu obi abụọ

2. Mkpa nke ịgba àmà maka ala eze Chineke

1. Ndị Hibru 11:6 - “Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jeruselem na na Judia dum na Sameria ruo ọgwụgwụ ụwa.”

Jọn 3:33 Onye natara àmà ya ewerewo akara ya na Chineke bụ ezi-okwu.

Amaokwu a na-emesi ike na ndị nabatara àmà Chineke na-egosikwa na Chineke bụ eziokwu.

1. "Ikwenye n'ịgba akaebe Chineke"

2. "Eziokwu Chineke: Ntọala Maka Ndụ Anyị"

1. Ndị Rom 10: 9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ ndị ezi omume. , ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji ekwupụta ya wee zọpụta ya.”

2. 2 Timoti 2:13 - "Ọ bụrụ na anyị enweghị okwukwe, ọ na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, n'ihi na ọ pụghị ịgọnarị onwe ya."

Jọn 3:34 N'ihi na onye Chineke zitere nēkwu okwu Chineke: n'ihi na Chineke adighi-enye ya Mọ Nsọ n'ọtùtù.

Chineke enyela onye amụma Jizọs Mmụọ n’enweghị oke.

1. Onyinye Chineke Na-enweghị atụ: Otú Ịhụnanya Dị Ukwuu nke Jizọs Si Na-agbanwe Anyị

2. Ike Mmụọ Nsọ Na-apụghị ịghọtacha Aghọta: Otú Onyinye Chineke Si Enyere Anyị Sisi Ike

1. Jeremaịa 31:3 - "Ejiwo m ịhụnanya ebighị ebi hụ gị n'anya, ejiwokwa m obiọma dọta gị."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Jọn 3:35 Nna hụrụ Ọkpara ya n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Chineke hụrụ Jizọs n'anya ma nye ya ikike n'ebe ihe niile e kere eke nọ.

1: Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe Jizọs nọ enweghị ihe ọ bụla

2: Jizọs bụ Onyenwe nke ihe niile

1: Jeremaia 31:3 - "Jehova emewo ka m'hu ya anya site na mb͕e ochie, si, E, ejiwom ihu-n'anya ebighi-ebi hu gi n'anya: n'ihi nka ka m'jiworo ebere dọta gi."

2: Ndị Kọlọsi 1: 15-17 - "Onye bụ onyinyo nke Chineke ahụ a na-apụghị ịhụ anya, onye eburu ụzọ mụọ n'ime ihe ọ bụla e kere eke: n'ihi na ọ bụ site n'aka ya ka ekère ihe nile, nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa, ndị a na-ahụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ma hà bụ ha. bụrụ ocheeze, ma ọ bụ ọchịchị, ma ọ bụ ọchịchị, ma ọ bụ ikike: ihe niile ka ekère site n’aka ya, na maka ya: Ọ bụkwa n’ihu ihe nile, ọ bụkwa site n’aka ya ka ihe nile dabeere.”

Jọn 3:36 Onye kwere n'Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi: ma onye na-ekwere Ọkpara ahụ agaghị ahụ ndụ; ma iwe nke Chineke nādigide n'aru Ya.

Ndị kwere na Jizọs nwere ndụ ebighị ebi, ebe ndị na-ekweghị na ya agaghị enwe ndụ, kama na-eche ọnụma nke Chineke ihu.

1. “Ibi ndụ n’ìhè nke ndụ ebighị ebi”

2. "Eziokwu nke Iwe Chineke"

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Jọn 17:3 - Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere.

Jọn 4 na-akọ banyere nhụta dị n'etiti Jizọs na nwanyị Sameria n'olulu mmiri, nkuzi ya banyere owuwe ihe ubi ime mmụọ, na ọgwụgwọ nke nwa nwoke onye ọchịchị.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs hapụrụ Judia gawa Galili, họrọ isi na Sameria. N’ebe ahụ, ọ hụrụ otu nwaanyị Sameria na-esere mmiri n’olulu mmiri Jekọb. N'agbanyeghị ihe mgbochi omenala, Ọ rịọrọ ya ka ọ ṅụọ ma malite ikwu okwu banyere mmiri dị ndụ nke na-eduga ná ndụ ebighị ebi. Mgbe o gosipụtara mmasị na mmiri a, Jizọs kpughere nkọwa nke ndụ ya nke na-egosi ihe ọmụma Ya karịrị nke mmadụ na-emecha kpughe onwe ya dị ka Mezaịa (Jọn 4:1-26).

Paragraf nke abụọ: Mgbe nzuko a gachara, ndị na-eso ụzọ ya lọghachiri na-atụ ya n'anya ịhụ Ya na nwanyị na-ekwurịta okwu ma ọ nweghị onye jụrụ ya ajụjụ. Kama ha rịọrọ ya ka o rie, ma ọ zara, sị, 'Enwere m nri rie ị maghị ihe ọ bụla.' Nke a gbagwojuru ha anya mana ọ kọwapụtara na nri Ya na-eme uche Onye zitere Ya ka ọ rụchaa ọrụ ya webatara okwu atụ nke ịgha mkpụrụ owuwe ihe ubi ndụ ebighị ebi nke na-egosi njikere ndị mmadụ na-anata ozi-ọma (Jọn 4:27-38).

Paragraf nke atọ: Mgbe ha laghachiri n'obodo, ọtụtụ ndị Sameria kwere na Ya n'ihi na nwanyị ahụ gbara ama mgbe ahụ n'ihi okwu ya mgbe ha nụrụ ya onwe ya na-ekwupụta n'ezie Onye Nzọpụta ụwa (Jọn 4:39-42). Mb͕e ahu Jisus siri na Sameria laghachiri Galili, ọ bu ezie na onye-amuma nēnweghi nsọpuru ala nke aka ya, Kena we je, ebe emere miri ka ọ ghọ manya-vine. N'ebe ahu onye-isi ala-eze nke nwa-nwoke nāria ọria Kapanaum biaruru Ya ka Ọ bia gwọọ nwa-ya nwoke nānwu n'èzí, Jisus we si, Je nwa-gi nwoke gādi ndu. Nwoke ahụ kpọọrọ Jizọs n’okwu ya pụọ mgbe ọ ka nọ n’ụzọ ndị odibo zutere ya akụkọ nwata ndụ okwukwe ike ọgwụgwọ Kraịst gosipụtara ọzọ isi mmechi (Jọn 4:43-54).

JỌN 4:1 Ya mere mb͕e Jehova mara otú ndi-Farisi nuru na Jisus mere ndi nēso uzọ Jisus, me kwa baptism kari Jọn.

Ozi Jizọs nke ime ndị na-eso ụzọ baptizim karịrị nke Jọn megidere atụmanya ọdịnala nke ndị Farisii aka.

1. Ozi Jizọs: Omenala Na-ama Aka

2. Baptizim Jizọs: Ọkpọ òkù ka a na-eso

1. Mak 1:14-15 - "Ma mgbe e jidere Jọn, Jizọs bịarutere Galili na-ekwusa ozi ọma nke Chineke, na-ekwu, sị: "Oge ahụ eruwo, na alaeze Chineke dị nso; chegharịa ma kwere na nke Chineke. ozioma.”

2. Ọrụ 5: 27-29 - "Mgbe ha kpọtara ha, ha guzo ha n'ihu nnọkọ. Onye-isi-nchu-àjà we jua ha, si, Ayi nyesiri unu iwu ike ka unu ghara izi ihe n'aha a: ma le, unu emejuwo Jerusalem n'ozizí-unu, unu nēchè kwa iweta ọbara nwoke a n'isi ayi. Ma Pita na ndịozi ya zara, sị, “Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ.”

Jọn 4:2 (Ọ bụ ezie na Jizọs n'onwe ya emebeghị baptizim, kama ndị na-eso ụzọ ya.)

Oziọma Jọn isi 4 amaokwu 2 na-emesi ọrụ Jizọs ike nke izi ihe na ikwusa ozi ọma kama ime onwe ya baptizim.

1. Ozi Jizọs: Ịkụzi na Ịkesa Ozi Ọma

2. Ike Otu Ụka na-arụ ọrụ n'ịdị n'otu

1. Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

Jọn 4:3 Ọ hapụrụ Judia gawa Galili ọzọ.

Jizọs hapụrụ Judia ma laghachi Galili ikwusa ozi ọma.

1: Jisus siri na Judia malite ozi ọma nke Chineke.

2: Jizọs hapụrụ Judia ka ọ gaa n’ihu n’ozi ọma nke nzọpụta ya.

1: Ọrụ 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu; unu gābu kwa ndi-àmàm na Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, ma rue ebe kachasi anya nke uwa.

2: Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu; ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Jọn 4:4 Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-esi na Sameria gabiga.

Itien̄wed oro owụt ke Jesus okoyom ndisan̄a ke Samaria.

1. Nrubeisi Jizọs: Ọ dị mkpa ịgbaso atụmatụ Chineke

2. Ndụmọdụ Chineke: Otú Njem Jizọs gara na Sameria si akụziri anyị ka anyị na-eme ihe Jehova kwuru.

1. Matiu 7:7-11, Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye nāku aka ka agēmeghe: ma-ọbu òle madu di n'etiti unu, nke nwa-ya nwoke gāriọ ob͕e achicha, ọ gēnye ya nkume? ihe ọjọ, mara ka esi enye umu-unu ezi onyinye, ma-ọbu na Nna-unu Nke bi n'elu-igwe gēsi kari ihe ọma kari ndi nāriọ Ya?

2. Ndị Rom 8:28, "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

JỌN 4:5 O we bia rue obodo Sameria, nke anākpọ Saika, nke di nso n'òkè ala ahu nke Jekob nyere nwa-ya Josef.

Jizọs gara Saịka, bụ́ obodo dị na Sameria.

1. Ike nke mmesapụ aka - ihe atụ nke Jizọs nyere site n’onyinye Jekọb nke oke ala nye Josef.

2. Ike nke ihunanya – Jisos gosiputara ihunanya site na nleta ya na Sameria, ebe ndi Ju ledara anya n'akụkọ ihe mere eme.

1. Jenesis 48:22 - "Ọzọkwa, enyewo m gị otu òkè karịa ụmụnne gị, nke m ji mma agha m na ụta m napụtara n'aka ndị Amorait."

2. Luk 10:25-37 - "Ma, le, otù onye-iwu biliri, nwaa Ya, si, Onye-ozizí, gini ka m'gēme ka m'we keta ndu ebighi-ebi? Ọ si ya, Gini ka edeworo n'akwukwọ iwu? Ị na-agụ? O wee zaa, sị: "Ị ga-eji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

Jọn 4:6 Ma isi-iyi Jekọb dị n’ebe ahụ. Ya mere Jisus, ebe ike gwuru Ya n'ije-Ya, Ọ nọduru ala otú a n'elu olùlù-miri: ọ di ka oge hour nke-isi.

Jisus, mb͕e ike gwusiri Ya n'ije-Ya, O guzoro n'akuku olulu-iyi Jekob, nọkwasi n'elu ya n'ihe dika etiti-ehihie.

1. Ike ọgwụgwụ na njem anyị - Jọn 4: 6

2. Ịchọta izu ike na ume ọhụrụ - Jọn 4: 6

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 4:9-11 – Ya mere izu-ike fọduru ndi nke Chineke. N'ihi na onye batara n'izu-ike-ya, ya onwe-ya we kwusi kwa n'ọlu nke aka ya, dika Chineke kwusiri n'ọlu-Ya. Ya mere, ka ayi nādọb͕u onwe-ayi n'ọlu ibà n'izu-ike ahu, ka onye ọ bula we ghara ida n'ọtùtù ekweghi-ekwe ahu.

Jọn 4:7 Otu nwaanyị Sameria bịara isere mmiri: Jisus si ya, Nyem ka m'ṅua.

Itien̄wed oro aban̄a Jesus ọdọhọ n̄wan Samaria ọdọn̄ mmọn̄.

1. Ike nke ịhụnanya na ọmịiko Jizọs

2. Mkpa ọ dị imebi ihe mgbochi

1. Luk 10:25-37 - Ilu nke ezi onye Sameria

2. Ndị Rom 5:8 - Chineke Na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe Anyị nọ

Jọn 4:8 (Nʼihi na ndị na-eso ụzọ ya jere nʼobodo ịzụrụ anụ.)

Itien̄wed oro etịn̄ nte Jesus eketịn̄de ikọ ọnọ n̄wan Samaria oro ke obube mmọn̄, ye nte mme mbet esie ẹkesan̄ade ẹka obio ndidep udia.

1. Ike nke izute Kraịst: Akụkọ Jizọs na Nwanyị Sameria

2. Ịma Ozi Ọma: Njem Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Ịzụta Ihe oriri

1. Matiu 10:8 - "N'efu ka unu natara, na-enye n'efu."

2. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụworo unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. , ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

JỌN 4:9 Nwayi Sameria ahu we si ya, Gini mere gi onwe-gi, ebe i bu onye-Ju, nāriọ miri n'akam, bú nwanyi Sameria? n’ihi na ndị Juu na ndị Sameria adịghị emekọ ihe.

Nwanyị Sameria ahụ jụrụ Jizọs ihe mere Onye Juu, bụ́ onye Juu, ji na-arịọ ya, bụ́ onye Sameria, ka ọ ṅụọ.

1. Olee otú anyị bụ́ Ndị Kraịst ga-esi leghara esemokwu anyị anya iji ruo ndị anyị na-agaghị akpakọrịta?

2. Olee otú anyị ga-esi adabere n’ihe nlereanya Jizọs iji dozie nkewa na ime ka anyị na ndị dị iche na anyị na-akpakọrịta?

1. Ndị Efesọs 2:14-17 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye mere ka ayi abua di otù, tipia-kwa-ra n'anu-aru-Ya mb͕idi nēkesa nke ibu iro.

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị gị n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

Jọn 4:10 Jisus zara, si ya, Ọ buru na i matara onyinye-inata-iru-ọma Chineke, na Onye Ọ bu Nke nāsi gi, Nyem ka m'ṅua; I gāriọ-kwa-ra n'aka-Ya, Ọ we nye gi miri di ndu.

Jizọs nyere nwanyị ahụ mmiri dị ndụ n’akụkụ olulu mmiri ahụ, gosi ya onyinye amara na ebere nke Chineke.

1:Jizọs nyere nwanyị ahụ mmiri dị ndụ n’akụkụ olulu mmiri, nke bụ ihe nnọchianya nke onyinye amara na ebere nke Chineke na-enye anyị.

2: Nwayi ahu nọ n'olùlù-miri ahu ka Jisus we nye ayi miri di ndu, nēgosi ayi amara na ebere nke Onye-nwe-ayi.

1: Jọn 3:16, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ndị Efesọs 2:8-9, "N'ihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe; ma nke ahụ esiteghị n'onwe unu: ọ bụ onyinye Chineke: ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi."

JỌN 4:11 Nwanyi ahu si Ya, Onye-nwe-ayi, i nweghi ihe ọ bula isere miri, ma olùlù-miri ahu di omimi: òle ebe i si nwe kwa miri ahu di ndu?

Nwanyị ahụ nọ n’olulu mmiri ahụ jụrụ Jizọs ebe o nwetara mmiri dị ndụ ọ na-enye.

1. Mmiri Ndụ: Onyinye a na-apụghị ịghọta aghọta

2. Gịnị ka Jizọs na-enye?

1. Abụ Ọma 36:9 - N'ihi na n'ebe Gi nọ ka isi-iyi nke ndu di; N'ìhè-Gi ka ayi gāhu ìhè.

2. Aisaia 12:3 – Ya mere unu gēji ọṅù see miri n'isi-iyi nile nke nzọputa.

JỌN 4:12 Ì ka nna-ayi Jekob uku, Onye nyere ayi olùlù-miri ahu, ṅu kwa nime ya onwe-ya, na umu-ya, na anu-ulo-ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 4:12 nwere ajụjụ gbasara ike Jizọs ma e jiri ya tụnyere nke Jekọb.

1. Ike Okwukwe: Ịghọta Ọchịchị Jizọs

2. Ihe nketa nke Nna: Jekọb na onyinye nke olulu mmiri

1. Jenesis 26:18-22 – Akụkọ banyere otú Jekọb si gwuo olulu mmiri ahụ

2. Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri dịka ngosipụta nke ike Ya

Jọn 4:13 Jisus zara, si ya, Onye ọ bula nke nāṅu miri a, akpiri gākpọ kwa ya nku ọzọ;

Jizọs na-akụzi na afọ ojuju nke ụwa bụ ihe na-adịghị adịte aka na nanị afọ ojuju ime mmụọ pụrụ iweta ezi mmezu.

1: Jizọs na-echetara anyị na akụ̀ ụwa enweghị ike iweta afọ ojuju na-adịgide adịgide nakwa na ọ bụ naanị Chineke nwere ike imeju agụụ anyị.

2: Anyị ga-achọ Chineke ka o mejupụta oghere ndị dị na ndụ anyị, ebe ọ bụ naanị Ya nwere ike inye afọ ojuju na-adịgide adịgide.

1: Matiu 6:19-21 - Unu akpakọnala onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na anu-ọhia nēbibi, na ebe ndi-ori nāwaba zuo ohi. Ma na-akpakọbara onwe unu akụ̀ n’eluigwe, ebe nla na ajọ anụ na-adịghị ebibi, ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba na-ezu ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2: Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

Jọn 4:14 Ma onye ọ bụla nke ga-aṅụ mmiri nke m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị; ma miri ahu nke M'gēnye ya gābu nime ya olùlù-miri nke nērùputa ba na ndu ebighi-ebi.

Mmiri ahụ Jizọs na-enye agaghị eme ka akpịrị na-akpọ onye na-aṅụ ya akpịrị, kama ọ ga-abụ isi iyi nke ndụ ebighị ebi.

1. Ike nke Mmiri Ndụ Jizọs - Inyocha otú mmiri ndụ Jizọs nwere ike isi weta ndụ ebighị ebi.

2. Ọkpọku Jizọs ka ọ ṅụọ-Iwepu akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ Jizọs nyere ka ọ ṅụọ mmiri nke Ndụ Ya

1. Aisaia 55:1 – “Bịa, unu nile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-ejighị ego na-akwụghị ụgwọ.”

2. Mkpughe 22:17 - “Mmụọ Nsọ na nwanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ na-asị, 'Bịa!' Onye nānu kwa, ka onye nānu, si, Bia; Ka onye akpịrị kpọrọ nkụ bịa; ma onye chọrọ ịnara mmiri nke ndụ n’efu.”

JỌN 4:15 Nwanyi ahu si Ya, Onye-nwe-ayi, nyem miri a, ka akpiri we ghara ikpọm nku, ka m'we ghara ibia n'ebe a isere.

Nwaanyị ahụ rịọrọ Jizọs ka o nye ya mmiri dị ndụ ka akpịrị ghara ịkpọ ya nkụ ọzọ.

1: Jizọs na-enye anyị mmiri dị ndụ nke nwere ike imeju akpịrị ịkpọ nkụ ime mmụọ anyị ruo mgbe ebighị ebi.

2: Nwanyi ahu gosiputara okwukwe ya na Jisos site n'irio Ya ka o nye ya miri di ndu.

1: 55: 1 - "Ho, onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri, ma onye na-enweghị ego; bịanụ, zụta, rie; e, bịanụ, zụta mmanya na mmiri ara na-enweghị ego na ọ bụghị ọnụ ahịa. "

2: Mkpughe 22:17 - "Mmụọ ahụ na nwanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ na-asịkwa: Bịa. Onye na-anụkwa ka onye na-anụ sị, Bia, ka onye akpịrị na-akpọkwa nkụ bịa. Ma onye ọ bụla nke chọrọ, ya nara mmiri nke ndụ n'efu."

Jọn 4:16 Jisus si ya, Je, kpọ di-gi, bia ebe a.

Ebe ahụ gosiri na Jizọs gwara nwaanyị Sameria ka ọ kpọọ di ya ma lọghachi.

1: Jizọs bụ onye kacha enye anyị nduzi na nkasi obi.

2: Jizọs nwere ọmịiko mgbe ọ gwara nwaanyị Sameria ka ọ kpọọ di ya.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe niile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ."

2: Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo nke m ka m na-enye unu. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, ka ha gharakwa ịtụ egwu."

Jọn 4:17 Nwanyị ahụ zara, sị: “Enweghị m di. Jisus si ya, I kwuwo nke-ọma, si, Enweghim di;

Nwaanyị ahụ kwetara na ya alụbeghị di.

1. Ike eziokwu: Inyocha nwanyị n'olulu mmiri

2. Ịbụ Onye Na-ekwenye Onwe Anyị: Ihe Nlereanya nke Nwanyị nọ n'olulu mmiri

1. Ilu 10:19, “Mgbe okwu na-aba ụba, mmebi iwu adịghị ụkọ: ma onye na-egbochi egbugbere ọnụ ya maara ihe.”

2. 1 Pita 3:3-4 , “Unu ekwela ka ịchọ mma unu bụrụ n'èzí—ikpa ntutu na iyi ihe ịchọ mma ọla edo, ma ọ bụ uwe unu na-eyi— kama ka ịchọ mma unu bụrụ mmadụ zoro ezo nke obi site n'ihe e ji ekpuchi ihe. ịma mma nke na-adịghị emebi emebi nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.”

Jọn 4:18 N'ihi na i nwere di ise; ma onye i nwere ub͕u a abughi di-gi: n'ezie ka i kwuru.

Nwanyị nọ n’olulu mmiri ahụ lụrụ ugboro ise, ya na otu nwoke na-abụghị di ya bi ugbu a.

1. Ịhụnanya na mgbapụta nke Chineke na-enweghị atụ

2. Inwepụ onwe ya pụọ na mmekọrịta ndị na-egbu egbu

1. Aisaia 43:25 - “Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ njehie gị nile n'ihi Mụ onwe m, m gaghị echetakwa mmehie gị nile."

2. 1 Ndị Kọrint 6:18 – “Gbanarịnụ ịkwa iko. Mmehie ndị ọzọ nile mmadụ na-eme dị n’èzí ahụ, ma onye ọ bụla nke na-emehie ná mmekọahụ, emehie megide ahụ nke ya.”

JỌN 4:19 Nwanyi ahu si Ya, Onye-nwe-ayi, ahurum na Gi onwe-gi bu onye-amuma.

Nwanyị ahụ ghọtara na Jizọs bụ onye amụma.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-aghọta ma ghọta ọnụnọ Chineke na ndụ anyị.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịnakwere uche Chineke ọbụna mgbe ọ megidere nke anyị.

1 Jọn 7:40 - Mgbe ha nụrụ okwu ndị a, ụfọdụ n'ime ndị mmadụ sịrị, 'Onye a n'ezie bụ onye amụma ahụ.

2: Isaiah 11: 2-3 - "Mmụọ nke Jehova ga-adakwasịkwa ya - Mmụọ nke amamihe na nghọta, Mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, Mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova. Ọ ga-atọkwa ya ụtọ irubere Jehova isi.”

Jọn 4:20 Nna-ayi-hà kpọ isi ala n'ugwu a; ma unu onwe-unu nāsi, na Jerusalem ka ebe madu kwesiri ikpọ isi ala nye.

Itien̄wed oro etịn̄ nte mme ete ete nnyịn ẹkesituak ibuot ke obot ye nte mbon eyo Jesus ẹkedọhọde ke Jerusalem edi ebiet utuakibuot.

1. Mkpa ọ dị ife Chineke n’ebe kwesịrị ekwesị.

2. Ịmata na sọpụrụ omenala ndị nna anyị.

1. Deuterọnọmi 12:5-7; Unu gāchọ kwa ebe ahu nke Jehova, bú Chineke-gi, gārọputa n'ebo-unu nile, itiye aha-Ya, me kwa ebe-obibi-Ya n'ebe ahu.

2. Abụ Ọma 122:1-5; Obi dị m ụtọ mgbe ha sịrị m, “Ka anyị gaa n’ụlọ Jehova!”

Jọn 4:21 Jisus si ya, Nwanyi, kwerem, oge hour nābia, mb͕e unu nāgaghi-akpọ isi ala nye Nnam n'ugwu a ma-ọbu na Jerusalem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 4:21 na-ezi ozi Jizọs na ọ bụghịzi nanị otu ebe a na-efe Nna ya ofufe.

1. Ife Chineke ofufe bụ omume ime mmụọ, ọ bụghị nke anụ ahụ

2. Ike Okwukwe: Ịchọta Chineke Ebe ọ bụla

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Abụ Ọma 95: 6 - "Bia, ka anyị kpọọ isiala, kpọọ isiala: ka anyị gbuo ikpere n'ala n'ihu Jehova onye kere anyị."

Jọn 4:22 Unu nākpọ isi ala nye unu nāmaghi: ayi matara ihe ayi nākpọ isi ala: n'ihi na nzọputa sitere na ndi-Ju.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ofufe ndị Juu na nke ndị na-abụghị ndị Juu pụta ìhè, na-arịba ama na ndị Juu na-eji nghọta na-efe ofufe, ebe ndị na-abụghị ndị Juu adịghị eme ya.

1. "Ezi ofufe: Ịmara Ihe Anyị Na-efe"

2. "Isi Nzọpụta: Ihe Nketa Ndị Juu"

1. Aịzaya 43:7 - "Onye ọ bụla nke a na-akpọ aha m, onye M kere maka ebube m, onye M'kpụrụ na mere."

2. Ndị Rom 11:11-15 - "Ya mere, ana m ajụ, ọ̀ bụ na ha sụrụ ngọngọ ka ha daa? n'ihi na uwa, ma ọ buru na ọdịda-ha putara àkù nye ndi mba ọzọ, àkù-ha gēsi aṅa ghara kwa kari kari: ub͕u a asim unu ndi mba ọzọ: n'ihi na ebe Mu onwem bu onye-ozi nye ndi mba ọzọ, anameme ka ije-ozim di uku, ka m'we me-kwa-ra ka m'me ihe ọ bula. meenụ ndị Juu ibe m ekworo, ma si otú a zọpụta ụfọdụ n’ime ha.”

Jọn 4:23 Ma oge hour nābia, ọ di kwa ub͕u a, mb͕e ndi nākpọ isi ala n'ezie gākpọ isi ala nye Nnam nime mọ na ezi-okwu: n'ihi na ndi di otú a ka Nnam nāchọ ikpọ isi ala nye Ya.

Nna ahụ chọrọ ka ndị na-efe ofufe bịakwute ya n’ime mmụọ na n’eziokwu.

1. Na-efe Chineke ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu

2. Ime Ka Ahụmahụ Ofufe Anyị Kasị Mma

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị.

2. Jemes 4:8 – Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Sachaa aka unu, unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere obi abụọ.

Jọn 4:24 Chineke bụ Mmụọ: ma ndị na-efe ya aghaghị ife ya ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.

Chineke na-akpọ ka anyị na-efe ya ofufe n'ime mmụọ na eziokwu.

1: Anyị ga-eji ezi obi na-abịakwute Chineke ma na-akwụwa aka ọtọ n’ofufe anyị.

2: Anyị ga-eji obi umeala na nsọpụrụ bịakwute Chineke, ịghọta onye Ọ bụ n'ezie.

1: Abụ Ọma 95:6-7 - “Oo, bịa, ka anyị kpọọ isiala nye isiala; ka ayi gbue ikpere n'ala n'iru Onye-nwe-ayi, bú Onye meworo ayi! N'ihi na Ya onwe-ya bu Chineke-ayi, ayi bu kwa ndi-ebe-ita-nri-Ya, na aturu nke aka-Ya.

2: Ndị Rom 12: 1-2 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, bụ́ ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè.”

Jọn 4:25 Nwanyị ahụ sịrị ya: “Amaara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst: mgbe ọ bịarutere, ọ ga-agwa anyị ihe niile.

Nwanyị ahụ dị na Jọn 4:25 ghọtara na Mesaịa ahụ, onye a na-akpọ Kraịst, ga-abịa kpugheere ha ihe nile.

1: Jisus bu Kraist ahu, Mesaia ahu ekwere na nkwa n'ime Testament Ochie, Ọ nọ kwa n'ebea ikpughere ayi ihe nile.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs Kraịst obi, n'ihi na ọ bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa, onye bịara ikpughere anyị ihe niile.

1: Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke: ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmenye, Chineke Nke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

Jeremaia 33:14-16 IGBOB - Le, ubọchi nābia, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), mb͕e M'gēme ezi ihe ahu nke M'gwara ulo Israel na ulo Juda. N'ubọchi ahu, na na mb͕e ahu, M'gēme ka alaka ezi omume tolitere Devid; Ọ gēme kwa ihe ekpere n'ikpe na ezi omume n'ala nka. N'ubọchi ahu ka agāzọputa Juda, Jerusalem gēbi kwa na ntukwasi-obi: ma nka bu aha ahu nke agākpọ ya, Jehova, ezi omume-ayi.

Jọn 4:26 Jisus si ya, Mu onwem Nke nāgwa gi okwu bu Ya.

Jizọs kpugheere nwanyị ahụ onwe ya n’akụkụ olulu mmiri ma kwusaa na ya bụ isi iyi nke mmiri ndụ.

1: Jisus bu isi iyi nke miri di ndu nke nēweta ayi ndu ebighi-ebi.

2: Jizọs kpugheere anyị onwe ya ma kpọọ anyị ka anyị na ya nwee mmekọrịta.

1: Aisaia 12:3 - N'ọṅù ka I gēsi miri si n'olùlù nile nke nzọputa.

Jeremaia 2:13-13 IGBOB - Ndim emewo nmehie abua: Ha arapuwom, bú isi-iyi nke miri ndu, gwuwo olùlù-ha, olùlù tiwara etiwa nke nādighi-anagide miri.

JỌN 4:27 Ma mb͕e ahu ndi nēso uzọ-Ya bia, ibobo we ju ha anya na Ọ nāgwa nwanyi ahu okwu: ma ọ dighi onye ọ bula siri, Gini ka i nāchọ? ma-ọbu, Gini mere gi na ya nēkwu okwu?

O juru ndị na-eso ụzọ Jizọs anya ịhụ ka ọ na-agwa otu nwaanyị okwu, ma ọ dịghị onye jụrụ ya ihe mere o ji na-eme otú ahụ.

1. “Uru Mkparịta Ụka Dị Mma: Ihe mmụta sitere ná Mmekọrịta Jizọs na Nwanyị Sameria ahụ”

2. "Ịnweta amamihe site n'iso ndị ọzọ na-akparịta ụka"

1. Ilu 18:13 - "Onye na-aza okwu tupu ya anụ ya, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere."

2. Ndị Kọlọsi 4: 5-6 - "Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge. Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla."

JỌN 4:28 Nwayi ahu we rapu ite miri-ya, ba n'obodo, si ndikom ahu,

Nwanyị ahụ nọ n’olulu mmiri ahụ zutere Jizọs wee hapụ ite mmiri ya ka ọ gaa kọọrọ ndị obodo ahụ banyere ya.

1: Jizọs bụ mmiri dị ndụ nke na-emeju akpịrị ịkpọ nkụ anyị.

2: Anyị aghaghị ịkọrọ ndị ọzọ ozi ọma Jizọs.

1 Jọn 7: 37-38 N'ubọchi ikpe-azu nke ememe ahu, bú oké ubọchi ahu, mb͕e Jisus guzoro n'ebe ahu, o tiri nkpu, si, Onye ọ bula nke akpiri nākpọ nku, ya biakutem, ka onye nēkwere na Mu ṅu kwa. "

2: Ndị Rom 10: 14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma? Ma ònye gēsi kwa aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha?

JỌN 4:29 Bịa, le otù nwoke, bú onye kọrọm ihe nile nke M'mere: Ọ̀ bughi Onye a bu Kraist ahu?

Ikike Jizọs nwere ịgwa ya ihe niile o mere ná ndụ ya tụrụ nwaanyị Sameria n’anya ma jụọ ma ọ̀ bụ ya bụ Kraịst.

1. Ọmụma dị ebube nke Jizọs nwere inye nkasi obi na nghọta nye ndị niile na-achọ Ya.

2. Ịghọta ọnụnọ dị nsọ nke Kraịst na ndụ anyị.

1. Abụ Ọma 147:3 "Ọ na-agwọ ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-ekechikwa ọnyá ha nile."

2. Luk 8:48 “O wee sị ya: “Nwa m nwaanyị, nwee obi ụtọ: okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma, laa n'udo.

Jọn 4:30 Ya mere ha si n'obodo ahụ pụọ, bịakwute ya.

Ndị Saịka si n’obodo ahụ pụọ wee bịakwute Jizọs.

1: Jizọs dị njikere mgbe niile izute anyị ebe ọ bụla anyị nọ.

2: Jizọs na-adị njikere izute anyị mgbe anyị na-achọ Ya.

Abụ Ọma 145:18 - Jehova nọ ndị niile na-akpọku Ya nso, Bụ ndị niile na-akpọku Ya n'eziokwu.

2: Ọlu Ndi-Ozi 17:27 - ka ha we chọ Chineke, ka ha we che iru-ha n'ebe Ọ nọ, we chọta Ya.

Jọn 4:31 Ma mb͕e ahu ndi nēso uzọ-Ya nēkpere Ya, si, Onye-ozizí, rie ihe.

Ndị na-eso ụzọ ya gbara Jizọs ume ka o rie ihe.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe mgbe niile maka agbamume sitere n'aka ndị gbara anyị gburugburu ma na-enwe ekele maka ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịhapụ mkpa nke anyị n'akụkụ na ilekọta mkpa ndị ọzọ.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2: Ndị Galeshia 6:2 “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, otú a ka unu ga-emekwa ka iwu Kraịst mezuo.”

Jọn 4:32 Ma Ọ siri ha, Enwerem ihe-oriri iri nke unu onwe-unu nāmaghi.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya nwere isi iyi nke nri ime mmụọ nke ha na-amaghị.

1. Achịcha nke Ndụ: Ịchọpụta Isi Iyi ezoro ezo nke nri ime mmụọ.

2. Jizọs: Isi Iyi Uba A Na-apụghị ịghọtacha Amata.

1. Aisaia 55:1-2 - “Bịa, unu ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na n'efu. Gịnị mere unu ji na-emefu ego n’ihe na-abụghị achịcha, na-adọgbukwa onwe unu n’ọrụ n’ihe na-adịghị eju afọ?”

2. Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-egbokwa unu mkpa unu niile dị ka akụ̀ nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.”

Jọn 4:33 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya sirita onwe-ha, Ọ̀ di onye wetara ya ihe-oriri?

Jizọs kwuru na ya bụ Chineke mgbe ọ gwara nwaanyị Sameria ahụ na ya nwere ike inye ya mmiri dị ndụ.

1: Jizọs bụ isi iyi nri na-adịgide adịgide maka mkpụrụ obi anyị.

2: Ike Jizọs dị ukwuu karịa mkpa ụwa ọ bụla anyị pụrụ iche ihu.

1: Isaiah 55: 1 - "Ho, onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri, ma onye na-enweghị ego; bịanụ, zụta, rie; e, bịanụ, zụta mmanya na mmiri ara na-enweghị ego na ọ bụghị ọnụ ahịa."

2: Jọn 6:35 - "Jizọs wee sị ha, Mụ onwe m bụ achịcha nke ndụ: onye na-abịakwute m agụụ agaghị agụ ya ma ọlị;

Jọn 4:34 Jisus si ha, Ihe-oririm bu ka M'me ihe Onye ziterem nāchọ, na ka M'luzue ọlu-Ya.

Ihe mkpali Jizọs mere bụ ime uche Chineke na ịrụzu ọrụ ya.

1. Mkpa ọ dị ime uche Chineke.

2. Mkpa ọ dị ịrụcha ọrụ Chineke.

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka unu na-emere Onyenwe anyị, ọ bụghịkwa nye mmadụ.

JỌN 4:35 Ùnu asighi kwa, Ọnwa anọ fọduru, ewe bia? le, asim unu, welie anya-unu elu, le kwa ubi nile; n'ihi na ha achawo ihe-ubi ub͕u a.

Owuwe ihe ubi adịla njikere ma oku a bụ ka ele anya wee mee ihe.

1: Lelie anya elu - were ohere were ihe ubi maka Onye-nwe.

2: Egbula oge - owuwe ihe ubi dị ugbu a, ekwela ka ọ gafere gị.

1: Ekliziastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, were ike gị niile mee ya.

Matiu 9:37-38 Mgbe ahụ Ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, “Owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, kpekuonụ Onye-nwe owuwe ihe ubi ahụ ka o zipụ ndị ọrụ n’owuwe ihe ubi Ya.”

Jọn 4:36 Ma onye na-ewe ihe ubi na-anata ụgwọ ọrụ, na-achịkọtakwa mkpụrụ maka ndụ ebighị ebi: ka onye na-agha mkpụrụ na onye na-ewe ihe ubi we ṅụrịkọ ọṅụ ọnụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi obi ụtọ dị n'ime ihe a kụrụ n'ubi n'ịchụso ndụ ebighị ebi.

1. Añụrị nke Ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi n’ịchụso ndụ ebighị ebi

2. Inweta ugwo olu nke okwukwe na nrube isi

1. Ndị Galeshia 6:7-9 - “Ka ekwela ka e duhie unu: Chineke adịghị emo; N'ihi na onye nāgha nkpuru nye anu-aru-ya gēsite n'anu-aru-ya weta nbibi: ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi. Ka ike gharakwa ịgwụ anyị ike ime ihe ọma, n’ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.”

2. Matiu 6:19-21 – “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara nēbibi na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; ndị ohi anaghị agbaba zuo ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

Jọn 4:37 Ma nime nka ka okwu ahu bu ezi-okwu, Otù onye nāgha nkpuru, ma onye ọzọ nēwe ihe-ubi.

Okwu onye na-agha, onye ọzọ na-aghọrọkwa bụ eziokwu.

1. Ike Ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi: Ihe mmụta sitere na Jọn 4:37

2. Itinye ego n'ahịa ndị ọzọ: Otu esi enweta ngọzi

1. Ndị Galetia 6:7-9 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị;

2. 2 Ndị Kọrint 9:6-10 - Onye ọ bụla na-aghakwa obere ntagide ga-ewe ntakịrị ihe ubi;

Jọn 4:38                      kwa-nso nke ahu ihe-ubi nke unu nādọb͕ughi onwe-unu n’ọlu nime ya: ndi ọzọ dọb͕uru onwe-ha n’ọlu, unu onwe-unu abà-kwa-ra n’ọlu-ha.

Amaokwu a bụ ihe ncheta na ọtụtụ ngọzi anyị na-enweta bụ site na ndọgbu nke ndị ọzọ na anyị ga-egosikwa na anyị nwere ekele site n’ịrụpụta ihe na imesapụ aka n’ọrụ nke anyị.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị mata uru ọrụ ndị ọzọ na-arụ

2. Inwe ekele maka ngọzi nke ọrụ ndị ọzọ

1. Ndi Efesos 4:28 – Ka onye nēzu ori ghara izu ohi ọzọ: kama ka ọ dọb͕u onwe-ya n'ọlu, were aka-ya abua nālu ezi ihe, ka o we nwe ihe nēnye onye nākpà.

2. Ilu 6:6-11 - Jekwuru ndanda, onye umengwụ; tukwasinu uche n'uzọ-ya nile, nwe-kwa-nu uche: onye nēnweghi onye-ndú, ma-ọbu onye-ndú, ma-ọbu onye-isi, nēdozi nri-ya na mb͕e okpom-ọku, Ọ nāchikọputa kwa nri-ya na owuwe-ihe-ubi.

Jọn 4:39 Ma ọtụtụ nʼime ndị Sameria nke obodo ahụ kwere na ya nʼihi okwu nwanyị ahụ, bụ́ onye gbara-ama, si, Ọ gwaram ihe nile m’mere.

Ọtụtụ ndị Sameria nọ n’obodo ahụ kweere na Jizọs mgbe otu nwaanyị gbachara akaebe banyere ihe niile ọ gwara ya.

1. Ike nke Àmà: Otú Akụkọ Anyị Pụrụ Isi nyere Ndị Ọzọ Aka Kwere

2. Ikwere na Jizọs: Mkpa nke Inweta na Ịkekọrịta Ịhụnanya Ya

1. Ndị Rom 10:14-17 - "... ma olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya?

2. Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị unu, na unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

JỌN 4:40 Ya mere mb͕e ndi Sameria biakutere Ya, ha riọ Ya ka Ọ nọyere ha: O we nọgide n'ebe ahu ubọchi abua.

Ndị Sameria rịọrọ Jizọs ka ọ nọrọ n’ebe ha nọ, o wee nọrọ ụbọchị abụọ.

1. Njikere Jisos inwere ndi rioro Ya maka enyemaka.

2. Mkpa ọ dị imeghe omenala na nkwenye ndị ọzọ.

1. Matiu 11:28-29 “Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m; n’ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n’obi: ma unu ga-enweta izu ike nye mkpụrụ obi unu.”

2. Ndị Rom 12:15 “Soronụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Jọn 4:41 Ma ọtụtụ ndị ọzọ kwere n'ihi okwu nke aka ya;

Ndị Sameria kweere n’okwu Jizọs.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Inyocha Ịtụkwasị Obi nke Jizọs

2. Kwere na Nara: Ịnabata nkwa Jizọs kwere

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 4:42 we si nwanyi ahu, Ub͕u a ka ayi kwere, ọ bughi n'ihi okwu-Gi: n'ihi na ayi onwe-ayi anuwo kwa Ya, mara kwa na Onye a bu Kraist ahu n'ezie, Onye-nzọputa nke uwa.

Ndị Saịka kweere na Jizọs dị ka Kraịst na Onye Nzọpụta nke ụwa mgbe ha nụchara ya n’onwe ha.

1. Ike nke Àmà nke Onwe: Otú Ahụmahụ Anyị Pụrụ Isi Mee Ka Ndị Ọzọ Kwere

2. Kwere na Onyenweanyị: Otú Okwukwe Pụrụ Isi Bulie Ugwu

1. Ndị Rom 10:14-17 - Otú okwukwe si abịa site n'ịnụ ozi na otú e si ekwusa ozi ahụ.

2. Ọrụ 2:22-24 – Ihe àmà Pita banyere Jizọs na otú ndị bi na Jeruselem si meghachi omume na ya.

Jọn 4:43 Ma mgbe ụbọchị abụọ gachara, o si nʼebe ahụ pụọ gawa Galili.

Ebe ahụ kwuru na mgbe ụbọchị abụọ gachara, Jizọs hapụrụ ebe ahụ gaa Galili.

1. Njem Jisọs: Ihe mmụta banyere ntinye aka na nnọgidesi ike.

2. Ihe nlereanya Jizọs n’ije ozi: Ilekwasị anya n’ozi ahụ.

1. Mak 12:30 - "Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. Matiu 11:28-29 - “Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.”

JỌN 4:44 N'ihi na Jisus onwe-ya b͕ara àmà, na onye-amuma enweghi nsọpuru n'ala nke aka ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka a mata na a maghị Jizọs n'ala nna ya, n'agbanyeghị na ọ bụ onye amụma.

1: Anyị ekwesịghị ịdị na-eju afọ n'okwukwe anyị, kama mara ihe ọma ndị ọzọ dị, ọ bụrụgodị na anyị ekwetaghị ihe ha kwuru.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ilepụ anya gabiga echiche anyị bu ụzọ chepụta iji hụ ihe ọma ndị ọzọ nwere n'agbanyeghị ebe ha si bịa.

1: Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị ọzọ mee unu, na-emekwara ha ha: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

2: Ndị Rom 12:17-18 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na-eche echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile.

JỌN 4:45 Ya mere mb͕e ọ batara na Galili, ndi Galili nara Ya nke-ọma, ebe ha huru ihe nile O mere na Jerusalem n'ememe: n'ihi na ha onwe-ha je-kwa-ra ememe ahu.

Ọbịbịa Jọn na Galili nabatara ndị Galili bụ́ ndị nụrụ banyere ọrụ ya n’ememe ahụ na Jeruselem.

1. Ike Chineke Pụrụ Ime Ebe ọ bụla - Jọn 4:45

2. Nabata onye ọbịa ahụ - Jọn 4: 45

1. Ndị Rom 15:8-13 - N'ihi na asim, site n'amara ahu nke enyerem, nye onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara iche n'onwe-ya kari kari o kwesiri iche; kama ka ha chewe echiche nke ọma, dika Chineke nyeworo onye ọ bula ọtùtù okwukwe.

2. Matiu 25:35 – N'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe-oriri: akpiri nākpọm nku, unu we nyem miri: Mu onwem bu ọbìa, unu we kurum;

JỌN 4:46 Ya mere Jisus biaghachiri na Kena nke Galili, ebe O mere miri ahu ka ọ ghọ manya-vine. Ma otù nwoke nke nējere eze ozi di, nwa-ya nwoke nāria ọria na Kapanaum.

Jizọs laghachiri na Kena nke Galili, bụ́ ebe ọ mebuburu mmiri mee ka mmiri ghọọ mmanya. Otu nwoke a ma ama nke si Kapaniọm rịọrọ Jizọs ka ọ gwọọ nwa ya nwoke na-arịa ọrịa.

1. Ike Jizọs Na-adịghị Akwụsị Egwu: Otú Jizọs Si gwọọ Ọkpara Onye Ọchịchị

2. Jizọs Laghachi na Galili: Ọgwụgwọ Ọrụ ebube

1. Mak 5:21-43 - Jizọs gwọrọ otu nwaanyị na-agba ọbara kemgbe afọ iri na abụọ

2. Jọn 11:1-44 - Jizọs kpọlitere Lazarọs n'ọnwụ

Jọn 4:47 Mgbe ọ nụrụ na Jisọs esiwo na Judia puta ba na Galili, ọ gakwuuru ya, rịọ ya ka ọ ridata, gwọọ nwa ya nwoke: nʼihi na ọ nọ nʼọnụ ọnwụ.

Jizọs gwọrọ nwa nwoke nke nọ n'ọnụ ọnwụ.

1. Jizọs bụ isi iyi ndụ na ọgwụgwọ.

2. Ike Chineke na-emeri ihe mgbu na ahụhụ niile.

1. Aịzaya 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2. Matiu 9:22 - "Ma Jisus chighariri, mb͕e ọ huru ya, Ọ si, Nwam nwanyi, nwe nkasi-obi; okwukwe-gi emewo ka aru di gi nma. Ewe me ka aru di nwanyi ahu site n'oge hour ahu."

Jọn 4:48 Ya mere Jisus siri ya, Ọ buru na unu ahughi ihe-iriba-ama na ọlu-ebube, unu agaghi-ekwe.

Jizọs gwara otu nwoke na ya aghaghị ịgba akaebe ihe ịrịba ama na ihe ebube ka o wee kwere.

1. Mkpa nke Okwukwe: Jizọs na ike nke ọrụ ebube

2. Ihe àmà nke Jizọs: Ịhụ ihe bụ ikwere

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

Jọn 4:49 Onye-isi ahu si ya, Onye-nwe-ayi, ridata tutu nwam anwu anwu.

Onyeisi ahụ rịọrọ Jizọs ka ọ bịa gwọọ nwa ya nwoke tupu ya anwụọ.

1. Ike Okwukwe: Otú Ikwere na Jizọs Pụrụ Isi Weta Ọrụ ebube

2. Ịhụ Nna n'anya: Olee otú Nna ga-esi mee nwa ya

1. Mak 5:35-43 - Jizọs ji mmụọ ọjọọ gwọọ nwoke ahụ

2. Matiu 8:5-13 - Jizọs gwọrọ Ohu Ọchịagha

Jọn 4:50 Jisus si ya, Je; nwa-gi nwoke di ndu. Nwoke ahu we kwere okwu Jisus gwara ya, o we la.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi ike okwu Jizọs nwere iji weta ọgwụgwọ na okwukwe nye otu nwoke nke na-achọsi ike enyemaka.

1. "Ike nke Okwu Onyenwe Anyị"

2. "Agwọ nke Okwukwe Na-eweta"

1. Mak 5:35-36 - O we si ha, Ganu n'obodo ntà nke di n'iru unu, ngwa ngwa unu gāhu kwa inyinya-ibu elibere, na nwa-inyinya-ibu n'aka-ya: tọpunu ha, kuta ha nyem. Ma ọ buru na onye ọ bula asi unu ihe, unu gāsi, Ha nkpà di Onye-nwe-ayi; ngwa ngwa Ọ gēziga kwa ha.

2. Jemes 5:15 – Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ọrịa, Onye-nwe ga-emekwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

JỌN 4:51 Ma mb͕e Ọ nārida ub͕u a, ndi-orù-ya zutere ya, gosi ya, si, Nwa-gi di ndu.

Ndị na-ejere Jizọs ozi zutere ya mgbe ọ na-aga, ha gwa ya na nwa ya nwoke dị ndụ.

1: Ikwere na Ọrụ ebube - Anyị kwesịrị inwe okwukwe mgbe niile ma kwere n'ọrụ ebube dị ka Jizọs mere mgbe ọ natara ozi banyere mgbake nwa ya nwoke.

2: Olileanya n’Oge Nri—Ọbụna n’oge ihe isi ike, anyị kwesịrị inwe olileanya, dị ka Jizọs mere mgbe a gwara ya na nwa ya gbakere.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2: Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

Jọn 4:52 Ya mere ọ jụrụ ha oge awa ahụ ọ malitere ịdị mma. Ha we si ya, Ụnyahụ na oge hour nke-asa ka aru-ọku rapuru ya.

Otu nwoke jụrụ ìgwè mmadụ ole oge ọgwụgwọ ya mere, ha zara na ọ bụ ụbọchị gara aga n'oge awa nke asaa.

1. A na-ahụkarị okwukwe n'ike ọgwụgwọ Chineke n'ụzọ ndị a na-atụghị anya ya.

2. Ọ dị mkpa inwe okwukwe na oge Chineke na inwe ndidi ka uche Ya mezuo.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Jemes 5:16 – Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ.

JỌN 4:53 Ya mere nna-ya mara na ọ bu n'otù oge hour ahu ka Jisus siri ya, Nwa-gi di ndu: Ya onwe-ya we kwere, ya na ulo-ya nile.

Otu nna kweere na Jizọs mgbe a gwọrọ nwa ya nwoke n'otu oge ahụ Jizọs kwuru na nwa ya ga-adị ndụ.

1. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ ebube na ndụ anyị mgbe anyị nwere okwukwe na Ya.

2. Jizọs nwere ike ịgwọ ọrịa na ime ka anyị dịghachi ndụ.

1. Jọn 4:53 - "Ya mere nna-ya mara na ọ bu n'otù oge hour ahu, mb͕e Jisus siri ya, Nwa-gi nwoke di ndu: Ya onwe-ya we kwere, ya na ulo-ya nile."

2. Mak 5:36 - "Atụla egwu, kwere naanị."

JỌN 4:54 Nke a bu kwa ihe-iriba-ama ọzọ nke-abua nke Jisus mere, mb͕e O siri na Judia puta ba na Galili.

Jizọs rụrụ ọrụ ebube nke abụọ mgbe o si Judia gawa Galili.

1. Ike Jizọs Nwere Ịgbanwe Ndụ: Lee Ọrụ ebube Jizọs rụrụ

2. Jizọs na Njem Ya na Galili: Ọmụmụ n’okwukwe na nrubeisi

1. Ndị Rom 8:28: Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ Ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Matiu 28:18-20: Mgbe ahụ, Jizọs bịakwutere ha, sị: “Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Jọn 5 na-akọwa ọgwụgwọ otu nwoke nọ n’ọdọ mmiri nke Betesda, esemokwu na-esochi banyere idebe Ụbọchị Izu Ike, na okwu Jizọs kwuru gbasara mmekọrịta Ya na Chineke Nna.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere n’ebe Jizọs nọ na Jeruselem n’oge ememme ndị Juu. O zutere otu nwoke n’ọdọ mmiri nke Betesda, bụ́ onye na-abaghị uru kemgbe afọ iri atọ na asatọ. Mgbe Jizọs matara na ya anọwo n’ọnọdụ a ruo ogologo oge, ọ jụrụ ya ma ọ̀ chọrọ ka ahụ́ dị ya mma. Mgbe nwoke ahụ kọwachara na ya enweghị ike ịbanye n’ime mmiri na-agwọ ọrịa nke ọdọ mmiri ahụ mgbe a kpalitere ha, Jizọs gwara ya ka o buru ute ya gawa. Ngwa ngwa, a gwọrọ ya wee mee dịka a gwara ya (Jọn 5:1–9).

Paragraf nke Abụọ: Otú ọ dị, ọrụ ebube a kpatara esemokwu n'ihi na ọ dabere n'ụbọchị izu ike. Ndị ndú ndị Juu katọrọ ọ bụghị nanị nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa na o bu ute ya kamakwa Jizọs katọrọ maka ịrụ ọrụ dị otú ahụ n’Ụbọchị Izu Ike. N'ịzaghachi nkatọ ha, Jizọs kwuru 'Nna m na-arụ ọrụ ya mgbe niile ruo taa, mụ onwe m na-arụkwa ọrụ.' Nzọrọ nke a ha na Chineke nhata kpasuru ndị ndú ndị Juu chọkwuo igbu ya, ọ bụghị nanị imebi Ụbọchị Izu Ike kama ọbụna ịkpọ Chineke Nna nke mere onwe ya ka ya na Chineke hà (Jọn 5:10-18).

Paragraf nke 3: N'ịgbachitere ebubo ndị a, Jizọs kwuru okwu ogologo oge banyere mmekọrịta Ya na Chineke bụ́ Nna na-akọwa na Ọkpara apụghị ime ihe ọ bụla n'onwe ya nanị ihe na-ahụ ka Nna na-eme ihe ọ bụla Ọkpara na-emekwa otú ahụ ka ọ na-enye ndụ onye chọrọ inwe ikike na-emezu ihe o kpere n'ikpe n'ihi na Ọkpara mmadụ na-agba akaebe. ndị akaebe anọ bụ Jọn Baptist na-arụ ọrụ Nna n'onwe ya Akwụkwọ Nsọ na-eduga ndụ ebighị ebi ndị na-anụ kwere ma na-agbanyeghị ọtụtụ ihe àmà ndị ndú ndị Juu jụrụ na-abịa Ya nwere ndụ agwụcha nkwuwa okwu baara ekweghiekwe ha (Jọn 5:19-47).

JỌN 5:1 Mb͕e ihe a gasiri e nwere ememe ndi-Ju; Jisus we rigo na Jerusalem.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a uwụtn̄kpọ emi Jesus akakade Jerusalem ndidụk usọrọ mme Jew.

1: Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị isonye n’ememme okpukperechi na ịnọnyere ndị kwere ekwe ndị ọzọ.

2: Anyị pụrụ ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs nke irube isi ná ntụziaka Chineke.

1: Ndị Galeshia 5: 13-14 - "N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna, naanị unu ejila nnwere onwe unu bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi: n'ihi na e mezuru iwu dum n'otu okwu: " Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

2: Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

Jọn 5:2 Ma ọdọ mmiri dị na Jerusalem nʼakụkụ ahịa atụrụ, nke a na-akpọ nʼasụsụ Hibru Betesda, nwere ọnụ ụzọ mbata ise.

Ebe a na-akọwa ọdọ mmiri a na-akpọ Betesda nke dị n'akụkụ ahịa atụrụ na Jeruselem.

1. Jizọs na-anọ mgbe niile mgbe anyị nọ ná mkpa.

2. Chineke na-arụ ọrụ dị omimi.

1. ABÙ ỌMA 138:7 - Ọ buru na m'jeghari n'etiti ahuhu, I gēme ka m'di ndu: I gēseti aka-Gi imegide ọnuma nke ndi-irom, Ma aka-nri-Gi gānaputam.

2. Jemes 5:13-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu nọ n'ahụhụ? ya kpee ekpere. Ọ nwere obi ụtọ? ya bù abù ọma. Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

JỌN 5:3 N'ime ihe ndia ka ọtutu ìgwè madu nādighi-alu, bú ndi-ìsì, ndi-ngwurọ, akpọnwuworo, nēchere ọkpukpu miri.

Itien̄wed emi otode John 5:3 etịn̄ aban̄a akwa otu mme n̄kpọ oro ẹketiede ke n̄kpọdiọhọ mmọn̄ Bethesda man ẹdemede mmọn̄.

1. Ọmịiko Chineke Maka Ndị A Na-akpagbu Anya—Ịchọgharị ozi nke olileanya na nkasi obi sitere na Jọn 5:3.

2. Imeri enweghị ike ime - Inyocha ike nke okwukwe n'ihu nsogbu.

1. Matiu 11:28 - biakutem, unu nile ndi nādọb͕u onwe-ha n'ọlu na ndi ebowo ibu di arọ́, M'gēme kwa ka unu zuru ike.

2. Aisaia 35:3-6 – Menu ka aka ndi nādighi ike di ike, me kwa ka ikpere nāsughi ume guzosie ike. Sinụ ndị obi ha dị egwu, Dịnụ ike, unu atụla egwu.

JỌN 5:4 N'ihi na mọ-ozi nārida n'otù oge ba n'ọdọ-miri ahu, we kpasu miri ahu: ya mere onye ọ bula nke buru uzọ bata mb͕e nkpab͕u nke miri ahu gasiri, ewe me ka aru di ya n'aria ọ bula o nwere.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ ke N̄kpọdiọhọ mmọn̄ Bethesda emi angel edidide ndifịna mmọn̄, ndien owo ekededi eke ekebemde iso ndidụk ama ọkọk udọn̄ọ esie.

1. Tukwasi obi na ebube Chineke - ike nke okwukwe na-agwọ ọrịa

2. Aka ahụ a na-adịghị ahụ anya - ọnụnọ Chineke na ndụ anyị

1. Jemes 5:15 – “Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-akpọlitekwa ya. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.”

2. Aisaia 53:5 - “Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ọnyá ya gwọọ anyị.”

Jọn 5:5 Ma otu nwoke nọ nʼebe ahụ, onye ahụ na-adịghị ike dị afọ iri atọ na asatọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a eren kiet emi ọkọdọn̄ọde ke isua 38.

1: Jizọs bụ onye na-agwọ ọrịa. Ọ dịghị ihe siri ike karịa Ya.

2: Ọrịa na nhụjuanya Chineke nwere ike iji mee ka uche Ya mezuo.

1: Aisaia 53:4-5 - N'ezie Ọ buru ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

Matiu 8:17 IGBOB - Ka okwu ekwuru site n'ọnu Aisaia onye-amuma we mezu, si, Ya onwe-ya chiri aria-ayi nile, buru ọria-ayi nile.

Jọn 5:6 Ma mb͕e Jisus huru ya ka ọ nēdina, ma mara na ọ di ogologo oge n'okwu ahu, Ọ si ya, Ì nāchọ ka aru di gi nma?

Jizọs hụrụ otu nwoke dinaworo ọrịa ruo ogologo oge ma jụọ ya ma ọ̀ chọrọ ka a gwọọ ya.

1. Ike Ngwọta nke Chineke - Otú Jizọs Si gwọọ nwoke na-arịa ọrịa n'ụzọ ọrụ ebube

2. Ike nke Okwukwe - Otu esi kwere na Chineke maka ọrụ ebube

1. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Jọn 5:7 Nwoke ahụ na-adịghị ike zara ya, sị: “Onyenwe anyị, enweghị m onye ọ bụla, mgbe a na-amasuru mmiri ahụ, ọ ga-atụba m n’ime ọdọ mmiri ahụ: ma mgbe m na-abịa, onye ọzọ na-agbada n’ihu m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otu nwoke nke na-enweghị ike ịbanye n'ọdọ mmiri ahụ mgbe ọ na-ama jijiji, ebe ọ na-enweghị onye na-enyere ya aka.

1: Jizọs na-egosi anyị na, ọbụlagodi n'oge anyị enweghị enyemaka, Ọ nọ ebe ahụ inyere anyị aka.

2: Anyị nwere ike inweta nkasi obi n'ịmara na Jehova agaghị ahapụ anyị ka anyị na-alụ ọgụ naanị.

1: Isaiah 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-eme ka ị dị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Ndị Hibru 13: 5-6 - "Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na Ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị." Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị, “Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

Jọn 5:8 Jisus si ya, Bilie, chiri ute-gi, jegharia.

Jizọs gwọrọ otu nwoke na-enweghị ike ịga ije ma nye ya iwu ka o buuru ihe ndina ya gaa ije.

1. Jizọs bụ Onye Ọgwụgwọ kacha mma - Jọn 5:8

2. Ike nke nrubeisi - Jọn 5: 8

1. Matiu 9:2-7 - Jizọs gwọrọ onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Ọrụ 3:1-8 - Pita na Jọn gwọọ otu nwoke dara ngwọrọ malite n'afọ

Jọn 5:9 Ngwa ngwa ewe me ka nwoke ahu di ike, o we chiri ute-ya, nējeghari: ma n'ubọchi ahu bu ubọchi-izu-ike.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus ọkọkọkde erenowo ke usen Sabbath.

1. Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-agwọta ọrịa na mweghachi, ọbụlagodi n'ụbọchị ezumike.

2. A na-ahụ ịhụnanya na amara Chineke ọbụna mgbe a na-agbaso iwu nke ụbọchị izu ike.

1. Aisaia 53:5, "Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2. Jemes 5:14-15, "Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na-arịa ọrịa? ka ọ kpọọ ndị okenye ọgbakọ; ka ha kpeekwa ekpere n'isi ya, were mmanụ tee ya n'aha Onyenwe anyị: na ekpere nke okwukwe ga-abụ. ma-ọbughi onye-ọria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie: ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

JỌN 5:10 Ya mere ndi-Ju siri onye ahu emere ka aru di ya ike, Ọ bu ubọchi-izu-ike: o zighi gi ezi n'iwu iburu ihe-ndina-gi.

Ndị Juu mara otu nwoke a gwọọla ọrịa n’ihi na o bu ihe ndina ya n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Jizọs na-eche banyere ndị mmadụ karịa iwu okpukpe.

2. Jizọs na-eme ka anyị nwere onwe anyị pụọ n'ọrịa anụ ahụ́ na nke ime mmụọ.

1. Matiu 12:1-14 - Jizọs gbachitere ndị na-eso ụzọ ya maka ịtụtụ ọka n'ụbọchị izu ike.

2. Luk 13:10-17 - Jizọs gwọrọ otu nwanyị n'ụbọchị izu ike ma gbachitere omume ya.

Jọn 5:11 Ọ zara ha, si, Onye mere ka arum di ike, Onye ahu sirim, Chiri ute-gi, jegharia.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nneme ke ufọt Jesus ye mbon oro ẹkedude ke ukọk udọn̄ọ. Jizọs kọwara na ọ bụ ya mere ka ahụ́ dị onye ahụ mma ma nye ha iwu ka ha buuru ihe ndina ha gaa ije.

1. Ike nke ịgwọ ọrịa Jizọs: Ịchọpụta Ọrụ ebube na ndụ anyị

2. Ịdị Mma nke Chineke: Ime mmemme nke ọgwụgwọ

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi;

2. Ọpupu 15:26 – Ọ si, Ọ buru na i ge nti olu Jehova, bú Chineke-gi, nti, me ihe ziri ezi n'anya-Ya, we ge nti n'ihe nile O nyere n'iwu, debe kwa ukpuru-Ya nile; M'gaghi-atukwasi gi otù nime ọria ndia, nke M'meworo ka ọ biakwasi ndi Ijipt: n'ihi na Mu onwem bu Jehova Nke nēme ka aru di gi ike.

Jọn 5:12 Ya mere ha jụrụ ya, sị: “Ònye bụ onye ahụ nke sịrị gị, Chiri ute gị, jee ije?

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ nte Jesus ọkọkọkde owo emi akpade akpa.

1: Jisos bu isi iyi nke ogwugwu na olile anya na ndu ayi.

2: Ike nke okwu Jizọs nwere ike iwetara anyị ndụ na ọgwụgwọ.

1: Aisaia 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị; ntaramahụhụ maka udo anyị dị n'ahụ ya, sitekwa n'ihe-otiti-Ya ka a gwọworo anyị."

2: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka, M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

JỌN 5:13 Onye ahu emere ka aru di ya ike amaghi kwa onye ọ bu: n'ihi na Jisus wezugara Onwe-ya, n'ihi na ìgwè madu di n'ebe ahu.

Nwoke ahụ a gwọrọ ahụ amaghị onye gwọrọ ya n’ihi na Jizọs esila n’ebe ahụ pụọ, ebe ọtụtụ mmadụ juru.

1: Chineke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị omimi, ma ọ bụ ezie na anyị nwere ike ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-amata ọnụnọ ya, ọ na-anọ mgbe niile.

2: Ike na ihunanya Chineke karịrị nghọta anyị, Ọ na-arụkwa ọrụ n’ụzọ karịrị nghọta anyị.

1: Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2: Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile; adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

JỌN 5:14 Emesia Jisus huru ya n'ulo uku Chineke, si ya, Le, emewo ka aru di gi nma: emehie-kwa-la ọzọ, ka ihe ka njọ ghara ime gi.

Jizọs gwọrọ nwoke ahụ ma dọọ ya aka ná ntị ka ọ ghara ime mmehie ọzọ, ma ọ́ bụghị ya, ihe ka njọ pụrụ ime.

1. Ike Jizọs: Ihe ncheta ka anyị chegharịa

2. Nkasi obi a Jizọs kwuru: Ọ bụ ya bụ isi iyi nke ndụ

1. Ndị Rom 6: 12-14 - "Ya mere, ekwela ka mmehie chịrị n'ahụ gị nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka i wee debe ọchịchọ ọjọọ ya. ndi e meworo ka ha si n'ọnwu ba na ndu: were kwa ihe nile nke onwe-gi nye Ya ka ha buru ihe-agha nke ezi omume: n'ihi na nmehie agaghi-abu kwa onye-nwe-gi ọzọ, n'ihi na i bughi n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. Ezikiel 18:20-22 - "Mkpụrụ obi nke na-emehie, ya onwe ya ga-anwụ: Nwa agaghị ebu ajọ omume nna, nna agaghịkwa ebu ajọ omume nwa: ezi omume nke onye ezi omume ga-adakwasị ya. , ajọ omume nke onye nēmebi iwu gādi kwa n'aru ya: Ma ọ buru na onye nēmebi iwu gēsi na nmehie-ya nile nke o meworo chigharia, debe kwa ukpurum nile, me ihe ziri ezi na ezi omume, ọ ghaghi idi ndu, ọ gaghi-adi kwa anwụ."

Jọn 5:15 Nwoke ahụ pụrụ, gwa ndị Juu na ọ bụ Jizọs mere ka ahụ́ dị ya mma.

Jizọs gwọrọ otu nwoke ma gwa ndị Juu banyere ya.

1. Jizọs bụ onye na-agwọ ọrịa na ọ na-eweta olile anya na izu oke.

2. Anyị kwesịrị inwe okwukwe na Jizọs ma gbaa ama maka ọrụ ya.

1. Aisaia 53:5 - “Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ọnyá ya gwọọ anyị.”

2. Matiu 9:2 - “Ma lee, ụfọdụ mmadụ kpọtara ya onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, dina n'elu ihe ndina. Ma mb͕e Jisus huru okwukwe-ha, Ọ si onye ahu akuku-aru-ya nwuru anwu, Nwee obi-ike, nwam; agbagharawo gị mmehie gị.”

Jọn 5:16 Ya mere ndị Juu kpagburu Jizọs ma chọọ igbu ya, nʼihi na o mere ihe ndị a nʼụbọchị izu ike.

Ndị Juu kpagburu Jizọs ma chọọ igbu ya n’ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Ike nke ịhụnanya na-enweghị atụ: Ịmụta site n'ikike Jizọs nwere ịhụ n'anya n'agbanyeghị mkpagbu

2. Ike nke Okwukwe: Ịghọta Ike nke Nkwenye Jizọs na Ozi Ya

1. Ndị Rom 12:14-21 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie, unu akọcha-kwa-la.

2. Matiu 5:38-42 - Unu anụla na e kwuru sị, 'Anya lara anya na eze lara eze.' Ma asim unu, Eguzogidela onye nēme ihe ọjọ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla etie gị aka na ǹtì aka nri, tụgharịakwa nke ọzọ.

Jọn 5:17 Ma Jisus zara ha, si, Nnam nālu ọlu rue ub͕u a, Mu onwem nālu kwa ọlu.

Jizọs na-echetara ndị mmadụ na Chineke na-arụ ọrụ mgbe niile nakwa na ya onwe ya na-arụkwa ọrụ.

1. Ọrụ Chineke na-adịghị agwụ agwụ - Inyocha ọrụ Chineke na-aga n'ihu na ndụ anyị yana otu anyị nwere ike isi soro na ya.

2. Jizọs Bụ Ihe Nlereanya - Ịtụle otú nraranye Jizọs raara onwe ya nye n'ọrụ Chineke pụrụ isi kpalie anyị ijere Ya ozi.

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka unu na-emere Onyenwe anyị, ọ bụghịkwa nye mmadụ.

JỌN 5:18 Ya mere ndi-Ju nāchọ kari ib͕u Ya, n'ihi na ọ bughi nání na Ọ mebiwo ubọchi-izu-ike, kama ọ kwu-kwa-ra na Chineke bu Nna-Ya, nēme Onwe-ya ka Ya na Chineke ra.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Jizọs na-ekwu na Chineke dị ka Nna ya kpasuru ndị Juu iwe, na-eme ka ha gbalịa igbu ya maka imebi ụbọchị izu ike na ime onwe ya ka ọ hara na Chineke.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Olee otú nzọrọ ọ na-azọrọ Chineke dị ka Nna Ya si gbanwee usoro nke akụkọ ihe mere eme.

2. Ọnụ nke Okwukwe: Àjà Jizọs Ka O guzoro n’ala Ya

1. Jọn 8: 58-59 - Jizọs kwuru, sị, "N'ezie, n'ezie, asim unu, tupu Abraham adi, Mu onwem di."

2. Matiu 10:32-33 - Jizọs kwuru, sị: "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu Nna m nke eluigwe.

Jọn 5:19 Ya mere Jisus zara, si ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọkpara apughi ime ihe ọ bula n'onwe-ya, ma-ọbughi ihe Ọ huru na Nna-Ya nēme: n'ihi na ihe ọ bula Ọ nēme, ihe ndia ka Ọkpara-Ya nēme kwa otú a. .

Jizọs gwara ndị mmadụ na ya nwere ike ime naanị ihe ọ hụrụ ka Nna ya na-eme nakwa na ọ na-eme otu ihe ahụ Nna ya na-eme.

1. Ịmụta Ịgbaso Ihe Nlereanya Nna

2. Ime uche Chineke site n'ime ihe Nna Na-eme

1. Matiu 11:29 - Nānara yoke nkem n'olu-unu, muta-kwa-ra ihe n'akam: n'ihi na Mu onwem di nwayọọ na di ume-ala n'obi n'obi, unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike.

2. Abụ Ọma 40:8 - Ime uche gị na-atọ m ụtọ, Chineke m; iwu-Gi di n'obim.

Jọn 5:20 N'ihi na Nnam nāhu Ọkpara-Ya n'anya, nēgosi kwa Ya ihe nile nke Ya onwe-ya nēme: Ọ gēgosi kwa Ya ọlu kariri ndia, ka o we ju unu anya.

Nna ahụ hụrụ Ọkpara ya n’anya ma na-ekpughere Ya ọrụ ya ka mmadụ wee ju ya anya.

1: Ịhụnanya Nna nwere n’ebe Ọkpara ya nọ na otú e si egosipụta ịhụnanya ahụ

2: Ihe ebube nke ọrụ Chineke: Iju anya na okike Ya

1 Diuterọnọmi 4:32-40 - N'ihi na ub͕u a jua ihe bayere ubọchi nile gara aga, nke di n'iru gi, site n'ubọchi Chineke kere madu n'elu uwa, ju-kwa-nu n'otù akuku elu-igwe rue ibe-ya, ma ọ̀ di ò nwere. ọ̀ dị ihe dị ka nnukwu ihe a, ma-ọbụ anụwo dị ka ya?

2: Abụ Ọma 19:1-3 - Elu-igwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe ahu nēgosi kwa ọlu aka-Ya. Ubochi rue ubọchi nēkwu okwu, abali rue abali nēgosi kwa ihe-ọmuma. Ọ dịghị okwu ma ọ bụ asụsụ, ebe a na-anụghị olu ha.

Jọn 5:21 N'ihi na dika Nnam nēme ka ndi nwuru anwu bilie, nēme kwa ha di ndu; otú a Ọkpara-Ya nēme kwa ka onye Ọ nāchọ di ndu.

Nna na Ọkpara ya nwere ikike ime ka ndị ha họọrọ dị ndụ.

1: Ike ime ngwa ngwa

2: Ndụ Uba

1: Ezikiel 37:1-14 – Ndagwurugwu nke ọkpụkpụ kpọrọ nkụ

2: Ndị Rom 8:11 - Mmụọ nke ndụ n'ime Kraịst Jizọs

Jọn 5:22 Nʼihi na Nna ahụ adịghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyefere Ọkpara ya ikpe nile.

Nna ahụ enyewo Ọkpara ya ikpe niile.

1. Ike Ọkpara: Otú Ọchịchị Jizọs Si Nye Anyị Olileanya

2. Ọchịchị Chineke: Otu Ọ na-achị n'Ikpe niile

1. Jọn 5:22 - N'ihi na Nnam anaghị ekpe onye ọ bụla ikpe, kama o nyefere Ọkpara ya ikpe niile

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

Jọn 5:23 ka mmadụ niile wee sọpụrụ Ọkpara ahụ, dịka ha na-asọpụrụ Nna. Onye na-adịghị asọpụrụ Ọkpara ahụ adịghị asọpụrụ Nna nke zitere ya.

Ndị mmadụ kwesịrị ịsọpụrụ Ọkpara ahụ, dị ka ha na-asọpụrụ Nna, ma ọ bụrụ na ha adịghị asọpụrụ Ọkpara, ha adịghị asọpụrụ Nna nke zitere Ya.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ Nna na Ọkpara

2. Njikọ na-enweghị atụ n'etiti Nna na Ọkpara

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Ndị Kọlọsi 1:15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. N'ihi na site n'aka ya ka ekère ihe nile, nke dị n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị - ihe niile ka e sitere n'aka ya na maka ya. Ọ bu kwa n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

Jọn 5:24 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nānu okwum, kwere kwa n'Onye ziterem, o nwere ndu ebighi-ebi, ọ gaghi-abu kwa ikpé; ma esiwo na ọnwu gabiga ba na ndu.

Ndị kwere ekwe esiwo n’ọnwụ gafee ndụ ma nwee ndụ ebighị ebi.

1: N'agbanyeghị ihe anyị na-eme, ịhụnanya na amara Chineke nwere ike ịzọpụta anyị ma nye anyị ndụ ebighị ebi.

2: Anyị nwere onyinye na-enweghị atụ nke ndụ ebighị ebi site n'okwukwe na Jizọs.

1: Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Jọn 5:25 N'ezie, n'ezie, asim unu, oge hour nābia, ub͕u a di kwa, mb͕e ndi nwuru anwu gānu olu Ọkpara Chineke: ndi nuru gādi kwa ndu.

Oge awa na-abịa mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Ọkpara Chineke ma mee ka ha dịghachi ndụ.

1. Ike Chineke ime ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ

2. Olileanya nke mbilite n’ọnwụ na ndụ ebighi ebi

1. Ezikiel 37:1-14 (Ọhụụ nke ọkpụkpụ kpọrọ nkụ)

2. Jọn 11:25-26 (Mkpọsa nke mbilite n'ọnwụ Jizọs)

Jọn 5:26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe-ya; otú a ka O nye-kwa-ra Ọkpara-Ya ka O nwe ndu nime Onwe-ya;

Nna ahụ enyewo Ọkpara ahụ ndụ, ka o wee nwee ndụ n'ime onwe ya.

1. Ike Ndụ: Otú Chineke Si Nye Anyị Ndụ

2. Onyinye Ndụ: Inweta ngọzi Chineke

1. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Jọn 5:27 O nye-kwa-ra ya ikike ikpe ikpe, n’ihi na ọ bụ Ọkpara nke mmadụ.

Chineke enyewo Jizọs ikike ime ihe e kpere n’ikpe dịka ọ bụ Ọkpara nke mmadụ.

1. Jizọs: Onyeikpe niile

2. Ọchịchị nke Ọkpara nke mmadụ

1. Matiu 28:18 - Jisus we bia gwa ha okwu, si, E nyewom ike nile n'elu-igwe na n'uwa.

2. Ndị Hibru 10:30 - N'ihi na ayi matara Onye ahu Nke siri, Ọbọ̀ diri Mu onwem, M'gākwughachi, ka Onye-nwe-ayi siri. Ma ọzọ, Onye-nwe ga-ekpe ndị ya ikpe.

Jọn 5:28 Ka ihe a ghara iju gị anya: nʼihi na oge awa na-abịa, mgbe ndị niile nọ nʼili ga-anụ olu ya.

Oge awa na-abịa mgbe onye ọ bụla nọ n’ili ga-akpọlite n’ọnwụ wee nụ olu Onyenwe anyị.

1: Olileanya dị na mbilite n’ọnwụ - Jọn 5:28

2: Olu Jehova dị ike - Jọn 5:28

1:1 Ndị Tesalonaịka 4:16 - N'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata na iti mkpu, na olu nke ndị mmụọ ozi, na opi nke Chineke.

2: Aisaia 25:8 - Ọ gēloda ọnwu rue mb͕e ebighi-ebi: Onye-nwe-ayi Chineke gēhichapu kwa anya-miri n'iru nile.

Jọn 5:29 Ma ga-apụta; ndi mere ezi ihe, rue nbilite-n'ọnwu nke ndu; ma ndi meworo ihe ọjọ, rue nbilite-n'ọnwu nke ikpe.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mbilite n'ọnwụ nke ndụ na ikpe, na ka omume anyị tupu mbilite n'ọnwụ ga-esi nweta nsonaazụ nke mbilite n'ọnwụ anyị ga-enweta.

1. Ihe ga-esi na omume anyị pụta: ka nhọrọ anyị si akpụzi ọdịnihu anyị

2. Ngọzi nke ezi omume: Inweta nbilite n'ọnwụ nke ndụ

1. Ilu 11:19 – Dika ezi omume nēduba na ndu, otú a ka onye nāchu ihe ọjọ nāchu ya rue ọnwu nke aka ya.

2. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. Ọ buru na otù onye nime unu asi ha, Jenu n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'omume, na-anwụ anwụ.

Jọn 5:30 Apụghị m ime ihe ọ bụla n'onwe m: dị ka m na-anụ, m na-ekpe ikpe: ma ikpe m ziri ezi; n'ihi na achọghm ihe nkem, kama ọchichọ nke Nnam Nke ziterem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na anyị kwesịrị ịchọ uche Chineke karịa nke anyị.

1: Anyị ga-achọ ime uche Chineke kama ime nke anyị.

2: Ka anyị gbalịsie ike ịgbaso ihe nlereanya Jizọs n'ịchọ uche Chineke kama nke anyị.

Jemes 4: 13-15 - Ugbu a, bịanụ, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi ka anyị ga-abanye n'obodo dị otú ahụ, nọrọkwa n'ebe ahụ otu afọ, zụọ ahịa rite uru: ma unu amaghị ihe echi ga-abụ. weta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Jehova chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Jọn 5:31 Ọ bụrụ na m agbaara onwe m àmà, àmà m abụghị eziokwu.

Amaokwu a na Jọn 5:31 na-echetara anyị na àmà anyị na-agba abụghị eziokwu ma ọ bụrụ na anyị agbaa àmà banyere onwe anyị.

1. "Ihe ize ndụ nke mpako: ịtụkwasị obi n'onwe anyị"

2. "Inweta ezi ihe ịga nke ọma Site n'ịdị umeala n'obi"

1. 2 Ndị Kọrịnt 10:12 - “Ọ bụghị na anyị anwa anwa ịkọwa ma ọ bụ jiri onwe anyị tụnyere ụfọdụ ndị na-aja onwe ha mma. Ma mgbe ha ji ibe ha tụọ onwe ha ma jiri onwe ha atụnyere ibe ha, ha enweghị nghọta.”

2. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

Jọn 5:32 Ọ dị onye ọzọ na-agba ama banyere m; ma ama-kwa-ram na àmà nke ọ nāb͕aram bu ezi-okwu.

Jizọs gbara akaebe banyere eziokwu nke okwu ya site n'ihota onye akaebe ọzọ.

1: Okwu Chineke bụ Eziokwu, a pụkwara ịtụkwasị obi.

2: Ịgba ama sitere n'ọtụtụ ebe bụ akara nke eziokwu.

1: Deuterọnọmi 17:6 - N'ihe akaebe abụọ ma ọ bụ atọ ka a ga-egbu onye ahụ nke ga-anwụ; agaghi-eme ka madu nwua n'ihe-àmà nke otù onye.

2: 1 Timoti 2:5 - N'ihi na e nwere otu Chineke na otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ Kraịst Jizọs.

JỌN 5:33 Unu zigara Jọn, ọ b͕a-kwa-ra ezi-okwu àmà.

Jọn bụ onye àmà nke eziokwu.

1: Anyị nwere ike ilegara Jọn anya ka ọ bụrụ onye akaebe nke eziokwu ma gbasoo ihe nlereanya ya.

2: Anyị kwesịrị ịchọ eziokwu ma jiri ozizi Jọn na-eduzi anyị.

1: Ilu 12:17 - Onye na-ekwu eziokwu na-egosi ezi omume: ma onye akaebe ụgha na-egosi aghụghọ.

2: Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-ahụ n'anya, ihe ọ bụla nke ezi akụkọ; ọ buru na idi-nma ọ bula di, ọ buru kwa na otuto ọ bula di, che-kwa-nu ihe ndia.

Jọn 5:34 Ma ọ dịghị m agba akaebe nʼaka mmadụ: ma ihe ndị a ka m na-ekwu, ka e wee zọpụta unu.

Jizọs anaghị anabata àmà nke ụmụ mmadụ, kama ọ na-ekwu ka ndị mmadụ nwere ike a ga-azọpụta.

1. Okwu Jizọs: Ụzọ nke Nzọpụta

2. Ịjụ Àmà Mmadụ: Ịnabata Ozizi Jizọs

1. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị . a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta nkwupụta ruo nzọpụta.”

Jọn 5:35 Ọ bụ ìhè na-enwu enwu, ma unu chọrọ ka unu nwee ọṅụ nʼìhè ya ruo otu oge.

Jọn 5:35 na-ekwu maka Jizọs dị ka ìhè nke ndị na-eso ụzọ ya dị njikere ịṅụrị ọṅụ ruo nwa oge.

1. Ìhè na-enwu n'ọchịchịrị: Ike nke ịhụnanya Jizọs

2. Ịṅụrị ọṅụ n'ìhè ahụ: Ime ememe ọnụnọ Jizọs na ndụ anyị

1. Jọn 8:12 - "Ya mere Jisus gwakwara ha okwu ọzọ, si, Mu onwem bu Ìhè nke uwa: onye nēso m agaghi-ejeghari n'ọchichiri, kama ọ gēnwe ìhè nke ndu."

2. Matiu 5: 14-16 - "Unu bụ ìhè nke ụwa, obodo nke edobere n'elu ugwu enweghị ike izobe. ọ nēnye ndi nile nọ n'ulo ìhè: Ka ìhè-unu nwue otú a n'iru madu, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto."

JỌN 5:36 Ma enwerem àmà kariri nke Jọn: n'ihi na ọlu nke Nnam nyeworom ka m'luzue, ọlu ahu nke Mu onwem nālu nāb͕aram àmà, na Nnam ezitewom.

Jọn 5:36 na-enye ihe àmà nke ozi Chineke nke Jisọs site n’ọrụ ndị Nna ahụ nyeworo ya ịrụzu.

1. Nna zitere Jizọs ka ọ rụọ ọrụ Chineke n'ụwa ebe a.

2. Ọrụ nke anyị nwere ike bụrụ ihe akaebe maka ozi Chineke nke Jizọs.

1. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

Jọn 5:37 Ma Nna nʼonwe ya, onye ziterem, agbawokwa àmà banyere m. Unu anughi olu-ya mb͕e ọ bula, unu ahughi kwa udi-ya.

Jizọs kwuru na ọ dịghị ndị Juu ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ahụbeghị ma ọ bụ nụ olu Chineke ma ọ bụ ọdịdị ya.

1. Ịghọta Chineke a na-adịghị ahụ anya - Inyocha ihe omimi nke Chineke adịghị ahụ anya

2. Ịnụ olu Chineke - Otu esi ege ntị maka nduzi Chineke na ndụ anyị

1. Ndị Hibru 11:27 - Okwukwe ka Moses ji si n'Ijipt pụọ, n'atụghị egwu iwe nke eze; n'ihi na ọ tachiri obi dika ọ nāhu Onye ahu Nke anāpughi ihu anya.

2. Aisaia 40:12 - Onye tuworo miri n'oghere aka-Ya, were ntù-aka tùputa elu-igwe, were kwa ọtùtù tùa uzuzu nke uwa, tù kwa ugwu n'ihe-ọtùtù, na ugwu ntà n'osimiri. itule?

JỌN 5:38 Ma unu enweghi okwu-Ya ka Ọ nānọgide nime unu: n'ihi na Onye O zitere unu ekweghi.

Ndị mmadụ na-ajụ ikweta na Jizọs n’agbanyeghị na ha anabataghị ozi ya.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otu esi ekwenye n'ihe a na-apụghị ikweta

2. Imeri ekweghị ekwe: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Kwere na Jizọs

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma ewezuga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ.

Jọn 5:39 Chọgharịa akwụkwọ nsọ; n'ihi na nime ha ka unu nēchè na unu nwere ndu ebighi-ebi: ma ha bu ndi nāb͕a àmà bayerem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịgụ akwụkwọ nsọ, dịka ha na-agba ama maka Jizọs ma nwee ndụ ebighi ebi.

1. Ịnọgide n'Okwu Chineke - Ihe Mere Ịchọ Akwụkwọ Nsọ Ji Dị Mkpa Maka Okwukwe

2. Àmà nke Jizọs - Otú Akwụkwọ Nsọ si Gosi Anyị Jizọs

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Jọn 6:63 - "Ọ bụ mmụọ nsọ na-eme ka ndụ; anụ ahụ adịghị aba uru ọ bụla: okwu m na-agwa unu, ha bụ mmụọ, ha bụkwa ndụ."

Jọn 5:40 Ma unu achọghị ịbịakwute m, ka unu wee nwee ndụ.

Jizọs kpọrọ ndị mmadụ ka ha bịakwute ya maka ndụ.

1: Bịakwute Jizọs maka ndụ

2: Nweta ndụ site na Jizọs

1: Jọn 10:10 - Onye ohi na-abịa naanị izu ohi na igbu na ibibi; Mu onwem abiawo ka ha we nwe ndu, nwezu kwa ya.

2: Matiu 11:28 - Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

Jọn 5:41 Anaghị m asọpụrụ mmadụ.

Akụkụ ahụ na-ekwu na Jizọs adịghị enweta nsọpụrụ ma ọ bụ nkwanye ùgwù n'aka ndị mmadụ.

1. Anyị kwesịrị ịchọ nnabata na nsọpụrụ anyị n'aka naanị Chineke, ọ bụghị n'aka ndị mmadụ.

2. Anyị kwesịrị ịna-eṅomi Jizọs n’ịchọghị ka ndị mmadụ mara ma kama ịchọ ya n’aka Chineke.

1. Matiu 6: 1-4 - Emela ezi omume gị n'ihu ndị ọzọ ka ha wee hụ ya, kama chọọ ihu ọma Chineke.

2. Ndị Rom 2:29 - N'ihi na mmadụ abụghị onye Juu nke bụ onye a na-ahụ anya, úgwù abụghịkwa nke anụ ahụ na nke anụ ahụ.

Jọn 5:42 Ma amaara m unu na unu enweghị ihunanya Chineke nʼime unu.

Itien̄wed oro otode John 5 ọdọhọ ke Jesus ọfiọk ke mbon oro enye etịn̄de ikọ inyeneke ima Abasi ke idem mmọ.

1: Ọ bụrụ na ịhụghị Chineke n'anya, anyị abụghị ihe ọ bụla.

2: Iji mara Chineke n'ezie, anyị ga-ahụ ya n'anya.

1:1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ ya n'anya, n'ihi na o buru ụzọ hụ anyị n'anya.

2: Ndị Efesọs 5:2 - Na-ejekwanụ ije n'ịhụnanya, dịka Kraịst hụkwara anyị n'anya.

Jọn 5:43 Abịara m n’aha Nna m, ma unu anabataghị m: ọ bụrụ na onye ọzọ abịa n’aha nke aka ya, onye ahụ ka unu ga-anata.

Jọn na-adọ aka ná ntị ka anyị ghara ịnakwere ozizi ụgha na ozizi ụgha nke ndị na-ezipụghị Chineke n’ìsì.

1. Anyị ga-anwale nkuzi niile megide eziokwu nke Okwu Chineke.

2. Naanị nara nkuzi sitere n'aka ndị Chineke zitere.

1. Ọrụ Ndị Ozi 17:11 - Ndị a dị ebube karịa ndị nọ na Tesalonaịka, ebe ha ji obi ụtọ nabata okwu ahụ, na-enyocha akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ma ihe ndị ahụ ọ̀ dị otú ahụ.

2. 1 Jọn 4:1 – Ndi m'huru n'anya, unu ekwe-kwa-la mọ nile, kama nānwaputa mọ-mọ ma ha bu nke Chineke: n'ihi na ọtutu ndi-amuma ugha apuwo ba n'uwa.

JỌN 5:44 Ùnu gēsi aṅa kwere, ebe unu nānara otuto n'aka ibe-unu, ma unu achọghi nsọpuru nke si n'aka nání Chineke puta?

A na-adọ ndị mmadụ aka ná ntị ka ha ghara ịchọ otuto n’aka ibe ha, kama n’aka naanị Chineke.

1. Ịchọ nsọpụrụ n’aka Onyenwe anyị - Jọn 5:44

2. Ịchọ Ezi nsọpụrụ - Jọn 5:44

1. Ndị Rom 12:10 - Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwenụ obi ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, n'ịsọpụrụ ibe unu.

2. Ilu 3:34 – Ọ na-akwa ndị mpako na-akwa emo ma na-enye ndị dị umeala n’obi amara.

Jọn 5:45 Unu echela na m ga-ebo unu ebubo nʼihu Nna m: e nwere onye na-ebo unu ebubo, bụ́ Mozis, onye unu tụkwasịrị obi.

Jizọs dọrọ ndị Juu aka ná ntị na ha ekwesịghị iche na ọ ga-ebo ha ebubo n’ihu Nna ya, dị ka Mozis bụ onye ga-ebo ha ebubo, n’ihi na ha tụkwasịrị Mozis obi.

1. Ịghọta ikike nke Moses na Jizọs

2. Ịtụkwasị obi n’Okwu Chineke site n’aka Mozis na Jizọs

1. Ndị Rom 10: 5-6 - "N'ihi na Mosis dere banyere ezi omume nke dabeere n'iwu, na onye na-eme ihe e nyere n'iwu ga-adị ndụ site na ha. , “Ònye ga-arịgo n’eluigwe?”’ (ya bụ, iweda Kraịst)”

2. Ndị Galeshia 3: 24-25 - "Ya mere, iwu ahụ bụ onye na-elekọta anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee gụ anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe.

JỌN 5:46 N'ihi na ọ buru na unu kwere Moses, unu gēkwem: n'ihi na o dere ihe bayerem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi na ndị nabatara ozizi Mozis nwekwara ike ịnakwere ozizi Jizọs, dị ka Mozis dere banyere Jizọs.

1. Mkpa ọ dị ịghọta mmekọrịta dị n'etiti Mozis na Jizọs

2. Ịmata Jizọs n'ihe odide Mozis

1. Ọpụpụ 3:13-15 - Mgbe Mozis jụrụ Chineke onye ọ bụ, Chineke zara “Abụ m onye m bụ.”

2. Matiu 11:25-27 - Jizọs jara ndị nabatara ozizi Mozis ma na-achọ eziokwu n'okwu ya.

Jọn 5:47 Ma ọ bụrụ na unu ekwetaghị ihe o dere, olee otú unu ga-esi kwere okwu m?

Jizọs gwara ndị mmadụ ka ha were ihe odide Chineke dị ka ihe àmà na-egosi na ha kweere ihe o kwuru.

1. Ịtụkwasị Okwu Chineke obi: Ịkwenye n'Àmà Jizọs

2. Akwụkwọ Nsọ: Ihe ndabere maka Okwukwe

1. 2 Timoti 3:16 - Akwụkwọ nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 6 na-akọ banyere nri puku ise ahụ, Jizọs jere ije n’elu mmiri, okwu ya banyere ịbụ Achịcha nke ndụ, na mkpebi ụfọdụ ndị na-eso ụzọ mere ịla azụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’oké ìgwè mmadụ na-eso Jizọs n’ihi na ha hụrụ ihe ịrịba ama ya n’ahụ́ ndị na-arịa ọrịa. Jizọs ji obere ogbe achịcha ọka bali ise na obere azụ̀ abụọ nke otu nwa okorobịa wetara, meekwa ọrụ ebube ọzọ site n’inye puku mmadụ ise nri. Mgbe onye ọ bụla rijuru afọ, a chịkọtara nkata iri na abụọ nke fọdụrụnụ. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe ịrịba ama a, ndị mmadụ malitere ịsị na Ọ bụ n'ezie onye amụma nke bịara n'ụwa (Jọn 6:1-14).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ọrụ ebube a gachara, Jizọs laghachiri n'ugwu naanị ya. Ma mb͕e o ruru anyasi, ndi nēso uzọ-Ya ridara n'osimiri ebe ha batara n'ub͕ọ siri n'ofè osimiri Kapanaum, ọ b͕ara ọchichiri ma Jisus akābataghi n'etiti ha; sị, 'Ọ bụ m na-atụghị egwu' mgbe ahụ were ọchịchọ obi nabata ya n'ụgbọ mmiri ozugbo rutere n'ikpere mmiri ebe ha na-aga n'igosi ike Chineke n'ebe ihe okike dị (Jọn 6:15-21).

Paragraf nke atọ: N’echi ya, ìgwè mmadụ matara na ọ bụ nanị otu ụgbọ mmiri n’ebe ahụ na Jizọs ma ndị na-eso ụzọ ya nọ na ya, ya mere, mgbe ụgbọ mmiri si Taịbirias rutere nso n’ebe e kelere achịcha mgbe ha chọpụtara na ọ gawo n’osimiri ọzọ soro Ya Kapaniọm, jụọ ya. mgbe ọ bịarutere, ọ baara ebumnobi ha mba na-achọ Ya, ọ bụghị n'ihi na jupụta n'afọ ha na-agba ume, na-achọ nri na-adịgide ndụ ebighị ebi nke Ọkpara mmadụ ga-enye gị webatara onwe ya Okwu ndụ achịcha na-eduga esemokwu n'etiti ndị Juu na-eso ụzọ banyere iri anụ ahụ ịṅụ ọbara n'ikpeazụ mere ka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ hapụ ya ma Pita. kwuputara n'aha ndi fọduru iri na abua, Onye-nwe-ayi ònye ka ayi gāla? Ị nwere okwu ndụ ebighị ebi kwere mara na ị bụ otu Chineke dị Nsọ.' na-ekwusi ike na nri eziokwu ime mmụọ dị mkpa na-abịa site n'okwukwe naanị Kraịst n'agbanyeghị nkuzi nghọta siri ike (Jọn 6:22-71).

JỌN 6:1 Mb͕e ihe ndia gasiri Jisus gabigara n'ofè oké osimiri Galili, nke bu oké osimiri Taiberias.

Jizọs gara n’ofe Osimiri Galili.

1: Njem Jizọs gara n’osimiri Galili na-akụziri anyị mkpa ntachi obi na okwukwe dị n’oge ihe isi ike.

2: Njem Jizọs gara n’Oké Osimiri Galili na-echetara anyị na anyị nwere ike ịga n’ihu mgbe mmiri na-ezo.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Abụ Ọma 107:23 - Ndị na-agbada n'oké osimiri n'ụgbọ mmiri, ndị na-azụ ahịa n'oké mmiri.

JỌN 6:2 Oké ìgwè madu we so Ya, n'ihi na ha huru ihe-iriba-ama-Ya nile nke Ọ nēme n'aru ndi aru-ọria.

Oké ìgwè mmadụ sooro Jizọs n’ihi ịhụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ n’ahụ́ ndị na-arịa ọrịa.

1. Ọrụ ebube Jizọs na-agwọ ọrịa: Oku a na-akpọ iso ya

2. Ike Okwukwe: Ịhụ Ọrụ ebube Site n'aka Jizọs

1. Mak 10:52-53 “Jizọs wee sị ya: “Gaa; okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.” Ngwa ngwa o we hu uzọ, so Jisus n'uzọ.

2. Luk 5:17-26 “O                      O               O                 O                                           'O                     '               O                      KKK Nba ubọchi, mb͕e Ọ nēzi ihe, na ndi-Farisi na ndi-ode-akwukwọ nọduru ala, ndi si n’obodo nile ọ bula nke Galili, Judia, na Jerusalem bia. Ma ike nke Onye-nwe nọ n’ebe ahụ iji gwọọ ha.”

JỌN 6:3 Jisus we rigo n'elu ugwu, Ya na ndi nēso uzọ-Ya we nọdu n'ebe ahu.

Ebe a na-akọ banyere Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya rịgoro n’elu ugwu.

1. Àgwà Jizọs Kpọtụrụ Ịrịgoro: Ọ                                                   una isi n’Iso s ul ugw

2. Ugwu Chineke: Ebe Nenye ume ọhụrụ na Ọhụrụ

1. Matiu 17: 1-8 - Jizọs nwogharia n'elu ugwu

2. Ọpụpụ 19:3-6 - Nzukọ Israel na Chineke na Saịnaị

Jọn 6:4 Ma ememe ngabiga, bụ́ ememme ndị Juu, dị nso.

Itien̄wed oro aban̄a nte Passover mme Jew ekperede.

1. Onyinye nke nzọpụta na ngabiga

2. Ibi ndụ nke okwukwe n'oge Ememe Ngabiga

1. Ọpụpụ 12:1-14 - ntụziaka Chineke maka Ememe Ngabiga

2. Luk 22:15-20 – Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị nke Jizọs mere na Ememe Ngabiga.

JỌN 6:5 Ya mere Jisus weliri anya-Ya elu, hu oké ìgwè madu nābiakute Ya, Ọ si Filip, Òle ebe ayi gāzuta achicha, ka ndia we rie?

Jizọs hụrụ ìgwè mmadụ gbakọrọ gburugburu ya, ma jụọ Filip ebe ha pụrụ ịzụtara ha achịcha ka ha rie.

1. Achịcha nke Ndụ: Onyinye Jizọs nyere maka mkpụrụ obi

2. Ọmịiko Jizọs Maka Ndị Mmadụ: Igbo mkpa anụ ahụ́ na nke ime mmụọ

1. Matiu 14: 14-21 - Jizọs Na-azụ Puku ise

2. Aisaia 55:1-2 – Oku ndi nile nke akpịrị na-agụ na agu ezi omume.

Jọn 6:6 Ma ihe a ka o kwuru iji nwapụta ya: nʼihi na ya onwe ya matara ihe Ọ ga-eme.

Jizọs nwara ndị na-eso ụzọ ya site n’ịgwa ha ka ha na-enye ìgwè mmadụ ahụ nri, ebe ọ maara nke ọma ihe Ọ gaje ime iji gboo mkpa ha.

1. Ịtụkwasị Obi Chineke Na-enye: Ịmụta Ịdabere na Onyenwe Anyị n'oge Mkpa

2. Ike Jizọs: Ịghọta ikike ya na ike ọrụ ebube

1. Mak 6: 30-44 - Jizọs Na-azụ puku ise

2. Ọpụpụ 16:1-36 - E nyere ụmụ Izrel Manna n'ọzara.

JỌN 6:7 Filip zara ya, si, Nri ọgu penny abua nke ob͕e achicha ezughi ha, ka onye ọ bula n'etiti ha we were nke-ntà.

Filip kwuputara nchegbu na achịcha narị penny efu agaghị ezuru ìgwè mmadụ ahụ nri.

1. Ike nke Ndokwa-Otú Chineke si enye Ndị Ya

2. Ọrụ ebube nke ịba ụba - ka Kraịst si eme ka akụ na ụba ba ụba

1. Jenesis 22:14 – “ Abraham we kpọ aha ebe ahu, si, Jehova gēdozi; dika anāsi rue ta, N'elu ugwu Jehova ka agēdozi ya.

2. Matiu 6:25-34 - “Ya mere ana m asị unu, unu echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru adighi-kwa-ra kari uwe? Lenu anu-ufe nke elu-igwe anya: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba, ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha.

Jọn 6:8 Otu nʼime ndị na-eso ụzọ ya, Andru, nwanne Saịmọn Pita, sịrị ya:

Andru, bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs, gwara ya banyere otu nwa okorobịa nwere ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ.

1. "Ike nke obere ihe"

2. "Ike nke Okwukwe na Imesapụ Aka"

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:6-8

2. Luk 12:31-34

JỌN 6:9 Otù nwa-okoro di n'ebe a, nke nwere ob͕e achicha barley ise na azù abua: ma gini bu ha n'etiti ọtutu madu a?

Itien̄wed emi aban̄a Jesus ada uyo barley ition ye n̄kpri iyak iba ọnọ otuowo udia.

1. Chineke nwere ike inye anyị ihe n'ụba na ndụ anyị, n'agbanyeghị otú ihe onwunwe anyị si dị ntakịrị.

2. Site n'okwukwe, a pụrụ iji ọbụna obere ihe onwunwe mee ihe dị ukwuu.

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Matiu 17:20 – Ọ zara sị, “N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

Jọn 6:10 Jisus we si, Menu ka ndikom ahu nọdu ala. Ugbu a ahihia dị ukwuu n'ebe ahụ. Ndikom ahu we nọdu ala, ihe ra ka nnù ndikom ise.

Oziọma Jọn dekọrọ ọrụ ebube Jizọs ji nanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ zụa puku mmadụ ise ahụ.

1: Jisus gosiputara ike-Ya na obi-ebere-Ya site n'inye ndi nnù ndikom ise ahu nri.

2: Jizọs bụ onye na-enye anyị na onye na-echebe anyị, ọbụlagodi n'ọnọdụ kacha njọ.

1: Matiu 14:13-21—Jizọs Na-azụ Puku ise

2: Abụ Ọma 33: 18-19 - Chineke bụ onye na-enye anyị na onye nchebe anyị.

Jọn 6:11 Jisus we were ob͕e achicha ahu; mb͕e O kele-kwa-ra, O we kesa ndi nēso uzọ-Ya, nēkèsa kwa ndi nēso uzọ-Ya nye ndi nānọdu ala; na n'otu aka ahụ nke azụ ka ha chọrọ.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte Jesus ọkọbọde uyo ye iyak oro onyụn̄ ọkọm ekọm mbemiso enye ọnọde mme mbet esie.

1. Ike Ekele: Otú Ekele Jizọs Si Gbanwee Ndụ

2. Ihe mmụta n'imesapụ aka: Ihe nlereanya Jizọs banyere ikere òkè

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

Jọn 6:12 Mgbe afọ juru ha, Ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Chikọtanụ ibé nke fọdụrụ, ka ihe ọ bụla ghara ịla n'iyi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere ntụziaka Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha chịkọta ihe fọdụrụ ná nri.

1. Ike Imesapụ aka: Otú Jizọs Si Gosipụta Obi Imesapụ Aka

2. Ihe Nlereanya Jizọs Banyere Ọchịchọ: Inwe ekele na iji ihe onwunwe anyị eme ihe

1. Luk 12:13-21 – Ilu nke ọgaranya nzuzu

2. Matiu 6: 19-21 - Ilu nke akụ dị n'eluigwe

Jọn 6:13 Ya mere ha chikọtara ha, were iberibe achịcha barley ise ahụ jupụta nkata iri na abụọ, nke fọduru nye ndị riri nri.

Jizọs ji ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ nye oké ìgwè mmadụ nri n’ụzọ ọrụ ebube. Nke fọduru zuru nkata iri na abua.

1: Ndokwa nke Chineke zuru oke mgbe niile.

2: Anyị nwere ike ịhụ ọṅụ n'ihe ndị dị nta, ọ bụrụgodị na mkpa anyị yiri ka ọ dị ukwuu.

1: Ndị Filipaị 4:19 - “Chineke m ga-egbokwa unu ihe niile dị unu mkpa dị ka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2: Luk 12:22-34 - "Echegbula onwe gị maka ndụ gị, ihe ị ga-eri; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi: n'ihi na ndụ karịrị nri, anụ ahụ dịkwa karịa uwe."

JỌN 6:14 Ya mere ndikom ahu, mb͕e ha huru ihe-iriba-ama ahu nke Jisus mere, ha siri, N'ezie nka bu onye-amuma ahu nke nābia n'uwa.

Ndị ikom ahụ hụrụ Jizọs ka ọ na-arụ ọrụ ebube kwusara na ọ bụ onye amụma ahụ Chineke kwere ná nkwa.

1. Nkwa Chineke kwere Onye amụma mezuru n'ime Jizọs

2. Ọrụ ebube bụ ihe akaebe maka ịdị nsọ Jizọs

1. Diuterọnọmi 18:15-19 - Jehova, bú Chineke-gi, gēme-kwa-ra gi onye-amuma di kam n'etiti unu, n'etiti umu-nne-gi, ọ bu kwa onye ahu ka i gēge nti.

2. Jọn 10:37-38 - Ọ bụrụ na anaghị m arụ ọrụ nke Nna m, ekwela m; ma ọ buru na Mu onwem eme ha, ọ bu ezie na unu ekweghi Mu, kwerenu ọlu-Ya nile, ka unu we mara we ghọta na Nnam nọ nimem, na Mu onwem nọ kwa nime Nnam.

JỌN 6:15 Ya mere mb͕e Jisus mara na ha nābia chiri Ya n'ike, ime Ya eze, Ọ we pua ọzọ n'ugwu nání Ya.

Jizọs họọrọ ịnọgide na-adị umeala n'obi kama ịbụ onye e ji ike mee eze.

1: Anyị ga-anọgide na-adị umeala n'obi na tụkwasị obi n'atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

2: Chineke chọrọ ka anyị nwee okwukwe na ya ma guzogide ọnwụnwa nke ike ụwa.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Jọn 6:16 Ma mb͕e o ruru anyasi ub͕u a, ndi nēso uzọ-Ya ridara n'oké osimiri.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gara n’oké osimiri n’anyasị.

1: Ndị na-eso ụzọ Jizọs ji ikwesị ntụkwasị obi soro ya, n’agbanyeghị oge ehihie.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile iso Jizọs na-erube isi n’iwu ya.

1: Mak 4: 35-41 - Jizọs mere ka oké ifufe ahụ dajụọ

2: Ọrụ 27: 13-26 - Ụgbọ mmiri Pọl kpuru n'oké osimiri

JỌN 6:17 Ha we ba n'ub͕ọ, gabiga n'ofè oké osimiri rue Kapanaum. Ma ugbu a ọchịchịrị gbara, ma Jizọs abịakwuteghị ha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs banyere n’ụgbọ mmiri gawa n’osimiri Galili gawa Kapaniọm. Ọ bụ n'abalị, Jizọs abanyebeghịkwa na ha.

1. Ime uche Chineke n'ọchịchịrị - Jọn 6:17

2. Na-eto eto n'Okwukwe n'Oge Ihe Isi Ike - Jọn 6:17

1. Aisaia 50:10 - "Ònye n'etiti unu nke nātu egwu Jehova, nēge nti olu orù-Ya, nke nējeghari n'ọchichiri, ma ọ dighi-ìhè? "

2. Ndị Kọlọsi 1: 13 - "Onye napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị, ma nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya."

Jọn 6:18 Oké osimiri wee bilie nʼihi nnukwu ifufe nke na-efe.

Ngabiga Oke ifufe mere ka oké osimiri bilie.

1. "Ike nke Ikuku: Gịnị Ka Anyị Ga-amụta na Jọn 6:18?"

2. "Ọchịchị Chineke n'Eke: Ịghọta Jọn 6:18"

1. Abụ Ọma 148:8 - "Ọkụ na akụ mmiri igwe, snow na ígwé ojii; oké ifufe, na-emezu okwu Ya."

2. Ezikiel 37:9 - "O wee sị m: 'Bue amụma amụma, nwa nke mmadụ, sị ume,' Otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Si n'ifufe anọ, ume, kukuo ume. n'elu ndia eb͕uru eb͕u, ka ha we di ndu.

Jọn 6:19 Ya mere, mgbe ha kwọsịrị ụgbọ mmiri ihe dị ka furlong iri abụọ na ise ma ọ bụ iri atọ, ha hụrụ Jizọs ka ọ na-eje ije nʼelu oké osimiri, na-abịaru nso ụgbọ mmiri ahụ: ha wee tụọ egwu.

Jesus ndisan̄a ke inyan̄ owụt odudu ye odudu esie.

1: Jisus bu Onye-nwe ihe nile, nwe kwa ike n'elu oké osimiri.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi n'oge a na-ejighị n'aka ma tinye okwukwe na Ya.

1: Abụ Ọma 107: 23-29 - Ndị na-agbada n'oké osimiri n'ụgbọ mmiri, ndị na-azụ ahịa n'oké mmiri; ndia nāhu ọlu nile nke Jehova, Na oké ọlu-Ya nile n'ebe miri emi.

2: Matiu 14:22-33 - Ngwa ngwa Jizọs mere ka ndị na-eso ụzọ ya banye n'ụgbọ ahụ buru ya ụzọ gawa n'ofe nke ọzọ, ma ọ na-achụpụ ìgwè mmadụ ahụ. Ma mb͕e Ọ zipusiri ìgwè madu ahu, Ọ rigoro n'ugwu nání Ya ikpe ekpere. Mgbe o ruru anyasị, ọ nọ naanị ya.

Jọn 6:20 Ma Ọ si ha, Ọ bu Mu; atula egwu.

Jizọs pụtara n’ihu ndị na-eso ụzọ ya bụ́ ndị ụjọ tụrụ, o wee gwa ha ka ha ghara ịtụ egwu.

1. Imeri Ụjọ Site n'okwukwe na Jizọs

2. Ịchọta Ike n'ime Jizọs n'oge Nsogbu

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 27:1 - "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m - ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m - ònye ka m ga-atụ egwu?"

Jọn 6:21 Ya mere ha chọrọ ịnabata ya nʼụgbọ mmiri: ngwa ngwa ụgbọ mmiri ahụ dịkwa nʼala ebe ha na-aga.

Otu ìgwè mmadụ ji obi ha niile kwere ka Jizọs banye n’ụgbọ mmiri ha, ụgbọ ahụ rutekwara ngwa ngwa.

1. Ike Chineke karịrị nke anyị, a na-ahụkwa ya n’ihe niile anyị na-eme.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-eduga anyị n’ebe anyị na-eje ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka o nyere anyị aka.

1. Aịzaya 55:8-9: “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Ilu 3:5-6: "Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

JỌN 6:22 N'echi-ya, mb͕e ndi ahu ndi guzoro n'ofè oké osimiri huru na ọ dighi ub͕ọ ọzọ di n'ebe ahu, ma-ọbughi nke ndi nēso uzọ-Ya batara, na Jisus esoghi kwa ndi nēso uzọ-Ya ba n'ub͕ọ ahu. ma na ndị na-eso ụzọ ya pụrụ nanị ha;

Ndị nọ n’ofe oké osimiri ahụ hụrụ na Jizọs esoghị ndị na-eso ụzọ ya banye n’ụgbọ ahụ mgbe ha lawara, ha wee mata na e nwere naanị otu ụgbọ mmiri.

1: Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere obi ike na obi ike ịga ebe Jizọs na-agaghị.

2: Anyị kwesịrị inwe okwukwe na Chineke, ọ bụrụgodị na ọnọdụ anyị agaghị adị mma.

1: Isaiah 43:2 - “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2: Ndị Hibru 11: 6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

Jọn 6:23 (Ma ụgbọ mmiri ndị ọzọ si na Taịbirias bịarutere nso ebe ha na-eri achịcha, mgbe Onyenwe anyị kelesịrị:)

Jizọs na-enye puku mmadụ ise nri: Ebe ahụ kọwara otú Jizọs si jiri naanị ogbe achịcha ise na azụ̀ abụọ rie mmadụ 5,000. Mgbe o kelechara Jizọs, o kesara ìgwè mmadụ ahụ nri ahụ.

1. Ike Ekele: Otú Jizọs Si Gosi Anyị Ike Ekele Na-agbanwe agbanwe

2. Ọrụ ebube nke Uba: Otú Jizọs Si Jiri Obere Kee Ọtụtụ Ihe

1. Matiu 14:13-21 - Jizọs na-enye puku mmadụ ise nri

2. Matiu 15:32-38 - Jizọs na-enye puku mmadụ anọ na-azụ

JỌN 6:24 Ya mere mb͕e ndi-Ju huru na Jisus anọghị n'ebe ahu, ma ndi nēso uzọ-Ya, ha we b͕a kwa, bia na Kapanaum, nāchọ Jisus.

Ndị mmadụ gara Kapanaum ịchọ Jizọs mgbe ha matara na ọ nọghị ya.

1. Mgbe ihe ịma aka chere Jizọs ihu, tụkwasị Jizọs obi, ọ ga-edukwa ya.

2. Chọọ Jizọs, ị ga-ahụkwa ya.

1. Matiu 7:7-8 - “Rịọnụ, a ga-enye gị; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu: N'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata; ma onye nāchọ nāchọta; ma onye na-akụ ka a ga-emeghere ya.”

2. Abụ Ọma 34:10 - "Agụụ agụwo ụmụ ọdụm, agụụ na-agụkwa ha: ma ndị na-achọ Jehova, ọ dịghị ezi ihe ọ bụla ga-akọ ha."

Jọn 6:25 Ma mb͕e ha chọtara ya n'ofè oké osimiri, ha si Ya, Rabai, òle mb͕e I biaruru ebe a?

Jesus ama ebe ke Inyan̄ Galilee ndien mme owo ẹkụt enye ke n̄kan̄ eken.

1. Jizọs gosiri anyị na okwukwe nwere ike ịkwaga ugwu, n'ụzọ nkịtị na n'ụzọ ihe atụ.

2. Jizọs na-akpọ anyị òkù ka anyị were ụzọ obi ike ma tụkwasị ya obi.

1. Matiu 17:20 - Jisus we si ha, N'ihi ekweghi-ekwe-unu: n'ihi na n'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, si n'ebe a pua n'ebe ahu; ọ gēwepu kwa; ọ dighi kwa ihe nāpughi ime unu.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 6:26 Jisus zara ha, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, Unu nāchọm, ọ bughi n'ihi na unu huru ihe-iriba-ama nile, kama n'ihi na unu riri ufọdu nime ob͕e achicha ahu, riju kwa afọ.

Jizọs na-akatọ ndị mmadụ na ha na-achọ ya n’ihi ọdịmma onwe ha, ọ bụghị n’ihi ọrụ ebube ndị ọ rụrụ.

1: Anyị kwesịrị iji obi dị ọcha na ezi-okwu chọọ Chineke, ọ bụghị maka ọdịmma onwe anyị.

2: Jizọs ji ụkpụrụ dị elu mee ihe ma na-atụ anya ka anyị chọọ ya maka ezi ihe kpatara ya.

1: Matiu 22:37-40, Jizọs sịrị ya, 'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua di ka ya: Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

2: Jemes 4:3, “Unu na-arịọ ma adịghị anabata, n’ihi na unu na-arịọ ihe na-ezighị ezi, ka unu wee mefuo ya n’ihe ụtọ unu.”

Jọn 6:27 Arụla ọrụ n'ọrụ maka nri nke na-ala n'iyi, kama maka nri ahụ nke na-adịgide ruo ndụ ebighị ebi, nke Nwa nke mmadụ ga-enye unu: n'ihi na Chineke ka Nna-Ya rachaworo.

Arụla ọrụ ike ka ị nweta ihe onwunwe nke ụwa, kama chọọ ndụ ebighị ebi nke na-abịa naanị site n'aka Ọkpara nke mmadụ, nke Chineke Nna karachi.

1: Anyị ga-agba mbọ inweta ndụ ebighi ebi nke a na-enye anyị site na Jizọs Kraịst ma ghara ịbụ nke ịchụso ihe onwunwe nke ụwa eripịa anyị.

2: Anyị ga-agbasi mbọ ike ka anyị nweta ndụ ebighi ebi nke na-abịa naanị site na Jizọs Kraịst, n'ihi na Chineke Nna, akara ya.

1: Ndị Filipaị 3: 7-14 - Ma ihe niile bụ uru m, m'gụrụ ha ihe-efu n'ihi Kraịst.

2: 1 Jọn 2: 15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe nke dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

Jọn 6:28 Ya mere ha si ya, Gini ka ayi gēme, ka ayi we lua ọlu Chineke?

Ebe Ndị mmadụ jụrụ Jizọs ihe ha ga-eme ka ha nwee ike ịrụ ọrụ Chineke.

1. “Na-arụnụ Ọrụ Chineke”

2. “Nrubeisi n’Iwu Chineke”

1. Deuterọnọmi 10:12-13 “Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, ije ije n'uzọ-Ya nile, ihu Ya n'anya, were were fè Jehova, bú Chineke-gi, ozi. obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile, 13 na idebe ihe nile Jehova nyere n'iwu na ukpuru nile nke Jehova, nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta ka o we bayere gi nma?

2. Ndị Efesọs 2:10 "N'ihi na anyị bụ ọrụ ya, ndị e kere n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke buru ụzọ kwado, ka anyị wee na-ejegharị n'ime ha."

Jọn 6:29 Jisus zara, si ha, Nka bu ọlu Chineke, ka unu kwere n'Onye ahu Ọ zitere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ikwere na Jizọs, onye Chineke zitere.

1. Ọrụ Chineke: Ịtụkwasị obi na Jizọs

2. Ikwere na onye ozi Chineke

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta nkwupụta ruo nzọpụta.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe; ma nke ahụ esiteghị n'onwe unu: ọ bụ onyinye Chineke.

Jọn 6:30 Ya mere ha si Ya, Ọ̀ bu ihe-iriba-ama gini ka I nēgosi, ka ayi we hu, kwere kwa Gi? gịnị ka ị na-arụ?

A mara Jizọs aka inye ihe ịrịba ama iji gosi ikike ya.

1. Jizọs: Karị ọrụ ebube

2. Oku nke Okwukwe

1. Aisaia 53:1 - Ònye kweworo akukọ-ayi? ònye ka ewe kpugheere ogwe-aka Jehova?

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

JỌN 6:31 Nna-ayi-hà riri manna n'ọzara; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, O nyere ha nri sitere n'elu-igwe ka ha rie.

N’akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Jọn 6:31, e dere na Chineke si n’eluigwe nye ụmụ Izrel achịcha n’ọzara.

1. Chineke bụ Onye na-enye anyị - Ọ ga-egboro anyị mkpa anyị mgbe niile.

2. Manna nke sitere n'eluigwe - Mụta ịtụkwasị Chineke obi n'oge ihe isi ike.

1. Diuterọnọmi 8:2-3 – Cheta otú Jehova, bú Chineke-gi, si duhie gi n'uzọ nile n'ọzara ọgu arọ abua ndia, ka o we weda gi n'ala na inwa gi, imara ihe di n'obi-gi, ma i gēdebe ihe nile O nyere n'iwu ma-ọbu na i gaghi-eme. . O we weda gi n'ala, nēme ka agu gua gi, were kwa manna rie gi, nke gi onwe-gi na nna-gi-hà nāmaghi, ka o we kuzi gi na ọ bughi nání achicha ka madu ji di ndu, kama ọ bu okwu nile nke si n'ọnu Jehova puta.

2. Abụ Ọma 78:24 - O mere ka mmiri zoo ka ndị mmadụ rie, O nyere ha ọka nke eluigwe.

Jọn 6:32 Jisus we si ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ bughi Moses nyere unu nri ahu nke sitere n'elu-igwe; ma Nnam nēnye unu ezi nri nke sitere n'elu-igwe.

Jizọs gwara ndị Izrel na Mozis enyeghị ha achịcha si n’eluigwe, kama ọ bụ Nna ya na-enye ha ezi achịcha ahụ si n’eluigwe.

1. "Achịcha nke Ndụ: Onyinye sitere n'elu"

2. “Ezi achịcha nke eluigwe: Onyinye Jizọs”

1. Aisaia 55:1-2 “Bịa, onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma onye nēnweghi ego, bia zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na-enweghị ọnụ ahịa. N'ìhi gini ka unu nēmefu ego-unu n'ihe nābughi nri, na ndọb͕u-unu n'ọlu n'ihi ihe nādighi-eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma, riekwa ezi ihe, na-atọkwa unu ụtọ na nri bara ụba.”

2. Jọn 6:35 “Jizọs sịrị ha, 'Abụ m achịcha nke ndụ; onye ọ bụla nke na-abịakwute m agụụ agaghị agụ ya, ma onye ọ bụla nke kwere na m agaghị akpọ nkụ nkụ ma ọlị.

Jọn 6:33 N'ihi na nri nke Chineke bụ Onye ahụ nke si n'elu-igwe ridata, na-enyekwa ụwa ndụ.

Itien̄wed emi owụt ke Jesus edi uyo Abasi emi ọnọde ererimbot uwem.

1. Achịcha nke Ndụ: Jizọs dị ka Isi Iyi nke ndụ ebighị ebi

2. Ebumnobi Jizọs: Iji Nye Ụwa Ndụ

1. Jọn 10:10 - Onye ohi na-abịa naanị izu ohi na igbu na ibibi; Mu onwem abiawo ka ha we nwe ndu, nwezu kwa ya.

2. Abụ Ọma 36:9 - N'ihi na n'ebe i nọ ka isi-iyi nke ndụ dị; n'ìhè-Gi ka ayi nāhu ìhè.

Jọn 6:34 Ya mere ha si Ya, Onye-nwe-ayi, nēnye ayi achicha a ọzọ.

Jizọs na-enye nri ime mmụọ ka afọ ju mkpụrụ obi anyị.

1: Jizọs bụ achịcha nke ndụ nke nwere ike igbo mkpa ime mmụọ anyị niile.

2: Anyị nwere ike ịgakwuru Jizọs maka nri na nri ime mmụọ.

1: Isaiah 55: 1-2 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ, zụta, rie!

2: Abụ Ọma 63: 1-2 - "Chineke, ị bụ Chineke m, m na-achọsi gị ike; akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m akpịrị gị, ahụ m na-agụ gị agụụ, n'ala kpọrọ nkụ na nke ike gwụrụ ebe mmiri na-adịghị."

Jọn 6:35 Jisus we si ha, Mu onwem bu nri nke ndu: onye nābiakutem, agu agaghi-agu ya ma-ọli; ma onye kwere na Mu, akpiri agaghi-akpọ ya nku ma-ọli rue mb͕e ebighi-ebi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs bụ nri nke ndụ na ndị na-abịakwute ya ma kwere na Ya agaghị agụ agụụ ma ọ bụ akpịrị ịkpọ nkụ.

1: Jisos bu Achicha nke ndu – biakute Ya ga enye ihe oriri na ndu nke mmezu.

2: Kwere na Jizọs - Ọ bụ azịza nye mkpa anyị niile na ọ ga-enye anyị nri.

1: Isaiah 55: 1-3 - "Bịanụ, ndị niile akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie! ego n'ihe nābughi nri, na ndọb͕u-unu nādọb͕u onwe-unu n'ọlu n'ihe nādighi-eju afọ? Ṅanu nti, genum nti, rie ezi ihe, obi gātọ kwa nkpuru-obi-unu utọ n'ihe bara uba nke-uku.

2: Matiu 5: 6 - "Ngọzi na-adịrị ndị agụụ na-agụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume, n'ihi na afọ ga-eju ha."

Jọn 6:36 Ma asim unu, na unu onwe-unu ahuwokwam, ma unu ekweghi.

Ebe ahụ kwuru na ndị na-eso ụzọ ya ahụla Jizọs, ma ha ekwetaghị na ya.

1: Anyị aghaghị inwe okwukwe na Jizọs, ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị ọrụ ebube ya.

2: Ikwere na Jizọs bụ okwu okwukwe, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ihe ọ na-eme.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Jemes 1:2-3 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike."

Jọn 6:37 Ihe niile Nna na-enye m ga-abịakwute m; ma onye nābiakutem, M'gaghi-achupu ma-ọli.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nkwa Nna kwere ịkpọta ndị na-abịakwute Jizọs, na nkwa Jizọs kwere na ọ gaghị ajụ ha.

1. Nkwa Nna nke ịhụnanya enweghị atụ

2. Nkwa Jizọs kwere ịnakwere n'enweghị ihe ọ bụla

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. 1 Jọn 4:19 - "Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya."

JỌN 6:38 N'ihi na esim n'elu-igwe ridata, ọ bughi ime uche nkem, kama ka M'me uche Onye ziterem.

Jizọs na-akọwa na Ọ rịọrọ n'ụwa ime uche Chineke, ọ bụghị nke ya.

1. “Kraịst Na-edo Onwe Ya n’Ọchịchọ Chineke”

2. "Ike nke Ịnyefe Chineke Uche Anyị"

1. Ndị Filipaị 2:5-8

2. Matiu 26:39-42

Jọn 6:39 Ma nka bu uche Nnam Onye ziterem, ka ihe nile O nyeworom we ghara itufu ihe ọ bula, kama ka M'we welie ya ọzọ n'ubọchi ikpe-azu.

Ọchịchọ Nna bụ ka Jizọs ghara ịla n’iyi nke ọ bụla n’ime ndị ahụ e nyere ya, ọ ga-akpọlitekwa ha n’ụbọchị ikpeazụ.

1. Ịhụnanya na ntụkwasị obi nke Nna na-enweghị mgbagha

2. Nkwa nke Mbilite n'Ọnwụ n'Ụbọchị Ikpeazụ

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna. Ọzọ kwa, ndi Ọ kère akara, ha ka Ọ kpọ-kwa-ra: ma ndi Ọ kpọ-kwa-ra, ha ka Ọ gu-kwa-ra n'onye ezi omume: ma ndi Ọ guru na ndi ezi omume, ha ka Ọ me-kwa-ra otuto.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:16-17 - N'ihi na Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēsi n'elu-igwe ridata n'iti-nkpu, were kwa olu onye-isi ndi-mọ-ozi, were kwa opi nke Chineke: ma ndi nwuru anwu nime Kraist gēbu uzọ bilie: mb͕e ahu ayi bu ndi di ndu. ma agēbuli kwa ha na ha n'igwe-oji, izute Onye-nwe-ayi nime ikuku: otú a ka ayi na Jehova gānọ kwa.

Jọn 6:40 Ma nka bu uche Onye ziterem, ka onye ọ bula nke nāhu Ọkpara-Ya, nke kwere kwa na Ya, we nwe ndu ebighi-ebi: M'gēme kwa ka o si n'ọnwu bilie n'ubọchi ikpe-azu.

Jizọs kọwara na ndị kwere na ya ga-adị ndụ ebighị ebi nakwa na a ga-akpọlite ha n’ọnwụ n’ụbọchị ikpeazụ.

1. Kwere na Jizọs ma nweta ndụ ebighị ebi

2. Nkwa nke Mbilite n'Ọnwụ n'Ụbọchị Ikpeazụ

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta nkwupụta ruo nzọpụta.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

JỌN 6:41 Ya mere ndi-Ju nātamu ntamu megide Ya, n'ihi na ọ siri, Mu onwem bu nri ahu nke siri n'elu-igwe ridata.

Ndị Juu tamuru ntamu n'ihi nzaghachi Jizọs na-azọrọ na ya bụ achịcha ahụ si n'eluigwe bịa.

1. Jisus, Achicha nke Elu-igwe: Ichoputaghachi ihe-ebube nke Incarnation

2. Ịza ntamu nke obi abụọ: Na-ekwughachi Okwukwe Anyị na Achịcha nke Eluigwe.

1. Abụ Ọma 78:24-25 - O mere ka mmiri zokwasị ha mana ka ha rie ma nye ha ụfọdụ mkpụrụ nke eluigwe. Madu riri nri nke ndi-mọ-ozi; O zigara ha nri n'ụba.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

JỌN 6:42 Ha we si, Onye a, Ọ̀ bughi Jisus, Nwa Josef, Onye ayi mara nna-Ya na nne-Ya? Ò si kwa aṅa si, M'si n'elu-igwe ridata?

Ndị mmadụ bi n’obodo Jisọs nwere mgbagwoju anya n’ihi nzọrọ ọ na-ekwu na O si n’eluigwe bịa n’agbanyeghị na ha maara nne na nna ya nọ n’ụwa.

1. Jisus: Nwoke si n’elu-igwe

2. Ihe omimi nke njirimara Jisos

1. Jọn 3:13 - "Ọ dịghị onye ọ bụla gara n'eluigwe ma e wezụga onye si n'eluigwe bịa, bụ Ọkpara nke mmadụ."

2. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

Jọn 6:43 Ya mere Jisus zara, si ha, Unu atamula n'etiti onwe-unu.

Jizọs gwara ndị na-ege ya ntị ka ha ghara ime mkpesa n'etiti onwe ha.

1: Chineke chọrọ ka anyị tụkwasị ya obi ma ghara ịtamu ntamu ma ọ bụ mkpesa.

Nke abụọ: Jizọs na-akụziri anyị ka anyị nwee okwukwe na ya, ka anyị ghara ichegbu onwe anyị ma ọ bụ ichegbu onwe anyị.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Abụ Ọma 37: 4-5 "Ka Jehova ṅụrịa ọṅụ, Ọ ga-enyekwa gị ihe na-achọsi ike nke obi gị: nyefee Jehova ụzọ gị, tụkwasị ya obi, ọ ga-emekwa nke a."

Jọn 6:44 Ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ịbịakwute m, ma ọ bụrụ na Nna nke zitere m adọtaghị ya: m ga-akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ.

Chineke bụ onye na-adọta ndị mmadụ n'ebe ọ nọ, Ọ ga-akpọlitekwa ha n'ikpeazụ.

1: Chineke Chọrọ Ịbịaruo Gị nso

2: Nkwa Chineke Maka Ndụ Ebighị Ebi

Aisaia 43:1 - Ma ub͕u a ka Jehova siri, bú Onye kere gi, Jekob, na Onye kpuworo gi, Israel, Atula egwu: n'ihi na ab͕aputawom gi, akpọwom gi n'aha-gi; ọ bu nkem ka i bu. "

2: Ndị Filipaị 2:13 - "N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime unu ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ."

Jọn 6:45 Edewo ya nʼakwụkwọ ndị amụma sị, “Ha niile ga-abụkwa ndị Chineke kụziiri ihe. Ya mere onye ọ bula nke nuru, ma muta-kwa-ra ihe n'ọnu Nnam, nābiakutem.

Itien̄wed oro ọdọhọ ke owo ekededi eke okopde onyụn̄ ekpepde oto Abasi eyetiene Jesus.

1: Oku Chineke ka O biakute Jisos

2: Nụrụ ma mụta n’Okwu Chineke

Jeremaia 31:34-34 IGBOB - Ma ha agaghi-akuzi ọzọ, nwoke ọ bula madu-ibe-ya, na nwoke ọ bula nwa-nne-ya, si, Mara Jehova: n'ihi na ha nile gāmam, site n'onye ntà nime ha rue onye kachasi nma nime ha, ka ọ siri. Jehova: n'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa nmehie-ha ọzọ.

2: Jemes 1:22-25 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo: n'ihi na ọ huru onwe-ya, we la, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu. Ma onye ọ bụla na-eleba anya n’iwu zuru okè nke nnwere onwe, ma nọgide na ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu, kama ọ bụ onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi nwoke a n’omume ya.”

Jọn 6:46 Ọ bughi na onye ọ bula huworo Nna-Ya, ma-ọbughi onye ahu nke sitere na Chineke, Ọ huwo Nna-Ya.

Itien̄wed emi ekpep nnyịn ete ke baba owo kiet ikwe Ete, ke mîbọhọke enye emi edide eke Abasi.

1. Chineke bụ onye a na-apụghị ịhụ anya na nke a na-apụghị ịghọta aghọta

2. Onyinye nke okwukwe n’ime Jehova

1. Aisaia 40:28 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 6:47 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu nwere ndu ebighi-ebi.

Jizọs kwuru na ndị kwere na ya ga-enweta ndụ ebighị ebi.

1. Jizọs bụ mkpịsị ugodi nke ndụ ebighị ebi

2. Kwere ma nata ndu ebighi ebi

1. Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Jọn 6:48 Abụ m achịcha nke ndụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Jizọs bụ achịcha nke ndụ, onye na-enye ndị na-eso ya nri ime mmụọ na nri.

1. Jizọs: Achịcha nke Ndụ - Inyocha otú Jizọs si azụ anyị n'ụzọ ime mmụọ

2. Ịchọta Ike & Nri n'ime Jizọs - Ịmụta ịdabere na Jizọs maka nri.

1. Aịzaya 55:1-2 - "Bịanụ, unu niile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịanụ na mmiri; ma unu ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie! ego n’ihe na-abụghị achịcha, na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n’ọrụ n’ihe na-adịghị eju afọ?”

2. Abụ Ọma 34:8 - Detụ ire hụ na Jehova dị mma; Ngọzi nādiri onye nāb͕abà nime Ya.

JỌN 6:49 Nna-unu-hà riri manna n'ọzara, we nwua.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa nri nke mmụọ dị, ebe ọ bụ na nri anụ ahụ naanị adịghị eduga na ndụ ebighị ebi.

1: Jisus bu nri ebighi-ebi nke ndu ayi, site kwa na Ya ayi nwere ike nweta ndu ebighebi.

2: Anyị ga-achọ nri ime mmụọ, ebe ọ bụ na naanị nri anụ ahụ agaghị akwado anyị ruo mgbe ebighị ebi.

1: Matiu 4:4 - "Ma Ọ zara, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Chineke puta."

2: Abụ Ọma 34:8 - "O, detụ ọnụ, hụ na Jehova dị mma! Ngọzi na-adịrị onye na-agbaba na Ya!"

Jọn 6:50 Nka bu nri siri n'elu-igwe ridata, ka madu we rie nime ya, we ghara inwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka achịcha nke ndụ ezitere site n'Eluigwe, nke ga-enye ndụ ebighị ebi.

1. Achịcha nke Ndụ: Ibi ndụ ebighị ebi n'ihu Chineke

2. Onyinye nke ndụ ebighi ebi: ịnara onyinye nke Chineke

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

JỌN 6:51 Mu onwem bu nri di ndu nke siri n'elu-igwe ridata: ọ buru na onye ọ bula rie nri a, ọ gādi ndu rue mb͕e ebighi-ebi: nri nke Mu onwem nēnye bu kwa anu-arum, nke Mu onwem gēnye n'ihi ndu nke uwa. .

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs bụ achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa, na ọ bụrụ na anyị erie achịcha a, anyị ga-adị ndụ ebighị ebi.

1. Achịcha nke Ndụ: Otú Jizọs Si Nye Anyị Ndụ Ebighị Ebi

2. Iri Anụ Anụ Jizọs: Ihe Ịkwere na Ya Pụtara

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 10:9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị."

JỌN 6:52 Ya mere ndi-Ju nālurita n'etiti onwe-ha, si, Nwoke a gēsi aṅa nye ayi anu-aru-ya ka ayi rie?

Ndị Juu nwere mgbagwoju anya ma rụrịta ụka n'etiti onwe ha mgbe Jizọs kwuru na ya ga-enye ha anụ ahụ ya ka ha rie.

1. Achịcha nke Ndụ: Ọkpụkpọ òkù Jizọs

2. Ihe omimi nke Oriri Nsọ: Ịghọta onyinye nke Jizọs

1. Aisaia 55:1-2 - "Lee, onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma onye na-enweghị ego, bịanụ zụrụ rie!

2. Matiu 26:26-28 - "Ma ka ha na-eri nri, Jizọs weere achịcha, mgbe ọ gọzisịrị ya, nyawaa ya nye ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Naranụ, rie; nke a bụ ahụ m." O were kwa iko, kele ekele, o we nye ha ya, si, Ṅuanu nime ya, unu nile: n'ihi na nka bu ọbaram nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, nke anāwusiri ọtutu madu ka ewe b͕aghara nmehie. ”

JỌN 6:53 Jisus we si ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na unu erighi anu-aru nke Nwa nke madu, nāṅu kwa ọbara-Ya, unu enweghi ndu nime unu.

Jizọs gwara ụmụazụ ya na ha ga-eri anụ ahụ́ ya na ịṅụ ọbara ya ka ha wee nwee ndụ n’ime ha.

1. Achịcha nke Ndụ: Ịchọgharị Ihe Okwu Jizọs Pụtara na Jọn 6:53

2. Ndụ Ebighị Ebi Anyị: Ịnata Onyinye Jizọs Site n'anụ ahụ na Ọbara Ya

1. 1 Ndị Kọrịnt 11:23-26 - Jizọs hiwere Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị

2. Ezikiel 16:6 – Chineke kwere nkwa na ya ga-abụ isi iyi nke ndụ nye Israel

Jọn 6:54 Onye ọ bụla nke na-eri anụ ahụ m ma na-aṅụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi; M'gēme kwa ka ọ bilie n'ubọchi ikpe-azu.

Jizọs na-enye ndị kwere na ya ma na-eri anụ ahụ na ọbara ya ndụ ebighị ebi.

1. Kwere n’ike nke àjà Jizọs ji nye ndụ ebighị ebi.

2. Na-ebi ndụ na-ama na Jizọs ga-akpọlite anyị n'ụbọchị ikpeazụ.

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 10:9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị."

Jọn 6:55 Nʼihi na anụ ahụ m bụ ihe oriri nʼezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ nʼezie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 6:55 na-emesi ike na Jizọs bụ isi iyi nke ezi nri na nri maka ndị kwere ekwe.

1: Jizọs bụ Isi Iyi nke ndụ - Jọn 6:55

2: Achịcha nke Ndụ - Jọn 6:55

1: Aisaia 55:1-3 – Bianu, unu nile ndi akpiri nākpọ nku, bia na miri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na n'efu.

2: Matiu 4:4 - Jizọs zara, sị: “Edewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị: 'Ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama ọ bụ n'okwu ọ bụla nke si n'ọnụ Chineke pụta.'

Jọn 6:56 Onye nēri anu-arum, nāṅu kwa ọbaram, nānọgide nimem, Mu onwem kwa nime Ya.

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a ete ke owo eke adiade obụkidem Jesus onyụn̄ ọn̄wọn̄de iyịp esie oyodụn̄ ye enye onyụn̄ odụn̄ ke esịt mmọ.

1. Jizọs bụ isi iyi ndụ anyị - Jọn 6:56

2. Ịnọgide na Kraịst - Jọn 6:56

1. Jọn 15: 4-5 - Nọgidenụ na m, na m na gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine; unu apughi kwa ọzọ, ma ọ buru na unu anọgideghi nimem.

2. Ndị Galetia 2:20 - akpọgidere m n'obe na Kraịst: ma m dị ndụ; ma ọ bughi Mu onwem, kama Kraist nādi ndu nimem: ma ndu ahu nke Mu onwem nēbi ub͕u a n'anu-aru ka m'di ndu site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, Onye hurum n'anya, nye kwa Onwe-ya nye n'ihim.

Jọn 6:57 Dika Nna di ndu ziterem, Mu onwem di kwa ndu site na Nnam: otú a ka onye nērim gādi ndu site na Mu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ibi ndụ site na Jizọs, dịka Jizọs na-adị ndụ site na Nna.

1. "Idi Ndụ site na Jizọs: Isi Iyi Ndụ"

2. “Iri achịcha nke ndụ: ibi ndụ site na Jizọs”

1. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa n'ọnwụ: ka dị ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ. ọ bụrụ na akworo anyị ọnụ n’oyiyi nke ọnwụ ya, anyị ga-abụkwa n’oyiyi nke mbilite n’ọnwụ ya.”

2. Ndị Kọlọsi 3: 1-4 - "Ya mere, ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, na-achọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ ọdụ n'aka nri nke Chineke. Tukwasinu obi unu n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'ụwa. unu anwụwo, ma ndu-unu ezonariwo-kwa-ra Kraist nime Chineke, mb͕e Kraist, bú ndu-ayi, gāputa, mb͕e ahu ka unu na Ya gēnwe kwa ebube.

Jọn 6:58 Nka bu nri siri n'elu-igwe ridata: ọ bughi dika nna-unu-hà riri manna we nwua: onye nēri achicha a gādi ndu rue mb͕e ebighi-ebi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ezo aka na achịcha nke ndụ nke Jizọs na-enye ndị kwere na ya, nke ga-eweta ndụ ebighị ebi.

1 - Ibi Ndụ nke Okwukwe: Otú Jizọs Si Nye Ndụ Ebighị Ebi

2 - Iri achịcha nke ndụ: Otu esi enweta ndụ ebighi ebi

1 - Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2 - Ndị Rom 10: 9 - "Na ọ bụrụ na ị ga-ekwupụta na ọnụ gị na Onyenwe anyị Jizọs, na i kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ị ga-azọpụta."

Jọn 6:59 Ihe ndị a ka o kwuru nʼụlọ nzukọ, mgbe ọ na-ezi ihe na Kapanaum.

Jizọs kụziri ihe n’ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm.

1. Ozizi Jizọs n’ụlọ nzukọ na-egosi ikike o nwere dị ka Onye Ozizi na Nduzi.

2. Anyị nwere ike ịmụta n'aka Jizọs otú anyị ga-esi na-etinye akụkụ Akwụkwọ Nsọ n'ọrụ nke ọma ná ndụ anyị.

1. Matiu 5: 17-20 "Unu echela na m bịara imebi Iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. N'ihi na n'ezie, ana m asị unu, ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-agafe.                                    emezue   ``                 emezu  otu n`ime otu n’ime ihe kacha nta n`ime ihe a enyere n’iwu,              narapu otù nime ihe ndia n’iwu, nke nēzí kwa ndi-ọzọ ime otú a, ọ bu onye kacha nta n’ala-eze elu-igwe; na-ezikwa ha ka a ga-akpọ ndị ukwu n’alaeze eluigwe: n’ihi na a sị m unu, Ọ gwụla ma ezi omume unu karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, unu agaghị aba n’alaeze eluigwe ma ọlị.

2. Ndị Kọlọsi 3:16 Ka okwu Kraịst biri n'ime unu nke ukwuu, na-ezi ma na-adụrịta ibe unu ọdụ n'amamihe niile, na-abụ abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ, na-ekele Chineke n'obi unu.

JỌN 6:60 Ya mere ọtutu n'etiti ndi nēso uzọ-Ya, mb͕e ha nuru nka, si, Nka bu okwu siri ike; ònye gānu ya?

Mgbe Jizọs kwuchara banyere mkpa ọ dị iri anụ ahụ́ ya na ịṅụ ọbara ya, o siiri ọtụtụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ike ịghọta okwu a ma zaghachi n’ekweghị ekwe.

1. Ihe Jizọs kụziri bụ ka e anụ na ịghọta ya, ọ bụrụgodị na o siri ike nghọta.

2. Okwu Jizọs nwere ike ịgbanwe ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị ege ha ntị.

1. Matiu 11:28-29 -Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike.

2. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto, cheenụ echiche. banyere ihe ndị a.

Jọn 6:61 Mgbe Jizọs matara nʼime onwe ya na ndị na-eso ụzọ ya na-atamu ntamu banyere ya, ọ sịrị ha: “Nke a ọ̀ na-akpasu unu iwe?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma okwu ya ọ̀ na-akpasu ha iwe.

1. Ịhụnanya Jizọs Maka Ndị Na-eso Ụzọ Ya: Ntụgharị uche na Jọn 6:61

2. Otú a ga-esi azaghachi n’okwu ọjọọ: Ihe mmụta sitere na Jọn 6:61

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

Jọn 6:62 Ọ́ bụrụkwanụ na unu ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-arịgoro nʼebe ọ nọ na mbụ?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka nrịgoro Jizọs na ihe ọbịbịa ya pụtara.

1: Jizọs na-alọghachi - Oku Jikere

2: Nrịgo nke Jizọs - Ihe Ọ Pụtara nye Anyị

1: Ọrụ 1:11 - "Jizọs a, onye e wepụworo n'ebe unu nọ n'eluigwe, ga-abịaghachi dị ka unu hụworo ka ọ na-aga n'eluigwe."

2: Ndị Kọlọsi 3: 1–4 - “Ebe ọ bụ na e mewo ka unu na Kraịst si n’ọnwụ bilie, tụkwasịnụ obi unu n’ihe ndị dị n’elu, ebe Kraịst nọ, onye nọ ọdụ n’aka nri Chineke. N'ihi na unu nwuru, ma ndu-unu ezonariwo kwa ndu-unu ub͕u a n'ebe Kraist-ayi nọ nime Chineke: mb͕e ọ bula Kraist-ayi, bú ndu-unu, gāputa, mb͕e ahu unu onwe-unu gēso kwa Ya puta ìhè n'ebube."

Jọn 6:63 Ọ bụ mmụọ ahụ na-eme ka ọ dị ndụ; anu-aru adighi-aba urù ọ bula: okwu nile nke Mu onwem nāgwa unu, ha bu mọ, ha bu kwa ndu.

Mmụọ bụ ihe na-enye ndụ, anụ ahụ enweghị uru ọ bụla. Okwu Jizọs bụ mmụọ na-eweta ndụ.

1. Ike nke Okwu Chineke - Otu okwu Jizọs si eweta ndụ na mgbanwe.

2. Mkpa nke Mụọ-Otú mmụọ nsọ si eweta ndụ ma nye anyị ike.

1. Ndị Rom 8:11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Ezikiel 37:3-5 - “Ọ jụrụ m, “Nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị a hà pụrụ ịdị ndụ?” M wee sị, “Onyenwe anyị, naanị gị maara.” O we sim, Bue amuma nye ọkpukpu ndia, si ha, Ọkpukpu kpọrọ nku, nurunu okwu Jehova; Otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri ọkpukpu ndia: M'gēme ka ume ba nime unu, unu ewe di ndu.

Jọn 6:64 Ma e nwere ụfọdụ n’ime unu ndị na-ekweghị. N'ihi na Jisus mara site na mbu ndi ha bu ndi nēkweghi, na onye gārara Ya nye.

Jizọs maara malite ná mmalite ndị ga-ekwere na ya na ndị ga-arara ya nye.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Jizọs - Jizọs maara onye ga-ekwere na Ya ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, n'agbanyeghị egwu nke ịrara mmadụ nye.

2. Ike Jis]s - Jis]s nwere ike ileba anya n'odinihu ma mara onye ga-eguzo n'akuku Ya na onye ga-echighari megide Ya.

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Hibru 13:5 - “Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, ka afọ jukwa gị n'ihe i nwere, n'ihi na o kwuru, sị: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.

Jọn 6:65 O we si, N'ihi nka ka m'si unu, na ọ dighi onye ọ bula puru biakutem, ma ọ buru na enyeghi ya site na Nnam.

Ọ dịghị onye nwere ike ịbịakwute Jizọs ma ọ bụrụ na Chineke Nna nyere ya ikike.

1. Inweta Ezi Nzọpụta: Ịdabere na Nduzi Chineke

2. Amara Nna: Naanị Olileanya Anyị

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Ndị Rom 11:36 - N'ihi na ihe niile sitere na ya, sitekwa n'aka ya, dịrịkwa ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Jọn 6:66 Site nʼoge ahụ ọtụtụ nʼime ndị na-eso ụzọ ya laghachiri, ha esoghịkwa ya jee ije ọzọ.

Ọtụtụ n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs gbahapụrụ ya mgbe o kụzichara ihe ndị tara akpụ.

1. "Ụzọ siri ike nke ịbụ ndị na-eso ụzọ"

2. "Ihe ịma aka nke iso Jizọs"

1. Matiu 8:19-22 - Oku Jizọs kpọrọ onye na-eso ụzọ ka o soro ya

2. Luk 14:25-33 – Ozizi Jizọs na-efu nke ịbụ ndị na-eso ụzọ

JỌN 6:67 Ya mere Jisus siri ndi-ozi iri na abua ahu, Ùnu onwe-unu gāla kwa?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ ma hà ga-ahapụ ya ka ndị ọzọ.

1. Akwụsịla Jizọs ma ọ na-ajụ ajụjụ ndị siri ike.

2. Mgbe a na-anwale gị, guzosie ike na Jizọs.

1. Ndị Hibru 10:23 - Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile-anya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na Onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi.

2. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n’ọnwụnwa, n’ihi na onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Jehova kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

JỌN 6:68 Saimon Pita zara ya, si, Onye-nwe-ayi, ònye ka ayi gālakuru? I nwere okwu nke ndu ebighi-ebi.

Saịmọn Pita kwupụtara iguzosi ike n'ihe ya nye Jizọs, na-ajụ Ya onye ọzọ ha nwere ike chigharịkwuru maka ndụ ebighị ebi.

1. “Ikwesị ntụkwasị obi na-adịghị ada ada: Lee anya ná Nkwenye Pita n’ebe Jizọs nọ”

2. "Okwu nke Ndụ Ebighị Ebi: Ihe Mere Anyị Ji Na-echigharịkwuru Jizọs"

1. Ndị Rom 10:8-13 - N'ihi na "onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

2. Matiu 16:13-20 – Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya onye ndị mmadụ na-ekwu na Ọ bụ, Pita zara ya, sị: “Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.”

Jọn 6:69 Ma anyị kwere, marakwa na ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.

Ndị na-eso ụzọ ya kwuputara na Jizọs bụ Mesaya, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.

1. Na-ekwughachi Jizọs dị ka Mezaịa ahụ: Ịkwenye n'ọrụ na ike Ya

2. Ịmara Jizọs dị ka Ọkpara Chineke: Igodo nke ndụ ebighị ebi

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Matiu 16:13-17 - Mgbe Jizọs rutere n'ógbè Sisaria Filipaị, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya, sị, "Ònye ka ndị mmadụ na-asị na Mụ onwe m bụ Nwa nke mmadụ?" Ya mere ha siri, Ụfọdụ na-asị Jọn Baptist, ụfọdụ Ịlaịja, na ndị ọzọ Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma. Ọ si ha, Ma ònye ka unu onwe-unu nāsi na Mu bu? Saimon Pita zara, si, Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara nke Chineke di ndu. Jisus zara, si ya, Ngọzi nādiri gi, Saimon, bú Jona, n'ihi na anu-aru na ọbara ekpughere gi ihe a, kama ọ bu Nnam Nke bi n'elu-igwe.

Jọn 6:70 Jisus zara ha, si, Ọ̀ bughi Mu onwem rọputara unu iri na abua, ma otù nime unu bu ekwensu?

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ ma ọ bụla ha, ma chetara ha na otu n’ime ha bụ ekwensu.

1. Jizọs ji nlezianya na-ahọrọ anyị, ma anyị kwesịrị ịkpachara anya mgbe niile maka mmetụta ekwensu na ndụ anyị.

2. Ihụnanya Jizọs nwere n’ebe anyị nọ dị ukwuu nke na ọ họọrọ anyị ọbụna mgbe ọ matara na otu n’ime anyị ga-abụ ekwensu.

1. 1 Pita 5:8-9 – “Nweenụ uche ziri ezi; kpachara anya. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. Na-eguzogide ya, guzosie ike n'okwukwe gị...."

2. Ndị Efesọs 6:11-13 – “Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe ndị dị n’eluigwe.”

Jọn 6:71 O kwuru okwu banyere Judas Iskariot nwa Saịmọn: nʼihi na ọ bụ ya ga-arara ya nye, ebe ọ bụ otu nʼime mmadụ iri na abụọ ahụ.

Jizọs gosiri na otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ, bụ́ Judas Iskarịọt, ga-arara ya nye.

1. Otú Anyị Ga-esi Na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’Oge Nrara

2. Mkpa idobe nkwa

1. Abụ Ọma 119:63 - Abụ m enyi nke ndị niile na-atụ egwu gị, na nke ndị na-edebe ụkpụrụ gị.

2. Matiu 26:45 - Ya mere Ọ biakutere ndi nēso uzọ-Ya, si ha, ub͕u a nārana-ura, zuru-kwa-nu ike: le, oge hour a di nso, anārara kwa Nwa nke madu nye n'aka ndi-nmehie.

Jọn 7 na-akọwa ọbịbịa Jizọs gara Ememe Ụlọikwuu na Jerusalem, esemokwu na-esote gbasara nkuzi ya, na echiche dị iche iche gbasara njirimara Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na-agagharị na Galili, na-ezere Judia n'ihi na ndị ndú ndị Juu nọ n'ebe ahụ na-achọ ohere igbu ya. Otú ọ dị, mgbe Ememme Ụlọikwuu nke ndị Juu na-eru nso, ụmụnne ya tụrụ aro ka ọ gaa Judia n’ezoghị ọnụ ka ndị na-eso ụzọ ya wee hụ ọrụ ọ na-arụ. Jis]s zara na oge Ya erubeghŽ n'uju ma nke ha na-adi mgbe niile wee rigoro na nzuzo mgbe ha pua (J]n 7:1-10).

Paragraf nke abụọ: N'oge ememme ndị Juu nọ na-achọ Ya na-atụgharị asịrị banyere Ya ma ndị ndú na-atụ egwu ọ dịghị onye kwuru n'ihu ọha banyere Ya. Ka oge na-aga n’ememme Jizọs gara n’ụlọ nsọ malite izi ihe tụrụ ọtụtụ ndị n’anya, bụ́ ndị na-eche otú O si mara akwụkwọ nsọ n’amụghị ha. Na nzaghachi, o kwuru na ozizi sitere n'aka Chineke Nna, ọ bụghị n'onwe ya, onye ọ bụla nke na-ahọrọ ime uche Chineke ghọtara ma ozizi si n'aka Chineke ma ọ bụ na ọ na-ekwu n'ikike nke aka ya, ndị Farisii na ndị isi nchụàjà zipụrụ ndị nche ụlọ nsọ nwụchiri ya ma ọ dịghị onye jidere ya n'ihi na oge awa ya eruola. akābiaghi (Jọn 7:11-30).

Paragraf nke 3: N'ụbọchị ikpeazụ, Jizọs guzoro n'olu dara ụda, sị: 'Onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, ya bịakwute m ṅụọ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, dika edeworo n'akwukwọ nsọ siri, osimiri nke di ndu gēsi nime ya nērù. Mmụọ a e zoro aka na ya bụ nke ndị kwere na ya mechara nata n'ihi na e nyeghị mmụọ nsọ n'ihi na e nyebeghị Jizọs otuto na-akpata nkewa n'etiti ìgwè mmadụ ụfọdụ na-asị 'Ọ bụ Onye Amụma' ndị ọzọ na-asị 'Ọ bụ Kraịst' ebe ndị ọzọ na-ajụ ma eleghị anya Kraịst si Galili ejedebe. ya na Nikọdimọs gbachitere ya megide ikpe ọmụma ziri ezi n’anụghị ihe mgbachite anya dịka iwu na-eduga n’ihu ịkwa emo site n’aka ndị ọgbọ ya na-ahapụ onye ọ bụla laa n’ụlọ (Jọn 7:31-53).

JỌN 7:1 Mb͕e ihe ndia gasiri Jisus jere ije na Galili: n'ihi na ọ chọghi ijeghari na Judia, n'ihi na ndi-Ju nāchọ ib͕u ya.

Jizọs gbapụrụ ndị Juu nọ na Galili n’ihi na ha chọrọ igbu ya.

1: Nchedo Chineke na-adị anyị mgbe niile, n'agbanyeghị ọnọdụ.

2: Anyị ekwesịghị ịkwụsị inwe olileanya n’agbanyeghị mmegide anyị na-enwe.

1: Abụ 23: 4 "Ọ bụrụ na m na-eje ije na ndagwurugwu kasị ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ, n'ihi na ị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpanaka gị, ha na-akasi m obi."

2: Ilu 3:5-6 "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro onwe ya n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

JỌN 7:2 Ma ememe ulo-ntu ndi-Ju di nso.

N’oge Ememe Ụlọikwuu nke ndị Juu, Jizọs na-aga Jeruselem.

1. Ịhụnanya Jizọs Maka Ndị Ya: Otú Jizọs Si gosi Ịhụnanya Ya site n’ịga Jeruselem n’oge Ememme Ụlọikwuu.

2. Irubere Chineke isi: Mkpa ọ dị irubere Chineke isi ọbụna mgbe ọ na-esiri ike

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2. Matiu 28:20 - "Ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

JỌN 7:3 Ya mere umu-nne-ya siri ya, Si n'ebe a pua, je na Judia, ka ndi nēso uzọ-Gi we hu kwa ọlu nke I nālu.

Ụmụnna Jizọs gwara ya ka ọ hapụ Galili gaa Judia ka ndị na-eso ụzọ ya hụ ọrụ ebube ndị ọ na-arụ.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmụta ikwere na Ọrụ ebube

2. Ịgbaso Uche Nna Ya: Otú Jizọs Si rubere Isi Ndụmọdụ Ụmụnna Ya

1. Hib 13:5-6 - “Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere; Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị, “Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

2. Jọn 14:12-14 - “N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke kwere na Mu gālu kwa ọlu Mu onwem nālu; ọ gālu kwa ọlu kariri ndia, n'ihi na Mu onwem nālakuru Nnam. Ihe ọ bula unu gāriọ n'aham, nka ka m'gēme, ka ewe nye Nnam otuto nime Ọkpara-Ya. Ọ bụrụ na ị jụọ m ihe ọ bụla n’aha m, m ga-eme ya.”

Jọn 7:4 Nʼihi na ọ dịghị onye na-eme ihe ọ bụla na nzuzo, ma ya onwe ya na-achọ ka a mara ya nʼihu ọha. Ọ bụrụ na i mee ihe ndị a, gosi ụwa onwe gị.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-arụ ezi ọrụ n’ihu ọha ka e wee gbaa ndị ọzọ ume ime otu ihe ahụ.

1. Ime Ihe Ọma n’Ọha: Igosi Ụwa Otú Iso Jizọs Pụrụ Ịgbanwe Ndụ

2. Ike nke ije ozi: Ime mgbanwe ná ndụ ndị ọzọ

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto."

2. Ndị Galeshia 6:9 - "Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

Jọn 7:5 Nʼihi na ụmụnne ya ekweghị na ya.

Ebe: Ọ bụ ezie na Jizọs rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube n’obodo ya bụ́ Nazaret, ụmụnne ya ekwetaghị na ya (Jọn 7:5).

Ndị ezinụlọ ya anabataghị Jizọs n’agbanyeghị ọtụtụ ihe ịrịba ama ndị o mere.

1. Ịghọta uche Chineke n'ọnọdụ ndị siri ike: Ihe nlereanya Jizọs

2. Ike nke Okwukwe N’agbanyeghi ekweghi ekwe: Akuko nke Jisos na umunne Ya

1. Aisaia 53:1 - "Ònye kwere ozi anyị, ònyekwa ka e kpugheere ogwe aka Onyenwe anyị?"

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

JỌN 7:6 Ya mere Jisus siri ha, Ogem akērughi: ma oge-unu di njikere mb͕e nile.

Jizọs na-akụziri anyị na oge anyị kwesịrị ịdị n’ozi Chineke.

1: Oge anyị bụ onyinye sitere na Chineke, ekwesịrị iji ya jeere ya ozi.

2: Akpọrọ anyị ka anyị were oge anyị na ihe onwunwe anyị nye Chineke na ala-eze Ya.

1 Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

2: Ndị Efesọs 5:15-16 - Ya mere, lezienu anya ka unu nējeghari n'obi-ọma, ọ bughi dika ndi-nzuzu, kama dika ndi mara ihe, nāb͕aputa oge ahu, n'ihi na ubọchi ndia jọrọ njọ.

Jọn 7:7 Ụwa apụghị ịkpọ unu asị; ma mụ, ọ kpọrọ asị, n’ihi na a na m agba ama maka ya, na ọrụ ya dị njọ.

Ụwa kpọrọ Jizọs asị n’ihi ịgba ama ọ na-agba banyere ọrụ ọjọọ nke ụwa.

1. Ịgba àmà n’ọnọdụ ndị na-adịghị mma—Jọn 7:7

2. Ọnụ nke iguzosi ike n’okwukwe—Jọn 7:7

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. 1 Jọn 5:19 – Anyị maara na anyị bụ ụmụ Chineke, na ụwa dum dị n'aka ajọ onye ahụ.

Jọn 7:8 Rigonu n'ememe a: M'gaghi-arigo kwa n'ememe a: n'ihi na ogem akēzughi.

Jọn 7:8 na-akụziri anyị inwe ndidi ma chere ruo mgbe oge ruru ka anyị mee ihe.

1: Ndidi bụ omume ọma - Jọn 7:8

2: Oge Chineke zuru okè—Jọn 7:8

1: Jemes 5:7-8 - Ya mere, umu-nnam, nwenu ogologo-ntachi-obi rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu.

2: Eklisiastis 3:1-8 - Ihe ọ bụla nwere oge, na oge maka ihe ọ bụla a na-eme n'okpuru eluigwe: oge ịmụ nwa na oge ịnwụ anwụ; mb͕e ịkụ ihe, na mb͕e idọpu ihe akworo.

Jọn 7:9 Mgbe ọ gwakwara ha okwu ndị a, ọ nọgidere na Galili.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ nọ na Galili okwu wee nọgide n'ógbè ahụ mgbe e mesịrị.

1. Nrubeisi Jizọs n’Atụmatụ Chineke: Ihe atụ nke ọnụnọ Jizọs na Galili

2. Ike Okwu: Otú Okwu Jizọs Si Mee Ka Ihe O Mere

1. Matiu 4:23-24 - Jisus we jegharia na Galili nile, nēzí ihe n'ulo-nzukọ-ha, nēkwusa kwa ozi ọma nke ala-eze ahu, nāgwọ kwa ọria nile di iche iche na ọria nile di iche iche n'etiti ndi-Ju.

2. Jọn 9:4 - Aghaghim m lua ọlu Onye ziterem, mb͕e ọ bu ehihie: abali nābia, mb͕e ọ dighi onye ọ bula puru ilu ọlu.

JỌN 7:10 Ma mb͕e umu-nne-ya rigoro, mb͕e ahu Ya onwe-ya rigo-kwa-ra ememe ahu, ọ bughi n'iru ọra, kama dika ọ bu na nzuzo.

Echetara Jọn maka ọrụ ya n’ebe Chineke nọ wee gaa oriri, mana ọ na-eme ya n’ụzọ ezi uche.

1. Ọrụ Anyị Nye Chineke: Ọbụna na nzuzo

2. Ibi ndụ n'ezi ihe iji rụzuo ọrụ anyị

1. Ilu 16:2 Ụzọ niile nke mmadụ dị ọcha n'anya ya; ma Onye-nwe nātùru mọ nile.

2. Matiu 6:4-6 “Ya mere unu adịla ka ha. N'ihi na Nna-unu mara ihe di unu nkpà tutu unu ariọghi Ya. Ya mere, n'ụzọ dị otú a, kpee ekpere: Nna-ayi nke elu-igwe, Ka edo aha-Gi nsọ. Ala eze gi bia. Ka e mee uche gị n'ụwa dị ka e si eme ya n'eluigwe.

JỌN 7:11 Ya mere ndi-Ju nāchọ Ya n'ememe ahu, si, Òle ebe Ọ nọ?

Ndị Juu nọ na-achọ Jizọs n’oge ememme ahụ.

1: Jizọs nọ anyị nso mgbe niile, ọbụlagodi mgbe anyị enweghị ike ịhụ ya.

2: Anyị ga-achọ Jesus oge ọ bụla nke ndụ anyị.

1: Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2: 1 Ihe E Mere 16: 11 - "Chọọnụ Jehova na ike Ya; chọọ ihu Ya mgbe nile!"

JỌN 7:12 Ma ọtutu ntamu di n'etiti ìgwè madu bayere Ya: n'ihi na ufọdu nāsi, Ọ bu ezi madu: ndi ọzọ nāsi, É-è; ma ọ na-aghọgbu ndị mmadụ.

Ndị mmadụ na-atamu ntamu banyere Jizọs, ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ezigbo mmadụ, ndị ọzọ na-ekwukwa na ọ na-eduhie ha.

1. Ịhụnanya Chineke: Ịhụ Jizọs Site n'Anya nke Okwukwe

2. Ike nke Okwu: Eziokwu na aghụghọ

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

17 N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Jemes 3:5-6 – Otú a ka ire bu ntà n'aru, nānya isi ihe uku. Le, le, ka otù okwu di ntà ka ọ nēre!

6 Ire bu kwa ọku, bú uwa nke ajọ omume: otú a ka ire di n'etiti ihe nile di n'aru-ayi, na ọ nēmeru aru nile, nāmuye ije-uzọ nke uwa ọku; ewe sure ya ọku ala-mọ.

Jọn 7:13 Otú ọ dị, ọ dịghị onye kwuru n'ihu ọha banyere ya n'ihi egwu ndị Juu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ihe ize ndụ dị n'ikwu okwu n'ihu ọha banyere Jizọs pụta ìhè, ebe ndị Juu nwere echiche na-ezighị ezi banyere ya.

1: Chineke na-enye anyị obi ike ikwu okwu n'ihu ọha na nkwuwa okwu banyere Jizọs, n'agbanyeghị egwu nke ihe ndị ọzọ nwere ike iche.

2: Ọbụna mgbe ihe isi ike na-emegide anyị, anyị aghaghị iguzosi ike n'okwukwe anyị na Jizọs.

1: Ọrụ 4: 19-20 - Ma Pita na Jọn zara, sị ha, Ma ọ dị mma n'anya Chineke ige unu ntị karịa Chineke, kpeenụ ikpe. N’ihi na anyị apụghị ikwu ihe anyị hụrụ na ihe anyị nụrụ.”

2: Matiu 10:32-33 - “Ya mere, onye ọ bụla nke ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, onye ahụ ka m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnahụ m n’ihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya n’ihu Nna m nke bi n’eluigwe.”

JỌN 7:14 Ma dika n'etiti ememe ahu Jisus rigoro n'ulo uku Chineke, nēzí ihe.

Jizọs gara n’ụlọ nsọ n’etiti ememme ahụ wee kụzie ihe.

1. Ike nke Ozizi Jizọs

2. Nkwenye Jisos n'ozi Ya

1. Isaiah 55:11, "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m'zubere, ọ ga-emezukwa n'ihe m zitere ya."

2. Matiu 9:35, "Jizọs wee gazuo obodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ ha na-ekwusa ozi ọma nke alaeze, na-agwọkwa ọrịa ọ bụla na nsogbu niile."

Jọn 7:15 Ibobo we nwua ndi-Ju, ha si, Nwoke a si aṅa mara akwukwọ-ozi, ebe ọ nāmutaghi ihe?

Ikike Jizọs nwere ịghọta na izi ihe, tụrụ ndị Juu n’anya n’agbanyeghị na a kụzibeghị ya ihe.

1. Ike nke okwu Chineke na-agbanwe ndụ

2. Mkpa ọ dị ịmata ikike ndị ọzọ nwere

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume.

Jọn 7:16 Jisus zara ha, si, Ozizim abughi nkem, kama ọ bu nke Onye ziterem.

A jụrụ Jizọs gbasara ozizi ya, ọ zara na o si n’aka Nna ya.

1. Ikike nke Ozizi Jizọs

2. Isi Iyi Ozizi Jizọs

1. Matiu 28:18-20 - "Jizọs wee bịa, sị ha: "Enyewo m ikike niile dị n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna. nke Ọkpara na nke Mọ Nsọ, nēzí ha ka ha debe ihe nile M'nyere unu n'iwu: ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a."

2. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

Jọn 7:17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ime uche ya, ọ ga-amata ozizi ahụ, ma ọ̀ bụ nke Chineke, ma ọ̀ bụ na m na-ekwu n’onwe m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịchọ uche Chineke ka anyị wee ghọta ozizi Ya.

1. Chọọ uche Chineke wee ghọta eziokwu nke nkuzi Ya

2. Tinye uche Chineke karịa ihe ọ bụla ọzọ ma mụta amamihe ya

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, na a ga-enye ya."

Jọn 7:18 Onye na-ekwu maka onwe ya na-achọ otuto nke ya: ma onye na-achọ otuto nke onye zitere ya, onye ahụ bụ onye eziokwu, ọ dịghịkwa ajọ omume adịghị n'ime ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịchọ otuto Chineke kama ịchọ otuto nkeonwe.

1: Chọọ otuto Chineke Kama nke Gị

2: Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi n'ịchọ otuto Chineke

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2: Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ebulikwa unu elu."

Jọn 7:19 Ọ̀ bughi Moses nyere unu iwu, ma ọ dighi onye ọ bula nime unu nēdebe iwu? Gịnị mere unu ji na-achọ igbu m?

Jizọs na-ajụ ihe mere ndị ndú ndị Juu ji na-agbalị igbu ya n’agbanyeghị na ha nwere iwu Mozis.

1. Ihu abụọ nke Ịchọ igbu Jizọs - Inyocha omume anyị site n'iwu nke Moses.

2. Pụrụ Iche nke Jisus- Na-ekwu maka ịpụiche nke Jisus ma e jiri ya tụnyere iwu Moses.

1. Matiu 5:17 - "Unu echela na m bịara ibibi Iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m ikpochapụ ha kama imezu ha."

2. Jemes 2:10 - "N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile."

Jọn 7:20 Ndị mmadụ zara, sị: “I nwere mmụọ ọjọọ: ònye na-achọ igbu gị?

Ndị mmadụ jụrụ Jizọs ajụjụ n’ihi ozizi ya, ha boro ya ebubo na o nwere ekwensu.

1: Ozizi Jizọs na-akpa ike ma na-agbanwe agbanwe nke na ndị mmadụ enweghị ike ịghọta ya wee bo ya ebubo na ọ nwere ekwensu.

2: Anyị aghaghị ịnọgide na-emeghe eziokwu ahụ mgbe nile, ọ bụrụgodị na ọ na-esiri anyị ike ịnakwere, n’ihi na okwukwe anyị aghaghị ịdị ike nke ukwuu iji nagide ya.

Jọn 8:32: “Unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.”

2: Jọn 14:6, Jisus si ya, Mu onwem bu uzo, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Jọn 7:21 Jisus zara, si ha, Otù ọlu ka m'luworo, ibobo we ju unu nile anya.

Jizọs kwuputara na ọ rụrụ otu ọrụ na ibobo juru ndị mmadụ anya.

1. Ọrụ Jizọs: Ọrụ ebube dị ịtụnanya

2. Ijuanya nke olu Chineke na ndu ayi

1. Ndị Hibru 2: 3-4 "Anyị ga-esi aṅaa gbanarịa, ma ọ bụrụ na anyị eleghara nzọpụta dị ukwuu dị otú ahụ anya, nke malitere na mbụ site n'aka Onyenwe anyị, na ndị nụrụ ya mere ka anyị guzosie ike, Chineke na-agbakwa ha àmà; ma ihe iriba-ama na ihe-ebube di iche iche, na ihe-iriba-ama di iche iche, na onyinye nke Mụọ Nsọ, dịka uche nke ya siri dị?”

2. Ọrụ Ndịozi 2:22 “Unu ndị ikom Izrel, nụrụ okwu ndị a: Jizọs onye Nazaret, bụ́ nwoke Chineke nwapụtara n’etiti unu site n’ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama, nke Chineke mere site n’aka ya n’etiti unu, dị ka unu onwe unu makwaara. "

Jọn 7:22 Ya mere Moses nyere unu obibì-úgwù; (ọ bughi n'ihi na o sitere n'aka Moses, kama o sitere na nna-ayi-hà;) unu nēbì kwa nwoke úgwù n'ubọchi-izu-ike.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Moses ọkọnọde nditọ Israel mbobi, idịghe ke ntak odudu esie, edi koro ekedi n̄kpọ oro mme ete ete nditọ Israel ẹkesinamde.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ ndị nna nna anyị na omenala ha.

2. Ikike Chineke kariri ikike mmadụ ọ bụla.

1. Diuterọnọmi 10:16 - "Ya mere, bìe api nke obi gị úgwù, unu ekwekwala ka olu ike ọzọ."

2. Abụ Ọma 78:5-7 - "N'ihi na o mere ka ihe-àmà guzosie ike na Jekọb, O wee guzo iwu n'Israel, nke O nyere nna anyị hà n'iwu, ka ha mee ka ụmụ ha mara ha: Ka ọgbọ nke na-abịa abịa wee mara ha; ọbụna ụmụ ndị a ga-amụ, ndị ga-ebilite gosi ụmụ ha: ka ha wee tụkwasị Chineke obi, ghara ichefu ọrụ nile nke Chineke, ma debe iwu-Ya nile.

JỌN 7:23 Ọ buru na ebì madu úgwù n'ubọchi-izu-ike, ka ewe ghara imebi iwu Moses; Ùnu nēwesanum iwe, n'ihi na emewom ka nwoke di ike n'ubọchi-izu-ike?

Jizọs gbachiteere ihe ndị o mere n’Ụbọchị Izu Ike, na-ajụ ndị mmadụ ihe mere ha ji ewe iwe ma Ọ na-eme ihe iwu Mozis kwuru.

1. "Jizọs na Ụbọchị Izu Ike: Ịṅomi Nrubeisi n'Iwu Chineke"

2. “Jizọs na Ụbọchị Izu Ike: Onye Na-agwọ Ọmịiko”

1. Matiu 12:1-14 - A jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ndị na-eso ụzọ ya na-aghọ ọka n'ụbọchị izu ike.

2. Diuterọnọmi 5:12-15 - Iwu Chineke ka e debe ụbọchị izu ike

Jọn 7:24 Kpee ikpe dị ka o si dị, kama kpee ikpe ziri ezi.

Jizọs na-agba anyị ume ka anyị na-eme mkpebi ndị dabeere n'eziokwu na ezi omume kama iji ọdịdị anya.

1. Iji ezi omume na-ekpe ikpe - Jọn 7:24

2. Ịhụ Gafe Elu - Jọn 7:24

1. Ilu 16:2 - "Ụzọ nile nke mmadụ dị ọcha n'anya ya onwe ya, ma Jehova na-atụ mmụọ."

2. Ndị Kọlọsi 3:12 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi."

JỌN 7:25 Ya mere ufọdu nime ndi Jerusalem siri, Ọ̀ bughi Onye a, Nke ha nāchọ ib͕u?

Ụfọdụ ndị bi na Jeruselem jụrụ ma nwoke ahụ ha na-achọ igbu ọ̀ nọ ya.

1. Olee otú anyị ga-esi jide n’aka na anyị na-eme uche Chineke, ọ bụghị uche mmadụ?

2. Gịnị bụ mmeghachi omume kwesịrị ekwesị mgbe anyị nọ n'ọnọdụ yiri ka ọ̀ megidere okwukwe anyị?

1. Matiu 22:36-40 - "'Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n'iwu n'Iwu?' Ọ si ya, I gēji kwa obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya: nka bu ihe uku na ihe enyere n'iwu: nke-abua di ka ya, hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya. dị ka onwe gị: n'iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.'

2. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

Jọn 7:26 Ma, lee, ọ na-ekwu okwu nʼatụghị egwu, ma ha asịghị ya ihe ọ bụla. Ndị ọchịchị hà maara n'ezie na onye a bụ Kraịst ahụ?

Nchịkọta - Jizọs kwuru okwu n'atụghị egwu n'ihu ọha, n'agbanyeghịkwa ndị ọchịchị maara na ọ bụ ya bụ Mezaịa ahụ, ha họọrọ ịgbachi nkịtị.

1. Obi ike Jizọs nwere ikwu eziokwu mgbe a na-emegide ya.

2. Nsonaazụ nke ịhọrọ ịgbachi nkịtị n'ihu eziokwu.

1. Matiu 10:32-33 - "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe.

2. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Jọn 7:27 Otú ọ dị, anyị maara nwoke a ebe o si: ma mgbe Kraịst na-abịa, ọ dịghị onye maara ebe o si.

Akụkụ ahụ na-egosi na ọ dịghị onye maara ebe Jizọs ga-esi bịa ma ọ bịarute.

1. Ihe omimi nke Jisos: Inyocha ihe amaghi ama

2. Ike nke Okwukwe: Ikwere na Ihe A Na-adịghị ahụ anya

1. Aisaia 40:13 – Ònye duruworo Mọ nke Jehova, ma-ọbu onye nēzí ya ihe?

2. Luk 17:20-21 – Ma mb͕e ndi-Farisi juru Ya, mb͕e ala-eze Chineke gābia, Ọ zara ha, si, Ala-eze Chineke esiteghi na ncherita-iru bia: ha agaghi-asi kwa, Le ebe a! ma-ọbu, le, n'ebe ahu! n'ihi na, le, ala-eze Chineke di nime unu.

JỌN 7:28 Ya mere Jisus tiri nkpu n'ulo uku Chineke mb͕e Ọ nēzi ihe, si, Unu onwe-unu ma-kwa-ram, unu ama-kwa-la ebe M'si puta: ma Mu onwem esiteghi na Onwem, kama Onye ziterem bu onye ezi-okwu, onye unu nāmaghi.

Jizọs kụziri ihe n’ụlọ nsọ, na-ekwusa na ọ bụ Chineke zitere ya nakwa na ndị mmadụ amaghị onye Chineke bụ n’ezie.

1. Ozi na ozizi Jizọs sitere na Chineke, ọ bụghị site n'onwe ya.

2. Anyị ga-amata eziokwu Chineke ma chọọ ịghọta ya.

1. Jọn 8:12, "Jizọs gwakwara ha okwu ọzọ, sị: "Abụ m ìhè nke ụwa: onye ọ bụla na-eso m agaghị ejegharị n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2. Abụ Ọma 34:8, “O, detụ ọnụ, hụ na Jehova dị mma! Ngọzi nādiri onye nāb͕abà nime Ya!”

Jọn 7:29 Ma Mu onwem matara Ya: n'ihi na esim n'ebe Ọ nọ bia, Ya onwe-ya we zitekwam.

Jizọs kwuru na ya maara Chineke n’ihi na ọ bụ ya zitere ya.

1. Anyị niile nwere njikọ na Chineke site na Jizọs.

2. Ịmara Chineke bụ ihe ùgwù sitere n'aka Jizọs.

1. Jọn 1:1-5 - Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee mba nile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptism n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.

Jọn 7:30 Ya mere ha chọrọ ijide ya: ma ọ dịghị onye ọ bụla tukwasịrị ya aka, nʼihi na oge awa ya erubeghị.

Ndị na-emegide ya chọrọ ijide Jizọs ma ọ dịghị onye n'ime ha nwere ike ijide ya n'ihi na oge ya erubeghị.

1. Ịmụta ịtụkwasị oge Chineke obi - Anyị ga-atụkwasịrị obi na oge Chineke zuru oke, ọbụlagodi mgbe ọ baghị uru nye anyị.

2. Ike dị n'ichere - Mgbe ụfọdụ ihe kacha ike anyị nwere ike ime bụ iji ndidi chere ka atụmatụ Chineke meghee na ndụ anyị.

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Jemes 4:13-15 - "Gaanụ ub͕u a, unu ndi nāsi, Ta ma-ọbu echi ka ayi gābà n'obodo di otú a, nọdu n'ebe ahu otu arọ, zuta, ree, rita urù: ma unu amaghi. gini gādi n'echi: n'ihi na gini bu ndu-unu?Ọbuná uzuzu nke nāputa ìhè nwa oge, we pua, n'ihi na unu gēsi, Ọ buru na Jehova nāchọ, ayi gādi ndu, me nka. , ma ọ bụ nke ahụ."

Jọn 7:31 Ọtụtụ nʼime ndị mmadụ wee kwere na ya, sị: Mgbe Kraịst ga-abịa, ọ̀ ga-eme ihe ịrịba ama karịa ndị a nke nwoke a mere?

Ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n’anya, ha nọkwa na-eche ma ọ̀ ga-emekwu nke ọma mgbe ọ ga-alọghachi.

1. Ọrụ ebube Jizọs rụrụ: Ihe ịrịba ama nke ike ka ukwuu

2. Kwere na Jizọs: Ozi sitere na Ọrụ ebube

1. Matiu 11:2-5 - Jọn Baptist gbara ama banyere Jizọs

2. Aisaia 35:5-6 – Nkwa Chineke maka ọgwụgwọ na mweghachi

Jọn 7:32 Ndị Farisii nụrụ na ndị mmadụ na-atamu ntamu banyere ya; ndi-Farisi na ndi-isi-nchu-àjà we ziga ndi-orù ka ha kuru Ya.

Ndi-Farisi na ndi-isi-nchu-àjà nuru ka ìgwè madu ahu nātamu ntamu bayere Jisus, ha we ziga ndi-orù ka ha jide Ya.

1. Ike nke asịrị - otú ịgba asịrị na ikwu okwu pụrụ isi metụta mkpebi na omume anyị.

2. Mkpagbu enweghị atụ - ihe atụ nke ntachi obi nke Jizọs n'agbanyeghị mmegide.

1. Jemes 3:5-6 - "N'otu aka ahụ ire bụ akụkụ dị nta, ọ na-anya isi ihe dị ukwuu. Lee, otú nnukwu okwu nke nta ọkụ si ere! Ire n'etiti akụkụ ahụ anyị, na ọ na-emerụ ahụ dum, na-amụnyekwa ụzọ nke okike ọkụ, na-amụnyekwa ya ọkụ nke ala mmụọ."

2. Matiu 5:10-12 - "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu, mgbe ndị mmadụ ga-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile. imegide unu n'okwu-ugha, n'ihim: ṅuria, ṅuria kwa ọṅu: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe: n'ihi na otú a ka ha kpagburu ndi-amuma ndi buru unu uzọ."

Jọn 7:33 Ya mere Jisus siri ha, Ọ fọduru nwa oge Mu na unu gānọ, m'we jekuru Onye ziterem.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na n’oge na-adịghị anya ya ga-ahapụ ha ka ha laghachikwuru Nna ya.

1: Jizọs hụrụ anyị n’anya nke ukwuu nke na o ji obi ya nye ndụ ya maka anyị.

2: Jisos bu ihe nlere anya kachasi ayi nke nchu aja na nrube isi.

1: Jọn 10: 17-18 - "Ya mere asim unu, Ọkpara apughi ime ihe ọ bula n'onwe-ya, ma-ọbughi ihe Ọ huru na Nna-Ya nēme: n'ihi na ihe ọ bula Ọ nēme, ihe ndia ka Ọkpara-Ya nēme kwa otú a: N'ihi na Nna hụrụ Ọkpara ya n’anya, na-egosikwa ya ihe niile nke ya onwe ya na-eme: ọ ga-egosikwa ya ọrụ ka ihe ndị a dị ukwuu, ka o wee ju unu anya.”

2: Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke hara; o werekwa n'oyiyi orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ebe ahuputara ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

Jọn 7:34 Unu gāchọm, ma unu agaghi-achọtam: ebe Mu onwem nọ kwa, unu apughi ibia.

Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya na ha agaghị ahụ ya, nakwa na ha apụghị ịga ebe ọ nọ.

1. Mkpa nke okwukwe na Jizọs: Ịchọ Ya ọbụna mgbe ahụghị Ya anya

2. Nrigo nke Jisos: Eluigwe enweghi ike iru

1. Ndị Hibru 11:6 - Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. Luk 24:50-51 - O we dupu ha rue Betani, O we welie aka-Ya elu, gọzie ha. O rue, mb͕e Ọ nāgọzi ha, na Ọ kewapuru n'ebe ha nọ, ewe welie Ya la n'elu-igwe.

JỌN 7:35 Ya mere ndi-Ju siri n'etiti onwe-ha, Òle ebe Ọ gāla, ka ayi we ghara ichọta Ya? ọ̀ gāgakuru ndi b͕asasara n'etiti mba nile, izí ndi mba ọzọ ihe?

Ndị Juu nọ na-ajụ ma Jizọs ọ̀ ga-agakwuru ndị Jentaịl kụziere ha ihe.

1. Jizọs: Ohu Mba Nile

2. Na-agabiga mpaghara nkasi obi anyị

1. Ọrụ 10: 34-35 "Mgbe ahụ, Pita malitere ikwu, sị: "Ugbu a ka m ghọtara na ọ bụ ezie na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama ọ na-anabata onye ọ bụla na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume."

2. Ndị Rom 10:12-13 "N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu na ndị Jentaịl - otu Onyenwe anyị bụ Onyenwe ihe niile, na-agọzikwa ndị niile na-akpọku Ya n'ụba, n'ihi na, "Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta. "

Jọn 7:36 Gịnị bụ okwu a o kwuru, sị: “Unu ga-achọm, ma unu agaghị ahụ m: ebe m nọkwa, unu apụghị ịbịa?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a dị na Jọn 7 na-ekwu maka mmesi obi ike nke Jizọs na ndị na-achọ Ya ga-achọta ya nakwa na Ọ ga-anọ n'ebe ndị na-ekweghị na Ya na-apụghị iru.

1. Nkasi Obi Ịma Jizọs: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Jizọs Na A Ga-achọta Ya

2. Ihe ịma aka nke ikwere: Iwere ibu ọrụ nke ịchọ Jizọs

1. Jeremaia 29:13 - "Unu gāchọkwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm."

2. Jọn 4:23 - "Ma oge awa na-abịa, ma ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n'ime mmụọ na n'eziokwu: n'ihi na Nna na-achọ ndị dị otú ahụ ka ha na-efe ya."

JỌN 7:37 N'ubọchi ikpe-azu, bú oké ubọchi ahu nke ememe ahu, Jisus guzoro, tie nkpu, si, Ọ buru na akpiri kpọrọ onye ọ bula nku, ya biakutem, ṅua.

Jizọs kpọrọ ndị niile akpịrị na-akpọ nkụ ka ha bịakwute ya ṅụọ.

1: Ka Jizọs nweta ume: Maka Ndị akpịrị na-akpọ nkụ.

2: Ịṅụ mmanya n'olulu mmiri Jizọs: Imeju akpịrị ịkpọ nkụ gị.

1: Isaiah 55: 1-2 - “Bịa, unu ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-ejighị ego na-akwụghị ụgwọ.”

2: Mkpughe 22:17 - “Mmụọ Nsọ na nwanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ na-asị, Bịa!” Ka onye nānu kwa, si, Bia. Ka onye akpịrị na-akpọ nkụ bịa, ka onye chọrọ ịnara mmiri nke ndụ n’efu.”

JỌN 7:38 Onye kwere na Mu, dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ kwuworo, si, n'afọ-ya ka osimiri nke miri di ndu gēsi nērùputa.

Jizọs na-ekwusa na a ga-eji ọtụtụ ngọzi ime mmụọ gọzie ndị kwere na ya.

1. Mmiri Dị Ndụ nke Jizọs: Ngọzi Ime Mmụọ bara ụba

2. Osimiri nke Mmiri Ndụ: Ngọzi nke ikwere na Jizọs

1. Ezikiel 47:1-12 - Ọhụụ nke osimiri nke mmiri ndụ

2. Aisaia 55:1 – Oku òkù biakute Jehova maka mmiri nke ndu.

Jọn 7:39 (Ma nka ka o kwuru bayere Mọ Nsọ, nke ndi kwere na Ya gānata: n'ihi na akēnyeghi Mọ Nsọ; n'ihi na eweghi Jisus otuto.)

Itien̄wed emi eneme nte Jesus eketịn̄de aban̄a spirit emi mme andinịm ke akpanikọ ẹdibọde, edi owo ikọnọhọ Edisana Spirit koro owo ikodorike Jesus ubọn̄.

1. Ikwere na Jizọs na ike nke Mmụọ Nsọ

2. Okwukwe na onyinye nke Mụọ Nsọ

1. Ọrụ 2:38 (Mgbe ahụ Pita sịrị ha: Chegharịa, ka e meekwa unu niile baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka ngbaghara mmehie, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.)

2. Ndị Efesọs 4:30 (Unu eme-kwa-la ka mmụọ nsọ nke Chineke wute unu, nke ejiworo unu akara rue ubọchi nb͕aputa.)

JỌN 7:40 Ya mere ọtutu n'etiti ndi-Ju, mb͕e ha nuru okwu a, si, N'ezie Onye a bu onye-amuma ahu.

Ọtụtụ ndị nụrụ okwu Jizọs ma kwere na ọ bụ onye amụma ahụ.

1. Gee ntị n'Okwu Jizọs: Otú Ozizi Ya Ga-esi Na-eme Ka Anyị Na-abịarukwu Chineke nso

2. Ikwere na Jizọs: Ịghọ Onye Na-eso Ụzọ Mesaịa ahụ

1. Diuterọnọmi 18:15-19 – Jehova na-ekwu maka onye amụma dị ka Mosis.

2. Jọn 1:45 - Filip na-ekwupụta na Jizọs bụ Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa.

Jọn 7:41 Ndi ọzọ nāsi, Onye a bu Kraist ahu. Ma ufọdu nāsi, Kraist, ọ̀ gēsi na Galili puta?

Ụfọdụ ndị mmadụ na-arụrịta ụka banyere ma nwoke ahụ bụ́ Jizọs bụ Kraịst ahụ, ụfọdụ na-ajụkwa ma Kraịst ọ̀ ga-esi Galili bịa.

1. Jizọs: Kraịst ahụ Anyị Chọrọ

2. Pụrụ iche nke Kraịst si malite

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Matiu 2:23 - O we je biri n'obodo anākpọ Nazaret, ka okwu ndi-amuma nēkwu we mezu, si, Agēkpọ ya onye Nazaret.

JỌN 7:42 Ọ̀ bughi na ihe edeworo n'akwukwọ nsọ ekwughi na Kraist-ayi nēsi na nkpuru Devid puta, site kwa n'obodo Betlehem, ebe Devid nọ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka eziokwu ahụ pụta ìhè na a mụrụ Jizọs site n’agbụrụ Devid nakwa n’obodo Betlehem.

1. Ịbụ Ọrụ ebube: Ka Kraịst si mezuo Akwụkwọ Nsọ

2. Ịdị ebube Jizọs: Otú e buru amụma banyere ọmụmụ ya

1. Aisaia 9:6-7: N'ihi na amuworo ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Maịka 5:2: Ma gi onwe-gi, Betlehem Efrata, onye di ntà ibu n'etiti ab͕uru nile nke Juda, n'etiti gi ka otù onye gāputa nyem onye gābu onye-isi n'Israel, onye ọputa-ya sitere na mb͕e ochie; site n'oge ochie.

Jọn 7:43 Ya mere nkewa dapụtara nʼetiti ndị mmadụ nʼihi ya.

Ndị mmadụ kewara abụọ banyere Jizọs.

1. Nkewa nke Jizọs: Otu esi emeri esemokwu

2. Ike Jizọs: Olee otú ọnụnọ ya ga-esi mee ka anyị dị n’otu

1. Ndị Rom 14:13-14 - Ya mere, ka anyị ghara ikpe ibe anyị ikpe ọzọ, kama kpebie na anyị agaghị etinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe mgbochi n'ụzọ nwanna.

2. 1 Ndị Kọrint 1:10-13 – Ana m arịọkwa unu, ụmụnna anyị, site n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu niile kwekọrịta, ka nkewa gharakwa ịdị n’etiti unu, kama ka unu dịrị n’otu n’otu uche ahụ. na otu ikpe ahụ.

Jọn 7:44 Ma ụfọdụ n'ime ha gaara ewere ya; ma ọ dighi onye ọ bula tukwasiworo ya aka.

Jọn 7:44 bụ akụkụ nke Jizọs na-ezere ijide.

1. Atụla egwu iguzo ọtọ maka ezi ihe.

2. Chineke ga-echebe ndị ji ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Ya ozi.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 27:1 - "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m; ònye ka m ga-atụ egwu?"

Jọn 7:45 Mgbe ahụ, ndị ọrụ ahụ bịakwutere ndị isi nchụàjà na ndị Farisii; ha we si ha, Gini mere unu emeghi ka ọ bia?

Ndị ọrụ nche ahụ jụrụ ndị isi nchụàjà na ndị Farisii ihe mere na ha akpọbataghị Jizọs.

1. Ike nke ịjụ ajụjụ ikpughe eziokwu.

2. Mkpa ọ dị ịgbaso ihe e kwere ná nkwa.

1. Luk 6:46-49, Gịnị mere unu ji na-akpọ m ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ma unu adịghị eme ihe m kwuru?

2. Luk 11:9-10, Chọọnụ unu ga-achọta; kụọ aka na a ga-emeghere gị ụzọ.

Jọn 7:46 Ndị nche ahụ zara sị, “Ọ dịghị mgbe ọ bụla onye kwuru okwu dị ka nwoke a.

Okwu Jizọs tụrụ ndị ọrụ nche ahụ n’anya.

1: Okwu Jizọs bụ ihe na-eju anya na egwu.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iji amamihe na ikike ikwu okwu Jizọs.

1: Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2: Jemes 3:17 "Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ."

JỌN 7:47 Ya mere ndi-Farisi zara ha, si, Àghọb͕uru unu kwa?

Ndị Farisii jụrụ ma àghọgbukwara ndị na-ege Jizọs ntị.

1. Ọ dịghị ihe ezoro ezo n’ebe Chineke nọ—Eklisiastis 12:14

2. Ṅaa ntị n'Okwu nke amamihe - Ilu 23:23

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Abụ Ọma 119:104 - Site n'iwu-Gi nile ka m'nweworo nghọta; n'ihi nka ka m'kpọworo uzọ okwu-ugha nile asì.

Jọn 7:48 Ọ̀ dị onye nʼime ndị isi ma ọ bụ ndị Farisii kwere na ya?

Itien̄wed emi obụp m̀mê mme andikara mme Jew m̀mê mme Pharisee ẹbuọt idem ye Jesus.

1. Ịkpu ìsì nke Obi: Otú Anyị Si Agbaghara Ọbịbịa Chineke ná Ndụ Anyị

2. Ike nke Okwukwe: Otú Nkwenkwe Pụrụ Isi gbanwee Anyị

1. Ndị Rom 10:14-17 - ka a ga-esi zọpụta onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị.

2. Jọn 3:16-17 – Ka Chineke zitere Ọkpara ya n'ụwa ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Jọn 7:49 Ma ndị a bụ ndị na-amaghị iwu bụ ndị a bụrụ ọnụ.

Ndị na-amaghị iwu bụ ndị a bụrụ ọnụ.

1: Echefula ọlu-gi n'ebe Chineke nọ, na n'iwu; n’ihi na ọ bụ nanị site n’ịgbaso iwu ka a pụrụ ịzọpụta gị.

2: Elegharala iwu anya, n'ihi na ọ bụ uche Chineke ka anyị debe ya; ma ndị na-emeghị ka a ga-abụ ọnụ.

1: Jemes 2: 10-12 - "N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile: n'ihi na onye sịrị, "Akwala iko," kwukwara, "Egbula mmadụ." Ọ bụrụ na ị dịghị akwa iko ma na-egbu ọchụ, ị ghọwo onye na-emebi iwu.

2: Matiu 5: 17-19 - "Unu echela na m bịara imebi iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. N'ihi na n'ezie asim unu, ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-apụ n'anya, ọ bụghị leta nke ntà, ọ bughi ihe ntà nke pen, agaghi-esi n'iwu pua ma-ọli rue mb͕e gēmezu ihe nile: ya mere onye ọ bula nke nēwezuga otù nime ihe kachasi ntà n'iwu ndia, zí kwa ndi ọzọ otú a, agākpọ ya onye dikarisiri ntà n'ala-eze elu-igwe. , ma onye ọ bụla nke na-eme ma na-akụzi iwu ndị a, a ga-akpọ onye ukwu n’alaeze eluigwe.”

Jọn 7:50 Nikọdimọs sịrị ha, (Onye bịakwutere Jizọs nʼabalị, ebe ọ bụ otu nʼime ha).

Nikọdimọs kwuru na Jizọs bụ Mesaya ahụ.

1. Gịnị ka ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs pụtara?

2. Olee otú anyị nwere ike isi mee ka okwukwe anyị nwere na Jizọs pụta ìhè?

1. Jọn 3:1-21 - Nikọdimọs letara Jizọs

2. Ndị Rom 10:9-10 - Iji ọnụ kwupụta na ikwere n'obi na-eduga na nzọpụta.

Jọn 7:51 Iwu-anyị ọ̀ na-ekpe onye ọ bụla ikpe, tutu ọ nụghị ya, marakwa ihe ọ na-eme?

Akụkụ a na-ajụ ma iwu ọ ga-ekpe mmadụ ikpe tupu a nụ ma ghọta ya.

1. Iwu Chineke abụghị ihe eji eme ikpe kama ọ bụ isi iyi nke amara na nghọta.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịnụ na ịghọta ndị ọzọ tupu anyị ekpee ikpe.

1. Jemes 2: 12-13 - "Kwuo ma mee ihe dị ka ndị a ga-ekpe ikpe site n'iwu nke na-enye nnwere onwe, n'ihi na a ga-ekpe ikpe na-enweghị ebere nye onye ọ bụla nke na-emeghị ebere. Ebere na-emeri ikpe."

2. Matiu 7: 1-5 - "Unu ekpela ikpe, ma ọ bụ na a ga-ekpekwa gị ikpe: n'ihi na otú ahụ unu na-ekpe ndị ọzọ ikpe, a ga-ekpe unu ikpe, na ihe ọ bụla unu ji atụ, ọ ga-atụrụ unu. ì nēle irighiri ahihia n'anya nwa-nna-gi, i we ghara ige nti n'osisi di n'anya nke aka gi? osisi dị n’anya nke gị? + onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ ntụ ntụ n’anya nke gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma ka i wepụ irighiri ahụ n’anya nwanna gị.”

Jọn 7:52 Ha zara, si ya, Gì onwe-gi bu kwa onye Galili? Chọọnụ, lekwa anya: n'ihi na ọ dịghị onye amụma si na Galili pụta.

Ndị ndú okpukpe nke oge Jizọs jụrụ ya ma ọ̀ bụ onye Galili, n’ihi na ọ dịghị onye amụma si Galili bịa.

1. Ndị kwesịrị ịma nke ọma karị Jizọs ledara ya anya ma jụ ya.

2. Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe mmadụ ikpe dabere n’ebe o si bịa.

1. Aisaia 53:3 - Ndị mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke iru uju na onye maara iru uju.

2. Matiu 7:1 – Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu ikpe.

Jọn 7:53 Ma onye ọ bụla laa nʼụlọ nke ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú ndị Juu si gbasasịa ma emesịa ememe Ụlọikwuu.

1. Mkpa ọ dị idobe ụbọchị nsọ nke Chineke

2. Ngozi nke ịdị n'otu na mkpakọrịta

1. Ọrụ 2: 1-4 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na Pentikọst

2. Abụ Ọma 133:1 - Lee ka o si dị mma ma na-atọ ụtọ mgbe ndị Chineke bikọtara ọnụ n'ịdị n'otu.

Jọn 8 na-akọ ihe mere nwanyị ahụ e jidere n'ịkwa iko, okwu Jizọs kwuru banyere onye Chineke bụ na otú o si malite, na esemokwu sochirinụ ya na ndị ndú ndị Juu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ịkụzi ihe n’ụlọ nsọ mgbe ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtaara otu nwanyị e jidere n’ịkwa iko n’ihu Ya. Ha jụrụ ya ma a ga-atụ ya nkume dị ka iwu Mozis si dị, na-agbalị ịnwụde ya. Kama ịza ajụjụ kpọmkwem, Jizọs dere n'ala wee sị, 'Onye ọ bụla n'ime unu nke na-enweghị mmehie, ya buru ụzọ tụkwasị ya nkume.' N'ịbụ ndị akọ na uche nke onwe ha mara ha ikpe, ha hapụrụ otu otu ruo mgbe naanị Jizọs hapụrụ na nwanyị guzo n'ebe ahụ bụ onye Ọ tọhapụrụ na-asị 'Mụ onwe m na-amakwa gị ikpe, pụọ ugbu a hapụ ndụ gị mmehie.' (Jọn 8:1-11).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ihe omume a gasịrị, Jizọs kwupụtara onwe ya 'ìhè nke ụwa' na-ekwe nkwa na ndị na-eso ya agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma nwee ìhè ndụ na-eduga ndị Farisii na-ama aka na akaebe ya dị ka nkwuputa onwe ya ya mere na ọ gaghị adị irè. Na nzaghachi, o kwusiri ike na ọ bụrụgodị na ịgba akaebe banyere onwe ya dị irè n'ihi na ọ maara ebe si na-aga n'ihu na-ebo ha ebubo ikpe site n'ụkpụrụ mmadụ n'amaghị Chineke Nna zitere Ya (Jọn 8:12-20).

Paragraf nke atọ: N'agbanyeghị ekweghị ekwe ha na-aga n'ihu na mgbagwoju anya banyere onye ọ bụ, O kwughachiri ọnwụ na-abịanụ, mmehie ekweghị ekwe ha na-akpata n'ihi na ha enweghị ike ịga ebe ekwuputara ma ọ bụrụ na ha kwenyere na 'Abụ m ya' ga-anwụ mmehie na-akpata nkewa n'etiti ndị Juu ụfọdụ ndị kwere ekwe na-achọ ijide ya ma ọ dịghị. otu tukwasiri ya aka n'ihi na oge hour ya akābiaghi, o we kwusi na ubọchi ọṅù nke Abraham we ṅuria ọṅu n'okwu nkwuputa na ọ bu n'iru Abraham 'Tupu amua Abraham Mu onwem bu.' na-edu ha tụtụlitere nkume ma ha gbapụ na-ezo onwe ya (Jọn 8:21–59).

Jọn 8:1 Jisus gara n’ugwu Ol.

Jizọs gara n’Ugwu Oliv ịkụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe.

1. Mkpa Izi Ihe: Jizọs n’Ugwu Oliv

2. Ịmụ ihe n’aka Jizọs: Njem a na-aga n’Ugwu Oliv

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, E nyewom ikike nile di n'elu-igwe na n'elu uwa: ya mere ganu me mba nile ka ha buru ndi nēso uzọ Jisus, nēme ha baptism n'aha nke Nna na nke Chineke. Ọkpara na nke Mọ Nsọ, nēzí ha ka ha debe ihe nile M'nyere unu n'iwu: ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a."

2. Ọrụ Ndịozi 1:1-8 - N'akwụkwọ nke mbụ, Teofilọs, akọwawo m ihe niile Jizọs malitere ime na ịkụzi, ruo ụbọchị ahụ e welitere ya, mgbe o nyesịrị ndị mmụọ nsọ iwu iwu. ndịozi ọ họpụtara. O were kwa ọtutu ihe-àmà gosi onwe-ya n'iru ha onwe-ya na ndu n'iru ha mb͕e ọ tasiri-ha ahuhu, nēkpughe kwa onwe-ha n'iru ha ọgu ubọchi abua, nēkwu kwa okwu bayere ala-eze Chineke. Ma mb͕e ha na ha nānọ, O we nye ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pua, kama ka ha chere nkwa nke Nnam, nke Ọ siri, Unu nuru n'ọnum; n’ihi na Jọn jiri mmiri mee baptizim, ma a ga-eji mmụọ nsọ mee unu baptizim n’oge na-adịghị anya ụbọchị ole na ole site ugbu a.”

Jọn 8:2 Ma nʼisi ụtụtụ ọ bịaghachiri nʼụlọnsọ ukwu ahụ, mmadụ niile wee bịakwute ya; o we nọdu ala, nēzí ha ihe.

Jọn kụziiri ndị mmadụ ihe n’ụlọ nsọ n’isi ụtụtụ.

1. Ike nke mmalite mbilite: Ịmụta n'ihe atụ Jọn

2. itinye ego na ndụ ime mmụọ gị: Inwepụta oge maka Chineke

1. Abụ Ọma 5:3 - "N'ụtụtụ, Jehova, ị na-anụ olum; n'ụtụtụ ka m na-etinye arịrịọ m n'ihu Gị, cherekwa."

2. Ilu 8:17 - "M hụrụ ndị hụrụ m n'anya n'anya, ndị na-achọkwa m na-achọta m."

Jọn 8:3 Ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi we kutara Ya otù nwanyi ejidere n'ikwa-iko; ma mb͕e ha debere ya n'etiti;

Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtaara Jizọs otu nwaanyị e jidere ka ọ na-akwa iko.

1. Ike Ebere: Ịmụta ihe n’ihe atụ Jizọs

2. Jizọs na Iwu: Inyocha Ihe Omume Anyị

1. Jemes 2:13 – “N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye ọ bụla na-emeghị ebere nọ. Ebere na-emeri ikpe.”

2. Luk 6:36-37 – “Na-emenụ ebere, ọbụna dị ka Nna unu nwere obi ebere. Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpé; unu ama-kwa-la, ma unu agaghi-ama unu ikpe; gbaghara, a ga-agbagharakwa gị.”

Jọn 8:4 Ha si ya, Onye-ozizí, ewerewo nwanyi a n'ikwa-iko, n'ihe-ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄wan kiet emi ẹkemụmde enye ke ini esịnde efịbe onyụn̄ ẹdade ẹsọk Jesus man ẹkpe ikpe esie.

1. Ike nke mgbapụta: Amara Chineke na ịhụnanya na mgbaghara

2. Nlele nke Mmehie nke Onwe Anyị: Ịmata na Ichekwa Mmejọ nke Anyị

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Aisaia 1:18 – “Bịa ugbu a, ka anyị tụgharịa uche,” ka Jehova kwuru. “Ọ bụ ezie na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow; ọ bu ezie na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu.

Jọn 8:5 Ma Moses nyere ayi iwu n'iwu, ka atu kwa ndi di otú a na nkume: ma gini ka Gi onwe-gi nēkwu?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ́ na Mozis nyere iwu ka a tụgbuo ya n’ihi mmejọ ụfọdụ, na nzaghachi Jisọs.

1. Ebere Jizọs: Ịghọta ozizi ebere na amara nke Jizọs n'ime iwu nke Moses.

2. Iwu na Amara: Tule na itule iwu nke agba ochie na amara nke Jisos.

1. Ndị Rom 6:14 - N'ihi na nmehie agaghị enwe ike n'isi unu, n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. Matiu 5: 17-18 - "Unu echela na m bịara ibibi Iwu ma ọ bụ ndị amụma; Abịaghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. N'ihi na n'ezie, asim unu, ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-agafe. pụọ, ọ dịghị otu iota ma ọ bụ ntụpọ ga-esi n'Iwu ahụ pụọ ruo mgbe emezuru ihe nile."

Jọn 8:6 Nke a ka ha kwuru, na-anwa ya, ka ha wee nwee ike bo ya ebubo. Ma Jisus ruru ala, were nkpisi-aka-Ya de ihe n'ala, dika ọ nānughi ha.

Ndị gbara ya gburugburu nọ na-anwa Jọn, ma Jizọs hulatara dee n’ala akwụkwọ, kama, o leghaara ọnwụnwa ahụ anya.

1. Chineke na-enye anyị ike imeri ọnwụnwa.

2. Anyị aghaghị iji amamihe chọpụta otú anyị ga-esi emeghachi omume n’ọnwụnwa.

1. Jemes 1:13-15 – “Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Ọ bụ Chineke na-anwa m,” n'ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla. site n’ọchịchọ nke aka ya rafuo, rafuokwa ya: mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie mgbe o tolitere na-amụkwa ọnwụ.”

2. Ndị Hibru 4: 15-16 - "N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwalere n'ụzọ ọ bụla dị ka anyị onwe anyị, ma ọ dịghị mmehie. Ka anyị wee jiri obi ike na-adọta. nso n'oche-eze nke amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

JỌN 8:7 Ya mere mb͕e ha nāju Ya, O weliri Onwe-ya elu, si ha, Onye nēnweghi nmehie n'etiti unu, ya buru uzọ tu ya nkume.

Itien̄wed emi owụt ikot oro Jesus okokotde ọnọ ẹsụhọrede idem ye unenikpe, odụri mme owo utọn̄ ẹkpe ikpe idiọkn̄kpọ mmọ mbemiso ẹbiomde owo efen ikpe.

1. "Ike nke Ịdị Umeala n'Obi: Otú Amara Chineke Pụrụ Ịnyere Anyị Aka Ikpe Ikpe n'Ezie."

2. " Ikpe ziri ezi n'anya Chineke: Ịmụta ịhụ n'anya na Ịgbaghara"

1. Jemes 4:12 - "E nwere naanị otu onye na-enye iwu na onyeikpe, onye nwere ike ịzọpụta na ibibi. Ma, ị bụ onye ikpe onye agbata obi gị ikpe?"

2. Matiu 7:5 - "Gị onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ plank nke dị n'anya nke gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma iji wepụ irighiri ahihia n'anya nwanna gị."

Jọn 8:8 O we rudata ọzọ, de ihe n'ala.

Jọn na-ede ihe n’ala dị ka ihe àmà nke ịdị umeala n’obi.

1: Ịdị umeala n'obi bụ omume ọma nwere ike iduzi anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị.

2: Anyị nwere ike nweta ume na amamihe site n'ihe atụ Jizọs na Jọn 8:8.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

Jemes 4:10 - Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

JỌN 8:9 Ma ndi nuru ya, ebe akọ-na-uche nke onwe-ha mara ya, we pua n'otù n'otù, malite na ndi-okenye, rue ndi-ikpe-azu: ewe rapuru Jisus nání Ya, na nwanyi ahu nēguzo n'etiti.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa mmeghachi omume nke ndị ahụ nụrụ okwu Jizọs, ebe akọ na uche nke onwe ha mara ha ikpe, otu otu wee hapụ ebe ahụ, ruo mgbe nanị Jizọs na nwanyị ahụ fọdụrụ.

1. Ibi ndụ n’iguzosi ike n’ezi ihe: Otu esi eguzosi ike n’ihe n’agbanyeghị ọnwụnwa

2. Ike Okwu: Otú Okwu Anyị Pụrụ Isi Na-agwa Ndị Ọzọ Ndụ

1. Ndị Rom 2:15 - "Ha na-egosi na e dere ọrụ nke iwu n'obi ha, ebe akọ na uche ha na-agbakwa àmà, na echiche ha na-emegiderịta onwe ha na-ebo ha ebubo ma ọ bụ ọbụna na-agọpụ ha."

2. Jemes 3:2 - “N'ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụkwa na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n’ihe ọ na-ekwu, ọ bụ nwoke zuru okè, nwekwara ike ịchịkwa ahụ́ ya dum.”

JỌN 8:10 Ma mb͕e Jisus weliri Onwe-ya elu, ọ dighi kwa onye ọ bula ma-ọbughi nwanyi ahu, Ọ si ya, Nwanyi, òle ebe ndi ahu nēbo gi ebubo nọ? ọ̀ dighi onye mara gi ikpé?

Nwanyị ahụ chere ìgwè mmadụ ebubo ihu, ma Jizọs hụrụ ebe ahụ ma jụọ ma ọ̀ dị onye ọ̀ mara ya ikpe.

1: Chineke na-elepụ anya n'ebubo nke ụwa ma na-eche anyị echiche nke ukwuu.

2: Ịhụnanya Jizọs nwere n'ebe anyị nọ bụ nke na-enweghị ihe ọ bụla ma na-agafe ọbụna n'ọnọdụ kachasị njọ.

1: 1 Jọn 3: 16-18 - "Site na nke a ka anyị si mara ịhụnanya, na ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị, na anyị kwesịrị ịtọgbọ ndụ anyị maka ụmụnna. ọ dị mkpa, ma ọ na-emechikwa obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n’ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n’anya n’okwu ma ọ bụ n’okwu, kama n’omume na n’eziokwu.

Luk 6:27-28 Ma a sị m unu ndị na-anụ, na-ahụ ndị iro unu n'anya, na-emere ndị na-akpọ unu asị ihe ọma, na-agọzinụ ndị na-akọcha unu, na-ekpe ekpere maka ndị na-akparị unu.

Jọn 8:11 Ọ si, Ọ dighi onye, Onye-nwe-ayi. Jisus we si ya, Mu onwem adighi-ama kwa gi ikpé: je, emehie-kwa-la ọzọ.

Ebe a na-ekwu maka ebere na amara Jizọs nwere n'ebe nwanyị ejidere n'ịkwa iko. O mere ebere site n'ịghara ịma ya ikpe ma gwa ya ka ọ laa, gharakwa ime mmehie ọzọ.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Jizọs - ịhụnanya Jizọs nwere n'ebe anyị nọ dị ukwuu nke na ọ na-ele anya n'ihu mmehie anyị ma na-egosi anyị ebere na amara.

2. Ibi ndụ nke ịdị nsọ - Jizọs abụghị naanị na-agbaghara anyị mmehie, Ọ na-akpọ anyị ka anyị bie ndụ nke ịdị nsọ na nrubeisi nye Chineke.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. 1 Pita 1:15-16 – Ma dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n’omume unu niile, ebe e dere, sị: “Unu ga-adị nsọ, n’ihi na m dị nsọ.”

Jọn 8:12 Ya mere Jisus gwakwara ha okwu ọzọ, si, Mu onwem bu Ìhè nke uwa: onye nēsom agaghi-ejeghari n'ọchichiri, kama ọ gēnwe ìhè nke ndu.

Jizọs na-ekwupụta onwe ya dị ka ìhè nke ụwa ma kwe nkwa na ndị na-eso ya agaghị ejegharị n'ọchịchịrị kama kama ha ga-enwe ìhè nke ndụ.

1. Ibi ndụ n'ìhè nke Jizọs - Olileanya nke nzọpụta

2. Ije ije n'ìhè nke Jisos - Uzo nke ezi ndu

1. Jọn 1:5 - Ìhè ahụ na-amụkwa n'ọchịchịrị; ọchichiri ahu ejideghi kwa ya.

2. Aisaia 60:1 - Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-gi abiawo, ebube Jehova eweliwo n'aru gi.

Jọn 8:13 Ya mere ndi-Farisi siri Ya, Gi onwe-gi nāb͕a àmà bayere Onwe-gi; Ihe ndekọ gị abụghị eziokwu.

Ndị Farisii mara onye akaebe Jisọs aka.

1: Àmà Jizọs kwesịrị ntụkwasị obi n’agbanyeghị ihe ụwa nwere ike ikwu.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi n’okwu Jizọs ga-eduzi anyị.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2:2 Ndị Kọrint 5:17 - Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ihe ochie agabigawo; lee, ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

Jọn 8:14 Jisus zara, si ha, Ọ buru na Mu onwem ab͕a àmà nye Onwem, ma àmàm bu ezie: n'ihi na amawom ebe M'siri bia, na ebe M'nāla; ma unu onwe-unu apughi ima ebe M'si bia, na ebe Mu onwem nāla.

Jizọs gbara ama maka onwe ya mana akụkọ ya bụ eziokwu.

1. Àmà Jizọs na Eziokwu

2. Ịmara ebe anyị si bịa na ebe anyị na-aga

1. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa ebube-Ya, bú ebube nke sitere n'aka Nna-Ya nání Ya, juputara n'amara na ezi-okwu.

2. 1 Jọn 5:9-10 - Ọ bụrụ na anyị anata àmà nke mmadụ, àmà nke Chineke ka ukwuu, n'ihi na nke a bụ àmà nke Chineke na ọ gbaworo banyere Ọkpara ya. Onye ọ bula nke kwere n'Ọkpara Chineke nāb͕a àmà nime onwe-ya.

JỌN 8:15 Unu nēkpe ikpe dika anu-aru si di; M na-ekpe ikpe ọ bụla.

Jọn 8:15 na-akụziri anyị ka anyị dị umeala n’obi ma ghara ikpe ndị ọzọ.

1. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: Izere ikpe ikpe"

2. "Ike nke Ịdị umeala n'obi: Ịghara Ikpe Ndị Ọzọ Ikpe"

1. Jemes 4:11-12 - "Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye na-ekwu okwu megide nwanna ma ọ bụ na-ekpe nwanna ya ikpe, na-ekwu ihe ọjọọ megide iwu, na-ekpekwa iwu. ọ bughi onye nēme iwu kama ọ bu onye-ikpé.

2. Matiu 7:1-5 - "Ekpela ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe: n'ihi na a ga-eji ikpe unu na-ekpe ikpe, a ga-ejikwa ihe unu ji tụọ ya. ọ di n'anya nwa-nna-gi, ma eleghi anya osisi nke di n'anya nke gi, ma-ọbu ì gēsi aṅa si nwa-nna-gi, Ka m'wepu irighiri ahihia nke di n'anya-gi, mb͕e osisi di n'anya nke gi? Onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ osisi ndị dị n'anya nke gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma iji wepụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị."

JỌN 8:16 Ma ọ buru na M'nēkpe, ikpém bu ezi-okwu: n'ihi na anọghm náním, kama Mu onwem na Nna Nke ziterem.

Jizọs anọghị naanị ya na ikpe Ya, dịka Ya na Nna bụ otu.

1. Ike nke Ịdị n'Otu: Otú Ịkọkọ Ọnụ nwere ike isi mee ka mkpebi anyị sikwuo ike

2. Nna na Ọkpara: Ọmụmụ banyere mmekọrịta dị n'etiti Jizọs na Chineke

1. Ndị Rom 8:31-39 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Jọn 17:1-26 - Ma otuto nke I nyeworom ka M'nyeworo ha; ka ha we buru otù, dika ayi bu otù.

Jọn 8:17 edewokwa ya nʼakwụkwọ iwu unu, na àmà nke mmadụ abụọ bụ eziokwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka izi ezi nke ndị akaebe abụọ ma ọ bụ karịa n'usoro iwu, dịka iwu siri dị.

1. "Ike nke Ịgba Àmà: Otú Iwu Ndịàmà Abụọ Ga-esi nyere Anyị Aka Ime Eziokwu"

2. "Iwu nke Ndịàmà: Ngwa bara uru maka ndụ anyị"

1. Deuterọnọmi 19:15 - "Otu onye akaebe agaghị ebili imegide mmadụ n'ihi ajọ omume ọ bụla, ma ọ bụ n'ihi mmehie ọ bụla, na mmehie ọ bụla o mehiere: n'ọnụ ndị akaebe abụọ, ma ọ bụ n'ọnụ ndị akaebe atọ, ga ka okwu guzosie ike."

2. Ndị Hibru 10:28 - "Onye ledara iwu Moses nwụrụ n'enweghị ebere n'okpuru ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ."

Jọn 8:18 Mu onwem bu onye nāb͕ara Onwem àmà, Nna nke ziterem nāb͕a-kwa-ram àmà.

Akụkụ ahụ na-akọwa na Jizọs na-agba ama maka njirimara Ya, na Nna nke zitere Ya na-agbakwa ama maka njirimara Ya.

1. Jizọs bụ Ọkpara Chineke: Àmà nke Okwukwe

2. Onyeàmà Chineke Banyere Jizọs: Ọmụmụ ihe na Jọn 8:18

1. Ndị Rom 8:16 - Mmụọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke.

2. 1 Jọn 5:9-10 - Ọ bụrụ na anyị anata àmà nke mmadụ, àmà nke Chineke ka ukwuu; n'ihi na nka bu àmà nke Chineke nke Ọ b͕aworo àmà bayere Ọkpara-Ya.

Jọn 8:19 Ya mere ha si Ya, Òle ebe Nna-gi nọ? Jisus zara, si, Unu amaghm, ma-ọbu Nnam: ọ buru na unu maram, unu gāma kwa Nnam.

Ndị Farisii jụrụ Jizọs banyere Nna ya, ọ zara ha na ha amaghị Ya ma ọ bụ Nna ya.

1. Mmekọrịta anyị na Chineke - ịghọta mkpa ọ dị ịmara onye Chineke bụ na onye anyị na ya na-enwe mmekọrịta.

2. Ịmara Chineke - ịghọta mkpa ọ dị ịghọta isi ihe nke Chineke na àgwà Ya.

1. Matiu 11:27 - "Nna m enyefewo ihe niile n'aka m. Ọ dịghị onye maara Ọkpara ahụ ma e wezụga Nna m, ọ dịghịkwa onye maara Nna m ma e wezụga Ọkpara ahụ na ndị Ọkpara na-ahọrọ ikpughere ya."

2. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Jọn 8:20 Okwu ndia ka Jisus kwuru n'ulo-àkù, ka Ọ nēzí ihe n'ulo uku Chineke: ọ dighi kwa onye ọ bula tukwasiri Ya aka; n'ihi na oge hour Ya akābiaghi.

Jizọs kwuru okwu n’ụlọ nsọ, e jideghị ya, n’ihi na oge ya erubeghị.

1. Oge Chineke zuru okè - Jọn 8:20

2. Mkpa nke nrubeisi - Jọn 8:20

1. Ọrụ 2:23 - Atụmatụ nke Chineke eburu ụzọ kpebie na ibu amụma banyere ọnwụ Jizọs.

2. Aisaia 53:10 – Ma o bu uche Jehova ka o tipia ya na ime ka o ta ahuhu, ma obu ezie na Jehova na-eme ndu ya ka o buru àjà nmehie, o ga-ahu nkpuru ya, me ka ubọchi-ya di ogologo, na uche Jehova. ga-aga nke ọma n'aka ya.

Jọn 8:21 Ya mere Jisus siri ha ọzọ, Mu onwem nāla, unu gāchọm, gānwu kwa na nmehie nile unu: ebe Mu onwem nāga, unu apughi ibia.

Jizọs gwara ndị mmadụ na ha ga-achọ Ya, ma ha ga-anwụ na mmehie ha, ha enweghịkwa ike iso ya.

1. Ihe si na agọnarị Jizọs pụta

2. Ike nke ihunanya na obi ebere Chineke

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

Jọn 8:22 Ya mere ndị Juu sịrị: Ọ ga-egbu onwe ya? n'ihi na ọ nāsi, Ebe Mu onwem nāla, unu apughi ibia.

Okwu Jizọs kwuru gbagwojuru ndị Juu anya na ha enweghị ike iso ya gaa n’ebe ọ na-aga.

1. Ebumnobi nke ozi Jizọs: Iji nyere anyị aka iso Ya n’ebe ọ bụla Ọ na-edu

2. Ike Okwukwe: Otu esi eso Jizọs n’agbanyeghị ebe Ọ gara

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ."

2. Jọn 14:4 - "Ma unu maara ụzọ ebe m na-aga."

Jọn 8:23 Ọ si ha, Unu si n'okpuru puta; Mu onwem si n'elu bia: unu bu nke uwa nka; Abụghị m nke ụwa a.

Jizọs mere ka o doo anya na ya esighị n’ụwa a, kama o si n’elu.

1: Jizọs bịara ịzọpụta anyị n'ụwa nke mmehie na ọchịchịrị.

2: Jizọs si n'eluigwe, ọ bụghị n'ụwa a rụrụ arụ.

1: Jọn 3: 19-21 - Ma nka bu ikpé ahu, na Ìhè abiawo n'uwa, ma madu huru ọchichiri n'anya kama Ìhè, n'ihi na ọlu-ha jọrọ njọ. N'ihi na onye ọ bula nke nēme ihe ọjọ nākpọ Ìhè ahu asì, ọ dighi-abiakute kwa Ìhè ahu, ka ewe ghara itu ya ọlu-ya nile nba. Ma onye nēme ezi-okwu nābiakute Ìhè ahu, ka ewe me ka ọlu-ya puta ìhè, na anēlu ha nime Chineke.

2: Ndị Kọlọsi 1: 13-14 - Onye napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị, ma nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya: n'ime ya ka anyị nwetara mgbapụta site n'ọbara ya, bụ mgbaghara nke mmehie.

JỌN 8:24 Ya mere asim unu, na unu gānwu na nmehie nile unu: n'ihi na ọ buru na unu ekweghi na Mu onwem bu Ya, unu gānwu na nmehie nile unu.

Ị ga-anwụ na mmehie gị ma ọ bụrụ na ị kwenyere na Jizọs bụ Mezaịa ahụ.

1. Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe n’ime Jizọs si Azọpụta Anyị

2. Ịnabata Jizọs dị ka Mezaịa: Ihe Iso Ya Pụtara

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Jọn 8:25 Ya mere ha si Ya, Gì onwe-gi bu onye? Jisus we si ha, Ọbuná nke ahu nke M'siri unu site na mbu.

Jizọs kwuru na ya bụ otu ihe ahụ o kwuru site ná mmalite.

1. Ịghọta njirimara Jizọs - onye ka ọ bụ?

2. Nkwụsi ike - Nkwenye Jizọs Site n'oge

1. Aisaia 7:14, "N'ihi nka Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēnye gi ihe-iriba-ama: Nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke gātu ime, mua nwa-nwoke, ọ gākpọ kwa Ya Immanuel."

2. Jọn 10:30, "Mụ onwe m na Nna bụ otu."

Jọn 8:26 Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ekwu na ikpe unu ikpe: ma onye zitere m bụ onye eziokwu; ihe M'nuru n'ọnu-Ya ka Mu onwem nāgwa uwa.

Jọn na-agwa ụwa eziokwu ahụ ọ nụrụ n’ọnụ Chineke.

1. Ibi ndụ nke Eziokwu.

2. Ịma na ịnakwere eziokwu Chineke.

1. Jọn 8:32, "Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù."

2. Ndị Kọlọsi 3:17, "Ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke na Nna ekele ekele."

Jọn 8:27 Ha aghọtaghị na ọ gwara ha okwu banyere Nna.

Ndị mmadụ aghọtaghị na Jizọs na-ekwu banyere Nna ya.

1. Ete Enyọn̄-Ukpeme ebe ke Jesus: Ndifiọk se Ikọ Jesus ọwọrọde

2. Ịmara Nna: Ịhụ Ịhụnanya Chineke site n'aka Jizọs

1. Matiu 11:27 - “Nna m enyefewo m ihe niile. Ọ dịghị onye maara Ọkpara ahụ ma e wezụga Nna ya, ọ dịghịkwa onye maara Nna ahụ ma e wezụga Ọkpara ya na ndị Ọkpara ahụ họọrọ ikpughere ya.”

2. 1 Jọn 4:16 - “Chineke bụ ịhụnanya, ma onye ọ bụla nke na-anọgide n'ịhụnanya na-anọgide na Chineke, Chineke na-anọgidekwa n'ime ya."

Jọn 8:28 Ya mere Jisus siri ha, Mb͕e unu weliriwori Nwa nke madu elu, mb͕e ahu ka unu gāmara na Mu onwem bu Ya, na Mu onwem nēmeghi kwa ihe n'Onwem; ma dịka Nna m kuziri m, m na-ekwu ihe ndị a.

Nwa nke mmadụ bụ Jizọs, ọ na-ekwukwa ihe Nna ya kụziiri ya.

1. Jizọs, Nlereanya nke ikwesị ntụkwasị obi anyị

2. Amamihe Nna na nrube isi nke Ọkpara

1. Jọn 14:10-11 - "Ùnu ekwetaghi na Mu onwem nọ n'ime Nna-Ya, Nna-ayi nọ kwa nimem? Okwu ahu nke Mu onwem nāgwa unu ekwughim n'Onwem, kama ọ bu Nna Nke bi nime ya. Mu onwem nālu ọlu-Ya: kwerem na Mu onwem nọ nime Nnam, na Nnam nọ kwa nimem;

2. Ndị Galeshia 2:20 - "Akpọgidere m n'obe na Kraịst. Ọ bụghịkwa m ka m dị ndụ, kama Kraịst na-ebi n'ime m. Ma ndụ m ugbu a n'anụ ahụ ka m na-adị site n'okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m."

Jọn 8:29 Ma Onye ziterem nọyerem: Nnam arapughi Mu onwem; n'ihi na Mu onwem nēme ihe nātọ Ya utọ mb͕e nile.

Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọ gaghị ahapụkwa anyị naanị anyị.

1. Chineke na-anọ mgbe niile: Ịtụkwasị obi na ọnụnọ Jehova na ndụ anyị

2. Ime ihe na-atọ Chineke ụtọ: Otú Omume Anyị si egosipụta ịhụnanya Chineke

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ma nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Jọn 8:30 Ka ọ na-ekwu okwu ndị a, ọtụtụ ndị kwere na ya.

Ihe odide ọtụtụ ndị kweere na Jizọs mgbe O kwuchara okwu.

1. Ike nke Okwukwe—Otú okwu Jizọs si kpalie okwukwe n’ebe ụmụazụ Ya nọ.

2. Kwere na ịnara - mkpa nke ikwere na Jizọs na ngọzi ndị sitere na ya.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

Jọn 8:31 Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu kwa ndi nēso uzọm n'ezie;

Jizọs gbara ndị Juu ume ka ha nọgide n’okwu ya ka ha bụrụ ezi ndị na-eso ụzọ.

1: Ịnọgide na Kraịst ịbụ ezi onye na-eso ụzọ

2: Ọnụ Ịbụ Onye Na-eso Ụzọ

1: Jọn 15: 1-10 - Ịnọgide na Kraịst ka ọ bụrụ ezi onye na-eso ụzọ

2: Luk 14:25-33 – Ọnụ nke ịbụ onye na-eso ụzọ

Jọn 8:32 unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, ezi-okwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.

Amaokwu a na-agba ndị mmadụ ume ịchọ ihe ọmụma na eziokwu, nke ga-eweta nnwere onwe.

1. Mata na ihe ọmụma na eziokwu bụ ntọala nke nnwere onwe.

2. Nabata ihe ọmụma na eziokwu dịka ụzọ nke ndụ nwere onwe.

1. Ilu 3:13-14 – “Onye ihe na-agara nke ọma ka onye ahụ na-achọta amamihe na-adịrị, na onye na-enweta nghọta. N’ihi na ngwa ahịa ya dị mma karịa ahịa ọlaọcha, uru ya dịkwa mma karịa ezi ọla edo.”

2. Ndị Filipaị 4:8 - “N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-ahụ n'anya, ihe ọ bụla nke ezi akụkọ; ọ bụrụ na e nwere omume ọma ọ bụla, ọ bụrụkwa na otuto dị, chebara ihe ndị a echiche.”

JỌN 8:33 Ha zara ya, si, Ayi bu nkpuru Abraham, ma ọ dighi mb͕e ọ bula ayi bu orù onye ọ bula: gi onwe-gi si aṅa si, Agēme ka unu nwere onwe-unu?

Ndị Juu na-ekwu na ọ dịbeghị mgbe ha nọ n'agbụ nke nwoke ọ bụla, ma Jizọs ekwetaghị.

1. "Eziokwu nke nnwere onwe n'ime Kraịst"

2. "Gịnị Ka Inwe Onwe N'ezie Pụtara?"

1. Ndị Galetia 5:1, "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

2. Ndị Hibru 2: 14-15, "Ya mere, ebe ọ bụ na ụmụaka na-ekekọrịta n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya keere òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu; ma napụta ndị niile site n’egwu ọnwụ bụ́ ndị edoro n’ịbụ ohu ogologo ndụ nile.”

Jọn 8:34 Jisus zara ha, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke nēme nmehie bu orù nke nmehie.

Mmehie na-eme ka anyị bụrụ ohu, ma Jizọs bụ naanị onye nwere ike ịtọhapụ anyị.

1: Jizọs bụ naanị ụzọ iji nweta nnwere onwe

2: Aghọla Ohu nke Mmehie

1: Jọn 8:34

2: Ndị Galeshia 5: 1 - "N'ihi na nnwere onwe Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

JỌN 8:35 Orù ahu adighi-anọ kwa n'ulo rue mb͕e ebighi-ebi;

Ọkpara ahụ ga-anọ n'ụlọ mgbe niile ma ndị ohu agaghị anọ.

1. Ịhụnanya nke Nna: Ịnọgide na Kraịst

2. Nkwenye nke Chineke na-adịghị ada ada: Nkwa ebighi ebi

1. Jọn 14:16-18 - M'gāriọ kwa Nna-ayi, Ọ gēnye kwa unu Onye-iye-aka ọzọ, ka Ọ gānọyere unu rue mb͕e ebighi-ebi, bú Mọ nke ezi-okwu.

2. Aisaia 40:8 – Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

Jọn 8:36 Ya mere ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu nʼezie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba Ndị Kraịst ume ịnakwere onyinye nnwere onwe nke Jizọs na ibi ndụ n'ime nnwere onwe ahụ.

1. "N'efu n'ezie - Ibi n'ime nnwere onwe ahụ Jizọs na-enye"

2. "Nnwere onwe nke Kraịst na-enweghị atụ"

1. Ndị Rom 6:18 "Ebe e mere ka unu nwere onwe unu na mmehie, unu ghọrọ ndị ohu ezi omume."

2. Ndị Galetia 5:1 “Ya mere guzosienụ ike na nnwere onwe ahụ nke Kraịst ji mee ka anyị nwere onwe anyị, unu ekwekwala ọzọ na yoke nke ịbụ ohu.”

Jọn 8:37 Amatara m na unu bụ mkpụrụ Ebreham; ma unu nāchọ igbum, n’ihi na okwum enweghi ọnọdu nime unu.

Ndị si n’agbụrụ Ebreham na-achọ igbu Jizọs n’ihi na ha jụrụ okwu ya.

1: Anyị aghaghị ịdị umeala n’obi ịnakwere eziokwu nke Okwu Jizọs n’agbanyeghị ihe nketa anyị.

2: Anyị ekwesịghị iji ihe nketa anyị mee ihe ngọpụ iji jụ ozizi Jizọs.

1: Ndị Rom 2: 17-29 - E chetaara ndị Juu na agbụrụ anụ ahụ ha sitere na Abraham ezughị iji mee ka ha bụrụ ndị ezi omume n'ihu Chineke.

2: Galatia 6: 15-16 - Pọl na-echetara ndị Galetia na ọ bụghị ihe nketa ha ka ọ dị mkpa, kama ọ bụ ihe e kere ọhụrụ n'ime Kraịst.

JỌN 8:38 Ihe M'huru n'ebe Nnam ka Mu onwem nēkwu: ọ bu kwa ihe unu huru n'aka nna-unu ka unu nēme.

Jizọs na-ekwu banyere ihe ọ hụrụ n’ebe Nna ya nọ, ndị na-eso ụzọ ya na-emekwa ihe ha hụrụ n’ebe nna ha nọ.

1. "Ịhụ Ihe Anyị Kwere: Nnyocha nke Jọn 8:38"

2. "Ijegharị Okwu ahụ: Ime Ihe Anyị Kwere ná Ndụ"

1. Ndị Efesọs 4: 1-2 - "Ya mere, mụ onwe m onye mkpọrọ nke Onyenwe anyị, na-arịọsi gị ike ka ị na-eje ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ nke a kpọworo unu, jiri ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ nile, na ndidi, na-enwe ndidi. ibe unu n'ịhụnanya."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka ha yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe uche Chineke bu, nke di ezi na nke nānara nke-ọma, zu-kwa-ra okè."

Jọn 8:39 Ha zara, si ya, Abraham bu nna-ayi. Jisus si ha, Ọ buru na unu bu umu Abraham, unu gālu ọlu Abraham.

Ndị mmadụ gwara Jizọs na Ebreham bụ nna ha, ma Jizọs zara ha na ọ bụrụ na ha bụ ụmụ ya n’ezie, ha ga-eme ihe kwekọrọ n’ọrụ ya.

1. Ibi ndụ nke Okwukwe: Ọmụmụ Ebreham

2. Nọgidenụ n'Okwu: Ibi ndụ n'Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Rom 4: 16-17, "Ya mere, nkwa ahụ na-abịa site n'okwukwe, ka o wee bụrụ site n'amara, na e wee kwenye ya maka ụmụ Abraham niile - ọ bụghị naanị ndị sitere n'iwu, kamakwa ndị sitere n'aka. okwukwe Abraham, ya onwe-ya bu nna nke ayi nile.

2. Jemes 2:21-22, "Ọ̀ bụ na e gụghị nna nna anyị Ebreham n’onye ezi omume n’ihi ihe o mere mgbe ọ chọrọ nwa ya nwoke bụ́ Aịzik n’àjà n’ebe ịchụàjà? Ị hụrụ na okwukwe ya na omume ya na-arụkọ ọrụ ọnụ, e mekwara ka okwukwe ya zuo okè site n’aka ya. ihe o mere."

JỌN 8:40 Ma ub͕u a unu nāchọ ib͕um, bú nwoke nke gwaworo unu ezi-okwu, nke M'nuru n'ọnu Chineke: Abraham emeghị nka.

A na-akpagbu Jizọs maka ikwu eziokwu nke ihe ọ nụrụ n’ọnụ Chineke, bụ́ nke Ebreham na-emeghị.

1. Ihe ize ndụ dị n'ikwu eziokwu

2. Mkpagbu maka Ime Ihe ziri ezi

1. Jọn 15:18-21 - “Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị. Ọ bụrụ na ị bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ gị n'anya dị ka nke ya. Otú ọ dị, unu esiteghị n’ụwa, ma ahọpụtawo m unu n’ụwa. Ọ bụ ya mere ụwa ji kpọọ unu asị. Cheta okwu m'siri unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya. Ọ bụrụ na ha akpagburu m, ha ga-akpagbukwa unu. Ọ bụrụ na ha erubere isi n'ozizi m, ha ga-eruberekwa unu isi. Ha ga-emekwa gị otú a n’ihi aha m, n’ihi na ha amaghị onye zitere m.”

2. Luk 6:22-23 - “Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akpọ unu asị, mgbe ha na-ekewapụ unu ma na-akọcha unu, na-ajụkwa aha unu dị ka ihe ọjọọ, n'ihi Nwa nke mmadụ. Ṅurianu ọṅu n'ubọchi ahu, wu-kwa-nu elu n'ọṅù: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe. N’ihi na otú ahụ ka ndị nna nna ha si mesoo ndị amụma.”

Jọn 8:41 Unu na-eme omume nna unu. Ha we si ya, Ọ bughi kwa ikwa-iko ka ayi muworo; ayi nwere otù Nna, bú Chineke.

Jizọs kpugheere ndị Juu na ọ bụghị iwu na a ga-amụ ha site n’ịkwa iko, ebe ha nwere otu Nna, bụ́ Chineke.

1. Anyị niile nwere Otu Nna: Ịchọgharị Ihe Jọn 8:41 pụtara

2. Ịbụ Nna nke Chineke: Ezi Isi Iyi nke njirimara

1. Aisaia 64:8 – Ma ub͕u a, Jehova, Gi onwe-gi bu nna-ayi; ayi bu urọ, gi onwe-gi bu kwa ọkpu-ite; ma ayi nile bu ọlu aka-Gi.

2. 1 Jọn 3:1 - Le, ụdị ihu-n'anya nke Nnam nyeworo ayi, ka ewe kpọ ayi umu Chineke: ya mere uwa amaghi ayi, n'ihi na ọ maghi Ya.

Jọn 8:42 Jisus si ha, Ọ buru na Chineke bu Nna-unu, unu gāhum n'anya: n'ihi na Mu onwem siri n'ebe Chineke nọ puta; m'we bia kwa n'Onwem, kama Ya onwe-ya ziterem.

Jizọs na-arịọ ndị na-enwe obi abụọ na ọ̀ bụ onye ọ bụ ka ha tụlee na ọ bụrụ na Chineke bụ Nna ha n'ezie, ha agaghị enwe obi abụọ.

1: Anyị ga-ahụ n'anya na ntụkwasị obi na Jizọs, n'ihi na O sitere na Chineke na-esite na ya.

2: Anyị ekwesịghị inwe obi abụọ banyere Jizọs na onye ọ bụ, n'ihi na ime nke a ga-abụ enweghị okwukwe na Chineke Nna anyị.

1: Matiu 7: 21-23 "Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n'eluigwe. Ọtụtụ ga-asị m. n'ubọchi ahu, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, àyi ayighi amuma n'aha-Gi, chupu kwa ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi, were kwa aha-Gi lu ọtutu ihe-iriba-ama? M'gāsi kwa ha nke-ọma, si, Ọ dighi mb͕e ọ bula m'mara unu: si n'ebe m'nọ pua, unu ndi nēme ihe ọjọ.

2: 1 Jọn 4: 7-8 "Ndị enyi, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke. Onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. "

Jọn 8:43 Gịnị mere unu aghọtaghị okwu m? ọbuná n'ihi na unu apughi inu okwum.

Jizọs na-ajụ ihe mere na ndị na-ege ya ntị aghọtaghị ozi ọ na-ezi, na-egosi na ihe mere ha na-apụghị ịghọta bụ n’ihi na ha apụghị ịnụ okwu ya.

1. Ige Okwu Chineke: Isi Ihe Na-akpata Nghọta

2. Ịnabata Ozi Jizọs: Okwu nke Obi

1. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

2. Ilu 4: 20-22 - Nwa m nwoke, ṅaa ntị n'okwu m; Tọ nti-gi n'ala n'okwum nile. Ekwela ka ha si n'anya-gi abua wezuga onwe-ha; Debe ha n'etiti obi-gi.

Jọn 8:44 Unu bụ ndị nna unu ekwensu, ma ọchịchọ nna unu ka unu ga-eme. Ọ bu ob͕u-madu site na mbu, ma o guzoghi n'ezi-okwu, n'ihi na ezi-okwu adighi nime ya. Mb͕e ọ bula ọ nēkwu okwu-ugha, o nēkwu ihe sitere n'onwe-ya: n'ihi na onye-ugha ka ọ bu, na nna-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka eziokwu pụta ìhè na isi iyi ụgha na aghụghọ bụ ekwensu.

1. Ụgha Ekwensu: Lezienụ anya megide aghụghọ

2. Ike nke Eziokwu: Ịjụ aghụghọ nke Onye iro

1. 1 Jọn 4:1-6 - Inwale mmụọ

2. Ndị Efesọs 6: 10-18 - Yikwasị ihe agha nke Chineke

Jọn 8:45 Ma nʼihi na m na-agwa unu eziokwu, unu ekwetaghị m.

Ndị na-anụ ya na-ajụ eziokwu.

1: Anyị aghaghị ịdị njikere ịnụ eziokwu, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike ịnakwere.

2: Anyị ga-agbalịsi ike ibi ndụ nke eziokwu, ka e wee tụkwasị okwu anyị obi.

Ilu 12:17 - Onye na-ekwu eziokwu na-ekwu ezi ihe, ma onye akaebe ụgha, aghụghọ.

2: Ndị Kọlọsi 3: 9-10 - Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu yipụrụ onwe unu ochie ahụ na omume ya, yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị.

JỌN 8:46 ònye n'etiti unu nēme ka m'mara nmehie? Ma ọ buru na Mu onwem nēkwu ezi-okwu, gini mere unu nēkweghm?

Jọn 8:46 na-ama anyị aka inyocha obi anyị ma tụlee ma ànyị na-emeghe eziokwu, n’agbanyeghị isi iyi.

1: Adịla ngwa n'ikpe ndị na-ewetara gị eziokwu ikpe, n'ihi na ị nwere ike na-efunahụ ohere ịmụta ihe.

2: Kwere eziokwu, n'agbanyeghị onye na-ekwu ya.

Jemes 1:19 - Mara nka, umu-nnam ndi m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ.

2: Ilu 18:13 - Ọ bụrụ na mmadụ azaa tupu ọ nụ, ọ bụ nzuzu ya na ihere.

Jọn 8:47 Onye sitere na Chineke na-anụ okwu Chineke: ya mere unu anụghị ha, n'ihi na unu esiteghị na Chineke.

Ndị nke Chineke ga-ege ntị n’okwu Chineke, ma ndị na-abụghị nke Chineke agaghị anụ ya.

1. Anyị ga-ahọrọ ịbụ nke Chineke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ okwu Ya.

2. Chineke na-akpọ anyị ka anyị nabata okwu ya ma bụrụ akụkụ nke ezinụlọ ya.

1. Ndị Rom 8:14-17 N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. 1 Jọn 5:1-5 Onye ọ bula nke kwere na Jisus bu Kraist ahu, amuworo site na Chineke.

JỌN 8:48 Ya mere ndi-Ju zara, si ya, Àyi  sighi nke-ọma na Gi onwe-gi bu onye Sameria, i nwe-kwa-ra mọ ọjọ?

Ndị Juu boro Jizọs ebubo na o nwere ekwensu n’ihi na ọ bụ onye Sameria.

1. Ebubo ndị agbata obi anyị na-enweghị isi

2. Ịgbagha ebubo ụgha

1. Ndị Rom 8:31-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ebere nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi kwa aṅa ghara iso Ya nye ayi ihe nile?

2. Matiu 5:11-12 - “Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụgha n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

Jọn 8:49 Jisus zara, si, Enweghịm ekwensu; ma Mu onwem nāsọpuru Nnam, ma unu nēlelìm.

Jizọs na-ekwusi ike na ọ na-asọpụrụ Chineke nakwa na ndị mmadụ na-akparị Ya.

1. Nsọpụrụ Jizọs: Ọmụmụ ihe n’Oziọma Jọn

2. Ibi ndụ nke nsọpụrụ iji gosi nkwanye ùgwù maka Chineke

1. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2. 1 Pita 2:17 - Na-asọpụrụ onye ọ bụla: hụ òtù ụmụnna nke ndị kwere ekwe n'anya, tụọ egwu Chineke, sọpụrụ eze.

Jọn 8:50 Ma adịghị m achọ otuto nke m: e nwere onye na-achọ ma na-ekpe ikpe.

Jizọs achọghị otuto nke ya, ma ọ dị onye ọzọ na-achọ ma na-ekpe ikpe.

1. Ịchọta otuto na achọghị ọdịmma onwe onye nanị - Jọn 8:50

2. Ikpe Chineke - Jọn 8:50

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

4. Ndị Rom 14:10 - N'ihi na anyị niile ga-eguzo n'ihu oche ikpe nke Chineke.

Jọn 8:51 Nʼezie, nʼezie, a sị m unu, Ọ bụrụ na onye ọ bụla edebe okwu m, ọ gaghị ahụ ọnwụ ma ọlị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịgbaso ozizi Jizọs ka e wee nye ya ndụ ebighị ebi.

1. Ike nke Ozizi Jizọs: Otú Idebe Okwu Ya si enye Anyị Ndụ Ebighị Ebi

2. Nkwa Jizọs Maka Ndụ: Nduzi maka ibi ndụ nke okwukwe

1. Aisaia 25:8 - Ọ ga-eloda ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi; ma Onye-nwe Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri n’ihu nile.

2. 1 Ndị Kọrint 15:26 – Onye iro ikpeazụ nke a ga-ebibi bụ ọnwụ.

JỌN 8:52 Ya mere ndi-Ju siri ya, Ub͕u a ka ayi mara na i nwere mọ ọjọ. Abraham anwuwo, na ndi-amuma; ma gi onwe-gi nāsi, Ọ buru na onye ọ bula edebe okwum, ọ gaghi-edetu ọnwu ire rue mb͕e ebighi-ebi.

Ndị Juu boro Jizọs ebubo na o nwere ekwensu mgbe o kwuchara na ọ bụrụ na mmadụ edebe ihe o kwuru, ọ gaghị edetụ ọnwụ ire ma ọlị.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ige Ya Ntị ma Na-eso Ya

2. Nghọta Ndị Juu Ga-aghọtahie Jizọs: Otú Anyị Na-ekwesịghị Iṅomi Ha

1. Ndị Hibru 9:27 - "Ma dị ka e nyere mmadụ iwu ịnwụ otu ugboro, ma mgbe nke a ikpe"

2. Jọn 11:25-26 - "Jizọs sịrị ya: Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ: onye kwere na m, ọ bụ ezie na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ: ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ma ọlị. "

JỌN 8:53 Gì onwe-gi ka nna-ayi Abraham uku, onye nwuru anwu? ma ndi-amuma anwuwo: ònye ka I nēme onwe-gi?

Ndị Juu na-ajụ Jizọs ajụjụ banyere ikike o nwere.

1: Anyị kwesịrị ịchọ mgbe niile ịmata isi iyi nke ikike anyị na-eso.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe mgbe niile na ikike ọzọ nwere ike ịdị ukwuu karịa ihe anyị na-esobu.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Ndị Efesọs 2:19-20 Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mba ọzọ, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke, ebe e wukwasịrị unu n’elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, bụ́ Jisọs Kraịst n’onwe ya. ịbụ onye isi nkuku.

Jọn 8:54 Jisus zara, si, Ọ buru na m'sọpuru Onwem, nsọpurum abughi ihe ọ bula: Nnam bu Onye nāsọpurum; Onye unu nāsi, na Ọ bu Chineke-unu;

Jizọs na-akụzi mkpa ịdị umeala n’obi na ike Chineke dị.

1. Ike Ịdị umeala n'obi: Ịmụta ihe n'ihe nlereanya Jizọs

2. Ịsọpụrụ Chineke: Obi nke Ezi ofufe

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Matiu 6:1-4

Jọn 8:55 Ma unu amatabeghị Ya; ma Mu onwem mara Ya: ma ọ buru na asim, Amataghm Ya, M'gābu onye-ugha dika unu: ma amawom Ya, nēdebe kwa okwu-Ya.

Jọn maara Chineke na ozizi ya, ọ dịghịkwa atụ egwu ikwu okwu megide ndị na-amaghị.

1: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ikwu okwu mgbe anyị ma eziokwu.

2: Ịmara Chineke na ịgbaso ozizi ya bụ ihe kacha mkpa.

Ilu 28:1 - Ndị ajọ omume na-agba ọsọ mgbe ọ dịghị onye na-achụ ha: Ma ndị ezi omume nwere obi ike dị ka ọdụm.

2: Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Jọn 8:56 Nna-unu Abraham ṅuriri ọṅu ihu ubọchim: o we hu ya, we ṅuria.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ọṅụ Ebreham nwere ịhụ Jizọs na ụbọchị ya.

1. Ọṅụ Ịhụ Jizọs: Lee Okwukwe Ebreham

2. Ịṅụrịa ọṅụ na Jizọs: Ememme Nkwa nke Mgbapụta

1. Ndị Hibru 11:13-16 – Okwukwe Abraham na nkwa nke Onye-nzọpụta

2. Ndị Rom 4: 17-18 - Okwukwe Abraham na olile anya na nkwa Chineke

JỌN 8:57 Ya mere ndi-Ju siri ya, I b͕aghi ọgu arọ abua na iri, ì hu-kwa-ra Abraham?

Jizọs ji Ebreham gosi na o si n’aka Chineke.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe Jizọs mere banyere iji Akwụkwọ Nsọ kwadoo ihe o kwuru na ihe ndị ọ kụziri.

2. Ikwere na nkwa Chineke na ịtụkwasị obi na oge ya zuru oke.

1. Ndị Hibru 11:8-12 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata dịka ihe nketa. Ọ pụrụ, n’amaghị ebe ọ na-aga.

2. Abụ Ọma 33:4 - N'ihi na okwu Jehova ziri ezi na eziokwu; O kwesịrị ntụkwasị obi n’ihe niile Ọ na-eme.

Jọn 8:58 Jisus si ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, tutu Abraham akādi, Mu onwem nọ.

Jizọs na-ekwu na ya bụ Chineke, dịka Ọ na-ekwu na Ọ dịrị adị tupu Abraham, nke bụ nkwupụta nke ebighị ebi.

1. Jizọs Bụ Chineke: Nchọpụta Jọn 8:58

2. Ịghọta ịdị ukwuu nke Jizọs site na ọdịdị ebighi ebi Ya

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Aịzaya 9:6-7

Jọn 8:59 Ya mere ha weliri nkume itu Ya: ma Jisus zoro onwe-ya, si n'ulo uku Chineke pua, nēgabiga n'etiti ha, we gabiga.

Jizọs zere esemokwu ma jiri nwayọọ si n'ụlọ nsọ pụọ.

1. Ike udo na obi umeala n'elu esemokwu.

2. Mkpa ọ dị ịpụ n’ọnwụnwa.

1. Matiu 26:52-54 - Ihe Jizọs zara Pita mgbe o bipụrụ ntị ohu onye isi nchụàjà.

2. Ilu 16:32 - "Onye nwere ntachi obi dị mma karịa dike, onye na-ejide onwe ya karịa onye na-ewere obodo."

Jọn 9 bụ isi nke itoolu nke Oziọma Jọn, bụ́ nke na-akọ banyere ọgwụgwọ nke otu nwoke Jizọs mụrụ kpuru ìsì na esemokwu sochirinụ nke bilitere n’etiti ndị ndú okpukpe.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs zutere otu nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya (Jọn 9:1-7). Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ihe mere o ji kpu ìsì, na-ajụ ma ọ̀ bụ n’ihi mmehie nke ya ka ọ̀ bụ mmehie nke nne na nna ya mere. Jizọs zara na ọ bụghị ya kpatara ya, kama nke a mere ka e wee gosipụta ọrụ Chineke n'ime ya. Jizọs wee gbụọ ọnụ mmiri n’ala, were mmiri ya kpụọ apịtị, werekwa ya tụsa n’anya nwoke ahụ. Ọ gwara ya ka ọ sachaa n’ọdọ mmiri Siloam. Nwoke ahụ rubere isi wee hụ ụzọ n'ụzọ ọrụ ebube.

Paragraf nke abụọ: Ọgwụgwọ ahụ na-akpata ọgba aghara n'etiti ndị maara nwoke ahụ bụbu onye ìsì (Jọn 9:8-34). Ọhụhụ ọhụrụ ọ hụrụ na-atụ ụfọdụ n'anya ebe ndị ọzọ na-ajụ ma ọ̀ bụ otu onye n'ezie. Ndị Farisii—ndị ndú okpukpe—kpọrọ ma nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa na ndị mụrụ ya ka ha jụọ ya ajụjụ. Ha jụrụ ajụjụ banyere otú o si hụ ụzọ n’Ụbọchị Izu Ike, na-ewere na ọ bụ ihe megidere nkọwa ha siri akọwa iwu Sabbath. Nwoke ahụ a gwọrọ gbachitere Jizọs dị ka onye amụma sitere n’aka Chineke ma o kwetara na ya amachaghị banyere Ya.

Paragraf nke atọ: Isi nke mechiri na Jizọs na-achọ na ikpughe onwe ya nye nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa (Jọn 9:35-41). Mgbe Jizọs matara na ndị ndú okpukpe achụpụla nwoke ahụ kpuburu ìsì n’etiti ha, ọ chọtara ya ma jụọ ma ò kwere na Ya bụ “Nwa nke mmadụ.” Nwoke ahụ a gwọrọ zara nke ọma ma fee Ya ofufe. Na nzaghachi, Jizọs na-ekwupụta na ọ bịara n’ụwa nke a maka ikpe—ikpughe ndị kpuru ìsì n’ụzọ ime mmụọ—na maka nzọpụta—imeghe anya ha n’eziokwu ime mmụọ. Ụfọdụ ndị Farisii nụrụ mgbanwe a ma na-ajụ ma ha onwe ha kpuru ìsì n’ụzọ ime mmụọ n’ihi iguzogide ozizi Jisọs.

Na nchịkọta,

Isi nke itoolu nke Jọn na-akọ banyere ọgwụgwọ nke otu nwoke Jizọs mụrụ kpuru ìsì, esemokwu ndị sochirinụ n’etiti ndị ndú okpukpe, na mkpughe Jizọs kpugheere onwe ya dị ka Ọkpara nke mmadụ.

Jizọs ji mmiri gwọọ onye ìsì ahụ ma gwa ya ka ọ saa mmiri n’ọdọ mmiri, mee ka ọ hụ ụzọ. Nke a kpatara nkewa n'etiti ndị maara ya, nke mere ka ndị Farisii jụọ ajụjụ banyere imebi ụbọchị izu ike.

Nwoke ahụ a gwọrọ gbachitere Jizọs dị ka onye amụma ma mesịa zute Ya ọzọ. Ọ nabatara Jizọs dị ka Ọkpara nke mmadụ ma na-efe Ya. Jizọs kọwara nzube Ya maka ikpe na nzọpụta mgbe ọ na-ama kpu ìsì ime mmụọ ụfọdụ ndị Farisii aka. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ike ọrụ ebube nke Jizọs, ọgụ Ọ na-emegide iwu okpukpe, na ọrụ Ya dị ka ma onyeikpe na Onye Nzọpụta.

Jọn 9:1 Ma ka Jisọs na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke nke kpuru ìsì site nʼọmụmụ ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus okosobo ye eren emi nnan toto ke emana.

1. Okwukwe Nwoke Ìsì: Aghọta Ịtụkwasị Obi n’Jizọs N’agbanyeghị Nsogbu

2. Ọmịiko Jizọs Maka Ndị Na-adịghị Ike: Ihe Nlereanya Maka Mmekọrịta Anyị na Ndị Ọzọ

1. Matiu 11:5 - "Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwụrọ na-ejegharịkwa, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma."

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe dị ọcha na nke e merụrụ emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ na mkpagbu ha, na idebe onwe ya n'enweghị ntụpọ site n'ụwa."

JỌN 9:2 Ndi nēso uzọ-Ya we jua ya, si, Onye-ozizí, ònye mehiere, nwoke a ma-ọbu ndi muru ya, na amuwo ya n'ìsì?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ ya ma nwoke ahụ a mụrụ kpuru ìsì ò mere ihe ọjọọ, ka ọ̀ bụ n’ihi nne na nna ya.

1. Chineke na-eji ahụhụ ebute ihe ọma ná ndụ anyị.

2. Ahụhụ anyị na-ata adịghị egosi na Chineke adịghị anyị mma.

1. Ndị Rom 8:28 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:7-10 "Ya mere, ka m wee ghara ịdị mpako, e nyere m ogwu n'anụ ahụ m, onye ozi Setan, ka ọ taa m ahụhụ. ugboro atọ m rịọrọ Onyenwe anyị ka o wepụ ya. site n'akam.Ma Ọ sirim, Amaram zuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zue okè n'adighi-ike. N'ihi nka ka m'nānya isi nke-uku kari n'adighi-ikem, ka ike Kraist we dakwasim: n'ihi nka, n'adighi-ike na n'ita-n'iru, na nkpab͕u, na nkpab͕u, na n'ihe-ike, nātọm utọ n'ihi Kraist. adịghị ike, mgbe ahụ ka m dị ike.

Jọn 9:3 Jisus zara, si, Nwoke a emehieghi kwa, ma ndi muru ya: kama ka ewe me ka ọlu Chineke puta ìhè nime Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na ọ dịghị mmehie Jizọs hụrụ n'ime nwoke ahụ a mụrụ n'ìsì, ma ọ bụ n'ahụ ndị mụrụ ya, kama na a pụrụ ịhụ ọrụ ebube nke Chineke na ọgwụgwọ nke nwoke ahụ.

1. Ike ebube nke Chineke - Otu esi egosi ọrụ nke Chineke site n'ọrụ ebube dịka ọgwụgwọ nke nwoke a mụrụ n'ìsì.

2. Ọ dịghị Amamikpe-Otú Jizọs si hụ na ọ dịghị mmehie n'ime nwoke ahụ ma ọ bụ nne na nna ya, na otú Chineke na-adịghịkwa anyị onwe anyị ikpe.

1. Ndị Rom 8:1-2 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs. N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu emewo ka unu nwere onwe-unu nime Kraist Jisus n'iwu nke nmehie na ọnwu.

2. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi;

Jọn 9:4 Aghaghm ịrụ ọrụ nke Onye ziterem, ma ọ bu ehihie: abali nābia, mb͕e ọ dighi onye ọ bula puru ilu ọlu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na anyị kwesịrị ịrụsi ọrụ ike ma jiri oge anyị nwere ugbu a mee ihe, dịka abalị ga-abịa, ohere anyị ga-apụkwa.

1. Iji Oge Anyị Na-eme Ihe nke Ọma: Mụta ihe na Jọn 9:4

2. Ịrụsi Ọrụ Ike na Ime Ihe Anyị Pụrụ Ime: Amamihe Jọn 9:4

1. Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, were ike gị niile mee ya.

2. Ndị Efesọs 5:16 --eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị ahụ dị njọ.

Jọn 9:5 Ọ bụrụhaala na m nọ n’ụwa, abụ m ìhè nke ụwa.

Jizọs na-ekwusa na ọ bụrụhaala na ọ nọ n'ụwa, na ya bụ ìhè nke ụwa.

1. Ìhè nke Ụwa: Otú Jizọs Si Weta Olileanya na Nzọpụta.

2. Ìhè Kasịnụ nke Ụwa: Jizọs na ozi ebighị ebi Ya nke ịhụnanya na ọmịiko.

1. Matiu 5:14-16 - “Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke bi n’eluigwe otuto.”

2. Ndị Filipaị 2:14-16 - “Na-emenụ ihe niile n'enweghị ntamu ma ọ bụ nrụrịta ụka, ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke ndị na-enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa. , jidesie okwu nke ndụ ike, ka m wee nwee mpako n’ụbọchị Kraịst na agbaghị m ọsọ n’efu ma ọ bụ dọgbuo onwe m n’ọrụ n’efu.”

JỌN 9:6 Mb͕e O kwusiri okwu ndia, Ọ b͕asa ọnu-miri n'ala, were kwa ọnu-miri kpu urọ, were urọ te anya onye-ìsì ahu.

Jizọs ji mmiri ya na ájá dị n’ala gwọọ nwoke ahụ kpuru ìsì.

1: Ọbụna n'oge ihe isi ike, Jizọs nwere ike inye anyị ọgwụgwọ dị anyị mkpa.

2: Chineke nwere ike iji ihe ọ bụla rụọ ọrụ ebube, ọbụlagodi ihe ndị kacha mkpa kwa ụbọchị.

1: Mak 8:22-25 - Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru n'akụkụ Betsaida site n'imetụ anya ya aka.

2: Matiu 9:29-30 - Jizọs gwọrọ ndị ikom abụọ kpuru site n'imetụ anya ha aka.

JỌN 9:7 Ọ si ya, Je, sa miri n'ọdọ-miri Sailoam, (nke bu, ma asugharia, ezitere.) Ya mere o jere, sa miri, bia nāhu uzọ.

Jọn na-akụzi mkpa okwukwe na nrubeisi dị. 1. " Okwukwe na nrubeisi: Ike dị n'azụ ọrụ ebube" 2. "Ọdọ Mmiri Siloam: Ike nke Okwukwe na Nrubeisi". 1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.” 2. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

JỌN 9:8 Ya mere ndi-ab͕ata-obi-ha, na ndi huru ya na mb͕e gara aga na ọ kpuru ìsì, si, Onye a, Ọ̀ bughi Onye ahu Nke nānọdu ala nāriọ?

Ìgwè mmadụ ndị hụburu otu nwoke kpuru ìsì ka ọ na-arịọ arịrịọ matara ya mgbe Jizọs gwọchara ya.

1. Ọrụ ebube ọgwụgwọ nke onye ìsì - Jọn 9: 8

2. Iji anya ọhụrụ hụ Ọrụ ebube nke Jizọs - Jọn 9: 8

1. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị ndị ntị chiri. Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye-ob͕i gāma kwa nkpu: n'ihi na n'ọzara ka miri nērù, na miri-iyi n'ọzara.

2. Matiu 15:30-31 - Oké ìgwè madu we biakute Ya, ha na ndi-ngwurọ, ndi-ìsì, ndi-ob͕i, ndi-ọgwugwu, na ọtutu ndi ọzọ, we tuda ha n'ala n'ukwu Jisus; O we me ka aru-ha di ike: nke mere na ibobo nwua ìgwè madu ahu, mb͕e ha huru ndi-ob͕i ka ha nēkwu okwu, na ndi-ọgwugwu ka aru di arọ́, na ndi-ngwurọ ka ha nēje ije, na ndi-ìsì ka ha hu uzọ: ha we nye Chineke Israel otuto.

Jọn 9:9 Ufọdu nāsi, Onye a bu Ya: ndi ọzọ nāsi, Ọ di ka Ya: ma Ọ siri, Mu onwem bu Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe njirimara Jizọs ka Ọ na-akwado njirimara nke ya.

1. Jizọs ma onye Ọ bụ, ọ chọkwara ka anyị matakwa

2. Olee otú e nwere ike isi mata onye anyị bụ n’ebe Jizọs nọ

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Efesọs 1: 17-21 - ka Chineke nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke ebube, nye unu mmụọ nke amamihe na nke mkpughe n'ọmụma ya, ebe anya nke obi unu nwuo, ka unu wee nwuo. mara ihe bu olile-anya ahu nke Ọ kpọworo unu, gini bu àkù nke ihe-nketa-Ya di ebube nime ndi-nsọ, na gini bu idi-uku nke ike-Ya n'ebe ayi nọ, bú ndi kwere, dika ọlu nke idi-uku-Ya si di, nke Ọ luruworo nime ya. Kraịst, mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, nọkwaa ya n'aka nri ya n'ebe dị n'eluigwe, dị nnọọ elu karịa ọchịchị na ikike na ike na ọchịchị, na karịa aha ọ bụla a na-akpọ, ọ bụghị naanị n'oge a kamakwa n'ime ya. bia.

Jọn 9:10 Ya mere ha siri Ya, È si aṅa meghe anya-gi?

O meghere anya ya n’eziokwu nke Jizọs Kraịst: Jizọs bụ Ìhè nke ụwa.

1: Jisus bụ Ìhè nke na-enwu n’ọchịchịrị na-ewetakwa anyị nile na nzọpụta.

2: Anyị ga-emeghe anya anyị n'eziokwu nke Jizọs Kraịst ma nabata ìhè ya.

1: Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2: Matiu 5: 14-16 - Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo nke edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma-ọbu madu adighi-amuye oriọna, dọba ya n'okpuru ite ọta, kama n'elu ihe-idọba-oriọna; Ọ nēnye kwa ndi nile nọ n'ulo ìhè. Ka ìhè-unu nwue otú a n'iru madu, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

JỌN 9:11 Ọ zara, si, Otù nwoke nke anākpọ Jisus mere urọ, te kwa anyam abua manu, sim, Je n'ọdọ-miri Sailoam, sa miri: m'we je, sa, ewe hu uzọ.

Jizọs mere ụrọ ma tee ya mmanụ, gwọọ nwoke ahụ n’ìsì.

1. Ọrụ ebube nke Jizọs: Oku nke ikwere

2. Ike Ọgwụgwọ Jizọs: Na-ahụ ụzọ ma hụ Eziokwu

1. Aisaia 35:5-6 - “Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, na ntị nke ndị ntị chiri ka a ga-emeghe; mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye ogbi gābù kwa nkpu ọṅù.

2. Matiu 11:5 - “Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-ejekwa ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma.”

Jọn 9:12 Ya mere ha si Ya, Òle ebe Ọ nọ? Ọ si, Amaghm.

Ndị Farisii jụrụ Jizọs ebe onye ìsì ahụ a gwọrọ nọ, ma Jizọs sịrị na ya amaghị.

1: Ọ bụghị mgbe niile ka Chineke ga na-achị ọnọdụ ọ bụla. Mgbe ụfọdụ ọ na-ahapụ anyị ka anyị mee mkpebi na ụzọ anyị.

2: Ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị atụmatụ Chineke, Ọ ka na-achịkwa ma na-arụ ọrụ maka ọdịmma anyị kacha.

1: Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2: Ilu 3:5 “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi; adaberekwala ná nghọta gị.”

Jọn 9:13 Ha kpọtara ndị Farisii onye ahụ kpuru ìsì na mbụ.

E gosiri ndị Farisii otu nwoke kpuru ìsì n’oge gara aga.

1. Ngwọta Chineke: Ihe akaebe nke Okwukwe

2. N'ime Jizọs ka anyị na-ahụ mweghachi

1. Aisaia 61:1 - “Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m; n’ihi na Onye-nwe tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ntikpọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u;

2. Mak 10:46-52 - “Ha we biarue Jeriko: mb͕e Ọ nēsi na Jeriko pua, ya na ndi nēso uzọ-Ya, na oké ìgwè madu, Batimiọs kpuru ìsì, nwa Timaiọs, nānọdu ala n'akuku okporo-uzọ nāriọ aririọ. Ma mb͕e ọ nuru na ọ bu Jisus Onye Nazaret, ọ malitere iti nkpu, si, Jisus, nwa Devid, merem ebere... Jisus we si ya, Je; Okwukwe-gi emewo ka i di ike. Ngwa ngwa o wee hụ ụzọ, o wee soro Jizọs n’ụzọ.”

JỌN 9:14 Ma ọ bu ubọchi-izu-ike mb͕e Jisus mere urọ, we saghe anya-Ya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a mbụk oro aban̄ade nte Jesus ọkọkọkde eren emi akamanade nnan ke usen Sabbath.

1. Ebere Chineke enweghị atụ

2. Ngwọta Site n'okwukwe

1. Matiu 12:9-14 - Jizọs gbachitere ndị na-eso ụzọ ya maka ịtụtụ ọka n'Ụbọchị Izu Ike

2. Luk 6:6-11 - Jizọs gwọrọ ndị ọrịa n'ụbọchị izu ike n'agbanyeghị nkatọ ndị Farisii.

JỌN 9:15 Ya mere ndi-Farisi ju-kwa-ra ya ọzọ otú o si hu uzọ. Ọ si ha, Ọ tukwasi urọ n'anyam abua, m'we sa miri, hu.

Jizọs ji ụrọ na mmiri gwọọ otu nwoke kpuru ìsì.

1: Anyị nwere ike nweta ọgwụgwọ anụ ahụ na nke mmụọ mgbe anyị ji obi umeala na-erubere atụmatụ Chineke isi.

2: Okwukwe na Jizọs na-eweta ọgwụgwọ na mweghachi.

1: Jemes 5:15 "Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ọrịa, Onyenwe anyị ga-emekwa ka ọ bilie; ọ bụrụkwa na o mehiewo, a ga-agbaghara ya."

2: Isaiah 53:5 "Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ ya, ọ bụkwa site n'ihe-otiti-ya ka a gwọworo anyị."

JỌN 9:16 Ya mere ufọdu nime ndi-Farisi siri, Nwoke a esiteghi na Chineke, n'ihi na ọ dighi-edebe ubọchi-izu-ike. Ndi ọzọ nāsi, Òle otú onye-nmehie gēsi alu ihe-iriba-ama di otú a? Nkewa we di n'etiti ha.

Itien̄wed emi owụt ke mme Pharisee ẹkebahade ke ekikere mmọ ẹban̄a Jesus ke ini ẹkụtde mme utịben̄kpọ oro enye akanamde ke usen Sabbath.

1: Anyị kwesịrị ịna-echeta ike Chineke n’agbanyeghị ụbọchị.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpebi omume ndị ọzọ.

1: Matiu 7: 1-5 - "Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe unu ikpe.

2: 1 Ndị Kọrint 13: 4-7 - "Ịhụnanya nwere ogologo ntachi obi na obiọma; ịhụnanya adịghị enwe anyaụfụ, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. ṅụrịa ọṅụ n'ihi ajọ omume, ma ṅụrịa ọṅụ n'eziokwu."

JỌN 9:17 Ha nāsi kwa onye-ìsì ahu ọzọ, Gini ka i nēkwu bayere Ya, na O meghere anya-gi? Ọ si, Onye-amuma ka ọ bu.

Onye ìsì ahụ gbara akaebe na Jizọs bụ onye amụma.

1. Olee ihe anyị nwere ike ịgba akaebe banyere Jizọs?

2. Olee otú anyị ga-esi amata ọrụ Chineke?

1. Diuterọnọmi 18:15-22 (Jehova bụ́ Chineke gị ga-esi n'etiti gị kpọpụtara gị onye amụma dị ka m, n'etiti ụmụnne gị—ọ bụ ya ka ị ga-ege ntị—)

2. Ndị Hibru 1: 1-2 (Ogologo oge gara aga, ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke gwara nna anyị ha okwu site n'ọnụ ndị amụma, ma n'oge ikpeazụ a, O gwawo anyị okwu site n'aka Ọkpara ya...)

Jọn 9:18 Ma ndị Juu ekwetaghị banyere ya, na ọ kpuru ìsì, na e mekwara ka ọ hụ ụzọ, ruo mgbe ha kpọrọ nne na nna nke onye ahụ hụrụ ụzọ.

Jọn 9:18 na-ekwu banyere ekweghị ekwe nke ndị Juu gbasara nwoke ahụ a gwọrọ n’ihi ìsì.

1. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ ebube na ndụ anyị, ọbụlagodi mgbe anyị enweghị ike ịhụ ya.

2. Okwukwe anyị ekwesịghị ịdabere n'ihe a na-ahụ anya, kama gbanye mgbọrọgwụ n'ihe a na-adịghị ahụ anya.

1. Jọn 20:29 Jizọs sịrị ya: “Ì kwere n'ihi na ị hụwo m? Ngọzi na-adịrị ndị na-ahụbeghị anya ma kwere.

2. Ndị Rom 4:17-21 “Dị ka e dere, sị, “Emewo m gị nna nke ọtụtụ mba”—n'ihu Chineke nke o kwere na ya, bụ́ Onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ ma na-eme ka ihe ndị ahụ dị ndụ. adịghị adị. N'olileanya o kwere n'olile-anya, na ọ gābu nna nke ọtutu mba, dika agwaworo ya, si, Otú a ka nkpuru-gi gādi. Ọ                             ghị          g  u g'nwa n'afọ Sera, nke b͕ara ihe nwuru anwu. Ọ dịghị ekweghị ekwe mere ka ọ tụgharịa uche n’ihe banyere nkwa Chineke, ma o siri ike n’okwukwe ya ka ọ na-enye Chineke otuto, kwenyesie ike na Chineke nwere ike ime ihe o kwere ná nkwa.”

JỌN 9:19 Ha we jua ha, si, Onye a bu nwa-unu, onye unu nāsi na amuwo kpuru ìsì? ọ̀ bu kwa otú a ka Ọ nāhu ub͕u a?

Ndị mmadụ jụrụ nne na nna otu onye kpuru ìsì otú o si hụ ụzọ ugbu a.

1. Otú Okwukwe Pụrụ Imeghe Anya Anyị

2. Ịhụ ọrụ ebube Chineke na ndụ kwa ụbọchị

1. Matiu 9:27-31 (Ọgwụgwọ nke ndị ìsì abụọ)

2. Jọn 11:38-44 (Mbilite n'ọnwụ Lazarọs n'ọnwụ)

Jọn 9:20 Ndị mụrụ ya zara ha, sị: “Anyị matara na onye a bụ nwa anyị nwoke, na a mụrụ ya nʼìsì.

Nne na nna Jọn kwupụtara okwukwe ha na ọgwụgwọ ọrụ ebube a ga-agwọ nwa ha nwoke n'agbanyeghị na o kpuru ìsì.

1: Ka ayi tukwasi obi n'ihe-iriba-ama nile nke Chineke, ma ọ buru na ayi apughi iji anya-ayi hu ha.

2: Anyị ga-eji okwukwe nabata uche Chineke, ọbụna mgbe anya anyị na-ahụghị.

1: Jeremaịa 17: 7-8 - "Onye agọziri agọzi ka nwoke ahụ bụ nke tụkwasịrị Jehova obi, onye Jehova bụ ntụkwasị obi ya: Ọ dị ka osisi a kụrụ n'akụkụ mmiri, nke gbanyere mgbọrọgwụ n'akụkụ iyi, Ọ dịghị atụ egwu mgbe okpomọkụ. na-abịa, n’ihi na akwụkwọ ya na-adị ndụ ndụ ndụ, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n’afọ nke oké ọkọchị, n’ihi na ọ dịghị akwụsị ịmị mkpụrụ.”

2: Ndị Hibru 11: 1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.”

Jọn 9:21 Ma otú o si hụ ihe ugbu a, anyị amaghị; ma-ọbu onye meghere anya-Ya, ayi amataghi: o mewo agadi; jua ya: Ọ gēkwu okwu bayere Onwe-ya.

Jọn 9:21 na-akụziri anyị ka anyị tụkwasị Chineke obi mgbe a na-azaghị ajụjụ anyị na ịkwanyere ikike nke ndị ọzọ ùgwù.

1. Ihe omimi Chineke: Ịtụkwasị obi ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị

2. nkwanye ùgwù nke nnwere onwe: Ịsọpụrụ mkpebi ndị ọzọ

1. Aịzaya 55:8-9 “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

2. Aisaia 40:28-29 “Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya. Ọ na-enye onye dara mbà ike, ọ bụkwa onye na-enweghị ike ka Ọ na-eme ka ọ dị ike.”

Jọn 9:22 Okwu ndị a ka ndị mụrụ ya kwuru, nʼihi na ha tụrụ egwu ndị Juu: nʼihi na ndị Juu ekwekọrịtalarị na ọ bụrụ na onye ọ bụla ekwupụta na ya bụ Kraịst, a ga-achụpụ ya nʼụlọ nzukọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi egwu ndị Juu dịka ha kwenyere na ikwupụta Kraịst ga-eduga n'ịchụpụ ha n'ụlọ nzukọ.

1. Egwu mmadụ bụ ọnyà

2. Bilie Maka Ihe Ikwere

1. Ilu 29:25 – Egwu mmadụ na-eweta ọnyà, ma onye ọ bụla tụkwasịrị Jehova obi ga-anọ ná nchebe.

2. Ndị Rom 10:9-10 - na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na obi ka madu nēkwere rue ezi omume, ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

Jọn 9:23 Ya mere ndi muru ya siri, O mewo agadi; juo ya.

Ihe odide: Na Jọn 9, Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ìsì. Ajụrụ ndị agbata obi ya, ndị ọ maara, na ọbụna ndị mụrụ ya ajụjụ banyere onye mere omume ọgwụgwọ a “na-akwadoghị iwu” n'Ụbọchị Izu Ike. Otú ọ dị, ha enweghị ike ịza onye gwọworo ahụ n'ihi na ha amaghị. Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ nwoke ahụ onye gwọrọ ya, ọ sịrị na ọ bụ Jizọs. Otú ọ dị, ndị mụrụ ya gbachiri nkịtị, n’ihi na ha na-atụ ndị ndú ndị Juu egwu. N'ikpeazụ, ha sịrị, "O mewo agadi; juo ya."

1. Ike Jizọs Nwere Ịgwọ Ọrịa: Otú Jizọs si nwee ike gwọọ nwoke a mụrụ kpuru n’ụzọ ọrụ ebube na okwukwe ọ chọrọ

2. Obi Ike nke Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs: Otú nwoke ahụ a mụrụ kpuru na ndị mụrụ ya si gosipụta obi ike n'ịgbaso Jizọs ọbụna mgbe a na-emegide ya.

1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Jọn 10:27-28 - "Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m. M na-enye ha ndụ ebighị ebi, ha agaghịkwa ala n'iyi ma ọlị, ọ dịghịkwa onye ga-anapụ ha n'aka m."

Jọn 9:24 Ya mere ha kpọrọ nwoke ahụ kpuru ìsì ọzọ, sị ya, Nye Chineke otuto: anyị matara na nwoke a bụ onye mmehie.

Ndị isi okpukpe gwara nwoke ahụ kpuru ìsì ka o nye Chineke otuto, na-ekwere na nwoke ahụ bụ́ Jizọs bụ onye mmehie.

1: Anyị ga-amata ike nke Chineke n'ọrụ Jizọs, ọbụlagodi mgbe ndị gbara anyị gburugburu na-adịghị.

2: Anyị aghaghị ime ememe ọrụ ebube Jizọs, ọbụna mgbe ndị ọzọ na-aghọtaghị ha.

1: Aisaia 29:18-19 N'ubọchi ahu ndi nti chiri gānu okwu nile nke akwukwọ, site kwa n'ọchichiri na ọchichiri ha ka anya ndi-ìsì gāhu. Ndi di ume-ala n'obi gānata ọṅù ọhu nime Jehova, Ndi-ob͕eye n'etiti madu gāṅuri kwa n'Onye Nsọ nke Israel.

Matiu 11:5 - Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-ejekwa ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma.

JỌN 9:25 Ọ zara, si, Ma Ọ bu onye-nmehie ma-ọbu na ọ bughi, amataghm: otù ihe ka m'matara, na, mb͕e m'buru ìsì, ub͕u a m'nāhu uzọ.

Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ma kọwaa na ya amaghị ma onye ahụ na-agwọ ọrịa ọ̀ bụ onye mmehie ka ọ̀ bụ na ọ bụghị, ma ọ ma na ọ bụbu ìsì, ma ugbu a ọ na-ahụ ụzọ.

1. Ike Jizọs nwere ịgwọ ọrịa na iweghachi

2. Ihe akaebe nke okwukwe nke onye ìsì

1. Matiu 9:27-31 - Jizọs gwọrọ ndị ikom abụọ kpuru ìsì

2. Abụ Ọma 146:8 – Jehova saghere anya ndị ìsì

Jọn 9:26 Ya mere ha si Ya ọzọ, Gini ka O mere gi? Ò si aṅa meghe anya-gi?

Ọgwụgwọ nke Onye Ìsì: Jizọs gosiri ike Chineke ya site n’ịgwọ onye ìsì n’ụzọ ọrụ ebube.

1. Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume

2. Ọrụ ebube bụ ihe na-echetara ike Chineke

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ọpụpụ 15:11 - Ònye dị ka Gi, Jehova, n'etiti chi nile? Ònye di ka Gi, Onye di ebube n'idi-nsọ, Onye di egwu n'ima-nma nile, nēme ihe-ebube di iche iche?

JỌN 9:27 Ọ zara ha, si, Agwawom unu ub͕u a, ma unu anughi: gini mere unu nāchọ inu ya ọzọ? unu onwe-unu gābu kwa ndi nēso uzọ-Ya?

Ndị Farisii jụrụ otu nwoke a mụrụ kpuru ìsì ma ọ̀ bụ onye na-eso ụzọ Jizọs, ọ zara ha ihe mere ha ga-eji chọọ ịnụ azịza ya ọzọ ma ọ bụrụ na ha anụworị ya.

1. Ike Jesus: N'agbanyeghị na nwoke a mụrụ kpuru ìsì na ndị Farisii na-akwa ya emo, nwoke a họọrọ iguzosi ike n'ihe o kweere na Jizọs.

2. Okwukwe n’Ebe Ahụhụ Ga-adị: Nwoke a nwere okwukwe n’ebe Jizọs nọ n’agbanyeghị mmegide nke ndị Farisii.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Matiu 16:24 - "Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya ma bulite obe ya soro m."

Jọn 9:28 Ya mere ha kwujọrọ Ya, si, Gi onwe-gi bu onye nēso uzọ-Ya; ma ayi bu ndi nēso uzọ Moses.

Jọn 9:28 chịkọtara ndị na-eso ụzọ Jizọs bụ́ ndị ndị ọzọ na-azọrọ na ha bụ ndị na-eso ụzọ Mozis.

1. Anyị pụrụ ịmụta ịdị umeala n'obi na amara Jizọs mgbe a na-emegide mmegide.

2. E kwesịrị ịja okwukwe anyị mma kama ịkatọ anyị.

1. Matiu 5:11-12 “Ngọzi na-adịrị unu, mgbe ndị mmadụ ga-akọcha unu, na-akpagbukwa unu, na-ekwukwa ihe ọjọọ niile megide unu ụgha, n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ: n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe: n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.”

2. Jemes 1:2-4 “Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọrụ ya zuru oke, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ.”

Jọn 9:29 Anyị maara na Chineke gwara Mozis okwu: ma nwoke a, anyị amaghị ebe o si bịa.

Ndị oge ahụ jụrụ onye Jizọs bụ n’ihi na ha ma na Chineke gwara Mozis okwu, ma ha amaghị ebe Jizọs si bịa.

1. Jizọs ka Mozis ukwuu: Chineke gwara Mozis okwu, ma Jizọs bụ ihe atụ pụrụ iche nke ike Chineke.

2. A na-anabata mmadụ niile n’Alaeze Chineke: N’agbanyeghị ebe anyị si bịa, Chineke na-anabata anyị.

1. Matiu 11:11-12 "N'ezie, asim unu, N'etiti ndi nwanyi muru, o nweghi onye kariri Jọn Baptist. Ma onye kacha nta n'ala-eze elu-igwe ka ya uku."

2. Ndị Rom 8: 38-39 "N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

JỌN 9:30 Nwoke ahu zara, si ha, Gini mere ihe di ebube di nime ya, na unu amaghi ebe O si bia, ma O meghere anyam abua.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ọrụ ebube pụta ìhè bụ́ nke Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ìsì n'ime ya. O juru ya anya na Jizọs gwọrọ ya n’agbanyeghị na ọ maghị onye ọ bụ.

1: Jizọs bụ Onye na-agwọ ọrịa na ọgwụgwọ ya dịịrị mmadụ niile n’agbanyeghị ụdị onye ha bụ.

2: Jizọs bụ isi iyi nke ọgwụgwọ ọrụ ebube na ndị nabatara ọgwụgwọ ya na-agbanwe.

Matiu 11:5 - Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-eje ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụ ihe, a na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, a na-ekwusakwara ndị ogbenye ozi ọma.

2: Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Jọn 9:31 Ugbu a anyị maara na Chineke adịghị anụ ndị mmehie: ma ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-efe Chineke ma na-eme uche ya, onye ahụ ka ọ na-anụ.

Chineke na-ege ndị na-efe ya ezi ofufe ma na-erubere ya isi ntị.

1: Ezi Ofufe: Obi nke Nrubeisi

2: Ike nke ofufe: Otu esi anụ olu Chineke

1: Jemes 4:7-10 Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2: Ndị Kọlọsi 3:17, Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

Jọn 9:32 Kemgbe ụwa malitere, a nụghị na onye ọ bụla meghere anya onye a mụrụ nʼìsì.

Itien̄wed emi aban̄a eren emi akamanade nnan, ndien enyịn esie atara.

1. Ọrụ ebube nke Chineke na onyinye amara

2. Ike nke Okwukwe

1. Matiu 19:26, "Ma Jizọs lere ha anya wee sị ha: "N'ebe mmadụ, ihe a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

2. Abụ Ọma 146:8, “Jehova na-emeghe anya ndị ìsì; Onye-nwe-ayi nēbili ndi nēruda ala; Jehova hụrụ ndị ezi omume n’anya.”

Jọn 9:33 Ọ bụrụ na nwoke a esiteghị na Chineke, ọ gaghị eme ihe ọ bụla.

Amaokwu a na-ekwu maka ikike na ike Jizọs nwere, na-ekwusi ike na ọ ga-eme naanị ihe Ọ na-eme n'ihi na O sitere na Chineke.

1. Jizọs: Isi Iyi nke ikike na ike niile

2. Ọrụ ebube nke Kraịst: Àmà nke ịdị-nsọ Ya

1. Jọn 14: 10-11 - "Ùnu ekwetaghị na m nọ n'ime Nna m, Nna dịkwa n'ime m? Okwu m na-agwa unu adịghị m ekwu n'Onwe m, kama ọ bụ Nna nke bi n'ime m. kwerem na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem, ma-ọbughi ya, kwere n'ihi ọlu-Ya onwe-ha.

2. Ndị Kọlọsi 2:9-10 - N'ihi na nime Ya ka njuputa nke chi nile bi n'anu-aru, ejuputawo kwa unu nime Ya, Onye bu isi nke ọchichi nile na ichi-isi nile.

Jọn 9:34 Ha zara, si ya, Amuru gi na nmehie nile, ọ̀ bu kwa Gi onwe-gi nēzí ayi ihe? Ha we chupu ya.

Ndị ndú okpukpe ahụ juru nnọọ mpako na ịkpọasị nke na ha chụpụrụ onye ìsì nanị n’ihi na ọ kụziiri ha ihe.

1: Nganga na ajọ mbunobi enweghị ọnọdụ n'alaeze Chineke.

2: Onye-nwe-anyị na-akpọ anyị ka anyị dị umeala n’obi na-emeghe ka anyị mụta ihe n’aka ndị ọzọ.

1: Jemes 4:6: “Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, sị, 'Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

Luk 18:14: “Asim unu, Nwoke a ridara n'ulo-ya n'onye ezi omume kari ibe-ya. N’ihi na onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala, ma onye na-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya.”

Jọn 9:35 Jizọs nụrụ na ha achụpụla ya; mb͕e Ọ chọtara ya, Ọ si ya, Ì kwere na Ọkpara Chineke?

Jizọs na-emere otu nwoke ndị nke ya chụpụrụ ebere ma nye ya ohere ikwere na Ya.

1: Ebere Jizọs enweghị ihe ọ bụla

2: Kwere na Ọkpara Chineke

1: Luk 6:36 - "Nwee obi ebere, dị ka Nna unu nwere obi ebere."

2: 1 Jọn 5: 10-12 - "Onye ọ bụla nke kwere na Ọkpara Chineke nwere àmà n'ime onwe ya; onye ọ bụla nke na-ekweghị na Chineke emewo ya ka ọ bụrụ onye ụgha, n'ihi na o kwenyeghị n'ịgba akaebe nke Chineke gbara banyere Ọkpara ya. "

JỌN 9:36 Ọ zara, si, Ònye bu Onye ahu, Onye-nwe-ayi, ka m'we kwere na Ya?

Jọn 9:36 chịkọtara akụkụ ahụ dị ka ajụjụ onye ìsì jụrụ, na-ajụ onye Jizọs bụ ka o kwere na ya.

1. Ajụjụ nke Okwukwe: Olee otú anyị si mara na anyị nwere ike ikwere na Jizọs?

2. Ikpughe Eziokwu: Ịchọ Nkwa nke Onye Nzọpụta

1. Ndị Rom 10:17 - Okwukwe na-abịa site n'ịnụ na ịnụ ihe site n'okwu Chineke.

2. 1 Jọn 5:13 - Ihe ndia ka M'degara unu ndi kwere n'aha Ọkpara Chineke; ka unu we mara na unu nwere ndu ebighi-ebi.

JỌN 9:37 Jisus we si ya, Gi onwe-gi ahuwo Ya, ma ọ bu Onye ahu Nke nāgwa gi okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na Jizọs kọwara onwe ya nye nwoke a mụrụ kpuru ìsì, ma gosi na ọ bụ onye na-agwa ya okwu.

1. Ike nke njirimara onwe onye: Otú ịmara ndị anyị bụ si enyere anyị aka imeri ìsì

2. Jizọs Na-ekpughe Aha Ya: Ịmata na Ịnabata Ezi Onwe Anyị

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ọpụpụ 33:14 - Jehova zara, sị, "M ga-eso gị gaa, m ga-emekwa ka ị zuru ike."

Jọn 9:38 Ọ si, Onye-nwe-ayi, ekwerem. O we kpọ isi ala nye ya.

Jọn gosipụtara okwukwe site n'ife Jizọs ofufe n'amaokwu a.

1. Ike nke Okwukwe - Inyocha ike nke okwukwe site n'ihe atụ nke Jọn na-efe Jizọs.

2. Na-eto eto n'okwukwe - Mụta ka anyị ga-esi eto n'okwukwe site n'ihe atụ nke Jọn na-efe Jizọs.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ihe anụrụ abịa, ihe a na-anụ na-esitekwa n'ozi nke Kraịst."

Jọn 9:39 Jisus we si, N'ihi ikpé ka M'biaworo n'uwa nka, ka ndi nāhughi uzọ we hu; ka ndị na-ahụ ụzọ wee kpuo ìsì.

Jizọs bịara n’ụwa ikpe ndị e ji mmehie kpuo ìsì ikpe na imeghe anya ndị “kpuru ìsì”.

1: Jisus bu Ìhè nke uwa.

2: Ikpe Chineke ziri ezi.

1: Aisaia 9:2 - Ndi nējeghari n'ọchichiri ahuwo oké ìhè: ndi bi n'ala nke onyinyo ọnwu, ìhè nēnwukwasi ha.

Jọn 12:46 - Abịara m ìhè n'ụwa, ka onye ọ bụla nke kwere na m wee ghara ịnọ n'ọchịchịrị.

JỌN 9:40 Ma ufọdu nime ndi-Farisi ndi ya na ha nọ nuru okwu ndia, ha we si ya, Àyi onwe-ayi bu kwa ìsì?

Jizọs nọ na-akụziri ndị Farisii banyere ikpu ìsì ime mmụọ, ha meghachikwara omume site n’ịjụ ma ha onwe ha kpurukwa ìsì.

1. Ihe ize ndụ nke kpuru ìsì ime mmụọ

2. Oku na-atụgharị uche onwe ya

1. Aisaia 6:9-10 - Were obi ha ghọta ma chigharikute Jehova ka O we me ka aru di ha ike.

2. Matiu 13:13-15 – Ilu Jizọs tụrụ banyere ọgha mkpụrụ na ndị nwere anya ma ha anaghị ahụ ụzọ.

Jọn 9:41 Jisus si ha, Ọ buru na unu kpuru ìsì, unu agaraghi-enwe nmehie: ma ub͕u a unu nāsi, Ayi nāhu uzọ; ya mere nmehie unu nānọgide.

Jizọs gbara ndị Farisii aka, bụ́ ndị sịrị na ha na-ahụ ụzọ, site n’ịrụtụ aka na ọ bụrụ na ha kpuru ìsì, na ha agaraghị enwe mmehie.

1. “Ikpu ìsì nke mpako” - Inyocha otú mpako pụrụ isi gbochie anyị ịhụ eziokwu, na otú ịdị umeala n’obi pụrụ isi nyere anyị aka ito eto n’okwukwe anyị.

2. “Iji Anya Ime Mmụọ Na-ahụ Hụ” - Na-enyocha mkpa ọ dị iji anya nke okwukwe aghọta eziokwu, ọ bụghị naanị ịhụ ụzọ anụ ahụ anyị.

1. Jemes 4:6 - "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Jọn 10 na-akọ akụkọ ihe atụ Jizọs banyere Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ, okwu Ya gbasara mmekọrịta Ya na ndị na-eso ụzọ Ya, na nkewa na-aga n'ihu n'aha njirimara Ya.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs webatara onwe ya dị ka ọnụ ụzọ atụrụ na ezi onye ọzụzụ atụrụ. Ọ na-akatọ ndị na-esi n’ụzọ ọ bụla ọzọ bata n’ogige atụrụ ma e wezụga n’ọnụ ụzọ ámá dị ka ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ihe. Atụrụ ahụ na-eso ya n’ihi na ha matara olu ya mana ha agaghị eso onye bịara abịa. Dịka ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, Ọ maara atụrụ ya ma na-atọgbọ ndụ ya n’ihi ha n’afọ ofufo adịghị ka onye e goro ọrụ nke na-ahapụ atụrụ n’ihu anụ ọhịa wolf (Jọn 10:1–18).

Paragraf nke Abụọ: Ozizi a kpatara nkewa n'etiti ndị Juu ụfọdụ ndị na-ekwu na mmụọ ọjọọ ji ya mee ka ndị ọzọ na-ajụ ajụjụ ka mmụọ ọjọọ ga-esi meghee anya kpuo ìsì. N'oge nraranye a mere na Jerusalem n'oge oyi, Jisus nēje ije n'ulo uku Chineke n'obí Solomon, ebe ndi-Ju zukọrọ n'ebe ọ nọ, we jua ya, Rùe ole mb͕e ka I ganēme ka ayi nēcheta? Ọ bụrụ na ị bụ Mezaịa, gwa anyị hoo haa.' Na nzaghachi, O mere ka ọ pụta ìhè na ọ gwara ha ma ha ekweghị na ọrụ aha Nna na-agba akaebe banyere Ya ma ha ekweghị n'ihi na ha abụghị atụrụ ya ndị na-ege ntị olu ya maara na ha na-enye ha ndụ ebighị ebi ma ọ dịghị onye ọ bụla na-anapụ ha. wepụ aka Nna (Jọn 10:19–30).

Paragraf nke atọ: Mgbe okwu a gachara, Jizọs kwuru na ya na Chineke bụ́ Nna dị n'otu, 'M Nna bụ otu.' Nke a mere ka ndị Juu bulite nkume tụgbuo ya ọzọ kwuluru na-azọrọ na ọ bụ Chineke ebe naanị mmadụ nzaghachi rụtụrụ aka ọrụ ndị na-eme aha Nna na-agba akaebe ya ma ọ bụrụ na ekwenyeghị ọrụ ọ dịkarịa ala kwere na ọrụ ebube ka ịmara na Nna nọ n'ime m ka m nọ na Nna na-edu onye ọzọ. O we gaghachi ọzọ n'ofè Jọdan, ebe Jọn buru uzọ eme baptism, ọtutu madu biakutere Ya kwere n'ebe ahu, si, Jọn emeghi ihe-iriba-ama ọ bula ihe Jọn kwuru bayere Nwoke a bu ezi-okwu. (Jọn 10:31-42).

Jọn 10:1 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēsiteghi n'ọnu-uzọ ba n'ogige aturu, ma nārigo n'uzọ ọzọ, onye ahu bu onye-ori na onye nāpunara madu ihe.

Jizọs dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha bụ́ ndị na-agbalị iduhie ndị mmadụ n’ezi okwukwe. 1: Anyị aghaghị ịkpachara anya megide ndị ozizi ụgha ma rapara n’Okwu Chineke. 2: Ayi aghaghi ichọ ezi-okwu ka ekwe-kwa-ra ka okwu-ugha duhie ayi. 1: Jeremaịa 29:11, "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya." 2: 1 Pita 5:8, "Nweenụ uche ziri ezi, na-eche nche. Onye mmegide unu ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

Jọn 10:2 Ma onye si nʼọnụ ụzọ bata bụ onye na-azụ atụrụ.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ekpemerọn̄ emi esisan̄ade ke usụn̄ oro odụkde ese aban̄a erọn̄.

1. Akpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị ọzụzụ atụrụ na-ekwesị ntụkwasị obi nke ìgwè atụrụ anyị, na-echebekwa ha otú ahụ onye ọzụzụ atụrụ si elekọta atụrụ ya.

2. Iso Kraịst pụtara na anyị ga-achọ ịbụ ndị ọzụzụ atụrụ dị obi umeala na ndị dị nwayọọ, na-eji ụdị ọmịiko na nghọta ahụ o nwere na-edu ụzọ.

1. 1 Pita 5:2-3 “Bụrụnụ ndị ọzụzụ atụrụ nke ìgwè atụrụ Chineke nke nọ n'okpuru unu, na-eche ha nche, ọ bụghị n'ihi na unu aghaghị, kama n'ihi na unu dị njikere, dị ka Chineke chọrọ ka unu bụrụ; ọ bụghị ịchụso uru aghụghọ, kama ọ na-agụsi agụụ ike ije ozi; ọ bụghị ịbụ ndị nwe ya ka ha na-achị ndị e nyefere unu n’aka, kama ka unu bụrụ ihe nlereanya nye ìgwè atụrụ ahụ.”

2. Abụ Ọma 23:1 “Jehova bụ onye na-azụ m atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m.”

Jọn 10:3 Ya ka onye-ọnu-uzọ meghere; aturu nānu kwa olu-Ya: ma ọ nākpọ aturu nke aka ya n'aha, we dupu ha.

Ezi Onye-ọzụzụ Atụrụ na-akpọ atụrụ Ya n’aha wee dupụta ha.

1. Onye Ọzụzụ Atụrụ Maara Anyị Aha

2. Na-eso oku onye ọzụzụ atụrụ

1. Aisaia 40:11 Ọ gāzù ìgwè ewu na aturu-ya dika onye-ọzùzù: Ọ gēji ogwe-aka-Ya chikọta umu-aturu, buru ha n'obi-Ya, were nwayọ duru ndi di nwata.

2. Matiu 18:12-14 Gịnị ka i chere? Ọ buru na onye ọ bula nwere ọgu aturu ise, ma otù nime ha hie uzọ, ọ̀ dighi-ahapụ ọgu anọ na iri na iteghete ahu n'elu ugwu, we chọ nke ahu kpafuru akpafu? Ma ọ buru na ọ chọta ya, n'ezie, asim unu, ọ nāṅuri n'aru ya kari n'isi ọgu anọ na iri na iteghete ahu nke nēhieghi uzọ. Ya mere ọ bughi uche Nnam Nke bi n'elu-igwe ka otù nime ndi ntà ndia la n'iyì.

Jọn 10:4 Ma mgbe ọ na-achụpụ atụrụ nke ya, ọ na-aga n’ihu ha, atụrụ ahụ na-esokwa ya: n’ihi na ha matara olu ya.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu Jizọs si edu atụrụ ya na ha matara olu ya wee soro ya.

1:Jizọs bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ nke na-edu ma na-elekọta atụrụ ya

2: Atụrụ Ya ka amata olu Jizọs

1: Abụ Ọma 23:1, "Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ."

2: Matiu 11:28-30, “Bịakwutenụ m, unu nile ndị na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m; unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

Jọn 10:5 Ma ha agaghị eso onye ala ọzọ, kama ha ga-agbanarị ya: nʼihi na ha amataghị olu ndị ala ọzọ.

O yighị ka ndị mmadụ ga-eso ndị ha na-amaghị, ebe ọ bụ na ha amachaghị olu ha.

1. Ike nke ịma-mma-anyị na-ege ntị ma na-eso ndị anyị maara karịa ndị anyị na-amaghị.

2. Mkpa nke ịmara Chineke - Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịmata Chineke nke ọma ka anyị wee soro olu ya nso.

1. Ọrụ Ndịozi 2:42 - Ha we rapara onwe-ha n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, n'inyawa achicha na ekpere.

2. Jọn 8:32 - Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu ahu gātọpu kwa unu n'orù.

Jọn 10:6 Ilu a ka Jizọs tụrụ ha: ma ha aghọtaghị ihe ha bụ nke Ọ gwara ha.

Jizọs tụrụ ndị mmadụ ilu, ma ha aghọtaghị ihe Ọ na-ekwu.

1. Ilu Jizọs: Ikpughe Okwu Chineke

2. Otú E Si Asụgharị Ilu: Ịghọta Ihe Okwu Jizọs Pụtara

1. Abụ Ọma 119:105-106: “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, bụrụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m: aṅụwo m iyi, meekwa ka ọ guzosie ike, idebe ụkpụrụ ezi omume gị.”

2. Ilu 2:1-5 : “Nwa m, ọ bụrụ na ị nara okwu m nile, ọ bụrụkwa na i debe ihe nile m nyere n’iwu n’ebe ị nọ, mee ka ntị gị ṅaa ntị n’amamihe, meekwa ka obi gị nwee nghọta; olu nke nghọta, ọ bụrụ na ị na-achọ ya dị ka ọlaọcha, chọọ ya dị ka akụ zoro ezo, ị ga-aghọta egwu Jehova, nwetakwa ọmụma Chineke.

JỌN 10:7 Ya mere Jisus siri ha ọzọ, N'ezie, n'ezie, asim unu, Mu onwem bu ọnu-uzọ nke aturu.

Jizọs bụ ọnụ ụzọ nzọpụta maka atụrụ ahụ.

1. Jizọs bụ onye nche ọnụ ụzọ ndụ ebighị ebi

2. Ike nke Jisos dika uzo nke nzoputa

1. Matiu 7:13-14 “Si n'ọnụ ụzọ ámá dị warara banye. N'ihi na sara mbara ka ọnụ ụzọ ámá ahụ dịkwa mfe nke na-eduba ná mbibi, ma ndị na-esi ya abanye dị ọtụtụ. N'ihi na warara ka ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba ná ndụ dị warara, ma ndị na-achọta ya dị ole na ole.

2. 1 Pita 1:3-5 “Ka Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụrụ onye a gọziri agọzi! Dị ka ebere ya dị ukwuu si dị, o mewo ka a mụọ anyị ọzọ n’olileanya dị ndụ site ná mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst site ná ndị nwụrụ anwụ, gaa n’ihe nketa nke na-apụghị ire ure, nke a na-emerụghị emerụ, nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debere n’eluigwe maka gị, onye site n’ike Chineke. a na-echebe site n’okwukwe maka nzọpụta a na-echere nke a ga-ekpughe n’oge ikpeazụ.”

Jọn 10:8 Ndị niile bịara nʼihu m bụ ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ihe: ma atụrụ ahụ anụghị ha.

Itien̄wed emi aban̄a nte mme erọn̄ Jesus mîkpan̄ke utọn̄ inọ mme inọ ye mbon n̄wo oro ẹkebemde enye iso ẹdi.

1: Anyị ga-akpachara anya ka anyị na-ege naanị olu Chineke ma jụ ndị amụma ụgha niile.

2: Anyị ga-amata ndị anyị na-ege ntị ma hụ na anyị na-ege naanị otu olu Chineke.

1: Jeremaịa 23: 1-4 - "Ahụhụ ga-adịrị ndị ọzụzụ atụrụ na-ebibi ma na-achụsasị atụrụ nke ebe ịta nri m!"

2: Matiu 7: 15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ime ha bụ anụ ọhịa wolf na-agụ agụụ."

JỌN 10:9 Mu onwem bu ọnu-uzọ: ọ buru na onye ọ bula site n'akam bata, agāzọputa ya, ọ gābata nāpu kwa, chọta ebe-ita-nri.

Itien̄wed oro otode John 10:9 anam an̄wan̄a ete ke Jesus edi usụn̄ edinyan̄a, ndien owo ekededi eke otode Enye odụk eyenyene nsinsi uwem ye kpukpru n̄kpọ ye udia oro mmọ ẹyomde.

1. Jizọs bụ ọnụ ụzọ nke nzọpụta: Ọkpọku nke ndụ ebighị ebi

2. Nlekọta na Ndokwa nke Jizọs: Ịchọta Nri n'ime Ya

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Jọn 10:10 Onye ohi ahụ adịghị abịa, ma ọ́ bụghị ka o zuru ohi, na igbu ya, na ibibi: a bịara m ka ha nwee ndụ, ka ha nwetakwa ya nke ukwuu.

Jizọs bịara inye ndụ n'ụba.

1: Jisus biara inye ayi ndu na ọṅù.

2: Jisus biara iwetara ayi udo na olile-anya na ọtutu.

1: Aisaia 61:1-2 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Jehova dikwasim, n'ihi na Jehova etewom manu iwetara ndi-ob͕eye ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọtara n'agha, na oghere ụlọ mkpọrọ nye ndị agbụ; ikwusa arọ amara Jehova, na ubọchi ibọ̀-ọ́bọ̀ Chineke-ayi.

2: Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.

Jọn 10:11 Mu onwem bu onye-ọzùzù-aturu ọma: onye-ọzùzù-aturu ọma nēnye ndu-ya n'ihi aturu.

Onye ọzụzụ atụrụ ọma na-enye ndụ ya maka atụrụ ya.

1. Jizọs dị ka ezigbo onye ọzụzụ atụrụ: ịhụnanya ịchụ àjà

2. Ike nke ihunanya dika onye-azu aturu

1. Aisaia 40:11 - Ọ nāzù ìgwè ewu na aturu-ya dika onye-ọzùzù: Ọ nāchikọta umu-aturu n'ogwe-aka-ya, buru ha nso n'obi-ya;

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Jọn 10:12 Ma onye goro ọrụ, ma ọ bụghị onye ọzụzụ atụrụ, nke atụrụ na-abụghị nke ya, ọ na-ahụ anụ ọhịa wolf ka ọ na-abịa, wee rapụ atụrụ ahụ gbalaga: anụ ọhịa wolf na-ejidekwa ha, gbasasịa atụrụ ahụ.

Onye e goro ego abụghị ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, ọ ga-agbapụkwa mgbe ihe ize ndụ bịara, na-ahapụ atụrụ ahụ ka ọ ghara imerụ ya ahụ́.

1: Ezi ndi-ọzùzù-aturu gānọgide na-echebe ìgwè ewu na aturu-ha, n'agbanyeghị ihe egwu di.

2: Anyị aghaghị ịmụrụ anya n'ịghọta ezi ndị ọzụzụ atụrụ site n'aka ndị ọrụ ego.

1: Matiu 7: 15-20 - Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji.

2: Jeremaia 23:1-4 - Ahuhu gādiri ndi-ọzùzù-aturu ndi nēbibi ma nāchusa aturu nke ebe-ita-nrim! ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

Jọn 10:13 Onye goro ọrụ na-agba ọsọ, nʼihi na ọ bụ onye goro ọrụ, ọ dịghịkwa eche banyere atụrụ ya.

Onye ọzụzụ atụrụ e goro ego adịghị elekọta atụrụ, na-agbapụ mgbe ihe egwu dị.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị lekọta ìgwè atụrụ ya

2: Ọrụ Anyị Ije Ozi na Chebe

1 Pita 5: 2-3 - "Bụrụnụ ndị ọzụzụ atụrụ nke ìgwè atụrụ Chineke nke nọ n'okpuru unu, na-eche ha nche, ọ bụghị n'ihi na ọ dị unu mkpa, kama n'ihi na unu dị njikere, dị ka Chineke chọrọ; ọ bụghị ịchụso uru aghụghọ, kama na-anụ ọkụ n'obi ije ozi; ọ bụghị ịbụ ndị nwe ya n'aka ndị e nyefere unu n'aka, kama bụrụ ndị na-emere ìgwè atụrụ ahụ ihe atụ.

2: Ezikiel 34: 11-12 - N'ihi na nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: Mụ onwe m ga-enyocha ma chọta atụrụ m. M'gādi kwa ka onye-ọzùzù-aturu nke nāchọ ìgwè aturu-ya b͕asaworo agbasa; M'gāchọta kwa aturum, we naputa ha n'ebe nile ha b͕asara n'ubọchi ahu;

Jọn 10:14 Mu onwem bu onye-ọzùzù-aturu ọma ahu, ama-kwa-ram aturu nkem, ama-kwa-ram nkem.

Itien̄wed oro aban̄a Jesus ndidi eti ekpemerọn̄ ye ọdiọn̄ọ mme erọn̄ esie, emi ẹnyụn̄ ẹfiọkde enye.

1:Jizọs bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ma mara anyị nke ọma.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs, ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, inye anyị ihe na-eduzi anyị.

1: Ezikiel 34:11-16 – Nkwa Chineke inye na ichebe atụrụ ya.

2: Abụ 23 - Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ.

Jọn 10:15 Dika Nnam maram, Mu onwem mara kwa Nnam: Mu onwem nātọb͕ọ kwa ndum n'ihi aturu-Ya.

Jọn 10:15 na-ekwu banyere mmekọrịta dị n’etiti Chineke Nna na Jizọs Kraịst. Ha abụọ nwere ihe ọmụma na nghọta zuru oke maka ibe ha.

1. Njikọ ịhụnanya zuru oke n'etiti Nna na Ọkpara

2. Ijere Atụrụ ahu ozi site n’aja

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

Jọn 10:16 Ma aturu ọzọ ka m’nwere, ndị na-esiteghị n’ogige atụrụ a: aghaghikwam iweta ha, ha gānu kwa olum; ma otù ogige gādi, na otù onye-ọzùzù-aturu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-achịkọta ndị kwere ekwe na-abụghị ndị Juu n'otu ogige n'okpuru nduzi ya dị ka otu onye ọzụzụ atụrụ.

1. Ike nke ọkpụkpọ òkù Jizọs: Ịghọta ịdị n'otu nke Ndị kwere ekwe

2. Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ: Ihe Ọchịchị Jizọs Pụtara

1. Ndị Efesọs 4:4-6 - Enwere otu ahụ na otu mmụọ nsọ, dịka akpọrọ unu n'otu olileanya mgbe akpọrọ unu; otu Onye-nwe, otu okwukwe, otu baptism; otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, Onye na-achị ihe niile na site n’ime ihe niile na n’ime ihe niile.

2. Abụ Ọma 23:1-3 - Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ. N'ebe-ita-nri nādi ndu ka Ọ nēme ka m'makpu; Ọ na-edu m n'akụkụ mmiri izu ike; Ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m. Ọ na-edu m n’ụzọ ziri ezi n’ihi aha ya.

Jọn 10:17 Ya mere Nna m hụrụ m nʼanya, nʼihi na m na-atọgbọ ndụ m, ka m wee nara ya ọzọ.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na Jizọs tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe Nna ya nọ, na Ọ ga-eweghachi ya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Inyocha Ihe Nlereanya Jizọs nke Ịhụnanya Àjà

2. Ezi Ihe Àjà pụtara: Ịghọta Ihe Ndị Mere n’Ịhụnanya Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n'obi na nrube isi

2. Ndị Rom 5:8 - Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ n'agbanyeghị na anyị na-eme mmehie

Jọn 10:18 Ọ dịghị onye na-anara m ya, kama m na-atọgbọrọ ya n’onwe m. Enwerem ike itọb͕ọ ya, ma enwerem ike iwere ya ọzọ. Iwu a ka m'natara n'aka Nnam.

Jọn 10:18 na-emesi ike ike na ike Jizọs nwere n'ebe ndụ ya dị, nke Nna nyere ya.

1. Jizọs: Ike nke ikike a na-apụghị ịkwụsị

2. Otú Jizọs si chụọrọ onwe ya n’àjà na-ekpughe ikike ya

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 – Àgwà unu kwesịrị ịdị ka nke Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n’onwe ya, o cheghị na ha na Chineke hà bụ ihe a ga-ejide n’aka, ma o meghị onwe ya ihe ọ bụla, ọ na-ewerekwa ọdịdị nke Chineke. orù, nke emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe.

JỌN 10:19 Ya mere nkewa we di ọzọ n'etiti ndi-Ju n'ihi okwu ndia.

Ndị Juu kewara n’echiche n’ihi ozizi Jizọs.

1. Ozizi Jizọs nwere ike ime ka ndị mmadụ dịrị n'otu na nkewa.

2. Ike okwu Jizọs ji weta udo na esemokwu.

1. Matiu 10:34-36 "Echela na m bịara iweta udo n'ụwa. Abịaghị m iweta udo, kama ọ bụ mma agha. N'ihi na abịara m ime ka nwoke megide nna ya, nwa nwaanyị megide nne ya…"

2. Ndị Hibru 12:14-15 Gbalịsie ike ka gị na mmadụ niile na-adị n'udo na ịdị nsọ; ewezuga idi-nsọ ọ dighi onye gāhu Jehova. Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịda n'amara Chineke, ka mgbọrọgwụ gharakwa ilu tolite ịkpata nsogbu na imerụ ọtụtụ mmadụ.

Jọn 10:20 Ọtụtụ nʼime ha wee sị: “O nwere mmụọ ọjọọ, ara na-agbakwa ya; gini mere unu nānu ya?

Ndị mmegide Jizọs nọ na-ajụ ozizi ya ajụjụ ma na-azọrọ na ọ na-agba ara, nweekwa ekwensu.

1: Anyị ga-enwe obi ụtọ maka ohere nke echiche ọhụrụ ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ha.

2: Ọ dị njọ ikpe ndị ọzọ ikpe na iche echiche banyere agwa ha n'enweghị ihe akaebe.

1: Matiu 7:1-5 - "Kpee ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe.

2: Jemes 1:19 - "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ."

Jọn 10:21 Ndị ọzọ sị, Ihe ndị a abụghị okwu onye ahụ nwere mọ ọjọ. Ekwensu puru imeghe anya ndi-ìsì?

Ndị na-akatọ Jizọs na-enyo enyo na o nwere ike ịrụ ọrụ ebube, ma ndị na-eso ụzọ ya maara na ọ bụghị ekwensu nwere.

1. Ike Jizọs nwere imeri obi abụọ

2. Ọrụ ebube Jizọs: Ihe ịrịba ama nke ịdị nsọ Ya

1. Aisaia 35:5-6 - Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị ndị ntị chiri.

6 Mb͕e ahu onye-ngwurọ gāmali dika ele, ire onye ogbi gābu kwa nkpu: n'ihi na n'ọzara ka miri nērù, na miri nērù n'ala ihe nādighi.

2. Matiu 11:4-5 - Jisus zara, si ha, Jenu gosi Jọn ọzọ ihe unu nānu nāhu kwa;

5 Ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-ejekwa ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, e zisakwara ndị ogbenye ozi ọma.

Jọn 10:22 Ma ọ bụ na Jeruselem bụ ememme nraranye, ọ bụkwa oge oyi.

N’oge oyi, ndị Juu na-eme Ememme Nraranye na Jeruselem.

1. Mkpa ọ dị ime mmemme ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke

2. Otu esi eme ememe ịhụnanya Chineke n'oge oyi

1. Nehemiah 8:13-18

2. Abụ Ọma 105:1-5

Jọn 10:23 Ma Jisus jere ije n’ulo uku Chineke nke di n’uzọ-nbata Solomon.

Jọn 10:23 na-agwa anyị na Jizọs jere ije n’ụlọ nsọ dị n’ihe owuwu ụzọ mbata nke Sọlọmọn.

1. Ihe ọnụnọ Jizọs nọ n’ụlọ nsọ dị n’ihe owuwu ụzọ mbata nke Sọlọmọn pụtara.

2. Mkpa ọnụnọ Jizọs nọ n’ụlọ nsọ dị n’ihe owuwu ụzọ mbata nke Sọlọmọn na ndụ anyị taa.

1. 1 Ndị Eze 6:3 - Ma uzọ-nbata nke di n'iru ulo uku nke ulo ahu, orú cubit ka ogologo-ya di, dika obosara ulo ahu si di; cubit iri ka obosara-ya di kwa n'iru ulo ahu.

2. Jọn 4:23 - Ma oge hour nābia, ọ di kwa ub͕u a, mb͕e ndi nākpọ isi ala n'ezie gākpọ isi ala nye Nnam nime mọ na n'ezi-okwu: n'ihi na ndi di otú a ka Nnam nāchọ ikpọ isi ala nye Ya.

JỌN 10:24 Ya mere ndi-Ju biaruru ya buruburu, si ya, Rùe ole mb͕e ka I nēme ka ayi nwe obi abua? Ọ buru na Gi onwe-gi bu Kraist ahu, gwa ayi nke-ọma.

Jizọs kwuru hoo haa na ya bụ Mesaya ahụ nye ndị Juu, na-achọ ka ha zaa ya.

1: Onye ọ bụla ga-eme mkpebi gbasara Jizọs: kwere Ya ma ọ bụ jụ Ya.

2: Jisos bu nani uzo nke nzoputa, ya mere ayi aghaghi inabata ya dika Onye-nwe na Onye-nzọputa.

1: Ọrụ 4:12 - Ma nzọpụta adịghị n'ime onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru elu-igwe nke e nyere n'etiti mmadụ nke a ga-eji zọpụta anyị.

2: Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Jọn 10:25 Jisus zara ha, si, Agwaram unu, ma unu ekweghi: ọlu Mu onwem nālu n'aha Nnam, ha nāb͕aram àmà.

Jizọs gosiri ha na ya bụ Mesaya ahụ site n’ọrụ ya ọ rụrụ n’aha Nna ya.

1. Jizọs bụ Mezaịa ahụ, nke e gosiri site n'ọrụ Ya rụrụ n'aha Nna Ya.

2. Kwere na Jisus dịka Onye-nwe na Onye-nzọpụta gị, nke e gosiri site n’ọrụ Ya nke ọ rụrụ n’aha Nna Ya.

1. Jọn 5:36, "Ma enwerem onye-àmà kariri Jọn: ozizim na ihe-iriba-amam nile."

2. Aịzaya 61:1: “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n’ahụ́ m, n’ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma, o zitewokwa m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha na ntọhapụ. site n'ọchịchịrị nye ndị mkpọrọ."

JỌN 10:26 Ma unu ekweghi, n'ihi na unu esiteghi n'aturu nkem, dika M'siri unu.

Itien̄wed oro ọdọhọ ke mbon oro mînịmke ke akpanikọ idịghe mme erọn̄ Jesus.

1. Mkpa nke ikwere na Jisos

2. Ike nke Atụrụ Jizọs

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Matiu 11:28 – Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

Jọn 10:27 Atụrụ m na-anụ olu m, ma amakwa ha, ha na-esokwa m.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ige ntị olu Jizọs na ịgbaso iwu ya.

1. Ike Ige Ntị: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Iso Jizọs

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Otú Ịgbaso Jizọs Na-eduga n'Ọṅụ

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Matiu 6:33 – Ma buru uzọ chọ ala-eze-Ya na ezi omume-Ya, agēnye kwa unu ihe ndia nile.

Jọn 10:28 M na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi; ma ha agaghi-ala n'iyì rue mb͕e ebighi-ebi, ọ dighi kwa onye ọ bula agaghi-anapu ha n'akam.

Chineke na-enye anyị ndụ ebighị ebi ma na-echebe anyị pụọ ná mmerụ ahụ.

1: Ịhụnanya na Nchekwa Chineke nke Na-adịghị Awụpụ

2: Nkwa nke ndụ ebighị ebi

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Abụ Ọma 121: 2-3 - Enyemakam si n'aka Jehova, Onye kere eluigwe na ụwa. Ọ gaghi-ekwe ka ewezuga ukwu-gi; onye nēdebe gi agaghi-ura n'ura.

Jọn 10:29 Nnam, onye nyere m, ka ihe nile uku; ọ dighi kwa onye ọ bula puru inapu ha n'aka Nnam.

Nchebe Chineke karịrị ihe ize ndụ ọ bụla anyị na-eche ihu.

1: Anyị nwere ike ijide n'aka na n'agbanyeghị ihe ize ndụ anyị chere, nchebe Chineke ga-ahụ anyị.

2: Chineke dị ukwuu karịa ihe egwu ọ bụla anyị nwere ike iche ihu, ọ gaghị ekwe ka ihe ọjọọ ọ bụla bịakwasị anyị ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ya obi.

1: Ndị Rom 8: 31-39 - Ọ dịghị ike dị n'ụwa a nke nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke.

2: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Jọn 10:30 Mụ na Nna m bụ otu.

Jizọs Kraịst mere ka ha dịrị n’otu ya na Chineke Nna site n’ọdịdị ya dị nsọ, mee ka ha bụrụ otu.

1: Jisus Kraist bu Chineke nke di n’aru, na-eme ka Chineke Nna na Onwe Ya di n’otu.

2: Jisus Kraịst bụ àkwà mmiri dị n’etiti Chineke na mmadụ, na-ejikọta ma n’ime Ya.

1: Ndị Kọlọsi 2:9 - N'ihi na n'ime Ya ka njuju nile nke chi bi n'anu-aru.

2:2 Ndị Kọrint 5:19 - N'ihi na Chineke nọ na Kraịst, na-eme ka ya na ụwa dị ná mma, ọ na-agụghị njehie ha megide ha.

Jọn 10:31 Ya mere ndị Juu chịlitere nkume ọzọ ịtụ ya.

Jizọs gosipụtara ike ya n'ebe ọnwụ nọ site n'ịgwa ndị Juu okwu ma yie ha egwu na ihe ga-esi na ya pụta n'ihi omume ha.

1: Jizọs bụ naanị onye nwere ike n’ebe ndụ na ọnwụ dị.

2: Anyị kwesịrị itinye ndụ anyị n'iso Jizọs, ọ bụghị imerụ ya ahụ.

1: Ndị Rom 6:9-11 - N'ihi na ayi matara na Kraist, ebe emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, agaghi-anwu ozo; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ.

2: Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ, ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.”

Jọn 10:32 Jisus zara ha, si, Ọtutu ọlu ọma ka M'gosiri unu site na Nnam; òle n'ime ọlu ndia ka unu nātum nkume?

A nọ na-akpagbu Jizọs n’ihi ọrụ ọma ndị ọ rụrụ dị ka ihe àmà nke Nna ya.

1: Anyị kwesịrị ịnọgide na-arụ ezi ọrụ, ọbụna mgbe a na-akpagbu anyị n'ihi ha, n'ihi na nke ahụ bụ ihe nlereanya Jizọs setịpụụrụ anyị.

2: Mkpagbu ekwesịghị igbochi anyị ibi ndụ n'okwukwe anyị na ịrụ ọrụ iji jeere Chineke ozi na otuto.

1: Matiu 5: 11-12 "Ngọzi na-adịrị unu, mgbe ndị mmadụ ga-akọcha unu, na-akpagbukwa unu, na-ekwukwa ihe ọjọọ niile megide unu n'okwu ụgha, n'ihi m. n’eluigwe: n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị bu unu ụzọ.”

2: 1 Pita 4: 12-13 “Ndị m hụrụ n'anya, unu echela na ọ bụ ihe ijuanya banyere ọnwụnwa nke ọkụ nke bụ ịnwa unu, dị ka a ga-asị na ihe dị iche iche mere unu: ma ṅụrịa ọṅụ, ebe unu bụ ndị na-eketa ahụhụ Kraịst; ka, mb͕e agēkpughe ebube-Ya, ka unu we were kwa ọṅù di uku ṅuria ọṅu.

Jọn 10:33 Ndị Juu zara ya, sị: “N'ihi ọrụ ọma, anyị adịghị atụ gị nkume; ma n'ihi nkwulu; na n'ihi na gi onwe-gi, ebe i bu madu, nēme Onwe-gi Chineke.

Ndị Juu boro Jizọs ebubo na ọ kwuluru Chineke n’ihi na o kwuru na ya bụ Chineke.

1: Anyị ga-aghọtarịrị ike okwu Jizọs nwere na mmetụta ha nwere n’ebe ndị gbara ya gburugburu nọ.

2: Jizọs gosipụtara ike ịhụnanya na mgbaghara, ọbụlagodi n'ebubo ụgha.

1: 1 Jọn 4: 8 - "Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya."

2: Matiu 5:44 - "Ma a sị m unu, na-ahụ ndị iro unu n'anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu."

JỌN 10:34 Jisus zara ha, si, Èdeghi ya n'akwukwọ iwu-unu, si, Mu onwem siri, Chi ka unu bu?

Jizọs na-ekwusi ike na ọ bụ chi ya site n’ihota ihe n’Abụ Ọma 82:6 .

1: Jizọs bụ Chineke kwesịrị ka e fee ya ofufe ma rubere ya isi.

2: Ekère anyị nile n’onyinyo Chineke, kwesịkwa ịgbalịsi ike ibi ndụ dị nsọ na nke Chineke.

Abụ Ọma 82:6 - “M wee sị, ‘Unu bụ “chi”; unu nile bụ ụmụ nke Onye Kasị Elu.

2: Jọn 1: 1 - "Na mbụ ka Okwu ahụ dị, Okwu ahụ na Chineke dịkwara, Okwu ahụ bụrụkwa Chineke."

Jọn 10:35 Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha chi, ndị okwu Chineke bịakwutere, ma a pụghị imebi Akwụkwọ Nsọ;

Itien̄wed emi eneme nte owo mîkemeke ndibiat ikọ Abasi ye nte ke Abasi okokot mme owo nte abasi.

1. Ike nke Okwu Chineke

2. Ịdị nsọ nke ụmụ Chineke

1. Matiu 5:48 - "Ya mere, zuo okè, dị ka Nna unu nke eluigwe zuru okè."

2. Abụ Ọma 19:7 - "Iwu nke Jehova zuru okè, na-enye ume ọhụrụ mkpụrụ obi."

Jọn 10:36 Unu na-ekwu maka ya, Onye Nnam doro nsọ, zitekwa n’ụwa, sị, ‘Ị na-ekwulu Chineke; n'ihi na asim, Mu onwem bu Ọkpara Chineke?

Jizọs na-ajụ ndị na-ebo ya ebubo ajụjụ, na-ajụ ha ihe mere ha ji bo ya ebubo na ọ na-ekwulu Chineke mgbe ọ sịrị na ya bụ Ọkpara Chineke.

1. Ọchịchị Jizọs: Ntụgharị uche na Jọn 10:36

2. Ọkpara Chineke: Otu Jizọs si gbachitere ịdị nsọ Ya

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ka otu uche ahụ dịrị n'ime unu nke dị n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ma ọ naghị agụ nha anya na Chineke dị ka ihe a ga-erigbu, kama o mere onwe ya ihe efu, were. udi nke orù, amuru n'oyiyi madu. Ewe hu ya n'oyiyi madu, o we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe.

Jọn 10:37 Ọ bụrụ na m adịghị arụ ọrụ Nna m, unu ekwela m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ikwere na Jizọs nanị ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ Chineke.

1. Ọ dị mkpa ka Jizọs gosi ọrụ Chineke ka anyị kwere na ya.

2. Ike nke okwukwe na Jisos na olu Chineke.

1. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

JỌN 10:38 Ma ọ buru na Mu onwem eme, ọ buru na unu ekweghi Mu, kwerenu ọlu nile: ka unu we mara, kwere kwa, na Nnam nọ nimem, Mu onwem kwa nime Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọrụ Jizọs na ịdị n'otu nke Nna na Ọkpara.

1. Ọrụ Jizọs: Ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu n'ime Nna na Ọkpara

2. Ikwere na Jizọs: Ụzọ Ịmara Nna

1. Jọn 14:10-11 – “Kwere m na m nọ n'ime Nna na Nna n'ime m; Kwerem na Mu onwem nọ n'ime Nnam, Nnam nọ kwa nimem: ma-ọbu, kwerem n'ihi ọlu ahu.

2. Jọn 17:21 - “Ka ha nile wee bụrụ otu; dika Gi onwe-gi, Nna, di nimem, Mu onwem kwa nime gi, ka ha onwe-ha we buru kwa otù nime ayi.”

Jọn 10:39 Ya mere ha chọkwara ọzọ ijide ya: ma ọ gbapụrụ nʼaka ha.

Ndị Farisii gbalịrị ijide Jizọs, ma ọ gbapụrụ ha ma gbapụ.

1. Ike nke Ịhụnanya Jizọs: Otú Jizọs Si Agbanarị Ndị Farisii Site n’Ịhụnanya Ọ Hụrụ Anyị n’Anya

2. Nchebe Chineke: Mpụ ahụ Jizọs gbanahụrụ ndị Farisii dị ka ihe nnọchianya nke Nchebe Chineke.

1. Ndị Rom 8:31-39 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Matiu 16:18 - Ma asim gi, na Gi onwe-gi bu Pita, n'elu nkume a ka M'gēwu kwa nzukọm; ọnu-uzọ-ama nile nke ala-mọ agaghi-adi kwa n'aru ya.

Jọn 10:40 Ọ gakwara ọzọ nʼofe Jọdan baa nʼebe Jọn mere baptizim na mbụ; o we biri n'ebe ahu.

Jọn laghachiri n’ebe Jọn Onye Na-eme Baptizim mere baptizim na mbụ wee nọrọ n’ebe ahụ.

1: Jizọs gosiri anyị mkpa ọ dị ịlaghachi na mgbọrọgwụ anyị.

2: Jizọs gosipụtara ike ịdị umeala n'obi, na-alaghachi n'ebe mmalite dị umeala n'obi.

1: 2 Timoti 2: 1-2 - "Ya mere, gị nwa m, dị ike n'amara nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ma ihe ndị ị nụrụ ka m na-ekwu n'ihu ọtụtụ ndị akaebe, nyefee ndị a pụrụ ịdabere na ndị ga-abụkwa ndị a pụrụ ịdabere na ha. ruru eru ịkụziri ndị ọzọ ihe."

2: Ilu 27:17 - "Dị ka ígwè si amụ ígwè, otú ahụ ka otu onye na-amụ ibe."

Jọn 10:41 Ọtụtụ ndị wee bịakwute ya, sị: “Ọ dịghị ihe ịrịba ama Jọn mere: ma ihe niile Jọn kwuru banyere nwoke a bụ eziokwu.

Jọn gbara akaebe na Jizọs bụ onye na ozi ya.

1:Jizọs bụ Ọkpara Chineke ma nwee ike ịrụ ọrụ ebube.

2: Anyị kwesịrị ige ntị n’ihe ndị gbara anyị gburugburu na-agba akaebe Jizọs.

1: Matiu 11:2-6 – Jọn gbara ama maka njirimara na ije-ozi Jizọs.

2: Luk 7:18-23 – Jọn gbara akaebe banyere ike Jizọs nwere ịgbaghara mmehie.

Jọn 10:42 Ma ọtụtụ ndị kwere na ya nʼebe ahụ.

Jọn 10:42 chịkọtara ozi Jizọs jere na Galili, bụ́ ebe ọtụtụ ndị kweere na ya.

1: Ikwere na Jizọs na-eweta ezi nnwere onwe.

2: Ozi Jizọs na-eweta ezi ọṅụ na udo.

1: Ndị Galetia 5: 1 - "Ọ bụ maka nnwere onwe ka Kraịst mere ka anyị nwere onwe anyị, guzosienụ ike, ekwela ka yoke nke ịgba ohu bokwa unu ibu ọzọ."

2: Aisaia 9: 6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke, ochichi di kwa n'ubu ya. A ga-akpokwa ya Onye-ndụmdu di ebube, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi nke Chineke. Udo: Ọchịchị ya na udo ya agaghị adị ọgwụgwụ.

Jọn 11 na-akọ banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ nke Lazarọs, okwu Jisọs banyere ịbụ mbilite n’ọnwụ na ndụ, na nkata igbu Jisọs nke mere.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ozi e gara Jizọs na enyi ya Lazarọs na-arịa ọrịa. Otú ọ dị, kama ịgakwuru ya ozugbo, Jizọs nọrọ ụbọchị abụọ ọzọ n’ebe ọ nọ. Ọ gwaziri ndị na-eso ụzọ ya na Lazarọs ‘dara n’ụra’ (nwụrụ), ma o bu n’obi ịkpọte ya. N’agbanyeghị nghọtahie ha na egwu nke iro ndị Juu na Judia, ha sochiri ya azụ (Jọn 11:1–16).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ha rutere Betani, Lazarọs anọworị n’ili ụbọchị anọ. Mata zutere Jizọs ka ọ na-akwa arịrị ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ebe ahụ, nwanne ya nwoke agaraghị anwụ ma na-egosipụta okwukwe na Chineke ga-enye ihe ọ bụla a rịọrọ Jizọs wee kasie ya obi site n'ikpughe 'Abụ m ndụ mbilite n'ọnwụ, onye ọ bụla nke kwere m ma ọ nwụọ, onye ọ bụla nke dị ndụ kwere na m agaghị anwụ anwụ. ' Mgbe ọ jụrụ okwukwe ya okwu a gara n'ihu zute Meri bụ́ onye dara n'ụkwụ Ya na-akwa ákwá ya na ndị Juu bịara kasie ya obi kpasuru mmụọ ya iwe, ọ kwara ákwá n'amaokwu Baịbụl kacha nso 'Jizọs kwara ákwá.' na-egosipụta mmetụta ọmịiko Ya nke mmadụ wee malite n'ili rịọ ka e wepụ nkume n'agbanyeghị nchegbu Mata nwere maka isi n'ihi na ahụ anọwo ebe ahụ ụbọchị anọ (Jọn 11:17-39).

Paragraf nke 3: Mgbe ha kpechara ekpere n'olu dara ụda maka uru igwe mmadụ ka ha wee kwere na Nna zitere ya na-eti mkpu n'oké olu 'Lazarọs pụta!' onye nwuru anwu putaputara aka n'ukwu chiri ákwà ọcha n'iru, ibobobo n'anya n'anya ọtutu ndi-Ju kwere Ya, Otú ọ di, ufọdu nime ndi-Farisi kọrọ ihe mere ndi-isi-nchu-àjà ndi-Farisi kpọkuru Sanhedrin kwuputara egwu ndi Rom weghara obodo abua ahu ma ọ buru na ha ekwe ka ọ ga n'iru dika ihe a chọrọ isi n'aka Keyafas. afọ onye isi nchụ-aja n’amaghị ama buru amụma ka mma otu mmadụ nwụọ mba dum na-ala n’iyi site n’ụbọchị ahụ e kpara nkata igbu ndụ ya, ya mere agakwaghị agagharị n’ihu ọha n’etiti ndị Juu wepụrụ mpaghara dị nso n’ime ọzara a na-akpọ Ifrem nọgidere na-eso ụzọ ozi (Jọn 11:40-54).

Jọn 11:1 Ma otu nwoke a na-arịa ọrịa, aha ya bụ Lazarọs, onye Betani, obodo Meri na Mata nwanne ya nwaanyị.

Itien̄wed emi anam mbụk Lazarus, owo emi ọkọdọn̄ọde ke obio Bethany.

1. Ike nke Okwukwe: Akụkọ banyere Lazarọs na Mweghachi Ya n'ọrụ ebube

2. Olileanya n'Oge Nhụjuanya: Ịmụta Ihe n'Okwukwe Lazarọs

1. Ndị Hibru 11: 1-3 - Ma okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

Jọn 11:2 (Ma Meri ahu nke tere Onye-nwe-ayi manu-otite, were kwa agiri-isi-ya hicha ukwu-Ya, onye nwa-nne-ya Lazarọs nāria ọria.)

Meri, bụ́ onye tere Jizọs mmanụ ma jiri ntutu isi ya hichaa ụkwụ ya, nwere nwanna nwoke aha ya bụ Lazarọs na-arịa ọrịa.

1. Jizọs na ọmịiko

2. Ike nke okwukwe na ọgwụgwọ

1. Matiu 6:14-15, "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie."

2. Jemes 5:15-16, "Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-akpọlitekwa ya. Ọ bụrụkwa na o mehiewo, a ga-agbaghara ya."

JỌN 11:3 Ya mere umu-nne-Ya ndinyom zigara ya, si, Onye-nwe-ayi, le, onye ahu nke I huru n'anya nāria ọria.

Ụmụnne Jizọs zigara ya ozi na-agwa ya na onye ọ hụrụ n’anya na-arịa ọrịa.

1. Ịhụnanya Chineke Hụrụ Anyị n'Anya n'Oge Oge Ihe Isi Ike - Jọn 11:3

2. Ike nke Ozi Dị Mfe - Jọn 11: 3

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:7 - Ịhụnanya na-edi ihe niile, kwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

JỌN 11:4 Ma mb͕e Jisus nuru ya, Ọ si, Ọriaria nka abughi nke nēweta ọnwu, kama ọ bu n'ihi ebube Chineke, ka ewe were ya nye Ọkpara Chineke otuto.

Jizọs kwuputara na ọrịa Lazarọs abụghị maka ọnwụ kama ọ bụ maka otuto nke Chineke, ka e wee nye Ọkpara Chineke otuto.

1. Otuto nke Chineke n'ọnọdụ ihe isi ike

2. Ọmịiko na-enweghị ngwụcha nke Jizọs

1. Abụ Ọma 19:1 - Elu-igwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe ahu nēgosi kwa ọlu aka-Ya.

2. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Jọn 11:5 Ma Jizọs hụrụ Mata na nwanne ya nwaanyị na Lazarọs n'anya.

Itien̄wed emi ke John 11:5 owụt ke Jesus ama ama Martha, eyeneka esie an̄wan, ye Lazarus.

1. Ịhụnanya Jizọs nwere: Otú Jizọs si gosi na Mata, nwanne ya nwaanyị, na Lazarọs hụrụ n'anya nke ukwuu.

2. Ike nke Ịhụnanya: Otú Ịhụnanya Jizọs Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

1. Matiu 5:43-48 - Jizọs na-akụzi ịhụ ndị iro anyị n'anya

2. 1 Ndị Kọrint 13 - Isi nke ịhụnanya, na-akọwa njirimara nke ịhụnanya

Jọn 11:6 Ya mere, mgbe ọ nụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ọ nọrọ ụbọchị abụọ nʼebe ahụ ọ nọ.

Jizọs nụrụ na enyi ya Lazarọs na-arịa ọrịa, o wee kpebie ịnọ n’ebe ọ nọ ruo ụbọchị abụọ.

1. Jizọs na-akụziri anyị na mgbe ụfọdụ ihe kacha mma bụ inwe ndidi na ịtụkwasị atụmatụ Chineke obi.

2. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọ bụrụgodị na ọ dị anyị ka naanị anyị nọ.

1. Ndị Rom 8:28 - ? Anyị maara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 46:1 - ? Ọ̀ bu ebe-nb͕abà-ayi na ike-ayi, Ọ bu onye-iye-aka nke di na nso nkpà.

JỌN 11:7 Ya mere mb͕e ihe ndia gasiri Ọ si ndi nēso uzọ-Ya, Ka ayi je Judia ọzọ.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa Judia ọzọ.

1: Ime okwukwe anyị n'ọrụ - ihe atụ nke okwukwe nke Jizọs.

2: Ịtụkwasị obi n’atụmatụ Chineke – Mkpa okwukwe dị n’oge ihe isi ike.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Jọn 11:8 Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Onye ozizi, ndị Juu n’oge gara aga chọwara ịtụ gị nkume; i we je kwa ebe ahu ọzọ?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-enwe nchegbu banyere ịlaghachi n’ebe ndị Juu nwara ịtụ ya nkume n’oge na-adịbeghị anya.

1: N'agbanyeghị mkpagbu, Jizọs gosipụtara nkwa ya na ozi Ya ma tụkwasị obi na nchekwa nke Chineke.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịkwado ihe anyị kweere n’agbanyeghị mmegide.

1: Matiu 5: 10-12 - "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha: Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụgha n'isi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe: n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.”

2: 1 Pita 2: 21-23 - "N'ihi na nke a ka a kpọrọ gị, n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe atụ, ka unu wee na-eso nzọụkwụ ya. ọnu-ya: mb͕e anākwulu ya, ọ kwughi okwu-ugha: mb͕e ọ huru ahuhu, ọ dighi-eyi egwu, kama ọ rara Onwe-ya nye n'aka onye nēkpe ikpe ziri ezi.

Jọn 11:9 Jisus zara, si, Ọ̀ dighi awa iri na abua di n'ehihie? Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eje ije n'ehihie, ọ gaghị asụ ngọngọ, n'ihi na ọ na-ahụ ìhè nke ụwa a.

Jizọs jụrụ ma ọ̀ dị awa iri na abụọ n’ụbọchị ma kwuo na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eje ije n’ụbọchị, ha agaghị asụ ngọngọ n’ihi na ha pụrụ ịhụ ìhè nke ụwa.

1. Ike nke Ìhè: Ka ìhè anyanwụ si eduzi anyị ma na-echebe anyị

2. Ike nke Iri na Abụọ: Iji oge na ihe onwunwe anyị eme ihe kacha mma

1. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

2. Ekliziastis 3:1 - Enwere oge maka ihe ọ bụla, na oge maka ọrụ ọ bụla n'okpuru eluigwe.

JỌN 11:10 Ma ọ buru na onye ọ bula ejeghari n'abali, ọ nāsu ngọngọ, n'ihi na ìhè adighi nime ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị inwe ìhè iji na-agagharị ndụ? njem .

1. Ka Ìhè Gi nwue: Chineke? 셲 ịkpọ ka ọ bụrụ ihe mgba ọkụ nke olile anya.

2. Mee ka ụzọ gị dị mma: Ịchọta nduzi na nzube ná ndụ.

1. Abụ Ọma 119:105 ? 쏽 okwu ayi bu oriọna diri ukwum, ìhè n'uzọm.

2. Matiu 5:14-16 ? Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo ewuru n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma tinye ya n'okpuru efere. Kama ha dọba ya n'elu ihe-ndọkwasi-ya, nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi omume unu, nye Nna unu nke eluigwe otuto.

Jọn 11:11 Ihe ndị a ka O kwuru: emesịa Ọ sịrị ha: “Enyi anyị Lazarọs adawo; ma mu onwem nāla, ka m'we kpọte ya n'ura.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na enyi ha bụ́ Lazarọs na-arahụ ụra, ma ọ ga-akpọte ya.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ - Nkwa Jizọs kwere maka mbilite n'ọnwụ na olileanya ọ na-eweta.

2. Okwukwe n'omume - Ngosipụta nke okwukwe Jizọs n'omume site na njikere ya ịga kpọte Lazarọs.

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:51-57 - Pọl kọwara ike Jizọs nwere iji wepụta ndụ n'ọnwụ.

2. Aisaia 26:19 – Nkwa nke mbilite n’onwu maka ndi nile kwere ekwe.

JỌN 11:12 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya siri, Onye-nwe-ayi, ọ buru na ọ nāraru ura, ọ gādi nke-ọma.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kwuru na ọ bụrụ na e kwe ka Lazarọs hie ụra na ọ ga-agbake n’ọrịa ya.

1. Jizọs na-enwekarị atụmatụ kacha mma maka ndụ anyị, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ya n'oge.

2. Chineke bụ Ọkaakaa ma nwee ike iji ọbụna ọnọdụ ndị siri ike mee ihe ọma.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, ? 쐏 lans ime gị nke ọma na ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

JỌN 11:13 Otú ọ di, Jisus nēkwu okwu bayere ọnwu-Ya: ma ha chere na Ọ nēkwu okwu bayere izu-ike n'ura.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghọtaghị okwu Jizọs, na-ekwere na ọ na-ekwu banyere izu ike n’ụra kama ọnwụ ya.

1. Atụmatụ Chineke: Ịmụta ịghọta na ịgbaso ha

2. Jizọs na Ndị Na-eso ụzọ Ya: Ihe mmụta banyere idobe onwe ya

1. Aịzaya 55:8-9: “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Ndị Filipaị 2:5-8: “Ka echiche a dịrịkwa n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma mee onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akọghị aha. o werekwa n'oyiyi orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ebe ahuputara ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

JỌN 11:14 Ya mere Jisus siri ha nke-ọma, Lazarọs anwuwo.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na Lazarọs anwụọla.

1: Ọbụna n'ọnwụ, Jizọs ka bụ isi iyi nke olileanya na udo.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jehova obi, ọbụlagodi n'oge iru uju na obi nkoropụ.

1: Ndị Rom 8:18 - ? Ma -ọbu m'nāhu na ahuhu nile nke oge a ekwesighi ka ewe tuyere ebube nke agēkpughe nime ayi.

2: Abụ 46:1-2- ? Ọd bu ebe-nb͕abà-ayi na ike-ayi, Ọ bu onye-iye-aka nke di n'aka n'ahuhu. N'ihi nka ayi agaghi-atu egwu, ọ bu ezie na eweewezuga uwa n'ọnọdu-ya, Ma ọ bu ezie na agēbupu ugwu n'etiti oké osimiri.

Jọn 11:15 Ma enwere m obi ụtọ n’ihi unu na anọghị m n’ebe ahụ, ka unu wee kwere; ma ka ayi jekuru ya.

Obi dị Jizọs ụtọ na ya anọghị ya mgbe Lazarọs nwụrụ, ka ndị nọ ebe ahụ wee kwere na ya.

1. Ịchọta Okwukwe n'Ahụhụ

2. Ịtụkwasị Jehova obi n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Abụ Ọma 37:3-4 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; biri n'ala, me kwa ezi omume enyi. Ka obi tọọ gi utọ nime Jehova, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.

JỌN 11:16 Ya mere Tomas, onye anākpọ Didimọs, siri ndi-eso-uzọ-ya, Ka ayi onwe-ayi je kwa, ka ayi we soro Ya nwua.

Tọmọs na ndị na-eso ụzọ ya chọrọ iso Jizọs n'ọnwụ gosi na ha na-eguzosi ike n'ihe na nkwado ha.

1: Na-erube isi n'ozi nke Kraịst, n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Atụla egwu iguzo n'ihe i kweere.

1: Matiu 10:32-33 ? Ya mere, onye ọ bula nke gēkwuputam n'iru madu, Mu onwem gēkwuputa kwa ya n'iru Nnam Nke bi n'elu-igwe. 33 Ma onye ọ bula nke gāgọnarim n'iru madu, Mu onwem gāgọnari kwa ya n'iru Nnam Nke bi n'elu-igwe.

2: Jọn 15:13 ? 쏥 ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya karia nka, kari itọb͕ọ otù? 셲 ndu maka ndi enyi ya.??

JỌN 11:17 Ya mere mb͕e Jisus biara, ọ huru na ọ diwori n'ílì ubọchi anọ ub͕u a.

Jizọs bịarutere ịhụ na Lazarọs anwụọla ma lie ya abalị anọ.

1. Ike Okwukwe: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi ọbụna mgbe ọ dị ka olileanya niile efuola.

2. Ike Ekpere: Ọ bụrụgodị na ndị anyị hụrụ n’anya nwụnahụrụ, Jizọs ka nwere ike ịkpọghachi ha.

1. Aịzaya 43:2 ? 쏻 i gabiga na miri, M'gānọyere gi; mb͕e unu nāgabiga kwa n'osimiri, ha agaghi-ekpochapu unu. ??

2. 2 Ndị Kọrịnt 4:8-9 ? 쏻 e na-adigidesi ike n'akuku nile, ma ọ dighi-etipia ha; gbagwojuru anya, ma ọ bụghị na obi nkoropụ; a kpagburu, ma a dịghị agbahapụ ya; gburu, ma ọ bụghị ibibi.??

Jọn 11:18 Ma Betani dị nso na Jeruselem, ihe dị ka furlong iri na ise.

Jizọs kasiri Meri na Mata obi mgbe nwanne ha nwoke bụ́ Lazarọs nwụchara.

1. Jizọs bụ onye nkasi obi anyị n'oge ihe isi ike

2. Uru Ọbụbụenyi bara

1. Aisaia 40:1 - "Nkasi obi, ee, kasie ndị m obi," ka Chineke gị kwuru.

2. Ilu 17:17 - Enyi na-ahụ n'anya mgbe niile, a mụọkwa nwanne maka oge mkpagbu.

Jọn 11:19 Ọtụtụ nʼime ndị Juu bịakwutere Mata na Meri kasie ha obi gbasara nwanne ha nwoke.

Ọtụtụ ndị Juu gara leta Mata na Meri ka ha kasie ha obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke.

1. Iso Ndị Ọzọ Na-eru uju: Otú E Si Kasie Ndị Ọzọ Obi n’Oge Mfu

2. Ike Obodo na-emeri ọnwụ

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2. Job 2:11-13 - Olee mgbe Job? Enyi atọ , bú Elifaz onye Timan, na Bildad onye Shua, na Zofa onye Neama, we nuru ihe ọjọ nile nke dakwasiri ya;

JỌN 11:20 Ma mb͕e Mata nuru na Jisus nābia, ọ jekuru Ya: ma Meri nānọdu ala n'ulo.

Mata na Meri mere ihe dị iche mgbe Jizọs bịara leta ya.

1. Anyị nwere ike ịmụta n’ihe Mata na Meri mere na anyị kwesịrị ịna-anabata Jizọs mgbe niile ná ndụ anyị.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ime ka Mata ma jiri ọṅụ na ịnụ ọkụ n’obi zaghachi Jizọs.

1. Matiu 11:28-29 ? Biko , dirim, ndi nile nādọb͕u onwe-ha n'ọlu, ndi edoro-kwa-ra ibu di arọ́, M'gēme kwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.

2. Luk 10:38-42 Ma ka ha na-aga, Jizọs banyere n'otu obodo nta. Ma otu nwaanyị aha ya bụ Mata nabatara ya n’ụlọ ya. O we nwe nwa-nne-nwayi, anākpọ Meri, onye nānọdu ala n'ukwu Onye-nwe-ayi nānu kwa ozi-Ya. Ma ihe Mata na-eje ozi juru ya anya. O we rigokuru ya, si, ? 쏬 ord, i cheghị na nwanne m nwaanyị hapụrụ m ije ozi naanị m? Gwa ya ka o nyerem aka. Ma Jehova zara ya, si, ? Artha , Mata, ị na-echegbu onwe gị, na-esogbukwa gị maka ọtụtụ ihe, ma otu ihe dị mkpa. Meri ahọrọla òkè dị mma, nke a na-agaghị anapụ ya. ??

JỌN 11:21 Mata we si Jisus, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nọri n'ebe a, nwa-nnem nwoke agaghi-anwuwori.

Mata gosipụtara mwute na obi nkoropụ ya na Jizọs anọghị ya ịgwọ nwanne ya nwoke.

1. Jizọs bụ naanị olileanya anyị n'oge ihe isi ike

2. Oge Chineke zuru oke, ọbụlagodi mgbe anyị aghọtaghị ya

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 46:1-3 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu. N'ihi nka ayi agaghi-atu egwu, ọ bu ezie na agēme ka uwa n'egharia, na ọ bu ezie na ebuli ugwu nile ba n'etiti oké osimiri; Ọ bu ezie na miri-ya nāb͕ọ uja, we ma jijiji, Ọ bu ezie na ugwu nile nāma jijiji site na nbili-elu-ya.

Jọn 11:22 Ma amatara m na ọbụna ugbu a, ihe ọ bụla ị ga-arịọ Chineke, Chineke ga-enye gị ya.

Jizọs mesiri Mata obi ike na a ga-enye ya ihe ọ bụla ọ rịọrọ Chineke n’ekpere.

1. Okwukwe: Ikwenye na Chineke ga-emezu nkwa ya

2. Olileanya: Ịtụkwasị Jehova obi n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Matiu 21:22 - Ma ihe nile, ihe ọ bula unu gāriọ n'ekpere, nēkwere, unu gānata.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

Jọn 11:23 Jisus si ya, Nwa-nne-gi gēsi n'ọnwu bilie.

Jizọs mesiri Mata obi ike na nwanne ya nwoke Lazarọs ga-akpọlite n'ọnwụ.

1: Jizọs bụ isi iyi nke olileanya na mmesi obi ike na ọnwụ abụghị ọgwụgwụ.

2: Jizọs wetara ndị tụkwasịrị ya obi ndụ na olileanya.

1: Ndị Rom 8:11 - ? Ma ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye mere ka Kraist-ayi si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka aru-unu nke gānwu anwu di ndu n'ihi Mọ-Ya nke bi nime unu.

2: 1 Ndị Kọrịnt 15:20-22 ? N’ezie, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ́ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n’ụra. N'ihi na ebe ọnwu sitere n'aka madu, nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu si kwa n'aka madu bia. N'ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n'ime Adam, otú ahụ ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n'ime Kraịst.

Jọn 11:24 Mata si ya, Amatara m na ọ ga-ebilite na nbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ.

Mata kwuru na ya nwere okwukwe ná mbilite n’ọnwụ Jizọs n’ụbọchị ikpeazụ.

1: Nwee olileanya na mbilite n'ọnwụ Jizọs, na n'agbanyeghị ọnọdụ anyị nwere ike ịtụkwasị obi na nkwa Chineke.

2: Tukwasi Jehova obi, n'ihi na Ọ kwesiri ntukwasi-obi, we weta mweghachi na ndu ayi.

1:1 Pita 1:3-5 - Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist bu! Dị ka ebere ya dị ukwuu si dị, o mewo ka a mụọ anyị ọzọ n’olileanya dị ndụ site ná mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst.

2: Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.

Jọn 11:25 Jisus si ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye nēkwere na Mu, ọ bu ezie na ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu.

Jizọs bụ isi iyi nke ndụ na mbilite n'ọnwụ.

1. Ayi aghagh ikwere na Jisos ka o nweta ndu na nbilite n'onwu.

2. Ịtụkwasị obi na Jizọs bụ isi ihe na-eme ka ndụ kpughee ndụ na mbilite n'ọnwụ.

1. Jọn 3:16 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 10:9 "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, na i kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị."

Jọn 11:26 Ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. I kwere nke a?

Itien̄wed emi owụt ke Jesus ama enịm ke mbon oro ẹbuọtde idem ye imọ idikpaha tutu amama.

1. Ike Jizọs: Otú okwukwe n’ebe ọ nọ pụrụ isi merie ọnwụ

2. Onyinye Ndụ Ebighị Ebi: Ikwere na Jizọs na Inweta anwụghị anwụ

1. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. kwere ma bụrụ ndị ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta ma zọpụta gị.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:54-57 - "Mgbe e yikwasịwo ihe na-emebi emebi yiwe ihe na-adịghị emebi emebi, yikwa ihe na-anwụ anwụ anwụ anwụ, mgbe ahụ okwu e dere ga-emezu, sị: 'E lodawo ọnwụ n'ime mmeri.' Ọnwụ, òle ebe nmeri-gi di? Òle ebe ọnwu-gi di? Ihe-ìjà nke ọnwu bu nmehie, ma ike nke nmehie bu iwu: ma ekele diri Chineke, nēnye ayi nmeri site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

JỌN 11:27 Ọ si Ya, E, Onye-nwe-ayi: ekwewom na Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara Chineke, Onye nābia n'uwa.

Jizọs hụrụ Mata ka o ruuru ya mgbe nwanne ya nwoke nwụchara. Ọ na-ekwupụta na o nwere okwukwe na ya dị ka Ọkpara Chineke.

Mata kwuru na o nwere okwukwe na Jizọs bụ Ọkpara Chineke.

1. Okwukwe Mata nwere: Otú a ga-esi zụlite okwukwe na-adịghị agbanwe agbanwe na Onyenwe anyị

2. Nkasi Obi n'Iwu: Ịchọta Ike n'ịhụnanya Jizọs

1. Matiu 11:28 - ? Omem , unu nile ndi nādọb͕u onwe-unu n'ọlu, ndi edoro-kwa-ra ibu di arọ́, M'gēme kwa ka unu zuru ike.

2. Ndị Rom 10:9-10 - ? Ọ buru na i gēwere ọnu-gi kwuputa na Jisus bu Onye-nwe-ayi, ma i kwere n'obi-gi na Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, agāzọputa gi. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; eji kwa ọnu kwuputa rue nzoputa.

JỌN 11:28 Ma mb͕e o kwusiri nka, o we je, kpọ Meri nwa-nne-ya nwayi na nzuzo, si, Onye-ozizí abiawo, nākpọ kwa gi.

Jizọs rutere n’ụlọ Meri na Mata ma kpọọ Meri.

1. Jizọs na-akpọ anyị n'oge obi nkoropụ ma na-enye anyị olileanya.

2. Ayi aghagh aza oku Jisus, tukwasi kwa obi na ihunanya na ebere Ya.

1. Aịzaya 43:2-3 ? 쏻 i gabiga na miri, M'gānọyere gi; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi. N'ihi na Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-gi, na Onye Nsọ nke Israel, na Onye-nzọputa-gi.

2. Matiu 11:28 ? Omem , bú ndi nile nādọb͕u onwe-ha n'ọlu, ndi edoro-kwa-ra ibu di arọ́, M'gēme kwa ka unu zuru ike.

Jọn 11:29 Ozugbo ọ nụrụ ya, o biliri ọsọ ọsọ bịakwute ya.

Meri nụrụ na Jizọs na-abịa, o wee bilie ngwa ngwa gaa izute ya.

1. Chineke dị njikere mgbe niile izute anyị mgbe anyị na-achọ Ya.

2. Ibute ụzọ n'ịchọ Chineke nwere ike iduga na ngọzi na-enweghị atụ.

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọkwa m wee chọta m, mgbe unu ji obi gị dum chọọ m."

2. Isaiah 55: 6 - "Chọọnụ Jehova mgbe a pụrụ ịchọta ya; kpọkuonụ Ya mgbe Ọ nọ nso."

Jọn 11:30 Ma Jisọs abatabeghị nʼobodo ahụ, kama ọ nọ nʼebe ahụ Mata zutere ya.

Mata zutere Jizọs n’ebe dịpụrụ adịpụ n’obodo ahụ tupu ọ banye.

1. Imeri iru újú: Ịmụta ihe n’ihe Mata na Jizọs zutere

2. Izute Jizọs n'ebe a na-atụghị anya ya

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu; Ikwere ihe a???

JỌN 11:31 Ya mere ndi-Ju ndi ya na ha nọ n'ulo, nākasi kwa ya obi, mb͕e ha huru Meri, na o biliri ngwa ngwa pua, soro ya, si, Ọ nāga n'ili ikwa-ákwá n'ebe ahu.

Meri gara n’ili Lazarọs ịkwa ákwá mgbe ọ nụchara ọnwụ ya. Ndị Juu bụ́ ndị ya na ha nọ n’ụlọ soro ya ruo n’ili.

1. Nkasi obi Chineke n'oge iru uju

2. Ịchọta Olileanya n'etiti Ọnwụ

1. Abụ Ọma 56:8 - ? 🏽 Ị gụwo mkpagharị m nile; tinye anya mmiri m na karama Gi. Ọ bụ na ha adịghị n'akwụkwọ gị???

2. Aịzaya 41:10 - ? atula egwu, n'ihi na anọmyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị. ??

Jọn 11:32 Mgbe Meri bịarutere nʼebe Jizọs nọ, hụ ya, ọ dara nʼala nʼụkwụ ya, sị ya: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ na I nọri nʼebe a, nwanne m nwoke agaghị anwụ anwụ.

Meri gwara Jizọs ka o wutere ya maka ọnwụ nwanne ya.

1: N'oge iru uju, gakwuru Jisos maka nkasi obi.

2: Jizọs bụ isi iyi nke nkasi obi na udo.

1: 41:10 - "Atụla egwu; n'ihi na m nọnyeere gị: atụla egwu; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-eme ka ị dị ike; e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri kwado gị. nke ezi omume m."

2: Abụ Ọma 34:18 - "Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha."

JỌN 11:33 Ya mere mb͕e Jisus huru ya ka ọ nākwa ákwá, na ndi-Ju ndi soro ya bia nākwa kwa ákwá, ọ suru udè nime mọ-Ya, obi we tua ya miri.

Jizọs wutere ndị na-eru uju ọnwụ Lazarọs.

1. Chineke nọnyere anyị na mwute anyị na-aghọta ihe mgbu anyị.

2. Nkasi obi na Kraịst: Ịchọta ume n'oge iru uju.

1. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

2. Abụ Ọma 34:18 - "Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha."

Jọn 11:34 Ọ si, Òle ebe unu tọb͕ọrọ Ya? Ha si ya, Onye-nwe-ayi, bia le.

Jizọs gosikwara ndị ezinụlọ Lazarọs mmadụ nwụnahụrụ ọmịiko site n'ịjụ ebe e liri ya.

1: Anyị kwesịrị igosi ọmịiko maka ndị na-eru uju site n'ịdị njikere ige ha ntị na ịkasi ha obi.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe Jizọs mere banyere otú anyị ga-esi na-enwere ndị na-eru uju ọmịiko na ịkasi ha obi.

1 Pita 5:7 - Tukwasinu Ya nchegbu-unu nile, n'ihi na ọ nāchọta unu.

2: Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-eru uju ru uju.

Jọn 11:35 Jizọs kwara i.

Jizọs kwara ákwá n’ihi ọnwụ Lazarọs, na-egosi otú ịhụnanya na ọmịiko o nwere n’ebe enyi ya nọ siruru n’ike.

1. Ike Jizọs nwere? Ịhụnanya: Ọmụmụ ihe na Jọn 11:35

2. Ọmịiko n'Oké Mkpagbu: Echiche Banyere Jizọs? Anya mmiri dị na Jọn 11:35

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

JỌN 11:36 Ya mere ndi-Ju siri, Le otú Ọ huru Ya n'anya!

Jizọs bere ákwá maka ezigbo enyi ya bụ́ Lazarọs. Jizọs anọghị ya mgbe Lazarọs dara ọrịa, o bịakwara mgbe Lazarọs nwụchara. N̄kpa ufan esie ama enen̄ede otụk Jesus, ndien mme Jew oro ẹkedude ẹkpere enye ẹma ẹkụt ima ye mfụhọ esie.

Ịhụnanya Jizọs nwere n'ebe enyi ya nọ gosiri otú ọmịiko ya na ebere ya siruru n'ike.

1: Ịhụnanya Chineke enweghị atụ

2: Ọmiko n'etiti Ọnwụ

1: 1 Ndị Kọrịnt 13: 4-7 - Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n'ihi ajọ omume, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu.

2: Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Jọn 11:37 Ma ufọdu nime ha siri, Nwoke a, bú onye meghere anya onye-ìsì, ọ̀ puru ime ka nwoke a ghara inwu?

Ndị nọ n’akụkụ ili Lazarọs nwere mgbagwoju anya, na-ajụkwa ihe mere na Jizọs agwọghị ya, kama ikwe ka ọ nwụọ.

1. Jizọs Bụ Ọkaakaa: Echiche Ndị E chere Banyere Ọnwụ Lazarọs

2. Ndụ, Ọnwụ, na olileanya na mbilite n'ọnwụ nke Lazarọs

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jọn 11:25 - Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye kwere na Mu, ọ bu ezie na ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu.

Jọn 11:38 Ya mere Jisus na-asụkwa ude ọzọ nʼime onwe ya bịarute nʼili. Ọ bụ ọgba, otu nkume dịkwa n’elu ya.

Jizọs gara n’ili Lazarọs ma nwee mwute.

1: Ike nke ọmịiko-Jizọs gosipụtara ike ọmịiko mgbe ọ bere ákwá maka enyi ya ọ hụrụ n’anya bụ́ Lazarọs.

2: Ndụ Ọmiko-Jizọs gosiri anyị ike nke ibi ndụ ọmịiko site n’igosi ịhụnanya Ya n’ebe Lazarọs nọ.

1: Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2: 1 Jọn 4: 19-20 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu, ? 쏧 hu Chineke n'anya, we kpọ nwa-nne-ya asì, onye-ugha ka ọ bu; n’ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya, bụ́ onye ọ hụworo, apụghị ịhụ Chineke n’anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị.

Jọn 11:39 Jisus si, Wepunu nkume ahu. Mata, bú nwa-nne-nwayi nke onye ahu nwuru anwu, si Ya, Onye-nwe-ayi, mb͕e a ọ nēsì ísì: n'ihi na ubọchi anọ ka ọ nwuwo.

A na-echetara Mata banyere ike Jizọs nwere ime ka mmadụ dị ndụ ọbụna mgbe o yiri ka e nwụ anwụ.

1: N'oge iru uju, Jisos bu isi iyi nke olile anya.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi na ọ ga-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna mgbe ọnọdụ yiri ihe na-agaghị ekwe omume.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi-esure kwa gi.

JỌN 11:40 Jisus si ya, Àsighm i, na ọ buru na i kwere, i gāhu ebube Chineke?

Jizọs chetaara Mata nkwa mbụ o kwere na ọ bụrụ na o kwere na ọ ga-ahụ ebube Chineke.

1: Okwukwe na-eme ka anyị bịaruo otuto Chineke nso.

2: kwere na ị ga-ahụ ebube nke Chineke.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

Jọn 11:41 Mgbe ahụ ha bupụrụ nkume ahụ nʼebe tọgbọrọ ndị nwụrụ anwụ. Jisus we welie anya-Ya elu, si, Nna, ekelem Gi na I nuru okwum.

Jizọs kelere Chineke mgbe ha bupụrụ nkume ahụ n’ili Lazarọs.

1. Ike nke ekele: Ịmụta inye ekele n'oge dị mma na ihe ọjọọ.

2. Na-eweli anya anyị elu n'eluigwe: Ịmụta ilegara Onyenwe anyị anya n'oge nsogbu.

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ gị nye Chineke arịrịọ.

2. Abụ Ọma 118:1-2 - Kelenu Jehova, n'ihi na Ọ di nma; ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Ka Israel si: ? 쏦 ọ bu ihunanya nādigide rue mb͕e ebighi-ebi.??

JỌN 11:42 Ma ama-kwa-ram na I nānu okwum mb͕e nile: ma n'ihi ndi ahu ndi nēguzo nso ka m'kwuru ya, ka ha we kwere na Gi onwe-gi ziterem.

Jizọs kpegaara Chineke ekpere ma kweta na ọ na-anụ olu ya mgbe niile, n’agbanyeghị na o kwuru ya n’olu dara ụda ka ndị mmadụ nụ ma kwere na ọ bụ Chineke zitere Jizọs.

1. Ịmụta ịtụkwasị obi n'oge Chineke

2. Ike otuto na ofufe

1. Ndị Hibru 13:5-6 - "Ka omume-unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju-kwa-unu n'ihe unu nwere: n'ihi na O kwuwo, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli. Jehova bụ onye na-enyere m aka, ma m gaghị atụ egwu ihe mmadụ ga-eme m."

2. Abụ Ọma 66:19 - "Ma n'ezie, Chineke anụwo m; O egewo ntị n'olu ekpere m."

Jọn 11:43 Ma mb͕e O kwuworo ihe ndia, o were oké olu tie nkpu, si, Lazarọs, pua.

Akụkụ ahụ na-ekwu na Jizọs kpọrọ Lazarọs ka o si n'ili ya pụta.

1. Ike Jizọs nwere n’ebe ọnwụ nọ na ọmịiko Ya n’ebe ndị na-ata ahụhụ nọ

2. Mkpa okwukwe dị n'ike Jizọs

1. Luk 7:14-15 - Jizọs kpọlitere nwa nwoke di ya nwụrụ n'ọnwụ

2. Ndị Rom 6:23 - A na-agbaji ike nke mmehie na ọnwụ site na mbilite n'ọnwụ Jizọs

JỌN 11:44 Onye nwuru anwu we puta, ewerewo ákwà-ozu ke ya n'aka na ukwu: ewe were ákwà-ozu kechie iru-ya. Jisus si ha, Tọpunu Ya, rapu Ya.

E si n’ili ya kpọpụta nwoke ahụ nwụrụ anwụ, kechie ya ákwà ili. Jizọs gwara ndị mmadụ ka ha hapụ ya.

1. Jizọs Na-enye Ndụ - Ihe atụ nke Lazarọs na ike nke Jizọs inye ndụ.

2. Ike nke Jisos – ka Jisos si nwe ike ime ka ndi nwuru anwu si n’onwu bilie ma weputa ayi n’orù ayi.

1. Aịzaya 26:19 - ? 🏽 ndị anyị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ; ozu-ha gēbili kwa. Gi onye bi n'ájá, teta, tie nkpu ọṅù! N'ihi na igirigi-gi bu igirigi nke ìhè, ala gāmu kwa ndi nwuru anwu.

2. Ndị Rom 6:4-5 - ? Ya mere elìri ya na ya site na baptism iba n'ọnwu, ka, dika emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu. N'ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ dị ka nke ya, a ga-              dŽdêkwa ayi na Ya ná nbilite n'onwu dika nke Ya.

JỌN 11:45 Ya mere ọtutu n'etiti ndi-Ju ndi biakutere Meri, ndi hu-kwa-ra ihe Jisus mere, kwere na Ya.

Ọtụtụ ndị Juu hụrụ ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ ma kwere na ya.

1: Kwere na Jizọs na ọrụ ebube Ya.

2: Site n'okwukwe, anyị nwere ike ịtụkwasị obi n'ike Jizọs.

1: Ndị Rom 10:9 - Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Jọn 11:46 Ma ụfọdụ nʼime ha gakwuru ndị Farisii, kọọrọ ha ihe Jizọs mere.

Ụfọdụ ndị hụrụ ọrụ ebube Jizọs mere kọọrọ ndị Farisii.

1. Ọrụ ebube nke Kraịst: Ihe akaebe a na-apụghị ịgbagha agbagha

2. Ike Ịgba Àmà: Otú Akụkọ Anyị Pụrụ Isi Mepụta Mgbanwe

1. Ọrụ 4:20, ? ma ọ bụ na anyị enweghị ike ikwu ihe anyị hụrụ na ihe anyị nụrụ.

2. Aịzaya 43:10, ? ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta, buru kwa orùm nke M'rọputaworo.

JỌN 11:47 Ya mere ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi zukọrọ nnọkọ-ikpé, si, Gini ka ayi nēme? n'ihi na nwoke a nēme ọtutu ihe-iriba-ama.

Ndị isi nchụàjà na ndị Farisii zukọrọ ka ha kparịta banyere Jizọs, bụ́ onye rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube.

1. Ọrụ ebube nke Okwukwe - Akụkọ banyere Jizọs na ndị isi nchụaja na ndị Farisii

2. Ọrụ ebube nke Chineke - ka Chineke si arụ ọrụ ebube site na ndụ anyị

1. Ọrụ 4: 13-17 - Mgbe ndị ọchịchị, ndị okenye na ndị odeakwụkwọ chere ihu na a ga-agwọ onye ngwọrọ ahụ, ha tụrụ ha n'anya ma ghọta na e sitere n'ike Jizọs mee ya.

2. Matiu 16:21-23 - Mgbe Pita kwuputara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, Jizọs zara ịdọ aka ná ntị na ndị iro Chineke ga-agbalị ibibi ya.

JỌN 11:48 Ọ buru na ayi arapu Ya otú a, madu nile gēkwere na Ya: ndi Rom gābia kwa nara ala-ayi na mba-ayi.

Ndị isi nchụàjà na ndị Farisii na-atụ egwu na ndị mmadụ ga-anabata Jizọs dị ka Mezaịa ahụ nakwa na ndị Rom ga-abịa ịnapụ mba ha.

1. Jizọs dị ka Mezaịa ahụ - Ònye bụ Ya na Gịnị Ka Ọ Pụtara nye Anyị?

2. Egwu Mmadụ vs. Ịtụ egwu Chineke - Gịnị Ka Mkpali Anyị Kwesịrị Ịbụ?

1. Jọn 11:48 - ? Ọ buru na ayi arapu Ya otú a, madu nile gēkwere na Ya: ndi Rom gābia kwa nara ala-ayi na mba-ayi.

2. Ndị Rom 10:17 - ? 쏶 o okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist.

Jọn 11:49 Otu onye nʼime ha, aha ya bụ Keyafas, bụ́ onyeisi nchụaja nʼafọ ahụ, sịrị ha: “Unu amataghị ihe ọ bụla.

Keyafas dọrọ ndị ahụ aka ná ntị ka ha ghara itinye aka n'ihe ndị na-agaghị aghọtali.

1: Anyị kwesịrị ịdị umeala n'obi ma mata na e nwere ihe ụfọdụ karịrị nghọta anyị.

2: Anyị kwesịrị iguzogide ọnwụnwa nke ikpe na ịkatọ ndị nkwenkwe ma ọ bụ echiche ha dị iche na nke anyị.

1: Jemes 4:11-12 "Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye na-ekwugide nwanna ma ọ bụ na-ekpe nwanna ya ikpe, ọ na-ekwujọ iwu megide iwu, na-ekpekwa iwu. ọ bughi onye nēme iwu kama ọ bu onye-ikpé.

2: Ndị Kọlọsi 2: 8 "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka mmụọ mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghị dị ka Kraịst si dị."

JỌN 11:50 Unu eche-kwa-la na ọ bara ayi uru, ka otù onye nwua n'ọnọdu ndi-ayi, ka mba ahu nile we ghara ila n'iyì.

Otu nwoke kwesịrị ịnwụ maka ndị mmadụ ịzọpụta mba ahụ.

1. Ike nke Àjà: Ihe Ọmụmụ Site na Jọn 11:50

2. Ọnụ Ịhụnanya: Ịghọta ịdị ukwuu nke Àjà Kraịst

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke gosiri anyị ịhụnanya dị ukwuu site n'izite Kraịst ịnwụ maka anyị mgbe anyị ka bụ ndị mmehie.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Jọn 11:51 Ma o kwughị ihe a n'onwe ya: ma ebe ọ bụ onye isi nchụaja n'afọ ahụ, o buru amụma na Jizọs ga-anwụ maka mba ahụ;

Nnukwu onye nchụàjà buru amụma banyere ọnwụ Jizọs.

1. E                                                                                                          uga                              uga               uga       uga                                  uga      uga                            uga        uga      u  Uga’ Uz} ch` ] b ``

2. Ọnwụ Jizọs dị mkpa iji napụta anyị na mmehie anyị.

1. Aisaia 53:5-6 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

JỌN 11:52 Ọ bughi kwa nání mba ahu, kama ka o we kpọkọta kwa umu Chineke ndi b͕asaworo n'ofè ọzọ.

Amaokwu a na-ekwu maka ịchịkọta ụmụ Chineke gbasasịrị n’otu mba.

1. ? 쏥 athering Ọnụ na Ịdị n'Otu????A banyere mkpa ọ dị ịnọgide na-adị n'otu n'etiti ndị Chineke.

2. ? 쏷 ọ gbasasịa Ụmụ Chineke????A na mkpa ọ dị ịkpọta ụmụ Chineke gbasasịrị agbasa azụ.

1. Ndị Efesọs 4:3-7 ??? Gbalịsie ike na-eme ka ịdị n'otu nke mmụọ nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

2. Abụ Ọma 133:1 ??? le , ka o si di nma na ihe nātọ utọ mb͕e umu-nna-ayi nēbi n'idi-n'otù!

Jọn 11:53 Ya mere site nʼụbọchị ahụ gawa, ha gbakọtara izu igbu ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na ndị ndú okpukpe nke oge ahụ gbara izu igbu Jizọs.

1: Anyị ga-eguzoro maka ikpe ziri ezi ma ghara ikwe ka ebumnobi ọjọọ mebie onwe anyị.

2: Anyị ga-akpachara anya maka ndị na-anwa iji nkwa ụgha na ebumnuche nke aka ha megharịa anyị anya.

Ilu 14:16 - Onye mara ihe na-akpachapụ anya wee si n'ihe ọjọọ wezuga onwe ya, ma onye nzuzu bụ onye nzuzu na onye na-enweghị uche.

2: Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tulee otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama ka anyị na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka unu na-ahụ ihe na-emenụ. Ụbọchị na-eru nso.

Jọn 11:54 Ya mere Jisus agakwaghị n'ihu ọha n'etiti ndị Juu; ma si n’ebe ahu je n’obodo di nso n’ọzara, rue obodo anākpọ Ifrem, ma n’ebe ahu ka ya na ndi nēso uzọ-Ya nọ.

Jizọs hapụrụ Judia gawa obodo Ifrem dị nso ebe ya na ndị na-eso ụzọ ya nọrọ.

1. Njem nke Okwukwe Jizọs: Ịghọta Obi Ike na Ntachi Obi Jizọs

2. Ịgbaso Ihe Nlereanya Jizọs: Iguzosi Ike Maka Ihe Ezi Omume

1. Ọrụ 5:29 - ? Pita na ndịozi ya zara, sị, ? Ọ ghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ? bụ €?

2. Ndị Hibru 11:8 - ? Okwukwe Ebreham rubere isi mgbe a kpọrọ ya ka ọ gaa n’ebe ọ ga-anata dị ka ihe nketa. O wee pụọ, n'amaghị ebe ọ na-aga.

JỌN 11:55 Ememe ngabiga nke ndi-Ju di kwa nso: ma ọtutu madu nēsi n'ala nka rigoro Jerusalem tutu ememe ngabiga ahu, ime onwe-ha ka ha di ọcha.

Ọtụtụ ndị Juu gara Jeruselem tupu Ememme Ngabiga mee onwe ha ọcha.

1. Mkpa ọ dị ịsachapụ na ịdị ọcha nke mmụọ tupu ihe omume ime mmụọ dị mkpa.

2. Ihe Ememe Ngabiga pụtara na njem ha na-aga Jeruselem maka ndị Juu.

1. Ndị Rom 6:19-22 - N'ihi na dị nnọọ ka unu nyefere akụkụ ahụ unu dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na nke mmebi iwu nke na-eduga n'imebi iwu karịa, otú ahụ ugbu a na-eche akụkụ ahụ unu dị ka ohu ezi omume nke na-eduba n'ido.

2. Aisaia 1:16-17 - sachaa onwe unu; mee onwe-unu ka unu di ọcha; wepụ ihe ọjọ nke omume-gi nile n'iru anyam; kwụsị ime ihe ọjọọ, mụta ime ihe ọma; chọọ ikpe ziri ezi, dozie mmegbu; kpenu ikpe ziri ezi nye nwa-nb͕ei, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe.

JỌN 11:56 Ya mere ha nāchọ Jisus, nēkwurita n'etiti onwe-ha, ka ha nēguzo n'ulo uku Chineke, si, Ùnu chere na Ọ gaghi-abia n'ememe ahu?

Ndị Juu nọ na-ekwurịta banyere Jizọs n’ụlọ nsọ, na-ajụ ma ọ̀ ga-abịa oriri ahụ.

1: Chọọ Jizọs ma jụọ ajụjụ ndị siri ike.

2: Atụla egwu ihu ihe ị na-aghọtaghị.

1: Matiu 7:7-8 - Rịọ, a ga-enye gị; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, ma a ga-emeghere unu: N'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata; ma onye nāchọ nāchọta; ma onye nāku ka agēmeghere ya.

2: Abụ Ọma 27:4 - Otù ihe ka m'riọworo n'aka Onye-nwe-ayi, nke ahu ka m'gāchọ; ka m'we biri n'ulo Jehova ubọchi nile nke ndum, ka m'we hu ima-nma nke Jehova, na ijuta ihe n'ulo uku Ya.

JỌN 11:57 Ma ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi nyere iwu ka ọ buru na onye ọ bula mara ebe ọ nọ, ka o gosi ya, ka ha we kuru ya.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi nyere iwu ka onye ọ bula nke mara ebe Jisus nọ ka ha mara ka ha we jide ya.

1. Atụmatụ Chineke Kari Nghọta Anyị—Ndị Rom 11:33-36

2. Nchebe Chineke adịghị ada ada - Abụ Ọma 91:1-2

1. Jọn 7:30 - "Mgbe ahụ, ha chọrọ ijide ya: ma ọ dịghị onye tukwasịrị ya aka, n'ihi na oge awa ya akābiaghi."

-enye m ihe karịrị ìgwè ndị mmụọ ozi iri na abụọ ugbu a ? Ma olee otú akwụkwọ nsọ ga-emezu, na otú a ọ ga-abụ?"

Jọn 12 na-akọ banyere ite e tere Jizọs mmanụ na Betani, nbata mmeri ya na Jerusalem, amụma o kwu banyere ọnwụ Ya, na ekweghị ekwe nke ọtụtụ mmadụ nọgidere n'agbanyeghị ọrụ ebube Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’iri nri abalị na Betani ụbọchị isii tupu Ememme Ngabiga, bụ́ ebe Lazarọs na Jizọs nọ. Mgbe Meri nọ na-eri nri ahụ, Meri tere mmanụ dị oké ọnụ ahịa mmanụ n’ụkwụ Jizọs ma jiri ntutu isi ya hichaa ha. Judas Iskarịọt jụrụ imefusị ihe nsure ọkụ a nke gaara ere iji baara ndị ogbenye uru, mana Jizọs gbachitere ihe Meri mere dịka nkwadobe maka olili ya (Jọn 12:1-8).

Paragraf nke Abụọ: Akụkọ banyere ịkpọlite Lazarọs n’ọnwụ mere ka ọtụtụ ndị Juu pụọ ịhụ ma ya Lazarọs onye isi ndị nchụàjà na-akpa nkata igbu Lazarọs n’ihi na ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị Juu ji na-agakwuru Jizọs ma kwere na ya. N'echi-ya, mb͕e oké ìgwè madu biaruru oriri, nuru na Jisus nābia Jerusalem, ha were alaka nkwu pua izute Ya nēti nkpu, si, Hosanna! Ngọzi nādiri onye ahu Nke nābia aha Jehova, bú eze Israel. amụma na-emezu Zekaraya nọkwasịrị n’ịnyịnya ibu ma ndị na-eso ụzọ aghọtaghị ihe ndị a na mbụ nanị mgbe e nwesịrị otuto, ha chetara ihe ndị a e dere banyere ya mere ya (Jọn 12:9-16).

Paragraf nke atọ: N'agbanyeghị na ha mere ọtụtụ ihe ịrịba ama n'ihu ha, ha ekwetaghị na Ọ na-emezu amụma Aịzaya na-eme ka obi ha sie ike. Ma n'otu oge ahụ n'etiti ndị ndú ndị Juu ọtụtụ ndị kwere na Ya, ma n'ihi na ndị Farisii anabataghị okwukwe ha n'ihu ọha n'ihi na-atụ egwu na a ga-achụpụ n'ụlọ nzukọ a hụrụ n'anya otuto mmadụ karịa ito Chineke. Ya mere Jisus tiri nkpu n'oké olu, si onye ọ bula nke kwere na Mu ekweghi na Mu, kama Onye ziterem abiawo Ìhè nke uwa, ka onye ọ bula nke kwere na Mu we ghara inọgide n'ọchichiri, ọ buru na onye ọ bula anānu okwum adighi-edebe ha, M'nēkpe ya ikpé, n'ihi na abiaghm. kpe ụwa ikpe mana zọpụta ụwa mmechi isi nke na-akọ ebumnuche ozi ozi sitere na Nna n'onwe Ya (Jọn 12:37-50).

Jọn 12:1 Ya mere, ụbọchị isii tupu ememme ngabiga eruo, Jisọs bịarutere Betani, bụ́ ebe Lazarọs nọ, bụ́ onye nwụworo anwụ, onye o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Jizọs gara Betani ụbọchị isii tupu Ememme Ngabiga kpọlite Lazarọs n’ọnwụ.

1. Ike Ịhụnanya: Otú Ịhụnanya Jizọs Maka Lazarọs Si Gafee Ọnwụ

2. Jizọs Dị ka Onye Ọrụ Ọrụ ebube: Ọmụmụ nke ike ọrụ ebube Ya

1. Ndị Rom 8:38-39: N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2 Jọn 11:25–26: Jisus si ya, Mu onwem bu mbilite n'ọnwu na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu; Ị kwenyere nke a?

Jọn 12:2 N'ebe ahụ ka ha mere ya nri anyasị; Marta we nēje ozi: ma Lazarọs bu otù nime ndi Ya na ha nānọdu na nri.

Lazarọs so ná ndị ha na Jizọs riri nri.

1: Jizọs gosiri anyị na anyị nwere ike ịhụ ọṅụ na nnwekọrịta n'etiti ahụhụ.

2: Anyị nwere ike nweta olileanya na ume n'ebe Jizọs nọ ọbụna n'oge ihe isi ike.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2: Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ unu pụọ n'ịhụ ego n'anya, ka afọ jukwa unu n'ihe unu nwere; m gaghị ahapụ gị ma ọlị.”

JỌN 12:3 Meri we were manu-otite spikenad nke di oké ọnu-ahia nke-uku otù pound, te n'ukwu Jisus, were aji-ya hicha ukwu-Ya: ísì manu-otite ahu we juputa ulo ahu.

Meri gosipụtara ịhụnanya na nraranye ya n'ebe Jizọs nọ site n'onyinye dị oké ọnụ ahịa o nyere nke bụ́ iji mmanụ spikenad tee ụkwụ ya mmanụ.

1. Ike nke Nraranye: Nchọgharị nke onyinye Meri nyere Jizọs

2. Imesapụ aka na ịhụnanya: Ihe atụ nke Meri

1. Aisaia 1:17 “Mụta ime ihe ọma; chọọ ikpe ziri ezi, dozie mmegbu; kpenu ikpe ziri ezi nye nwa-nb͕ei, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe.

2. Ndị Rom 12:1-2 “Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ́ ofufe ime mmụọ unu. Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, bụ́ ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè.”

Jọn 12:4 Ya mere, otu onye nʼime ndị na-eso ụzọ ya, Judas Iskarịọt, nwa Saịmọn, onye gaje ịrara ya nye, kwuru.

Judas Iskarịọt, otu n'ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, bụ onye ga-arara ya nye.

1. Nrara nke Judas - Nnyocha nke ihe omume adịghị mma na-eduga na nkpọgidere Jizọs n'obe.

2. Ike nke nraranye - ka otu iwu otu nwere ike isi gbanwee usoro akụkọ ihe mere eme

1. Matiu 26: 14-16 - Nzube nke ịrara Jizọs nye

2. Luk 22:47-48 - Judas Iskarịọt raara Jizọs nye

JỌN 12:5 Gini mere ereghi manu-otite a n'ọnu-ọgu pensen atọ, were nye ndi-ob͕eye?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọnọdụ Meri ji mmanụ dị oké ọnụ tee ụkwụ Jizọs ma Jizọs zara na ọ gaara aka mma inye ndị ogbenye ego ahụ.

1. Mkpa ọ dị ilekọta ndị ogbenye n’anya Jizọs.

2. Mkpa ọ dị inwe obi mmesapụ aka.

1. Matiu 25:40 - “Eze ahụ ga-azakwa ha, sị, 'N'ezie, a sị m unu, dị nnọọ ka unu mere ya otu n'ime ndị a kasị nta n'ime ụmụnna m ndị a, ọ bụ m ka unu mere ya.

2. Ilu 14:31 - “Onye na-emegbu ogbenye na-akparị Onye kere ya, ma onye na-emesapụrụ ogbenye ihe na-asọpụrụ ya.”

Jọn 12:6 Nke a ka o kwuru, ọ bụghị na ọ na-eche banyere ndị ogbenye; ma n’ihi na ọ bụ onye-ori, ma were akpa ahụ, buru ihe etinyere n’ime ya.

John nọ na-akụzi banyere mkpa ọrụ ebere dị mgbe o kpughere na onye ohi nwere akpa ahụ nwere mmasị naanị iburu onwe ya.

1. Anyị aghaghị inye ihe n’ihi ịhụnanya, ọ bụghị n’ihi anyaukwu.

2. Kpachara anya n'ọnwụnwa nke ịchọ ọdịmma onwe onye.

1. Matiu 6:19-21, “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara nēbibi na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; Ndi-ori adighi-awaba zuo ohi: n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. 1 Jọn 3:17, "Ma onye ọ bụla nke nwere ihe nke ụwa, ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya?"

JỌN 12:7 Ya mere Jisus siri, Rapu ya: rue ubọchi olìlìm ka o debeworo nka.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Jesus ọkọdọhọde mme owo ẹkpọn̄ Mary ikpọn̄ ke ini enye ekeben̄ede idem ndibụk.

1. Obi ebere na ịhụnanya Jizọs: Àjà Meri

2. Ike Nkwadebe: Ihe mmụta sitere n’aka Meri

1. Luk 10: 38-42 - Ihe Nlereanya nke Mary

2. Jọn 11:1-44 - Jizọs kpọlitere Lazarọs

Jọn 12:8 Nʼihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe niile; ma unu enweghm mb͕e nile.

Amaokwu a na-emesi ike na ndị ogbenye ga-anọnyere anyị mgbe niile, ma Jizọs agaghị anọnyere anyị mgbe niile.

1. Unu ewerela Jizọs n'Eziokwu: Ibi ndụ maka Jizọs kwa ụbọchị

2. Ike nke mmesapụ aka: Ijere ndị ogbenye ozi n’aha Jizọs

1. Matiu 25:31-46 - Ilu nke atụrụ na ewu

2. Jemes 2:14-17 - Okwukwe Na-enweghị Ọrụ bụ Nwụrụ Anwụ

Jọn 12:9 Ya mere ọtutu ndị Juu matara na Ọ nọ nʼebe ahụ: ma ha bịara ọ bụghị nʼihi nanị Jisọs, kama ka ha hụ Lazarọs kwa, onye O mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Ọtụtụ ndị Juu ma na Jizọs abịala Betani nakwa na o mere ka Lazarọs si n’ọnwụ bilie. Ha bịara ịhụ Jizọs na Lazarọs.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs si kpọlite Lazarọs n’ọnwụ

2. Ihe ebube nke Chineke: Ọrụ ebube nke Jizọs

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ọrụ Ndịozi 3:1-10 - Ma Pita na Jọn na-arịgoro n'ụlọ nsọ n'oge awa ekpere, oge awa nke itoolu.

JỌN 12:10 Ma ndi-isi-nchu-àjà b͕a ndu ka ha we b͕ue Lazarọs;

Ndị isi nchụàjà chọrọ igbu Lazarọs.

1: Anyị ekwesịghị ikwe ka iwe na anyaụfụ na-achịkwa omume anyị.

2: Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ karịrị ọchịchọ anyị imegwara.

Matiu 5:44 - Ma a sị m unu, hụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.

2: Ndị Rom 12:19 - Unu abọla ọbọ, ndị m hụrụ n'anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Jehova na-ekwu.

Jọn 12:11 Nʼihi na ọ bụ nʼihi ya ọtụtụ nʼime ndị Juu jere, kwere na Jisọs.

Ebe a na-ekpughe na ọtụtụ ndị Juu kweere na Jizọs mgbe ha hụchara ọrụ ebube ya.

1. Ike Ọrụ ebube Jizọs rụrụ: Otú Jizọs Si Gbanwee Ndụ

2. Mmetụta Okwukwe nwere: Otú okwukwe na Jizọs si agbanwe ndụ

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2. Jọn 16:8-9 - "Mgbe ọ bịakwara, ọ ga-ama ụwa ikpe banyere mmehie na ezi omume na ikpe: banyere mmehie, n'ihi na ha ekweghị na m."

Jọn 12:12 Nʼechi ya, ọtụtụ ndị bịara oriri ahụ, mgbe ha nụrụ na Jizọs na-abịa Jeruselem.

Ndị bi na Jeruselem ji ịnụ ọkụ n’obi na-echere ọbịbịa Jizọs.

1: Jis]s bu Eze ebube, ayi kwesŽrŽ dŽ kwa njikere ịnabata Ya nime obi anyŽ.

2: Jisos bu nani uzo nke nzoputa na ayi aghagh imeghe obi ayi inabata ya.

1: Abụ Ọma 24:7-10, Welienụ isi unu elu, unu ọnụ ụzọ ámá; ka ewelie unu elu, unu ọnu-uzọ ebighi-ebi; Eze ebube gābata kwa.

2: Jọn 3:16-17 N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Jọn 12:13      chiri alaka nkwu, pua izute ya, we tie nkpu, si, Hosanna: Onye agọziri agọzi ka eze Israel bu Nke nābia n'aha Onye-nwe-ayi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte Jesus akasan̄ade edikan ke Jerusalem ke ini mme mbet esie ẹkekọmde enye ke mme n̄kọk eto ẹnyụn̄ ẹfiori, “Hosanna!

1. Oku Ṅụrịa: Ime Ememme mmeri Jizọs batara na Jeruselem

2. Hosanna! Eze Izrel na-abịa n’aha Jehova

1. Aisaia 40:9-10 - "Zion, gi onye nēzisa ozi ọma, rigo n'ugwu di elu; Jerusalem, gi onye nēzisa ozi ọma, welie olu-gi n'ike; welie ya elu, atula egwu. Si obodo nile nke Juda, Le, Chineke-unu.

2. Abụ Ọma 118:26 – Ngọzi na-adịrị onye na-abịa n’aha Jehova! Anyị si n’ụlọ Jehova gọzie gị.

JỌN 12:14 Ma mb͕e Jisus huru otù nwa-inyinya-ibu, we nọkwasi ya; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si,

Jizọs jikwa ịnyịnya ibu banye Jeruselem. 1: Ịdị umeala n'obi Jizọs bụụrụ anyị ihe nlereanya anyị ga-agbaso. 2: Ịbanye Jizọs na Jeruselem na-emezu amụma. 1: Ndị Filipaị 2:5-11, nke na-ekwu banyere ịdị umeala n’obi Jizọs. 2: Isaiah 62:11, nke buru amụma na Jizọs ga-aba na Jerusalem.

Jọn 12:15 Atụla egwu, ada Zayọn: lee, Eze gị na-abịa, nọkwasịrị nʼelu nwa ịnyịnya ibu.

Jizọsị nọkwa na Jeruselem, nọkwa n’elu ịnyịnya ibu.

1. "Eze Jizọs: Na-agbaba ná Ndụ Anyị"

2. "Ọbịbịa nke Eze anyị: mbata nke mmeri"

1. Zekaraya 9:9 – “Ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu, gị ada bụ́ Zayọn! Tisie mkpu ike, gị ada Jeruselem! Le, eze-unu nābiakute gi; Onye ezi omume na onye nzọpụta ka ọ bụ, ọ dị umeala n’obi, ọ nọkwa n’elu ịnyịnya ibu, n’elu nwa ịnyịnya ibu, nwa ịnyịnya ibu.”

2. Aisaia 62:11 – “Le, Jehova ekwusawo ozi rue nsọtu uwa: Si ada Zaion, Le, nzọputa-gi nābia; le, ugwọ-ọlu-ya di n'aka-ya, ugwọ-ọlu-ya di kwa n'iru Ya.

Jọn 12:16 Ihe ndị a aghọtaghị ndị na-eso ụzọ ya na mbụ: ma mgbe e mere Jizọs otuto, ha chetara na e dere ihe ndị a banyere ya nʼakwụkwọ nsọ, na ha emekwara ya ihe ndị a.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghọtaghị ihe ọnwụ Jizọs pụtara ná mmalite, ma mgbe e nyere Jizọs otuto, ha ghọtara na e buru amụma ihe omume ndị a nakwa na ha mere ya.

1. Ebube Jizọs: Imezu nzube Ya

2. Iso Jizọs: Ịghọta Atụmatụ Ya

1. Aisaia 53:4-6 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Jọn 12:17 Ya mere, ndị ya na ha nọ mgbe ọ kpọrọ Lazarọs n’ili ya ma mee ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, gbara ama.

Ndị ahụ Jizọs kpọlitere Lazarọs n’ọnwụ n’ụzọ ọrụ ebube gbara akaebe banyere ike Chineke.

1. Ọrụ ebube nke Ndụ: Ịchọpụtaghachi ike Jizọs nwere iji weta ndụ ọhụrụ

2. Ịgba Àmà: Otú Ọrụ Ebube Jizọs Pụrụ Isi Mee Ka Ndụ Anyị Na-agbanwe

1. Ndị Rom 8:11 - “Ma ọ bụrụ na mmụọ nke Onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ ndụ site na Mmụọ Ya nke bi n'ime unu.”

2. Jọn 11:25-26 - “Jizọs sịrị ya: ‘Abụ m mbilite n’ọnwụ na ndụ. Onye kwere na Mu, ọ bu ezie na ọ gānwu, ọ gādi ndu. Ma onye ọ bula nke di ndu ma kwere na Mu agaghi-anwu ma-ọli. Ì kwere nke a?'”

Jọn 12:18 Nʼihi nke a ka ndị mmadụ zutekwara ya, nʼihi na ha nụrụ na o mere ọrụ ebube a.

Ndị mmadụ gbakọtara n’ebe Jizọs nọ n’ihi na ha nụrụ banyere ọrụ ebube ọ rụrụ.

1: A na-ahụ ike Chineke n’ọrụ ebube ya.

2:Jisus gosi ike ya site n'obiọma na ijere Ya ozi.

1: Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto."

2: Ọrụ 9:36 - "Na Jọpa, e nwere otu onye na-eso ụzọ aha ya bụ Tabita (nke a sụgharịrị ya, Dọkas), onye na-eme ihe ọma mgbe niile ma na-enyere ndị ogbenye aka."

JỌN 12:19 Ya mere ndi-Farisi siri n'etiti onwe-ha, Ùnu mara na unu adighi-emeri ihe ọ bula? le, uwa agabigawo n'azu ya.

Ndị Farisii emeghị ka Jizọs ghara inweta ndị na-eso ụzọ ya n’agbanyeghị mbọ niile ha gbara.

1. Ịgbaso uche Chineke, ọbụna mgbe a na-emegide anyị, ga-eweta ihe ịga nke ọma.

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere iguzosi ike n'ihe anyị kweere n'agbanyeghị mmegide.

1. Ndị Filipaị 4:13- “Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike.”

2. Joshua 1:9 - “Dị ike, nweekwa obi ike; atula egwu, atu-kwa-la ujọ: n'ihi na Jehova, bú Chineke-gi, nọyere gi ebe ọ bula i nāga.

Jọn 12:20 Ma ụfọdụ ndị Grik nọ nʼetiti ndị ahụ bịaruru ife ofufe nʼememme ahụ.

Ndị Grik a bụ ndị Jentaịl bịara ife Chineke n’ememme Ngabiga.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe atụ nke ndị Gris, bụ́ ndị n’agbanyeghị na ha esoghị ná ndị Chineke họpụtara, ma ha họọrọ ịchọ Ya na ife Ya ofufe.

2. Ike nke ofufe ọnụ pụtara ìhè n'ihe atụ nke ndị Gris, bụ ndị họọrọ ịchọ Chineke na nnọkọ ọha mmadụ.

1. Ndị Rom 10:12 - N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu na ndị Jentaịl - otu Onyenwe anyị bụ Onyenwe ihe niile na-agọzi ndị niile na-akpọku Ya n'ụba.

2. Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, site n'aka Jizọs, ka anyị na-achụrụ Chineke àjà otuto—mkpụrụ egbugbere ọnụ nke na-ekwupụta aha ya n'ihu ọha.

Jọn 12:21 Ya mere onye ahụ biakutere Filip onye Betsaida nke Galili, ha we riọ Ya, si, Onye-nwe-ayi, ayi gāhu Jisus.

Otu ìgwè mmadụ bịakwutere Filip onye Betsaida nke dị na Galili, rịọ ya ka ha hụ Jizọs.

1. Jizọs Kwesịrị Ịchọ

2. Iji Ndị Ọzọ Na-ezute Jizọs

1. Matiu 18:20 “N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha.

2. Jọn 14:9 Jizọs sịrị ya: “Mụ na gị ọ̀ dị ogologo oge, ma ị maghị m, Filip? Nna'?”

JỌN 12:22 Filip bia kọrọ Andru: Andru na Filip we gosi Jisus ọzọ.

Filip gwara Andru otu ihe, e mesịa Andru na Filip gwa Jizọs.

1. Ike nke nzikọrịta ozi: Izisara ndị ọzọ ozi ọma

2. Ike nke Àmà: Ịkọrọ Ndị Ọzọ Okwukwe Anyị

1. Ndị Filipaị 2:12-13 “Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dị ka unu na-erube isi mgbe nile, otú ahụ ugbu a, ọ bụghị nanị dị ka ọ dị n'ihu m kama ọbụna karị mgbe m na-anọghị, were egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe gị, n'ihi na ọ bụ Chineke. onye na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ọchịchọ na ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya.

2. Ilu 27:17 “ígwè na-amụcha ígwè, otu onye na-amụkwa ibe ya.”

Jọn 12:23 Jisus zara ha, si, Oge hour abiawo ka ewe nye Nwa nke madu otuto.

Oge awa abịawo ka e nye Jizọs Nwa nke mmadụ otuto.

1: Ewere Jisus otuto n'ọnwu-Ya na nbilite-n'ọnwu-Ya, ewe nye kwa ayi onwe-ayi otuto site na Kraist.

2:Jizọs bụ Ọkpara nke mmadụ, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike inye Ya otuto na ndụ anyị.

NDI ROM 6:4-5 Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2: Ndị Filipaị 2: 5-11 - Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara; we were udi nke orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

JỌN 12:24 N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na ọka wheat ada n'ala we nwua, nání ya ka ọ nādi: ma ọ buru na ọ nwuru, ọ nāmi nkpuru ri nne.

Jizọs kụziri na ka ihe wee mịa mkpụrụ dị ukwuu, ọ ghaghị ibu ụzọ daba n’ala nwụọ.

1. Ịmara mgbe a ga-ahapụ: Ike nke ịchụ àjà

2. Itinye ego n'ọdịniihu: Uru nke ịchụ onwe onye n'àjà

1. Ndị Rom 6:4–11: Aka ochie anyị nwụrụ, e wee lie ya na Kraịst, ka anyị wee dị ndụ maka Onye ahụ e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

2. Ndị Galetia 2:20: Akpọgidere m n'obe na Kraist, adighkwam ndu ọzọ, ma Kraist nādi ndu nimem.

Jọn 12:25 Onye hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya; ma onye nākpọ ndu-ya asì n'uwa nka gēdebe ya rue ndu ebighi-ebi.

Onye hụrụ ndụ ya n’anya ga-atụfu ndụ ebighị ebi ahụ Chineke kwere ná nkwa; ma onye kpọrọ ndụ ya asị n’ụwa a ga-achọta ndụ ebighị ebi.

1. Ịhụ ụwa n'anya abụghị ịhụ onwe gị n'anya

2. Ịhọrọ ịkpọ ụwa asị bụ ịhọrọ ịhụ onwe gị n'anya

1. Matiu 16:24-26 - "Mgbe ahụ Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, buru obe ya, sokwa m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya; ma onye ọ bula nke gētufu ndu-ya n'ihim gāchọta ya: n'ihi na ùrù gini ka madu gēri, ma ọ buru na ọ rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya, ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

2. 1 Jọn 2:15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe nke dị n'ụwa n'anya: ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya. ochicho nke anu-aru, na agu nke anya, na nganga nke ndu, esighi na Nna, kama o sitere n'uwa. na-adịru mgbe ebighị ebi."

Jọn 12:26 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ejere m ozi, ya so m; ebe Mu onwem nọ kwa, n'ebe ahu orùm gādi kwa: ọ buru na onye ọ bula nēfèm òfùfè, Nnam gāsọpuru ya.

Ijere Chineke ozi bụ ụzọ isi wetara onwe ya nsọpụrụ.

1: Iso ihe nlereanya Jizọs na-eduga ná nsọpụrụ Chineke.

2: Ijere Chineke ozi bụ ozi kachanụ a pụrụ inye.

1: Matiu 28:19-20 Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka M'nyeworo unu n'iwu; , lee, a nọ m gị mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2: Ndị Filipaị 2: 5-8 Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke ha nhata; n'elu ya udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

Jọn 12:27 Ugbu a mkpụrụ obi m na-ama jijiji; gini kwa ka m'gēkwu? Nna, zọputam n'oge hour nka: ma n'ihi nka ka m'biaruru oge hour nka.

Ngụkọta Akwụkwọ Nsọ: Jizọs gosipụtara ọgba aghara n'ime ya ka Ọ na-eche ọnwụ Ya na-abịanụ ihu.

1. Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Oge Nsogbu

2. Ike Icheri mgba nke anyi ihu

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bu kwa n'osimiri nile ka ha agaghi-amachi unu.

2. Ndị Hibru 12:2 - N'ile anya Jizọs, onye malitere na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye, n'ihi ọṅụ nke e debere n'ihu ya, na-atachi obi n'obe, na-eleda ihere, na-anọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke.

Jọn 12:28 Nna, nye aha gị otuto. Ma olu we si n'elu-igwe bia, si, Emewom ka ọ di ebube, nye kwa ya otuto ọzọ.

Jizọs na-ekpe ekpere ka Chineke nye aha ya otuto, bụ́ nke Chineke zara na o mewo otú ahụ nakwa na ọ ga-eme ya ọzọ.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Otú Arịrịọ Jizọs rịọrọ ka e nye Chineke otuto si egosi na anyị nwere ike ikpe ekpere.

2. Otuto Chineke: Otú Ekpere Jizọs si egosi na Chineke dị ukwuu

1. Aisaia 6:1-3, N'arọ nke eze Uzaia nwuru, ahurum Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu, ub͕ọ-ala-Ya we juputa ulo uku Chineke.

2. Ndị Rom 11:33-36, Oh, ịdị omimi nke akụnụba ma amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ihe-ikpe-Ya nile si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha!

JỌN 12:29 Ya mere ndi-Ju ndi guzoro nso, ndi nuru ya, si na éb͕è-elu-igwe di: ndi ọzọ nāsi, Mọ-ozi gwara ya okwu.

Ndị mmadụ nụrụ oké ụzụ, ha amaghịkwa ma ọ̀ bụ égbè eluigwe ka ọ̀ bụ mmụọ ozi na-agwa Jizọs okwu.

1. Chineke Na-ekwu n'Ụzọ Anyị Na-atụghị Anya

2. Ike nke inu olu Chineke

1. Jọn 14:26 - "Ma onye na-akwado, bụ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ga-akụziri unu ihe niile ma na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

2. Luk 1:13-14 - “Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ya: ‘Atụla egwu, Zekaraya; anuwo ekpere-gi. Nwunye gị Elizabet ga-amụkwara gị nwa nwoke, ị ga-akpọkwa ya Jọn.’”

Jọn 12:30 Jisus zara, si, Ọ bughi n'ihim ka olu a putara, kama ọ bu n'ihi unu.

Jizọs gosipụtara ịdị umeala n'obi site n'ịnakwere na olu Ya abịaghị n'ihi Ya, kama n'ihi ndị ọzọ.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Otú Jizọs Si Nye Onwe Ya n’àjà

2. Ịmụta Ijere Ndị Ọzọ Ozi: Ịgbaso Ihe nlereanya Jizọs nke Ịdị umeala n'obi

1. Ndị Filipaị 2:5-7 - “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-anagide, kama o mere onwe ya ihe efu. site n’iji ụdị ohu, ebe a mụrụ ya n’oyiyi mmadụ.”

2. Matiu 20:24-28 - “Mgbe iri ndị ahụ nụrụ ya, ha wesoro ụmụnne abụọ ahụ iwe. Ma Jisus kpọrọ ha biakute Ya, si, Unu onwe-unu matara na ndi-isi nke mba nile nāchi ha n'aka, ndi uku ha nēnwe kwa ike n'ebe ha nọ. Ọ gaghi-adi kwa otú a n'etiti unu. Ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu aghaghi ibu orù-unu, onye ọ bula nke gābu kwa onye-isi n'etiti unu gābu orù-unu, dika Nwa nke madu bia-kwa-ra ka ewe fè òfùfè, kama ka o we fè, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu. '"

Jọn 12:31 Ub͕u a ka ikpé nke uwa di: ub͕u a ka agāchupu onye-isi uwa.

Jizọs kwuru na oge eruola ka a chụpụ onye ọchịchị ụwa a.

1. Mgbapụta Site n'Ikpe: Ka ịhụnanya Chineke na ikpe ziri ezi si ebikọ

2. Eziokwu nke Setan na Mmeri Ya Site n'aka Jizọs

1. Ndị Rom 16:20 - "Chineke nke udo ga-egwepịa Setan n'isi ụkwụ unu n'isi nso."

2. Ndị Efesọs 4:27 - "Enyekwala ekwensu ohere."

Jọn 12:32 Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na e si n’ụwa welie m, m ga-adọta mmadụ niile n’ebe m nọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ike nke ọnwụ Jizọs n'obe iji dọta ndị mmadụ n'ebe onwe ya nọ.

1. Ike Obe: Ka Ọnwụ Jizọs si dọta mmadụ niile n’ebe onwe ya nọ

2. Gịnị ka 'Ebuliri' Pụtara? Ịghọta Ihe Ọnwụ Jizọs Pụtara

1. Ndị Filipaị 2:8-11 - Jizọs wedara onwe ya ala n'ọnwụ n'elu obe, ma Chineke buliri ya elu na nloghachi.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, echichi ya n'ihi ajọ omume anyị; Ahuhu ahuhu nke udo-ayi dikwasi Ya, Site kwa n'ihe-otiti-Ya ka emere ayi di ike.

Jọn 12:33 Nke a ka o kwuru, na-egosi ọnwụ ọ ga-anwụ.

Jizọs na-ekwu banyere ọnwụ nke ya mgbe o kwuru banyere ọnwụ ọ ga-anwụ.

1. Ịnwụ Maka Onwe: Ihe Nlereanya nke Jizọs

2. Jisus na Obe: Oku nke ịchụ aja

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Ndị Rom 5:6-9

Jọn 12:34 Ndị mmadụ zara ya, sị: “Anyị anụwo site nʼiwu na Kraịst na-adịru mgbe ebighị ebi: ma ì si aṅa sị, Aghaghi iweli Nwa nke mmadụ elu? ònye bu Nwa nke madu a?

Ndị mmadụ gbagwojuru anya maka okwu Jizọs kwuru na a ga-ebuli Nwa nke mmadụ elu, wee jụọ onye Nwa nke mmadụ bụ.

1. Jizọs: Nwa nke mmadụ nke na-adịru mgbe ebighị ebi

2. Ka a ga-esi ebuli Nwa nke mmadụ elu

1. Abụ Ọma 90:2 - "Tupu amụpụta ugwu, ma-ọbụ mgbe I kpụworo ụwa na ụwa, ọbụna site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi, Gị onwe gị bụ Chineke."

2. Jọn 14:6 - "Jizọs si ya, Mu onwem bu uzo, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nna-ayi, ma-ọbughi site na Mu."

Jọn 12:35 Ya mere Jisus siri ha, Ọ fọduru nwa oge ka Ìhè ahu gānọyere unu. Na-ejegharịnụ mgbe unu nwere ìhè ahụ, ka ọchịchịrị wee ghara ịbịakwasị unu: n'ihi na onye na-eje ije n'ọchịchịrị adịghị ama ebe ọ na-eje.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha were ohere nke ìhè ha nwere mgbe ha nwere ya, na ka ha ghara ije ije n'ọchịchịrị, dịka ndị na-amaghị ebe ha na-aga.

1. Ike nke Ìhè: Inweta Uru nke Ohere

2. Ije ije na Ìhè: Izere Ọchịchịrị

1. Matiu 6: 22-23 - "Anya bụ oriọna nke ahụ. Ọ buru na anya-gi di nma, aru-gi nile gējuputa n'ìhè. Ma ọ bụrụ na anya gị adịghị mma, ahụ́ gị dum ga-ejupụtakwa n’ọchịchịrị. Ya mere, ọ bụrụ na ìhè dị n'ime gị bụ ọchịchịrị, lee ka ọchịchịrị ahụ si dị ukwuu!

2. Abụ Ọma 119: 105 - "Okwu gị bụ oriọna ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m."

Jọn 12:36 Mgbe unu nwere ìhè, kwerenụ n’ìhè ahụ, ka unu wee bụrụ ụmụ nke ìhè. Ihe ndia ka Jisus kwuru, we pua, zo Onwe-ya n'iru ha.

Jizọs gwara ndị mmadụ ka ha kwere na ya mgbe ha ka nwere ohere, o wee pụọ n'ebe ha nọ.

1. Kwere na Jizọs Mgbe I Nwere Ike - Jọn 12:36

2. Ịghọ ụmụ nke Ìhè - Jọn 12:36

1. Aisaia 49:6 - "O we si, Ọ bu ihe di nfe na i gābu orùm ime ka ebo nile nke Jekob bilie, na ime ka Israel nile echedoro-kwa-ra laghachi: M'gēnye kwa gi ka ọ buru mba nile ìhè. , ka I wee bụrụ nzọpụta m ruo nsọtụ ụwa.”

2. Ndị Efesọs 5:8 - "N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe ụfọdụ, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị: jeenụ ije dị ka ụmụ nke ìhè."

JỌN 12:37 Ma ọ bu ezie na Ọ mere ọtutu ihe-iriba-ama di otú a n'iru ha, ma ha ekweghi na Ya.

Ndị dịrị ndụ n’oge Jizọs ahụla ka ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ ebube, ma ha ekweghị na ya.

1. Cheta na okwukwe abụghị naanị ịhụ ụzọ; ọ bụ ikwere ihe ị na-ahụ.

2. Ọ bụrụgodị na a rụrụ ọrụ ebube, okwukwe ka ga-adịrịrị maka ezi nkwenye.

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Matiu 21:21-22 - Jisus zara, si ha, N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe, nēnweghi kwa obi abua, ọ bughi nání ihe a mere osisi fig ka unu gēme, kama ọ buru kwa na unu eme. si ugwu a, Ka ewezuga gi, tubà gi n'oké osimiri; agēme ya.

JỌN 12:38 Ka okwu Aisaia onye-amuma we mezu, bú nke O kwuru, si, Onye-nwe-ayi, ònye kweworo akukọ-ayi? ma ònye ka ekpugheworo ogwe-aka nke Onye-nwe?

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte ntịn̄nnịm ikọ Isaiah okosude ye mme mbụme emi ẹkenịmde ke akpanikọ ke mbụk Jehovah ye anie ke Jehovah ayararede odudu Esie ọnọ.

1. Okwukwe na Onyenwe anyị: Ọmụmụ Jọn 12:38

2. Ike nke Nkwenye: Ikpughe ihe omimi nke Jọn 12:38

1. Aisaia 53:1 - Ònye kweworo akukọ-ayi? ònye ka ewe kpugheere ogwe-aka Jehova?

2. Ndị Rom 10:16 - Ma ọ bụghị ha niile erubere isi n'ozi ọma. N'ihi na Aisaia nāsi, Onye-nwe-ayi, ònye kwere okwu-ayi?

JỌN 12:39 Ya mere ha apughi ikwere, n'ihi na Aisaia kwuru ọzọ, si,

Ndị dịrị ndụ n’oge Jizọs apụghị ikwere na ya n’ihi na ha agụbeghị amụma Aịzaya.

1: Mkpa ịgụ akwụkwọ nsọ na ịghọta nkuzi ya.

2: Ikwere na Jizọs n'agbanyeghị ihe ụwa na-agwa anyị.

1: Ọrụ Ndịozi 17:11 - Ma ndị Juu ndị a dị ebube karịa ndị nọ na Tesalonaịka; ha ji ịnụ ọkụ n’obi nabata okwu ahụ, na-enyocha Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị iji mara ma ihe ndị a ọ̀ dị otú ahụ.

2: Aisaia 53:1 - Ònye kweworo ihe Ọ nụrụ n'ọnụ anyị? Ma ònye ka ekpugheworo ogwe-aka Jehova?

Jọn 12:40 O mewo ka anya ha kpuo ìsì, meekwa ka obi ha sie ike; ka ha we ghara iji anya-ha hu uzọ, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, ka M'we me ka aru di ha ike.

Ikpe Chineke kpere ụmụ Izrel n’ihi ọjụjụ ha jụrụ ichegharị na ịnakwere Jizọs dị ka Mezaịa ahụ emewo ka ha kpuo ìsì ime mmụọ.

1: Ikpe Chineke dị adị, ọ pụkwara ime ka anyị chefuo eziokwu ahụ.

2: Ikpe Chineke n'agbanyeghị na ọ siri ike, dịkwa ebere ma bụrụ omume ịhụnanya.

1: Aisaia 6:9-10 - O we si, Je, si ndi nka, Nurunu, ma unu aghọtala; ma hụ unu n’ezie, ma unu aghọtaghị. Mee ka obi ndị a maa abụba, meekwa ka ntị ha dị arọ, mechiekwa anya ha; ka ha we ghara iji anya-ha hu uzọ, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, we di ike.

2: Abụ Ọma 119:70 - Obi ha dị abụba dị ka abụba; Ma iwu-Gi atọm utọ.

JỌN 12:41 Ihe ndia ka Aisaia kwuru, mb͕e ọ huru ebube-Ya, O we kwue okwu bayere Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na mgbe Aịsaịa hụrụ ebube Jizọs, o kwuru banyere Ya.

1. “Ebube Jizọs enweghị atụ”

2. "Ịhụ ebube Jizọs"

1. Ndị Hibru 1:1-3

2. Aịzaya 6:1-7

JỌN 12:42 Otú ọ di, n'etiti ndi-isi ọtutu kwere na Ya; ma n'ihi ndi-Farisi ha ekwupụtaghi Ya, ka ewe ghara ichupu ha n'ulo-nzukọ-ha;

Ọtụtụ ndị ndú kweere na Jizọs, ma ha tụrụ egwu na ndị Farisii ga-ajụ ha.

1: Ịkwụsị Jizọs: Ịnagide Egwu nke Ịjụ

Nke 2: Ịkwenye na Jizọs: Iguzosi Ike n'Ezigbo Mmegide

1: Ndị Rom 10: 9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere. ma bụrụ ndị ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta okwukwe gị wee zọpụta gị.”

2: Matiu 10:32-33 - "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe.

Jọn 12:43 N’ihi na ha hụrụ otuto mmadụ n’anya karịa otuto Chineke.

Ndị mmadụ na-enwekarị nchegbu maka inweta ihu ọma ndị ọzọ karịa ịbụ ndị Chineke nwapụtara.

1. Ihe egwu dị n'ịchọ nnabata mmadụ

2. Ịchọ ihu ọma Chineke karịa ihe ọ bụla ọzọ

1. Ndị Filipaị 3:7-8 - Ma uru ọ bụla m nwetara, m'gụrụ ya dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi Kraịst. 8 N’ezie, a na m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi uru dị ukwuu nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m.

2. Abụ Ọma 19:14 - Ka okwu nile nke ọnụ m na ntụgharị uche nke obi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu gị, Jehova, oké nkume m na onye mgbapụta.

Jọn 12:44 Jisus tie nkpu, si, Onye nēkwere na Mu, ọ bughi Mu ka o kwere, kama ọ bu Onye ziterem.

Jizọs kọwara na ndị nwere okwukwe na ya abụghị naanị na ha nwere okwukwe na ya, kama na Chineke onye zitere ya.

1. Ike nke okwukwe na Jisus Kraịst

2. Ezi Pụtara Ikwere na Jizọs

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta."

2. Ndị Filipaị 2: 5-11 - "Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'iji ọdịdị ohu, mgbe a mụrụ ya. n'oyiyi mmadụ."

Jọn 12:45 Ma onye na-ahụ m na-ahụ onye zitere m.

Jọn na-echetara anyị na ihe niile anyị na-ahụ na Jizọs bụ ngosipụta nke Chineke.

1: Jizọs bụ ngosipụta zuru oke nke Chineke - Jọn 12:45.

2: Jizọs bụ onyinyo nke Chineke - Jọn 12:45.

1: Ndị Kọlọsi 1:15 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke.

2: Ndị Hibru 1:3 - Ọ bụ nchapụta ebube nke Chineke na akara nke ọdịdị ya.

Jọn 12:46 Abịara m ìhè n’ụwa, ka onye ọ bụla nke kwere na m wee ghara ịnọ n’ọchịchịrị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs na-abịa n'ụwa dịka isi iyi nke ìhè ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịnọgide n'ọchịchịrị.

1. Ìhè nke Kraịst - Inyocha ihe Jizọs pụtara na-abịa dị ka isi iyi nke Ìhè

2. Ike nke Okwukwe- Ka Ikwenye na Jizos puru iduba n'uzo ndu ohu

1. Aịsaịa 9:2 - "Ndị na-eje ije n'ọchịchịrị ahụwo oké ìhè; ìhè abịakwasịwokwa ndị bi n'ala oké ọchịchịrị."

2. Jọn 8:12 - "Jizọs gwakwara ndị mmadụ okwu ọzọ, sị: "Abụ m ìhè nke ụwa: ọ bụrụ na unu eso m, unu agaghị na-eje ije n'ọchịchịrị, n'ihi na unu ga-enwe ìhè nke na-edu. ruo ndụ.”

Jọn 12:47 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu m ma ghara ikwere, agaghị m ekpe ya ikpe;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụzi na Jizọs abịaghị ikpe ụwa ikpe, kama ọ bịara ịzọpụta ya.

1. "Amara zọpụtara: Ntụgharị uche na Jọn 12:47"

2. "Ike nke ịhụnanya na-enweghị atụ: Inyocha ịhụnanya Jizọs na Jọn 12:47"

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, ewe gụkwa ha na ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Jọn 12:48 Onye na-ajụ m ma na-anabataghị okwu m, o nwere onye na-ekpe ya ikpe: okwu nke m kwuru ga-ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpeazụ.

Ebe a na-emesi ike mkpa ọ dị ịnakwere ozizi Jizọs dị ka a ga-eji kpee anyị ikpe n’ụbọchị ikpeazụ.

1. Ikpe Chineke: Ịnabata Ozizi Jizọs dị ka Nduzi Anyị

2. Ike nke Okwu Jizọs: Nụrụnụ na-erubekwa isi

1. Ndị Hibru 4:12-13 “N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapukwa ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị, ma na-aghọta echiche na nzube nke ụwa. obi. Ọ dịghịkwa ihe e kere eke ezoro ezo n’anya ya, ma ha nile gba ọtọ na-ekpughekwa n’anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.”

2. Ndị Rom 2:15-16 “Ha na-egosi na e dere ọrụ nke iwu n'obi ha, ebe akọ na uche ha na-agbakwa àmà, na echiche ha na-emegiderịta onwe ha na-ebo ha ebubo ma ọ bụ ọbụna na-agọpụ ha n'ụbọchị ahụ, mgbe, dị ka ozi ọma m si dị, Chineke. na-ekpe ihe nzuzo nke mmadụ ikpe site na Kraịst Jizọs.”

Jọn 12:49 N'ihi na ekwughị m n'Onwe m; ma Nna nke ziterem, o nyere m iwu, ihe m ga-ekwu, na ihe m ga-ekwu.

Nna ahụ nyere Jizọs iwu ka o kwuo ihe a gwara ya.

1: Chineke na-agwa anyị okwu site n’okwu ya ma na-eduzi anyị ka anyị ga-esi bie ndụ anyị.

2: Anyị ga na-erubere Nna m isi mgbe niile ma mee dịka o nyere iwu.

1: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2: Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị; n'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

Jọn 12:50 Ma amatakwara m na ihe o nyere n’iwu bụ ndụ ebighị ebi: ya mere ihe ọ bụla m na-ekwu, ọbụna dị ka Nna m gwara m, otú a ka m na-ekwu.

Jizọs kwuru okwu ndị Nna ya nyere ya n’iwu ka o kwuo, bụ́ nke na-eduba ná ndụ ebighị ebi.

1: Ibi ndụ dịka Okwu Chineke siri dị na-eweta ndụ ebighi ebi.

2: rubere Jizọs isi na Okwu ya ka ị nweta ndụ ezi-okwu na nke na-adịgide adịgide.

Abụ Ọma 119:105 - “Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n’ụzọ m.”

2: Jọn 14: 15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

Jọn 13 na-akọwa Jizọs na-asa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya, amụma o buru banyere ịrara Judas nye, na iwu o nyere ka e hụ ibe ha n’anya.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi na-amalite na Nri Anyasị Ikpeazụ, ebe Jizọs matara na oge awa Ya abịawo ịhapụ ụwa a gakwuru Nna. N'oge nri anyasị, o si na tebụl bilie, yipụ uwe elu ya, kee ákwà nhicha n'úkwù ma malite ịsa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ọ bịakwute Pita, Pita jụrụ ná mmalite, ma o chegharịrị mgbe Jizọs kwuru na ọ                                         ch  a na                                                  ba              ያልተ                ekuru Ya. Mgbe ha sachara ụkwụ ha, o yikwasịrị tebụl ya wee jụọ ha ma hà ghọtara ihe o mere, na-akọwakwa ka Onye Ozizi sachara ụkwụ ha, na ha kwesịkwara ịsa ibe ha ụkwụ na-eṅomi ha (Jọn 13:1-17).

Paragraf nke 2: Mgbe o jesịrị ozi a, o wutere Jizọs na mmụọ gbara akaebe 'N'ezie a sị m unu otu onye n'ime unu ga-arara m nye.' Ndi nēso uzọ-Ya leri-kwa-ra onwe-ha anya onye ọ bu n'obi, mb͕e ahu, mb͕e ihe Pita mere Jọn, bú onye nānọdu ala n'akuku ya, jua onye nēdu Ya, Jisus zara, si, Ọ bu onye M'nēnye ibé achicha a mb͕e m'rasiri ya. Ya mere, mgbe e dechara ya Judas Iskarịọt mgbe ọ narasịrị achịcha, Setan banyere n'ime ya, Jizọs gwara ya, 'Ihe ị na-achọ ime ngwa ngwa.' Ọ dịghị onye ndị ahụ na-eri nri ghọtara ihe mere o ji kwuo echiche a ebe ọ bụ na Judas nwere akpa ego eleghị anya na-agwa ya ka ọ zụtara ememe dị mkpa nye ogbenye mgbe ahụ mgbe ọ natasịrị ibé achịcha pụrụ ozugbo n'abalị (Jọn 13:18-30).

Paragraf nke atọ: Mgbe Judas gachara, Jizọs malitere ikwu okwu banyere otuto Chineke Ọkpara mmadụ na-enye iwu ọhụrụ ndị na-eso ụzọ 'ịhụrịta ibe unu n'anya dị ka m hụworo unu n'anya, ka unu wee hụrịta ibe unu n'anya site na nke a onye ọ bụla ga-amara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m ma ọ bụrụ na unu na-ahụrịta ibe unu n'anya. ' Mgbe Pita jụrụ ebe nkwuwa okwu na-enweghị ike iso ugbu a kama ọ ga-esochi ma emechaa na-eduga Pita na-ekwu na ọ ga-atọgbọ ndụ maka Ya ma buru amụma na ọ ga-agọnahụ tupu oke ọkpa akwaa ugboro atọ na-agwụ isi (Jọn 13:31-38).

Jọn 13:1 Ma tupu ememe ngabiga ahụ eruo, mgbe Jisọs matara na oge hour ya eruwo ka ọ pụọ n’ụwa gakwuru Nna ya, ebe ọ hụrụ ndị nke ya nọ n’ụwa n’anya, ọ hụrụ ha n’anya ruo ọgwụgwụ.

Jizọs hụrụ nke ya n’anya ruo ọgwụgwụ ma na-akwado isi n’ụwa a gaakwuru Nna ya.

1. Ịhụ n'anya na-enweghị atụ - ihe atụ nke ịhụnanya Jizọs nwere maka nke ya.

2. Ibi ndụ nke Àjà—Njikere Jizọs nwere ịhapụ ndụ ya n’ụwa.

1. Ndị Efesọs 5:1-2 “Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. Na-ejekwanụ ije n’ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n’anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.”

2. Ndị Rom 12:1 “Ya mere, ụmụnna m, ana m eji obi ebere nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ́ ofufe ime mmụọ unu.”

Jọn 13:2 Ma mb͕e ha risiri nri-anyasi, ekwensu we tiye n'obi Judas Iskariot, nwa Saimon, ka ọ rara Ya nye;

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya riri nri ikpeazụ tupu ya anwụọ. Ekwensu kpaliri Judas Iskarịọt ka ọ rara Jizọs nye.

1. Ike nke Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya riri nri ikpeazụ

2. Ọnwụnwa Judas Iskarịọt

1. Mak 14:17-21 - Jizọs hiwere nri anyasị nke Onyenwe anyị

2. Matiu 6:13 - Jizọs na-akụziri anyị ka anyị na-ekpe ekpere, "Eduba anyị n'ime ọnwụnwa."

Jọn 13:3 ebe Jisus mara na Nna-Ya enyewo ihe nile n'aka-Ya, na O sitere na Chineke bia, we biakute Chineke;

Jizọs ji obi umeala saa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya dị ka ihe atụ nke ịbụ ohu na ịdị umeala n'obi.

1: “Ịdị umeala n’obi n’ihu Mmadụ niile: Ọmụmụ Ihe n’Ohu site na Jọn 13:3”

2: “Ike nke Ịma Ebe Anyị: Ọmụmụ Ihe Nlereanya Jizọs na Jọn 13:3”

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2: Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ebulikwa unu elu."

Jọn 13:4 O si na nri anyasị ahụ bilie, dọba uwe ya n'akụkụ; o were ákwà-nkwuba, ke onwe-ya n'úkwù.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus nte adade ke udia anyasi oro ekenịmde ọfọn̄idem esie onyụn̄ ada ọfọn̄ utuenikan̄ ekekem.

1. Jizọs Na-asa Ndị Na-eso Ụzọ Ụkwụ: Ihe Nlereanya nke Ịdị umeala n'obi

2. Site na nri anyasị ruo Ohu: Ihe Nlereanya nke ije ozi Jizọs

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu;

2. Matiu 25:40 - Eze ga-aza, 'N'ezie asim unu, Ihe ọ bụla unu mere otu n'ime ndị kasị nta n'ime ndị a ụmụnna m ndị a, unu mere m.

Jọn 13:5 Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbanyere mmiri n’efere, malite ịsa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya, werekwa ákwà nhicha ahụ́ o ji kee ya n’úkwù na-ehicha ha.

Jizọs wedara onwe ya ala site n'ịsa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya.

1. Ike nke iweda onwe gi ala

2. Iso Ihe Nlereanya nke ije ozi Kraist

1. Ndị Filipaị 2:3-8

2. Matiu 20:25-28

JỌN 13:6 Ya mere Ọ biakutere Saimon Pita: Pita we si Ya, Onye-nwe-ayi, Ì nāsa ukwum?

Jizọs ji obi umeala na ịhụnanya saa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya bụ ihe ncheta na anyị kwesịrị iweda onwe anyị ala ma jeere ndị ọzọ ozi.

1: Omume obi umeala na ihunanya nke Jisos mere n'isa ukwu ndi na-eso uzo ya bu ihe nlere anya iji soro na iji obi umeala na-ejere ndi ozo ozi.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike iṅomi Jizọs n’omume ịdị umeala n’obi na ịhụnanya ya, site n’iji obi umeala jeere ndị ọzọ ozi ná ndụ anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2: 1 Pita 5: 5-6 - "Unu niile, yikwasị onwe unu obi umeala n'ebe ibe unu nọ, n'ihi na Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu n’oge kwesịrị ekwesị.”

Jọn 13:7 Jisus zara, si ya, Ihe Mu onwem nēme, i maghi ub͕u a; ma i gāmara ma emesia.

Jizọs na-akụzi na e nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta na ịghọta nke a na-apụghị ịmata ozugbo.

1. "Ihe omimi nke Jizọs: Ịmara Ugbu a na Ịmara Mgbe e mesịrị"

2. “Amamihe Jizọs: Gabiga Nghọta Anyị”

1. Ilu 3:19–20 - “Jehova ejiriwo amamihe tọọ ntọala ụwa; N'uche ka O meworo ka elu-igwe guzosie ike. Site n’ihe ọmụma ya ka e ji agbajie ogbu mmiri, ígwé ojii na-emekwa ka igirigi daa.”

2. Aisaia 55:8–9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

JỌN 13:8 Pita we si ya, I gaghi-asa ukwum rue mb͕e ebighi-ebi. Jisus zara ya, si, Ọ buru na asaghm gi, i nweghi òkè n'etitim.

Pita jụrụ Jizọs ajụjụ ka ọ saa ya ụkwụ, ma Jizọs zara ya na ọ bụrụ na Pita ekweghị ka ọ saa ụkwụ ya, Pita agaghị enwe òkè na ya.

1. Ịhụnanya na Ọmịiko Jizọs: Nke a na-apụghị ịghọta aghọta

2. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ: Ido onwe ya n'okpuru uche nke Onyenwe anyị

1. 1 Jọn 1:7 ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka Ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

2. Matiu 10:38-39 Ma onye nānaraghi obe-Ya, nēsokwam, ekwesighm. Onye chọtara ndu-ya gētufu ya: ma onye nātufu ndu-ya n'ihim gāchọta ya.

JỌN 13:9 Saimon Pita si Ya, Onye-nwe-ayi, ọ bughi nání ukwum, kama ọbuná akam na isim.

Jọn na-akụziri Pita ka o jiri obi umeala na ịhụnanya na-eje ozi.

1. Na-eje ozi n'ịdị umeala n'obi na ịhụnanya

2. Na-emere ndị ọzọ ebere

1. Ndị Filipaị 2:3-4, “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2. Luk 10:27, “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Jọn 13:10 Jisus si ya, Onye a sachara ọ bughi nkpà ka ọ sa ukwu-ya, kama ọ di ọcha ihe nile: unu di kwa ọcha, ma ọ bughi unu nile.

Jizọs kụziri na ọ bụ ezie na anyị dị ọcha, anyị ka kwesịrị ịgbalịsi ike ime ka ụkwụ anyị dị ọcha.

1: Idobe Ụkwụ Gị Ọcha

2: Ịnọ Ọcha n'Ụwa Unyi

1: Jemes 4:8 - Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

2: 1 Jọn 1: 5-9 - Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya ma na-ekwusara gị, na Chineke bụ ìhè, ọ dịghịkwa n'ime ya ọchịchịrị.

Jọn 13:11 N'ihi na ọ matara onye gārara Ya nye; ya mere ọ siri, Ọ bughi unu nile di ọcha.

Itien̄wed emi ẹtode John 13:11 anam an̄wan̄a nte ke Jesus ama ọfiọk owo emi edidade enye ọnọ ndien ke ntre ama odụri owo utọn̄ ete ke idịghe kpukpru mme mbet imọ ẹkesana.

1. Jizọs ma onye ga-arara ya nye: Olee otú anyị ga-esi tụkwasị Chineke obi ma na-ekwesị ntụkwasị obi nye ya?

2. Ọ bụghị mmadụ nile dị ọcha: Gịnị ka ịdị ọcha n’anya Chineke pụtara?

1. Matiu 7:5, "Onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ osisi ndị dị n'anya nke gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma iwepụ irighiri ahụ dị n'anya nwanna gị."

2. Ndị Hibru 10:22, "Ka anyị were ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na-efesa obi anyị dị ọcha site na ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachapụ ahụ anyị."

JỌN 13:12 Ya mere mb͕e Ọ sasiri ukwu-ha, were kwa uwe-Ya, we nọdu ala ọzọ, Ọ si ha, Ùnu mara ihe M'meworo unu?

Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya ka o gosi ha otú ha ga-esi na-ejere ibe ha ozi.

1. Ijere Ndị Ọzọ Ozi - Jọn 13:12

2. Ido Ndị Ọzọ Tupu Onwe Gị - Jọn 13:12

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu;

2. Matiu 22:39 - Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Jọn 13:13 unu nākpọm Onye-nwe-ayi na Onye-nwe-ayi: unu nāsi kwa nke-ọma; n'ihi na otú a ka m'di.

A na-akpọ Jizọs Nna-ukwu na Onyenwe anyị, ọ na-akwadokwa na nke a bụ eziokwu n'ezie.

1. Ọchịchị Jizọs: Ịmata Nna-ukwu na Onyenwe Anyị

2. Nkwenye nke Jizọs: Ikwusa Aha Ya

1. Matiu 28:18-20 – Mgbe ahụ, Jizọs bịakwutere ha, sị, “E nyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Filipaị 2:5-11 – Àgwà unu kwesịrị ịdị ka nke Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n’onwe ya, o cheghị na ha na Chineke hà bụ ihe a ga-ejide n’aka, ma o meghị onwe ya ihe ọ bụla, ọ na-ewerekwa ọdịdị nke Chineke. orù, nke emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe. Ya mere, Chineke buliri ya elu n’ebe kasị elu, nyekwa ya aha ahụ nke dị n’elu aha ọ bụla, ka ikpere nile ọ bụla wee kpọọ isiala n’aha Jizọs, n’eluigwe na n’elu ụwa na n’okpuru ụwa, na ire ọ bụla na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. nye Chineke Nna otuto.

JỌN 13:14 Ya mere ọ buru na Mu onwem, bú Onye-nwe-unu na Onye-nwe-unu, sachara unu ukwu; unu onwe-unu gēme kwa ka unu sa-kwa-ra ibe-unu ukwu.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha na-ejere ibe ha ozi site n’ịsa ibe ha ụkwụ.

1. 'Onyinye nke Ije Ozi: Ịgbaso Ihe Nlereanya Jizọs''

2. 'Ike nke Ịdị umeala n'obi: Ịmụta Ihe n'aka Jizọs'

1. Ndị Filipaị 2:3-8

2. Jems 4:10-12

Jọn 13:15 Nʼihi na enyewo m unu ihe atụ, ka unu mee dị ka m mere unu.

Jizọs gosipụtara ịhụnanya o nwere n'ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ site n'ịsa ụkwụ ha ma nye ha iwu ka ha na-emere ibe ha otu ihe ahụ.

1. Na-ahụrịta Onwe Gị n'Anya: Echiche Banyere Jizọs Na-asa Ụkwụ Ndị Na-eso Ụzọ.

2. Ihe Nlereanya Jizọs: Ịmụta Iso Iwu Ya.

1. Ndị Galeshia 5: 13-14 - "N'ihi na a kpọrọ unu ibi ndụ na nnwere onwe, ụmụnna m. N’ihi na e nwere ike ịchịkọta iwu ahụ dum n’otu iwu a: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.”

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị enyi, ka anyị nọgide na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke: onye ọ bụla nke hụrụ n'anya bụ nwa Chineke ma mara Chineke. , n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya."

Jọn 13:16 N'ezie, n'ezie, asim unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya; ọ bughi kwa onye ezitereri ka onye zitere ya kariri.

Ihe Jizọs na-ekwu na-egosi mkpa ọ dị ohu iguzosi ike n'ihe nye nna ya ukwu.

1. Ezi Ikwesị ntụkwasị obi: Ihe Nlereanya nke Jizọs Dị Ka Ohu

2. Ike nke ije ozi: Ibi ndụ n'ihe nlereanya Jizọs.

1. Ndị Filipaị 2:5-7 - "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. site n'inwe ọdịdị nke ohu, ebe a mụrụ ya n'oyiyi mmadụ."

2. 1 Pita 2:21-22 - "N'ihi na nke a ka a kpọrọ gị, n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe atụ, ka unu wee na-eso nzọụkwụ ya. ọnụ ya."

Jọn 13:17 Ọ bụrụ na unu maara ihe ndị a, obi ụtọ na-adịrị unu ma ọ bụrụ na unu eme ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume itinye ihe ndị ha maara na ọ bụ eziokwu n'ọrụ, na-ekwekwa nkwa na ha ga-enwe obi ụtọ ma ha mee otú ahụ.

1. Ọṅụ nke Nrubeisi: Ịmụta Iso Ụzọ Chineke

2. Ịmara na Ime: Ọdịiche Na-eme Ka Ọdịiche

1. Diuterọnọmi 28:1-2: "Ọ bụrụ na i rubere Jehova bụ́ Chineke gị isi ma jiri nlezianya debe ihe niile O nyere n'iwu nke m na-enye gị taa, Jehova bụ́ Chineke gị ga-ebuli gị elu karịa mba niile dị n'ụwa."

2. Jems 1:22: "Unu egela ntị ná ntị n'okwu ahụ, wee ghọgbuo onwe unu; meenụ ihe ọ na-ekwu."

Jọn 13:18                1           mezu ihe e kwuworo n’akwukwọ nsọ, si, Onye mu na-eri nri eweliwo ikiri-ukwu-Ya megidem.

Jizọs maara onye ga-arara ya nye, ma na-ahapụ ya ka ọ mee iji mezuo Akwụkwọ Nsọ.

1: Jizọs na-ahapụ anyị ka anyị mee nhọrọ nke anyị ọ bụrụgodị na ha na-eduga na nraranye, ma Ọ ka ga-ahụ anyị n'anya n'enweghị ihe ọ bụla.

2: Anyị aghaghị ịnakwere nsonaazụ nke nhọrọ anyị, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịrara mmadụ nye, ebe anyị na-adabere na Jizọs iji nweta anyị.

1: Ndị Rom 8: 38-39 N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2: Isaiah 41:10 "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Jọn 13:19 Ugbu a a na m agwa unu tutu ọ bịa, ka, mgbe o mere, ka unu we kwere na Mu onwem bu Ya.

Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya na ya ebula ụzọ mara ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu, ka ọ bụrụ na o mee, ha ga-amata na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ.

1. Jizọs bụ Chineke: Ọ Maara Ihe Ga-eme Tupu O Mee

2. Ikwere na Jizọs: Ịtụkwasị Ya Obi Ịma Ihe Kasị Mma

1. Aisaia 40:21-31 – Jehova maara ihe nile

2. Aisaia 55:8-11 – Uzo Chineke Kari Uzo ayi

Jọn 13:20 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nānara onye ọ bula Mu onwem nēziga anabatara Mu; ma onye nānaram nke-ọma nānara Onye ziterem.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịnata na ịnabata ndị ahụ Jizọs zitere.

1. Ike nke ịnabata: Nara ndị Jizọs zitere

2. Oku a na-akpọ Ogbe: Na-ejekọ Ozi Ọnụ Dị Ka Jizọs mere

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

2. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị na-atụlekwa otú e si kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara nzukọ anya, dị ka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na ọbụna karị dị ka unu. lee ka ụbọchị ahụ na-eru nso."

JỌN 13:21 Mb͕e Jisus kwusiri ihe ndia, o we nāb͕aru ya nime mọ-ya, b͕a àmà, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, na otù onye nime unu gāraram nye.

Jizọs nwere nsogbu na mmụọ ma dọọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na otu n’ime ha ga-arara ya nye.

1: “Ka Ime Uche Chineke: Ihe Nlereanya nke Nrubeisi nke Jizọs”

2: “Ihe ize ndụ nke Ịrara Ndị Mmadụ nye: Izere Ihe Nlereanya Judas”

1: Luk 22:31-32 - “Onyenwe anyị wee sị, Saịmọn, Saịmọn! N’ezie, Setan arịọwo gị, ka ọ yọchaa gị dị ka ọka wit. Ma ekpewom ekpere bayere unu, ka okwukwe-unu we ghara ida; ma mgbe unu lọghachikwutere m, mee ka ụmụnne unu dị ike.’”

2: Abụ Ọma 55:12-14 - “N'ihi na ọ bụghị onye iro na-akọcha m; Mgbe ahụ enwere m ike idi ya. Ọ bughi kwa onye nākpọm asì bu onye nēbuli onwe-ya imegidem; Mgbe ahụ, m nwere ike zoo n'ihu ya. Ma ọ bụ gị, nwoke ha nhata, na enyi m na enyi m. Ayi b͕aara ìzù utọ, We jegharia n'ulo Chineke n'ìgwè madu ahu.

JỌN 13:22 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya nēlerita onwe-ha anya, nāhuta kwa onye Ọ nēkwu okwu bayere Ya.

Ndị na-eso ụzọ ya nọ ná mgbagwoju anya na obi abụọ banyere onye Jizọs na-ekwu banyere ya.

1: Anyị kwesịrị inwe obi ike na okwukwe anyị, ọbụlagodi mgbe anyị nọ n'ọgba aghara na obi abụọ.

2: Anyị kwesịrị iwepụta oge chebara obi abụọ anyị echiche ma ghọta ihe mere anyị ji eche echiche tupu anyị emee ihe.

1: Jemes 1:5-6 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-ebuli ya.

2: Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri, Pita na-ejekwa ije n'elu mmiri ma malite imikpu n'ihi obi abụọ.

Jọn 13:23 Ma otu onye nʼime ndị na-eso ụzọ ya bụ onye Jizọs hụrụ nʼanya dabere nʼobi ya.

Ebe a na-agwa anyị na otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs dabere n’obi ya na Jizọs nwere ịhụnanya pụrụ iche n’ebe ọ nọ.

1. Hụrịta Onwe Anyị n'Anya: Mmekọrịta Anyị na Jizọs na Ndị Ọzọ

2. Otú Jizọs si hụ ndị na-eso ụzọ ya sikwuo ike

1. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

2. Jọn 15:12-14 - Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya dị ka m hụrụ unu n'anya. Ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

Jọn 13:24 Saịmọn Pita wee kpọọ ya ka ọ jụọ onye ọ bụ onye ọ kwuru.

Pita gwara Jizọs ka o gosi onye n’ime ndị na-eso ụzọ ya ọ na-ekwu banyere ya.

1. "Ibi Ndụ Nrubeisi"

2. "Ike nke Nkwukọrịta Na-abụghị Okwu"

1. Matiu 16:23 - "Ma o chighariri, si Pita, Gi onwe-gi n'azum, Setan: I bu ihe-njehie n'ebe m'nọ: n'ihi na i nāchọghi ihe nke Chineke, kama ihe nke madu."

2. Jọn 21:15-17 - "Ya mere, mgbe ha richara nri, Jizọs sịrị Saịmọn Pita, Saịmọn nwa Jona, ị hụrụ m n'anya karịa ihe ndị a? O wee sị ya: "E, Onyenwe anyị, ị maara na m hụrụ gị n'anya. ’ Ọ sịrị ya: “Na-azụ ụmụ atụrụ m.” Ọ sịrị ya ọzọ nke ugboro abụọ, ‘Saịmọn nwa Jọn, ị̀ hụrụ m n’anya? Na-azụ atụrụ m.

Jọn 13:25 Ya mere ọ dina n'obi Jisus si ya, Onye-nwe-ayi, ọ bu ònye?

Jizọs kpugheere ndị na-eso ụzọ ya onye ga-arara ya nye:

1: Anyị enweghị ike ijide n'aka na onye ọ bụla na-eguzosi ike n'ihe nye anyị, ma Jizọs na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe nile, a pụkwara ịtụkwasị ya obi na ọ ga-eburu anyị ọdịmma anyị n'obi.

2: Anyị nwere ike inweta nkasi obi n'ime Jizọs n'oge nke a na-ejighị n'aka, ebe Ọ na-anọnyere anyị mgbe niile na ọ gaghị ahapụ anyị ma ọlị.

1: Matiu 28:20b - "...Ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa."

2: Isaiah 26:3 - "Ị ga-echebe ya n'udo zuru oke, onye uche ya dabere na gị: n'ihi na ọ tụkwasịrị gị obi."

JỌN 13:26 Jisus zara, si, Ọ bu onye M'nēnye otù ùkwù, mb͕e m'siri ya. O we rusa ofe ahu, nye Judas Iskariot, nwa Saimon.

Jizọs kọwara Judas dị ka onye raara ya nye.

1: Ihe Jizọs mere iji nye Judas ofe ahụ bụ ihe ncheta maka ike mgbaghara na amara.

2: Anyị pụrụ ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs na ọ dị mkpa ịdị umeala n’obi na obiọma, ọbụna mgbe ndị anyị na ha nọ mejọrọ anyị.

Matiu 5:44 - Ma a sị m unu, hụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.

2: Luk 6:36 - Na-eme ebere, dịka Nna-unu nwere obi ebere.

Jọn 13:27 Ma mb͕e ofè ahu gasiri Setan batara nime ya. Ya mere Jisus siri ya, Ihe i nēme, me ngwa ngwa.

Jizọs gwara Judas Iskarịọt ka o mee ihe ọ bụla o kwesịrị ime ngwa ngwa mgbe Setan banyere n’ime ya.

1. "Ike nke Setan"

2. “Ọ dị ngwa ịgbaso Jizọs”

1. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

2. Ndị Efesọs 6:12 - "N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu."

Jọn 13:28 Ma ọ dịghị onye ọ bụla nọ na tebụl maara ihe mere o ji gwa ya okwu a.

Itien̄wed emi ke John 13:28 etịn̄ aban̄a ndutịme oro mme mbet ẹkenyenede ẹban̄a ntak emi Jesus eketịn̄de ikọ ọnọ Judas.

1. Okwu nzuzo Jizọs gwara Judas nwere ike ịkụziri anyị ịtụkwasị atụmatụ Chineke obi, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ya.

2. Okwu Jizọs gwara Judas gosiri otú ịhụnanya na amara ịchụàjà ya si gbasa ndị mmadụ na-atụghị anya ya.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - "Ma Chineke, onye bara ụba n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmehie, mere ka anyị dị ndụ na Kraịst, (site n'amara na-azọpụta unu; )"

Jọn 13:29 N'ihi na ufọdu n'etiti ha chere, n'ihi na Judas ji akpa ahu, na Jisus siri ya, Zuta ihe nile di ayi nkpà megide ememe ahu; ma-ọbu, ka o nye ndi-ob͕eye ihe.

Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs chere na ọ bụ Jizọs gwara Judas ka ọ zụta nri na inye ndị ogbenye nri maka oriri na-abịanụ.

1. Ike nke mmesapụ aka - otu Jizọs si gosi anyị mkpa inye ihe na ibi ndụ n'ụba.

2. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ - Olee otú iso Jizọs si chọ ka anyị na-achụ àjà na ibi ndụ dị iche.

1. Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi; Ndi-ori adighi-awaba zuo ohi: n'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Ndị Filipaị 4:19 - "Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụnụba ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs."

JỌN 13:30 Ya mere, mb͕e Ọ narawori-ofufe ahu pua ngwa ngwa: o we di n'abali.

Jọn 13:30 bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-egosi omume ịdị umeala n'obi kasịnụ nke Jizọs site n'ịsa ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya.

1. Ịdị umeala n'obi Jizọs: Ihe Nlereanya Maka Anyị Nile

2. Ịtụkwasị obi n'ihe nlereanya Jizọs ga-eduru anyị n'ezi ịdị umeala n'obi

1. Ndị Filipaị 2:5-8

2. Ndị Rom 12:3-8

JỌN 13:31 Ya mere, mb͕e Ọ nāpu, Jisus siri, Ub͕u a anēnye Nwa nke madu otuto, anēnye kwa Chineke otuto nime Ya.

A na-enye Jizọs otuto na Chineke na-enye otuto n'ime ya.

1: Anyị nwere ike inye Chineke otuto site na ibi ndụ dịka uche Ya siri dị na site n'ịbụ ngosipụta nke ịhụnanya na amara Ya.

2:Jizọs kwesịrị ka a sọpụrụ anyị na otuto anyị. Ọ bụụrụ anyị ihe nlereanya anyị ga-agbaso.

1: Ndị Rom 8: 28-30 "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị. N’ihi na ndị ahụ ọ maara ụzọ ka o                                                                                  kwaውም                                                                                                                           g gggggggglkwa ka ha buru uzọ, ka O we buru kpara-Ya n’etiti ọtutu umu-nna-ayi. Ma ndị ọ kpọburu ụzọ ka ọ kpọkwara, ma ndị ọ kpọrọ       guakwa ndị ezi omume, ma ndị ọ          nye-kwa-ra ha otuto.

2: Ndị Galetia 5:22-23 “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.”

Jọn 13:32 Ọ bụrụ na e nye Chineke otuto nʼime ya, Chineke ga-enyekwa ya otuto nʼime onwe ya, ọ ga-enyekwa ya otuto ozugbo.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ bụrụ na ha na-enye Chineke otuto, na Chineke ga-enye ha otuto.

1. Ike nke inye Chineke otuto: ka inye Chineke otuto nwere ike isi weta anyi ugwo di uku

2. Enweghị onwe onye na ije ozi: Olee otú ibute Chineke ụzọ ná ndụ anyị si ewetara anyị ịhụnanya na-enweghị atụ.

1. Aisaia 43:7 - Onye ọ bula nke akpọrọ n'aham, onye M'kere ka ọ buru otutom, onye M'kpuworo me kwa.

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

Jọn 13:33 Ụmụntakịrị, nwa oge ka m nọnyeere unu. Unu gāchọm: ma dika m'siri ndi-Ju, Ebe Mu onwem nāga, unu apughi ibia; ya mere ub͕u a asim unu.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya ga-ahapụ ha n’oge na-adịghị anya, ma ha agaghị enwe ike iso ya.

1. Eziokwu nke Ọpụpụ Jizọs: Ịmụta Ịdị Ndụ n'Enweghị Ya

2. Ntụkwasị Obi n'Jizọs: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Ya N'agbanyeghị Ọ hapụla

1. Ndị Hibru 13:5 - "Wepụ ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Jọn 14:2-3 - “N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ,                g gwara unu na m ga-aga idoziri unu ebe? Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

Jọn 13:34 Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịhụrịta ibe anyị n'anya, dị ka Jizọs hụworo anyị n'anya.

1: Akpọrọ anyị ka anyị hụ ibe anyị n'anya dịka Jizọs hụrụ anyị n'anya.

2: Ka anyị gosi ịhụnanya anyị n'ebe ibe anyị nọ site n'omume anyị.

1: 1 Jọn 4: 20-21 - Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, "Ahụrụ m Chineke n'anya," ma kpọọ nwanna ya asị, ọ bụ onye ụgha; n’ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya, bụ́ onye ọ hụworo, apụghị ịhụ Chineke n’anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị.

2: Ndị Galetia 5: 13-14 - N'ihi na a kpọrọ unu na nnwere onwe, ụmụnna. Naanị unu ejila nnwere onwe unu were bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. N'ihi na emezuwo iwu ahu nile n'otù okwu: I gāhu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi.

Jọn 13:35 Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ịdị mkpa ịhụnanya dị n'etiti Ndị Kraịst ibe ya ike, ebe ọ bụ isi ihe na-egosi ịbụ ndị na-eso ụzọ.

1. "Ịhụnanya nke Na-emekọ ọnụ: Site n'obiọma na Ọmịiko Na-ebi Ndụ Ndị Na-eso Ụzọ Anyị"

2. "Nnwale nke Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Iji Ịhụnanya Gosipụta Okwukwe Anyị"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị enyi anyị, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke. ịhụnanya."

JỌN 13:36 Saimon Pita si Ya, Onye-nwe-ayi, òle ebe I nēje? Jisus zara ya, si, Ebe Mu onwem nāla, i pughi isom ub͕u a; ma i ga-eso m emechaa.

Jizọs na-agwa Pita na ya ga-eso ya ma emechaa, n’agbanyeghị na Pita apụghị iso ya ugbu a.

1: Anyị nwere ike ghara ịghọta atụmatụ Onye-nwe na ndụ anyị ugbu a, mana Ọ ka nwere atụmatụ maka anyị na ọ ga-eduzi anyị n'ọdịnihu.

2: Anyị ga-atụkwasị Jehova obi, ọ bụrụgodị na anyị enweghị ike ịghọta ihe Ọ na-eme.

1: Aisaia 55:8-9 “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

Ilu 3:5-6 “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

JỌN 13:37 Pita we si Ya, Onye-nwe-ayi, gini mere m'nāpughi iso Gi ub͕u a? M'gātukwasi ndum n'ihi Gi.

Pita kwuru na ya dị njikere iso Jizọs ruo ọnwụ.

1. Nkwenye Obi Ike Pita: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-eso Jizọs n'Enweghị Ndabere

2. Otu esi akpọ anyị ka anyị nwụọ n'onwe anyị ma soro Jizọs n'enweghị ihe ọ bụla

1. Mak 8:34-35 - "O we kpọ ìgwè madu ahu ka ha na ndi nēso uzọ-Ya biakute Ya, Ọ si ha, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya gọnari onwe-ya, buru obe-Ya, sorom. N’ihi na onye ọ bụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi mụ na ozi ọma ga-azọpụta ya.”

2. 1 Jọn 2:6 - “Onye ọ bụla nke na-asị na ọ na-anọgide n'ime ya kwesịrị ije ije n'otu ụzọ ahụ o jere ije n'ime ya.

JỌN 13:38 Jisus zara, si ya, Ì gātọb͕ọ ndu-gi n'ihim? N'ezie, n'ezie, asim i, Ọkpa-ọkpa agaghi-akwa, rue mb͕e i gāgọnarim ub͕ò atọ.

Jizọs jụrụ Pita ma ọ̀ ga-atọgbọrọ ndụ ya n’ihi ya, ma buru amụma na ọ ga-agọnahụ ya ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1. "Ịtọgbọrọ Ndụ Anyị Maka Jizọs: Ọkpọku nke Nkwenye"

2. "Ike nke Agọnarị: Imeri Ụjọ Site n'okwukwe"

1. Matiu 10:32-33 - "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe.

2. Ndị Filipaị 1:21 - "N'ihi na mụ onwe m, ịdị ndụ bụ Kraịst na ịnwụ anwụ bụ uru."

Jọn 14 na-akọwa okwu Jizọs n’ụzọ nke Nna, nkwa Ya nke Mmụọ Nsọ, na udo Ya nke Ọ na-ahapụrụ n’etiti ndị na-eso ụzọ Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ịkasi ndị na-eso ụzọ ya obi banyere ọpụpụ ọ na-abịanụ. Ọ na-emesi ha obi ike na ya na-aga ịkwadebere ha ebe n’ụlọ Nna ya nakwa na ọ ga-alọghachi ka ọ kpọrọ ha. Mgbe Tọmọs kwupụtara mgbagwoju anya banyere ebe Jizọs na-aga, Jizọs kwuru, sị: 'Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ. Ọ gara n'ihu na-akọwa na onye ọ bụla hụrụ ya ahụla ka Nna m na-ajụ Filip onye chọrọ ịhụ Nna, sị, 'Ị́ maghị m Filip ọbụna mgbe m nọworo n'etiti unu ogologo oge?' (Jọn 14:1-9).

Paragraf nke abụọ: Mgbe nkwupụta a gachara, Jizọs kwere nkwa na onye ọ bụla nke kwere na ya ga-arụ ọrụ ọ nọwo na-eme ihe ndị ka ukwuu n'ihi na ọ na-aga Nna na-ekwe nkwa ihe ọ bụla a ga-arịọ aha ga-eme ka Nna wee nye Ọkpara ya otuto wee nye iwu ma ọ bụrụ na ịhụnanya edebe m. Iwu na-ekwe nkwa na-ezite onye nkwado ọzọ Onye enyemaka mmụọ eziokwu ụwa enweghị ike ịnakwere n'ihi na ha ahụghị Ya ma ọ bụ mata Ya mana ha maara Ya maka ndụ ha na ha ga-adị n'ime ha (Jọn 14:10-17).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ ọ na-emesi ha obi ike na-asị na ha ahapụla ka ụmụ mgbei na-alọghachi mgbe obere oge ụwa agaghị ahụ ọzọ mana ha na-ahụ maka na ndụ kwa ụbọchị na-aghọta na m nọ n'ime Nna m, ị nọ n'ime m, anọ m n'ime gị, onye ọ bụla nke nwere iwu m na-edebe ha hụrụ m n'anya . Nna m hụrụ n'anya hụkwara onwe ya n'anya gosi onwe m ya na-edu Judas abụghị Iskarịọt jụrụ ihe mere o ji egosi onwe ya naanị anyị abụghị ụwa zara 'Onye ọ bụla hụrụ m n'anya na-erube isi n'ozizi, nna m hụrụ anyị n'anya mee ka anyị na ya biri, onye ọ bụla na-ahụghị m adịghị erube isi na nkuzi cheta ihe ndị a. okwu ekwuru mgbe ka na gi ma Advocate Holy Spirit onye nna zitere aha kuziere ihe nile na-echetara ihe nile kwuru udo nye bụghị ka uwa na-enye ka obi na-ama jijiji nụrụ na-ekwu na-aga azụ ọzọ reiterating na-abịa ọpụpụ Onyeisi ụwa a na-abịa ma ọ dịghị ihe ya concluding isi. (Jọn 14:18-31).

Jọn 14:1 Ka obi ghara ịlọ unu mmiri: unu kwere na Chineke, kwerekwa na mụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịtụkwasị obi na okwukwe anyị na Jizọs na Chineke.

1: Ịtụkwasị Chineke obi n’oge Nsogbu

2: Ike nke Okwukwe n’ime Jizọs

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Ndị Hibru 11:6 - Ma ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ.

JỌN 14:2 N'ulo Nnam ọtutu ebe-obibi di: ọ buru na ọ bughi otú a, agaram gwara unu. M na-aga ịkwadebere gị ebe.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a un̄wọn̄ọ Abasi ndiben̄e idem nnọ nditọ Esie ke ufọk Ete Esie.

1. Nkwa Chineke Maka Ebe Maka Ụmụ Ya: Ịkwadebe Ụlọ n'Eluigwe

2. Obiọma nke Chineke: Ebe Dịịrị Anyị n’Ụlọ Nna Ya

1. Aisaia 43:2 “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị ere gị.”

2. Ndị Rom 8:32 “Onye na-emeghịre Ọkpara ya ebere, ma nyefee ya maka anyị niile—olee otú ọ ga-esikwaghị na-enye anyị ihe niile n'amara ya na ya?

Jọn 14:3 Ma ọ bụrụ na m aga kwadebere unu ebe, m ga-abịa ọzọ, nabatakwa unu nʼebe mụ onwe m nọ; ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

Jizọs kwere nkwa na ya ga-akwadebere ndị na-eso ụzọ ya ebe na ọ ga-abịakwa kpọta ha n’onwe ya.

1: Jizọs na-enye ndị na-eso ụzọ ya olileanya na mmesi obi ike, na-egosi ha na Ọ ga-anọnyere ha mgbe niile.

2: Jizọs na-akpọ anyị ka anyị soro ya ma kwe nkwa na ya ga-akpọbata anyị n’ụlọ.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - “N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2: Abụ Ọma 23:4 - “Ọ bụrụkwa na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpara gị, ha na-akasi m obi.”

Jọn 14:4 Ma ebe M’nāga ka unu mara, unu mara kwa uzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 14:4 na-ekwu maka Jizọs Kraịst bụ naanị ụzọ Chineke. 1. Ọ bụ naanị Jizọs bụ ụzọ Chineke ga-esi aga - Jọn 14:4; 2. Ịchọta nzọpụta site na Jizọs - Jọn 14: 4 . 1. Olu 4:12 – Nzọputa adighi kwa n'ebe ọ bula ọzọ: n'ihi na ọ dighi aha ọzọ di n'okpuru elu-igwe nke enyere n'etiti madu, nke aghaghi izọputa ayi; 2. Jọn 10:9- Mu onwem bu ọnu-uzọ: ọ buru na onye ọ bula si n'akam bata, agāzọputa ya.

Jọn 14:5 Tọmọs si Ya, Onye-nwe-ayi, ayi amataghi ebe I nēje; ma olee otú anyị ga-esi mara ụzọ ahụ?

Jizọs na-arịọ Thomas ka ọ tụkwasị ya obi ma soro ya na njem nke ndụ.

1: “Njem nke Okwukwe: Ịtụkwasị Jizọs obi Site n’Ahụhụ Na-ejighị N’aka nke Ndụ”

2: “Iso Jizọs: Otu esi atụkwasị ya obi na iso ya na njem nke ndụ”

1: Isaiah 30:21 - “Ntị gị onwe gị ga-anụkwa ya. N'azụ gị ka otu olu ga-asị, "Nke a bụ ụzọ ị ga-aga," ma ọ bụ n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe.

2: Ndị Hibru 11: 6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

Jọn 14:6 Jisus si ya, Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma-ọbughi site na Mu.

Jizọs bụ naanị ụzọ Nna.

1. Jizọs bụ Ụzọ: Ịchọta nduzi ná ndụ

2. Jizọs bụ Eziokwu: Iguzosi ike n'ezi ihe na-ebi ndụ

1. Matiu 7:13-14 “Si n'ọnụ ụzọ ámá dị warara banye. N'ihi na sara mbara ka ọnụ ụzọ ámá ahụ dịkwa mfe nke na-eduba ná mbibi, ma ndị na-esi ya abanye dị ọtụtụ. N'ihi na warara ka ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba ná ndụ dị warara, ma ndị na-achọta ya dị ole na ole.

2. Jọn 3:16-17 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

JỌN 14:7 Ọ buru na unu maram, unu gāma kwa Nnam: site kwa n'ub͕u a unu mara Ya, hu-kwa-ra Ya.

Jọn 14:7 na-achikota mmekọrịta Chineke na ihe a kpọrọ mmadụ, na-egosi na site n'ịmara Jizọs, anyị makwaara Chineke ma hụ Ya.

1. Ịmara na Jizọs bụ Ịma Chineke: Ihe Jọn 14:7 pụtara

2. Ịhụ Chineke Site n'aka Jizọs: Ịhụ Chineke site n'aka Mmadụ

1. Ndị Kọlọsi 2:9-10 - N'ihi na n'ime Ya ka uju-uju nile nke Chineke bi n'anu-aru.

2. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

Jọn 14:8 Filip we si Ya, Onye-nwe-ayi, gosi ayi Nna-ayi, o zu-kwa-ra ayi.

Filip kwuputara ọchịchọ ya ịhụ Chineke Nna, na-egosi na nke a ga-ezuru ya.

1. Chineke ezuola - Otu esi enwe afọ ojuju n'ihe anyị nwere

2. Jizọs bụ ụzọ Nna ga-esi nweta mmekọrịta chiri anya n'ebe Chineke nọ

1. Diuterọnọmi 8:3 – “O we weda gi ala, nye kwa gi agu, were manna rie gi, nke i nāmaghi, nke nna-gi-hà nāmaghi kwa, ka O we me ka i mara na ọ bughi nání nri ka madu nēji di ndu, kama, mmadụ na-adị ndụ site n’okwu ọ bụla nke si n’ọnụ Jehova pụta.”

2. Matiu 6:25-34 - “Ya mere ana m asị unu, unu echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru adighi-kwa-ra kari uwe? Lenu anu-ufe nke elu-igwe anya: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba, ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha. Ùnu abaghi kwa uru kari ha? Ma ònye n'etiti unu puru itukwasi otù oge hour n'ogologo ndu-ya site n'icheb͕u onwe-ya? Ma gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu banyere uwe? Tukwasinu urodi ọhia, otú ha nētó: ha adọb͕ughi onwe-ha n'ọlu, ha adighi-atu kwa ogho: ma asim unu, Ọbuná Solomon n'ebube-ya nile, eb͕okwasighi ya ákwà dika otù nime ndia. Ma ọ buru na Chineke yiwe ahihia nke ubi uwe otú a, nke di ta di ndu, echi atubà kwa n'iteghe-ọku, Ọ gaghi-eyikwasi unu uwe kari, unu ndi okwukwe ntà? Ya mere unu echeb͕ula onwe-unu, si, Gini ka ayi gēri? ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-aṅụ?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-eyi?' N’ihi na ihe ndị a niile ka ndị mba ọzọ na-achọ, ma Nna unu nke eluigwe maara na ha niile dị unu mkpa.”

Jọn 14:9 Jisus si ya, Ọ̀ bughi ogologo oge ka Mu na gi nọworo, ma i maghim, Filip? onye huworom ahuwo Nnam; ma ìsi kwa aṅa si, Gosi ayi Nnam?

Jizọs jụrụ Filip ihe mere o ji rịọ ka e gosi ya Nna ya ebe ọ bụ na ịhụ Jizọs dị ka ịhụ Nna ya.

1:Jizọs bụ Chineke - dịka ịhụ Nna na-ahụ Jizọs, otu ahụ ka ịhụ Jizọs na-ahụ Nna

2: Dika Jisos bu onye nkpughe nke Nna, ayi kwesiri ilegara Jisos anya maka ndu Ya

1: Jọn 10:30, "Mụ onwe m na Nna m bụ otu."

2: Ndị Kọlọsi 1:15, “Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n’ime ihe niile e kere eke.

JỌN 14:10 Ì kweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? okwu Mu onwem nāgwa unu, ọ bughi Mu onwem nēkwu okwu: ma Nnam Nke nānọgide nimem, Ọ nālu ọlu.

Nna na Ọkpara ahụ nwere njikọ zuru oke, ma okwu Jizọs sitere na Nna.

1. Ike nke Mmekọrịta Nna na Ọkpara

2. Njikọ zuru oke nke Chineke n'ime Jizọs Kraịst

1. Jọn 17:21-22 - Ka ha nile wee bụrụ otu; dika Gi onwe-gi, Nna, di nimem, Mu onwem kwa nime Gi, ka ha onwe-ha we buru kwa otù nime ayi: ka uwa we kwere na Gi onwe-gi ziterem.

2. Ndị Kọlọsi 2:9-10 - N'ihi na n'ime Ya ka uju nile nke Chineke bi n'anu-aru. Ma unu onwe-unu zuzuru okè nime Ya, bú onye-isi nke isi nile na ike nile.

Jọn 14:11 Kwerem na Mu onwem nọ na Nnam, na Nnam nọ kwa nimem: ma-ọbu, kwerem n'ihi ọlu ahu.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ikwere na Jizọs maka ọrụ ndị ọ rụrụ.

1: Jisus aluworo ayi ọlu di uku, ayi we kwere na Ya n'ihi ha.

2: Anyị kwesịrị inwe okwukwe na Jizọs ma nabata ya dị ka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị n'ihi ọrụ ebube ndị ọ rụrụ.

1: Ndị Efesọs 2: 8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Jọn 14:12 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu, ọlu Mu onwem nālu ka ọ gālu kwa; ma ọlu kariri ndia ka ọ gālu; n'ihi na m'nāgakuru Nnam.

Jizọs kwere nkwa na ndị kwere na ya ga-arụ ọrụ karịrị nke ya onwe ya rụrụ.

1: Kwere n'ike nke Jisus na ike nke ihunanya Ya ịrụ ọrụ kariri ọbụna Jisus n'onwe Ya.

2: Kwere na nkwa Jizọs kwere na ndị nwere okwukwe na ya ga-enwe ike ịrụ ọrụ karịrị nke ọ rụrụ.

Ndi Efesọs 3:20-20 IGBOB - Ma Onye ahu Nke puru ime ihe nādighi-oke kari ihe nile ayi nāriọ ma-ọbu n'obi, dika ike-Ya nke nālusi ọlu nime ayi si di.

2: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-eme m ike.

JỌN 14:13 Ihe ọ bula unu gāriọ kwa n'aham, nke ahu ka M'gēme, ka ewe nye Nnam otuto nime Ọkpara-Ya.

Jizọs kwere nkwa na mgbe anyị na-ekpe ekpere n’aha ya, ọ ga-aza ekpere anyị ka e wee nye Nna anyị otuto.

1. Na-ekpe ekpere n'Aha Jizọs: Idobe Ndụ Anyị Maka Uche Ya

2. Ịtụkwasị obi ná Nkwa Jizọs: Ịtụkwasị Okwu Ya obi

1. Ndi Efesos 2:18 – N'ihi na site n'aka-Ya ka ayi onwe-ayi abua nwere ohere biakute Nna ahu site n'otu Mo.

2. Ndị Rom 8:26 – N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyekwara adịghị ike anyị aka: n'ihi na anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka anyị: ma Mmụọ n'onwe ya na-eji ịsụ ude nke a na-apụghị ikwu arịọrọ anyị arịrịọ.

Jọn 14:14 Ọ bụrụ na unu arịọ ihe ọ bụla n’aha m, m ga-eme ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 14:14 na-emesi nkwa Jizọs kwere ịza ekpere mgbe e kpere ha n'aha ya pụta ìhè.

1. Jizọs nọ mgbe niile na-aza ekpere anyị

2. Ikpe ekpere n'Aha Jizọs: Gịnị Ka Ọ Pụtara?

1. Matiu 7:7-11 - Jụọ, Chọọ, Kụọ aka

2. Jemes 1:5-8 - Na-ekpe ekpere n'okwukwe ma nata amamihe

Jọn 14:15 Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, debe iwu m.

A na-echetara anyị na Jọn 14:15 na mgbe anyị hụrụ Chineke n'anya, anyị ga-edeberịrị iwu ya.

1: Ịhụ Chineke n'anya na idobe iwu ya

2: Ịhụnanya Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Irubere Okwu Chineke isi

1:1 Jọn 5:3 - N'ihi na nka bu ihunanya Chineke, ka ayi debe ihe nile O nyere n'iwu;

2: Deuterọnọmi 6:4-5 - Nụrụ, Israel: Jehova, bú Chineke-ayi, bu otù Onye-nwe: i gēwere kwa obi-gi nile, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa ike-gi nile, hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya.

Jọn 14:16 M ga-arịọkwa Nna, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka o wee nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi;

Jizọs kwere nkwa izite Mụọ Nsọ ka ọ bụrụ onye nkasi obi nye ndị na-eso ụzọ Ya.

1: Nkasi obi nke Mmụọ Nsọ - Jọn 14:16

2: Onyinye nke Mmụọ Nsọ - Jọn 14:16

1: Aisaia 66:13 – Dika nne si akasi nwa-ya obi, otú a ka M'gākasi gi obi;

2: Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo niile ka unu tụkwasara obi na Ya, ka unu we jubiga n'olileanya site n'ike nke Mọ Nsọ.

Jọn 14:17 ọbụna Mmụọ nke eziokwu; onye uwa nāpughi inata, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, ọ dighi-ama kwa Ya: ma unu matara Ya; n'ihi na Ya na unu nānọgide, Ọ gānọ kwa nime unu.

Mụọ nke eziokwu agaghị anabata ụwa, ma ndị kwere ekwe mara Mụọ Nsọ n’ihi na Ya na ha na-ebi, ga-anọkwa n’ime ha.

1. Ọnụnọ nke Chineke na Ndụ Anyị: Inweta Mmụọ nke Eziokwu

2. Ọjụjụ nke ụwa nke mmụọ nke eziokwu

1. Ndị Rom 8: 9-11 - "Ma unu anọghị n'anụ ahụ kama na mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla enweghị mmụọ nke Kraịst, ọ bụghị nke ya. Kraist nọ nime unu, aru ahu bu ihe nwuru anwu n'ihi nmehie, ma Mọ Nsọ bu ndu n'ihi ezi omume: ma ọ buru na Mọ nke Onye mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime gi, Onye mere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka ha di ndu. aru unu nke puru inwu anwu site na Mọ Ya Nke bi nime unu.

2. 1 Ndị Kọrint 2:14 - "Ma mmadụ nke anụ ahụ́ adịghị anabata ihe nke Mmụọ Nsọ, n'ihi na ha bụụrụ ya ihe nzuzu; ọ pụghịkwa ịma ha, n'ihi na a na-aghọta ha n'ụzọ ime mmụọ."

Jọn 14:18 agaghị m ahapụ unu ndị na-akasi obi: m ga-abịakwute unu.

Jizọs kwere nkwa na ya agaghị ahapụ naanị ndị na-eso ụzọ ya nakwa na ya ga-abịakwute ha.

1: Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụlagodi n'oge anyị kacha njọ.

2: Anyị aghaghị ịnọgide na-enwe olileanya ma nwee okwukwe ná nkwa nkasi obi Jisọs kwere.

1: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Ndị Hibru 13: 5 - "Wepụ ndụ gị pụọ n'ịhụ ego n'anya, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Jọn 14:19 Ma ọ fọduru nwa oge, uwa adighi-ahukwam ọzọ; ma unu nāhum: n'ihi na Mu onwem nādi ndu, unu gādi kwa ndu.

Jizọs na-emesi ndị na-eso ụzọ ya obi ike na ọ bụ ezie na ụwa agaghị ahụ ya, ha ka ga-ahụ ya, na n’ihi nke a ha ga-adị ndụ.

1. "Onyinye Ndụ: Nkwa Jizọs Nye Ndị Na-eso Ụzọ Ya"

2. “Eziokwu A Na-adịghị Ahụhụ: Ọdịnihu Jizọs Na-ekpughe”

1. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

2. 1 Jọn 5:11-12 - "Nke a bụkwa àmà ahụ: Chineke nyere anyị ndụ ebighị ebi, ndụ a dịkwa n'ime Ọkpara ya. Onye nwere Ọkpara nwere ndụ; onye na-enweghị Ọkpara Chineke nwere ndụ. enweghị ndụ."

JỌN 14:20 N'ubọchi ahu unu gāmara na Mu onwem nọ nime Nnam, unu onwe-unu kwa nimem, na Mu onwem nọ kwa nime unu.

Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ha ga-ama na ha na ya dị n’otu, nakwa na ya na Nna ya dị n’otu.

1. Njikọ nke Chineke na Ndị Ya: Ọmụmụ Jọn 14:20

2. Inweta Eziokwu nke ịdị n'otu na Chineke

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Nweenụ otu uche na àgwà ahụ Jizọs Kraịst nwere.

2. Ndị Rom 8:9-17 - Mmụọ nke Chineke bi n'ime anyị.

Jọn 14:21 Onye nwere ihe m nyere n’iwu ma na-edebe ha, ya onwe ya bụ onye hụrụ m n’anya: ma onye hụrụ m n’anya ka Nna m ga-ahụ n’anya, m ga-ahụkwa ya n’anya, m ga-egosikwa ya onwe m.

Jizọs kwere nkwa igosi onwe ya nye ndị hụrụ ya n’anya ma na-edebe iwu ya.

1. Ịhụ Chineke n'anya na idebe iwu ya

2. Nkwa Chineke kwere igosi onwe ya nye ndi kwesiri ntukwasi obi

1. Deuterọnọmi 6:5-7 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. 1 Jọn 3:16-17 - Anyị kwesịrị igosi ịhụnanya site n'omume anyị, ọ bụghị naanị n'ọnụ

JỌN 14:22 Judas we si ya, ọ bughi Iskariot, Onye-nwe-ayi, gini mere na I gaje igosi Onwe-gi nye ayi, ọ bughi uwa?

Judas, ọ bụghị Iskarịọt, jụrụ Jizọs otú Ọ ga-esi kpugheere ndị na-eso ụzọ ya onwe ya ma ọ bụghị nye ụwa.

1. Jizọs na-ekpughe onwe ya nye ndị na-achọ Ya

2. Otu esi amata ọnụnọ Chineke na ndụ anyị

1. Jemes 4:8 – Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

2. Aisaia 55:6 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta Ya; kpọkuo Ya mgbe Ọ nọ nso.

Jọn 14:23 Jisus zara, si ya, Ọ buru na onye ọ bula nāhum n'anya, ọ gēdebe okwum: Nnam gāhu kwa ya n'anya, ayi gābiakute kwa Ya, me ka ayi na Ya biri.

Jizọs na-akụzi na ọ bụrụ na mmadụ hụrụ ya n’anya, ha ga-erubere isi n’okwu ya na Nna ya nakwa na ọ ga-abịakwute ha ma soro ha biri.

1. Jiri obi gị dum, mkpụrụ obi gị, na ike gị dum hụ Onyenwe anyị n'anya

2. Irube isi n'okwu Jizọs na-eme ka anyị bịaruo Chineke nso

1. Diuterọnọmi 6:4-5 “Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Jọn 15:10 “Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m, dị nnọọ ka m debeworo ihe Nna m nyere n’iwu wee nọgide n’ịhụnanya ya.”

Jọn 14:24 Onye na-ahụghị m n'anya adịghị edebe okwu m: ma okwu unu na-anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna nke zitere m.

Ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ bụ n’ihi nrube isi anyị n’iwu Ya.

1: Hụ Chineke n'anya site n'irube isi n'iwu Ya

2: Ịhụnanya Nna na Ebere E Gosiri Site n'iwu Ya

1: Deuterọnọmi 6:5 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2: Jemes 2:17 - Okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'omume, bụ ihe nwụrụ anwụ.

Jọn 14:25 Ihe ndị a ka M gwaworo unu, ebe mụ na unu nọ ugbu a.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus etịn̄ ikọ ọnọ mme mbet Esie ke ini enye osụk odude ye mmọ.

1. Ike Ọnụnọ: Ịmụta Ịdabere n'Ọnụ Ọdịnihu nke Jizọs.

2. Igosipụta: Mkpa ọ dị n'ịbụ onye nọ na ije ije okwukwe anyị.

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Matiu 28:20 - “Na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Jọn 14:26 Ma onye nkasi obi ahụ bụ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n’aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu .

Mmụọ nsọ ga-enyere anyị aka icheta ma mụta ihe niile Jizọs kwuru.

1: Mmụọ Nsọ: Onye Inyeaka na Onye Ozizi Anyị

2: Ịtụkwasị obi na nduzi nke Mmụọ Nsọ

1: Isaiah 11: 2 - "Mmụọ nke Jehova ga-adakwasị ya - Mmụọ nke amamihe na nghọta, Mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, Mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova."

2: Jọn 16: 7-14 - "Ma n'ezie, n'ezie asim unu, ọ bu n'ihi unu ka M'gāla: ma ọ buru na Mu onwem ala-ha, Onye-nkwuputa agaghi-abiakute unu: ma ọ buru na alam, M'gēzite ya. Ọ gābiakute unu: mb͕e ọ bula Ọ gābia, Ọ gēgosi kwa uwa na ajọ omume bayere nmehie na ezi omume na ikpé: bayere nmehie, n'ihi na ndi madu ekweghi na Mu, bayere ezi omume, n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam, ebe unu gāhu anya. Mu onwem adighi kwa ọzọ, bayere ikpé, n'ihi na ekpewo onye-isi nke uwa nka ikpé: “Enwerem ọtutu ihe ọzọ igwa unu, kari ihe unu nānagide ub͕u a: ma mb͕e ọ bula Onye-nwe-ayi gābia, bú Mọ nke ezi-okwu, Ọ gēdu unu. n'ezi-okwu nile: Ọ gaghi-ekwu n'Onwe-ya, kama ihe Ọ nānu ka Ọ gēkwu, gwa kwa unu ihe gaje ibia, Ọ gēnyem otuto, n'ihi na ọ gaghi-esi n'akam nata ihe Ọ gēgosi. ihe nile nke Nnam bu nkem: n'ihi nka M'siri na Mọ Nsọ gānata n'akam ihe Ọ gēme ka unu mara.

Jọn 14:27 Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

Ọ bụ Chineke na-enye udo, ọ bụghị ụwa.

1: Ịtụkwasị Chineke obi maka Udo

2: Imeri Ụjọ na Nchegbu Site n'Udo Chineke

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Isaiah 26: 3 - "Ị ga-echekwa ndị obi ha guzosiri ike n'udo zuru oke, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi."

JỌN 14:28 Unu nuru otú m'siri unu, Anam la, biaghachikute kwa unu ọzọ. Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-aṅụrị ọṅụ, n’ihi na m sịrị, Ana m agakwuru Nna m: n’ihi na Nnam ka m ukwuu.

Jọn 14:28 bụ ihe na-echetara anyị na ịhụnanya Jizọs nwere n’ebe anyị nọ dị ukwuu nke na ọ dị njikere ịla ka ya na Nna ya nọrọ n’agbanyeghị na ọ ka Jizọs ukwuu.

1. Ịhụnanya Kasịnụ: Ịghọta Omimi nke Àjà Jizọs

2. Ịhụnanya Nna: Ịmata ịdị elu nke Chineke

1. Jọn 15:13, "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Rom 8:31-39, "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

JỌN 14:29 Ma ub͕u a agwawom unu tutu o me, ka, mb͕e ọ gādi, unu we kwere.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya agwawo ha ihe ndị gaje ime, ka ha wee kwere mgbe ha mere.

1. Ike Amụma Jizọs Nwere—Ịchọpụta otú amụma Jizọs si mezuo na otú nke ahụ si eme ka okwukwe anyị sikwuo ike.

2. Kwere na ịnara - Ngosipụta otú ikwere n'okwu Jizọs si eme ka anyị bịarukwuo ya nso.

1. Aisaia 46:10 - nēgosi ikpe-azu site na mbu, na site na mb͕e ochie ihe nke anēmeghi eme, si, Ndum-ọdum gēguzosi ike, M'gēme kwa ihe nile nātọm utọ.

2. Diuterọnọmi 18:22 – Mgbe onye amụma na-ekwu n’aha Jehova, ọ bụrụ na ihe ahụ emebeghị ma ọlị, nke ahụ bụ ihe Jehova ekwughị okwu, ma onye amụma ahụ ji nganga kwuo ya: i ga-eme ya. atula egwu ya.

JỌN 14:30 Emesia M'gaghi-agwa unu okwu ọtutu: n'ihi na onye-isi nke uwa nābia, ọ dighi kwa ihe ọ bula nimem.

Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na Onyeisi nke ụwa a na-abịa nakwa na o nweghị ike n’ebe ọ nọ.

1. Ike Onye-isi nke uwa na mmeri Jisus meriri ya

2. Ike Jizọs Ga-emeri Ọnwụnwa Setan

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Jọn 4:4 – Ụmụntakịrị, unu si na Chineke pụta, unu emeriwokwa ha: n’ihi na onye nọ n’ime unu ka onye nọ n’ụwa ukwuu.

Jọn 14:31 Ma ka ụwa wee mara na m hụrụ Nna m n'anya; ma dịka Nna nyere m iwu, ọbụna otu a ka m na-eme. Bilie, ka ayi si n'ebe a pua.

Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha bilie pụọ, na-emesi ya ike na ya na-erube isi n'iwu Nna ya dị ka ngosipụta nke ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ.

1. Nrubeisi Jizọs: Ihe Nlereanya Maka Ndụ Anyị

2. Ịhụnanya maka Nna: Iwu Kasịnụ

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. 1 Jọn 5:3 - N'ihi na nka bu ihunanya Chineke, ka ayi debe iwu-Ya nile.

Jọn 15 nwere ozizi Jizọs banyere osisi vaịn na alaka, iwu ya ka e hụ ibe anyị n’anya, na ịdọ aka ná ntị banyere ịkpọasị nke ụwa.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs kọwara onwe ya dị ka ezi osisi vaịn na Nna ya dị ka onye ọrụ ubi. Ọ na-akọwa na a na-ebipụ alaka ọ bụla dị n’ime ya nke na-adịghị amị mkpụrụ, ebe alaka ọ bụla na-amị mkpụrụ ka a na-egbutu ya ka ọ mụọ mkpụrụ karịa. Ọ na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha nọgide n'ime ya dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ha kama ha ga-anọgide na osisi vine otú ahụ ha apụghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ha anọgideghị n'ime Ya, n'ihi na e wezụga Ya, ha apụghị ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na onye ọ bụla anọgideghị n'ime ya dị ka alaka nke a tụfuru akpọnwụwo. alaka ndị dị otú ahụ a tụbara n’ọkụ na-ere ọkụ ma ọ bụrụ na ha anọgide n’ime ya okwu fọdụrụnụ pụrụ ịjụ ọchịchọ ọ bụla a ga-eme na-enye Nna otuto site n’ịmi ọtụtụ mkpụrụ na-egosi ndị na-eso ụzọ (Jọn 15:1-8).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ihe atụ a gachara, Jizọs na-enye ha iwu ka ha gaa n'ihu n'ịhụnanya ya dị ka ọ debere iwu Nna ya n'ịhụnanya ya. Ọ na-agwa ha ihe ndị a ka ọńụ ya wee zuo ezuo n’ime ha, ka ọṅụ ha wee zuo ezuo. Mgbe ahụ, o nyere ha iwu ọhụrụ, sị, 'Ịhụrịta ibe unu n'anya dị ka m'huru unu n'anya nke ukwuu, ọ dịghị onye ọ bụla nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a na-atọgbọ ndụ ya maka ndị enyi.' Ọ na-akpọ ha ndị enyi kama ịbụ ndị ohu n'ihi na ohu amaghị ọrụ nna ya ukwu, ma o mere ka a mara ihe niile a nụrụ n'ọnụ Nna ya nke ụwa a họpụtara ahọpụta ga-amị mkpụrụ nke na-adịgide adịgide, ka ihe ọ bụla arịọ Nna m nye iwu ọzọ, 'Nke a bụ iwu m ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya. .' (Jọn 15:9-17).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ, ọ dọrọ ha aka ná ntị banyere ịkpọasị ụwa na-asị na ọ bụrụ na ụwa asị na-echeta asị mbụ ma ọ bụrụ na ụwa ga-ahụ n'anya ma n'ihi na ọ bụghị nke e si n'ụwa ahọrọla ya, ọ kpọrọ asị enweghị ohu ka nna ukwu ma ọ bụrụ na a kpagbuokwa na-akpagbukwa. Okwu e debere nke m ha ga-eme otu a n'ihi aha ha amataghị onye zitere m ma ọ bụrụ na ọ bụghị na-ekwu okwu agaghị eme mmehie ugbu a, ọ dịghị ihe ngọpụ mmehie onye ọ bụla kpọrọ m asị kpọrọ nna m asị nke ọma ma ọ bụrụ na o meghị n'ọrụ, ọ dịghị ihe ọzọ ga-abụ mmehie. ugbu a hụrụ asị ma m nna na-emezu okwu e dere iwu 'Ha kpọrọ m asị na-enweghị ihe kpatara ya.' Mgbe onye nkwado ga-abịa, onye ga-ezite site na Nna Mụọ eziokwu na-apụta site na Nna na-abịa na-agba ama maka mgbe ọ ga-abịa gbaa akaebe nke ọma n'ihi na ọ bụ na mmalite isi ọgwụgwụ (Jọn 15:18-27).

Jọn 15:1 Mu onwem bu ezi osisi vine, Nnam bu kwa onye-ọlu-ubi ahu.

Itien̄wed emi aban̄a Jesus edi ata vine ndien Abasi edi andinịm owo.

1. Chineke bụ Onye Okike nke Na-eche Banyere Anyị - Jọn 15: 1

2. Osisi vaịn Jizọs: Isi iyi nke ndụ anyị - Jọn 15: 1

1. Aisaia 5:1-7 - Chineke bu onye-ubi-vine nke nēlekọta ubi-vine Ya

2. Abụ Ọma 80:8-19 - Chineke dịka onye ọzụzụ atụrụ nke na-elekọta atụrụ ya

Jọn 15:2 alaka ọ bụla dị n’ime m nke na-adịghị amị mkpụrụ, ọ na-ewepụ ya: alaka ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, ọ na-asachapụkwa ya, ka o wee mia mkpụrụ karịa.

Chineke na-akpụzi anyị ka anyị na-amịkwu mkpụrụ.

1: Jizọs bụ osisi vaịn, anyị bụ alaka - Jọn 15: 2

2: Mwepụ nke enweghị mkpụrụ—Jọn 15:2

1: Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

2: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Jọn 15:3 Ub͕u a unu di ọcha n'ihi okwu ahu nke M'gwaworo unu.

Ebe a na-ekwu maka ike dị ọcha nke okwu Chineke.

1. Ike dị ọcha nke Okwu Chineke

2. Olee otú Chineke ga-esi mee ka ọ dị ọcha

1. Ndị Efesọs 5: 26 - "ka o wee doo ya nsọ na ịsa mmiri site n'okwu ahụ."

2. Abụ Ọma 119:9 - "Gịnị ka nwa okorobịa ga-eji mee ka ụzọ ya dị ọcha? Site n'ilezi anya dị ka okwu gị si dị."

Jọn 15:4 Nọgidenụ n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime i. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine; unu apughi kwa ọzọ, ma ọ buru na unu anọgideghi nimem.

Ịnọgide na-eso Jizọs dị oké mkpa iji mịa mkpụrụ.

1. Nọgidenụ na Kraịst maka ịba ụbara mkpụrụ

2. Ịtụkwasị obi na Jizọs maka mmezu

1. Ndị Kọlọsi 2: 6-7 - "Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs dị ka Onyenwe anyị, nọgidenụ na-ebi ndụ n'ime ya, gbanyere mkpọrọgwụ na iwuli elu n'ime ya, na-ewusi ike n'okwukwe dị ka a kụziiri unu, na-erubigakwa na ekele ekele. "

2. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye.

Jọn 15:5 Mu onwem bu osisi vine, unu onwe-unu bu alaka: Onye nānọgide nimem, Mu onwem kwa nime Ya, onye ahu nāmi nkpuru ri nne: n'ihi na unu apughi ime ihe ọ bula ma Mu nọghi ya.

Akụkụ ahụ bụ ihe ncheta na ndụ anyị na-enweghị Chineke enweghị mkpụrụ na anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị Ya.

1. “Nọgidenụ na Kraịst: Na-aghọrọ Uru nke Ịnọgide na Ya”

2. "Ike nke Ịnọgide: Ịzụlite Ndụ nke ịmị mkpụrụ"

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna. Ọzọ kwa, ndi Ọ kère akara, ha ka Ọ kpọ-kwa-ra: ma ndi Ọ kpọ-kwa-ra, ha ka Ọ gu-kwa-ra n'onye ezi omume: ma ndi Ọ guru na ndi ezi omume, ha ka Ọ me-kwa-ra otuto.

2. Ndị Kọlọsi 1:27-29 - Ndị Chineke ga-eme ka ha mara ihe bụ àkù nke ebube nke ihe omimi a n'etiti ndị mba ọzọ; nke bu Kraist nime unu, olile-anya nke ebube: Onye ayi nēkwusa, nādọ madu ọ bula aka na nti, nēzí kwa madu ọ bula n'amam-ihe nile; ka ayi we che madu ọ bula nke zuru okè nime Kraist Jisus: nke Mu onwem nādọb͕u kwa onwe-ya n'ọlu nime ya, nāb͕a àmà dika ọlu-Ya si di, nke nālusi ọlu nimem ike.

JỌN 15:6 Ọ buru na onye ọ bula anọgideghi nimem, achupu ya dika alaka, ewe kpọnwua ya; ndikom we chikọta ha, tubà ha n'ọku, ewe rechapu ha ọku.

Jọn 15:6 na-akụzi na a ga-atụfu ndị na-adịghị anọgide na-eso Jizọs ma bibie ha.

1: Nọgide na Jisus ka ewe zọputa.

2: Nọgide na Kraịst ka e chebe ya.

1:1 Jọn 4:16 - Ma anyị onwe-anyị mara, kwerekwa ịhụnanya nke Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya; ma onye nēbi n'ihu-n'anya nānọgide nime Chineke, Chineke nēbi kwa nime Ya.

2: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, na M ga-enye unu izu ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m; n'ihi na abum onye di ume-ala n'obi na onye di ume-ala n'obi n'obi: unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

JỌN 15:7 Ọ buru na unu anọgide nimem, okwum nādi kwa nime unu, unu gāriọ ihe unu nāchọ, agēme-kwa-ra unu ya.

Ịnọgide na Kraịst na ikwe ka okwu ya dịrị n'ime anyị ga-eme ka a zaa ekpere anyị.

1: Ịnọgide na Kraịst bụ Igodo nke ekpere azara

2: Kwe Ka Okwu Chineke Na-eduzi Ekpere Gị

1: Jemes 4:2-3 “Unu enweghị n’ihi na unu adịghị arịọ. Ị na-arịọ ma ghara ịnata, n'ihi na ị na-arịọ na-ezighị ezi, na-emefu ya na agụụ mmekọahụ gị. "

Matiu 6:7-8 “Mgbe unu na-ekpekwa ekpere, ekpokọtala okwu efu dị ka ndị mba ọzọ si eme, n’ihi na ha chere na a ga-anụ olu ha n’ihi ọtụtụ okwu ha. Unu adịla ka ha, n’ihi na Nna unu maara ihe dị unu mkpa tupu unu arịọ ya.”

JỌN 15:8 N'ihi nka ka anēnye Nnam otuto, ka unu nāmi nkpuru; unu gābu kwa ndi nēso uzọm.

Jizọs na-akụzi na ịmị ọtụtụ mkpụrụ bụ otú ndị na-eso ụzọ Kraịst si enye Nna ya otuto.

1. "Ibi Ndụ Na-amịpụta: Ịmụ Ọtụtụ Mkpụrụ Dị Ka Ndị Na-eso Ụzọ Kraịst"

2. "Ike nke ịmị mkpụrụ: inye Nna otuto site n'ịbụ ndị na-eso ụzọ"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Matiu 7: 16-17 - "Ị ga-amata ha site na mkpụrụ ha. A na-ekpokọta mkpụrụ vaịn n'osisi ogwu, ma ọ bụ fig site n'uke? Ya mere, osisi ọ bụla dị mma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi na-arịa ọrịa na-amị ajọ mkpụrụ."

JỌN 15:9 Dika Nnam hurum n'anya, otú a ka M'huru unu n'anya: nọgidenu n'ihu-n'anyam.

Amaokwu a na-agba anyị ume ịnọgide n'ịhụnanya Jizọs site n'ịgbaso ihe nlereanya nke ịhụnanya Chineke n'ebe ọ nọ.

1: Akpọrọ anyị ka anyị ṅomie ndụ anyị ka ịhụnanya Chineke nwere n’ebe Jizọs nọ.

2: Akpọrọ anyị ka anyị nọgide n'ịhụnanya Jizọs, dịka Chineke hụworo ya n'anya.

1:1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ ya n'anya, n'ihi na o buru ụzọ hụ anyị n'anya.

2: Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

Jọn 15:10 Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m; ọbuná dika m'debeworo ihe nile Nnam nyere n'iwu, nānọgide kwa n' ihu-n'anya-Ya.

Jọn 15:10 na-agba anyị ume idebe iwu-nsọ nke Chineke ka anyị nọgide n’ịhụnanya Ya.

1. Ike nke Nrubeisi: Idebe Iwu Chineke

2. Ịnọgide n'ịhụnanya Chineke Site na nrubeisi

1. Matiu 7:24-27 - Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ya dị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume.

2. Ndị Rom 6:16-17 – Ọ̀ bụ na unu amataghị na mgbe unu na-enyefe onwe unu n’aka mmadụ dị ka ndị ohu na-erube isi, unu bụ ohu nke onye unu na-erubere isi—ma ùnu bụ ohu mmehie, nke na-eduba ọnwụ, ma-ọbụ irube isi; nke na-eduga n'ezi omume?

JỌN 15:11 Ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka ọṅùm we di nime unu, ka ọṅù-unu we zu kwa.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu ka ha nwee ike nweta ọṅụ ma mee ka o mezuo.

1. Añụ nke Ịnọgide n’ime Jizọs

2. Na-emezu ọñụ site na Jizọs

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile. Ọzọ, a ga m asị, ṅụrịa ọṅụ!

2. Jemes 1:2-4 – Gua ya n'ọṅù nile, mb͕e unu nādabà n'ọnwụnwa di iche iche, ebe unu mara na ule nke okwukwe-unu nēweputa ntachi-obi.

Jọn 15:12 Nke a bụ ihe m nyere n’iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya, dị ka m’hụrụ unu n’anya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịhụ ndị ọzọ n'anya otú Jizọs si hụ anyị n'anya.

1: Anyị niile nwere ike ịmụta n'ihe atụ Jizọs nke ịhụnanya na-enweghị atụ, ịchụ àjà maka ndị ọzọ.

2: Ịhụnanya anyị nwere n’ebe ibe anyị nọ kwesịrị ịgbanyere n’ịhụnanya anyị nwere n’ebe Chineke nọ.

1:1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

2: Ndị Rom 13: 8-10 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ịhụ ibe gị n'anya: n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu.

Jọn 15:13 Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya.

Amaokwu a na-ekwu maka omume ịhụnanya kacha ukwuu, nke bụ mmadụ ịtọgbọ ndụ ya maka ndị enyi ha.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi egosi ịhụnanya ịchụ onwe onye n'àjà nye ndị ọzọ

2. Omume Enyi Kacha Enyi: Ihe Ịtọgbọrọ Ndụ Maka Ndị Ọzọ Pụtara

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. 1 Jọn 3:16 – Site na nke a ka anyị si mara ịhụnanya, na o nyere ndụ ya maka anyị, na anyị kwesịrị ịtọgbọ ndụ anyị maka ụmụnna.

Jọn 15:14 Unu bụ ndị enyi m, ma ọ bụrụ na unu eme ihe ọ bụla m na-enye unu n’iwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị nrube isi n'iwu Chineke iji bụrụ enyi ya.

1: Nrubeisi Na-eweta Enyi - Jọn 15:14

2: Enyi Chineke - Jọn 15:14

1: Jemes 2: 17-18 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2: 1 Jọn 2: 3-4 - "Ma site na nke a anyị maara na anyị maara ya, ma ọ bụrụ na anyị na-edebe iwu ya. Onye na-asị, "Amatara m ya, ma na-adịghị edebe ya n'iwu, bụ onye ụgha, na eziokwu abụghị. n'ime ya."

Jọn 15:15 Site ugbu a gaa n'ihu, akpọghị m unu ndị ohu; n'ihi na orù adighi-ama ihe onye-nwe-ya nēme: ma akpọwom unu ndi-eyì; n'ihi na ihe nile nke M'nuru n'ọnu Nnam ka M'meworo ka unu mara.

Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya abụghịzi ndị ohu, kama ọ bụ ndị enyi, ebe ọ ga-ekpughere ha ihe niile Nna ya gwara ya.

1. Amara nke Ịbụ Enyi: Nnukwu Mgbanwe nke Jizọs na Mmekọrịta Ya na Ndị Na-eso Ya

2. Jizọs: Enyi nke Na-ekpughe Ihe niile n'aka Nna ya

1. Jemes 2:23 - “Ewe mezu ihe e dere n’akwụkwọ nsọ nke na-asị, ‘Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dị ka ezi omume,’ ewe kpọ ya enyi nke Chineke.

2. Ilu 18:24 - “Onye nwere ọtụtụ enyi pụrụ ibibi, ma e nwere enyi nke na-arapara n'ahụ́ karịa nwanne.”

JỌN 15:16 Ọ bughi unu onwe-unu arọputaworom, kama Mu onwem arọputaworo unu, chiri kwa unu echichi, ka unu we je we mia nkpuru, na ka nkpuru-unu we digide: ka ihe ọ bula unu gāriọ n'aka Nnam n'aham, we we me ya . nye gi ya.

Jọn 15:16 na-egosipụta mkpa ọ dị ịbụ onye Chineke họpụtara na ibu ọrụ nke ịmị mkpụrụ na-adịgide adịgide.

1: Chineke Ahọpụtala Anyị, Anyị Ga-amịkwa Mkpụrụ

2: Ike nke ịbụ Chineke họpụtara

1: Matiu 7: 15-20 - Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji.

2: Ndị Rom 8: 28-30 - Ma anyị maara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Jọn 15:17 Ihe ndị a ka m na-enye unu n’iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya dị ka Jizọs hụrụ anyị n’anya.

Otu: Hụrịtanụ ibe unu n’anya dị ka Jizọs hụrụ Anyị n’anya

Abụọ: Oku anyị na-ahụ n'anya dịka Kraịst hụrụ n'anya

Otu: 1 Jọn 4: 7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke ma mara Chineke.

Abụọ: Ndị Rom 13: 8-10 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ, ma ọ bụghị ịhụ ibe gị n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu.

Jọn 15:18 Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, maranụ na ọ kpọwo m asị tupu ọ kpọọ unu asị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na mgbe a na-akpagbu anyị n'ihi okwukwe anyị, anyị ekwesịghị iwere ya n'onwe anyị, dị ka a kpagburu Jizọs n'onwe ya n'ihu anyị.

1: Chineke na-eji ahụhụ anyị na-ata na-eme ka anyị bịaruo ya nso.

2: O kwesịghị iju anyị anya mgbe ụwa kpọrọ anyị asị, ebe ọ kpọrọ Jizọs n’ihu anyị asị.

1: Ndị Rom 8:17-18 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2: Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

Jọn 15:19 Ọ bụrụ na unu bụ ndị nke ụwa, ụwa ga-ahụ nke ya n'anya: ma n'ihi na unu esiteghị n'ụwa, kama                 rọpụta unu nʼụwa, ụwa kpọkwa unu asị.

Jizọs gwara ụmụazụ ya na n’ihi na ha abụghị nke ụwa, ụwa ga-akpọ ha asị.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị dị iche na ka anyị pụọ iche n'ụwa.

2: Aha anyị na Kraịst na-eme ka anyị bụrụ ndị ụwa na-akpọ asị.

1: Ndị Rom 12:2 "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuo okè."

2: 1 Jọn 2: 15-17 "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya. anụ ahụ́ na ọchịchọ nke anya na mpako nke ndụ—esighị n’ebe Nna m nọ, kama o si n’ụwa pụta: ma ụwa na-agabiga, ya na ọchịchọ ya, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi.”

JỌN 15:20 Chetanu okwu ahu nke M'siri unu, Orù adighi-aka onye-nwe-ya. Ọ bụrụ na ha akpagbuwo m, ha ga-akpagbukwa unu; ọ bụrụ na ha edebewo okwu m, ha ga-edebekwa nke unu.

Jizọs chetaara ndị na-eso ụzọ ya na ọ bụrụ na a kpagbuo ya, a ga-akpagbukwa ha. Ọ na-agba ha ume ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ná nkwenkwe ha.

1. Ekwela ka obi daa gị mbà ma a na-akpagbu gị

2. Guzosie Ike ma Nọgide Na-ekwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị ahụhụ

1. Matiu 5:11-12 - “Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụzọ ụgha n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe, n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.”

2. 2 Timoti 3:12 - “N'ezie, a ga-akpagbu ndị niile na-achọ ibi ndụ nsọpụrụ Chineke n'ime Kraịst Jizọs.”

JỌN 15:21 Ma ihe ndia nile ka ha gēme unu n'ihi aham, n'ihi na ha amataghi Onye ziterem.

Ndị mmadụ ga-eme ndị na-eso Jizọs n’ihi aha ya ihe n’agbanyeghị na ha amaghị Nna zitere ya.

1. Ike Aha Jizọs: Ịghọta Mmetụta Iso Jizọs nwere

2. Ịmara Nna: Mkpa ịmara Chineke

1. Ndị Filipaị 2:9-10 - “Ya mere, Chineke ebuliwo Ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla, ka ikpere ọ bụla wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. ”

2. Ndị Efesọs 1: 3-6 - "Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ, onye jiri ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst n'ebe dị n'eluigwe, ọbụna dị ka ọ họọrọ anyị n'ime ya tupu a tọọ ntọala ụwa. , ka anyị wee dị nsọ na ndị zuru okè n’ihu ya. N'ịhụnanya o mere ka anyị mata onye e ji ara ụmụ site na Jizọs Kraịst, dị ka nzube nke uche ya, nke ọ gọziekwara anyị na ndị a hụrụ n'anya. "

Jọn 15:22 Ọ bụrụ na mụ abịaghị gwa ha okwu, ha agaraghị enwe mmehie: ma ugbu a ha enweghị uwe mwụda maka mmehie ha.

Mmehie bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ma Jizọs nyere ohere maka mgbaghara.

1: Jisus bu uwe mgbaghara nke nmehie ayi.

2: Anyị enweghị ihe ngọpụ maka mmehie anyị, ma Jizọs na-enye anyị ụzọ mgbapụ.

1: Ndị Rom 3: 23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, gharakwa iru ebube Chineke, ewe gua ha n'onye ezi omume efu site n'amara-Ya site na nb͕aputa ahu nke sitere na Kraist Jisus bia.

2: 1 Jọn 1: 9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

Jọn 15:23 Onye kpọrọ m asị kpọkwara Nna m asị.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na ndị na-akpọ Jizọs asị na-akpọkwa Chineke Nna.

1: Ịhụnanya Chineke Na-enweghị Nkwekọrịta - N'agbanyeghị asị anyị kpọrọ ya, Chineke nọgidere na-ahụ anyị n'anya.

2: Ịkpọ Jizọs asị bụ Chineke asị - Anyị aghaghị ịkpachara anya maka àgwà anyị n'ebe Jizọs nọ n'ihi na àgwà anyị n'ebe ọ nọ na-egosipụta àgwà anyị n'ebe Chineke nọ.

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: 1 Jọn 4: 20 - Onye ọ bụla nke na-ekwu na ya hụrụ Chineke n'anya ma kpọọ nwanne ma ọ bụ nwanne nwanyị asị bụ onye ụgha. N'ihi na onye ọ bula nke nāhughi nwa-nna-ya na nwa-nne-ya n'anya, nke ha huworo, apughi ihu Chineke n'anya, bú onye ọ nāhughi.

JỌN 15:24 Ọ buru kwa na Mu onwem alughi n'etiti ha ọlu nke onye ọzọ nālughi, ha agaghi-enwewori nmehie: ma ub͕u a ha ahuwo kpọ kwa Mu onwem na Nnam asì.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọrụ Jizọs ndị dị ịrịba ama nke na ndị mmadụ họọrọ ịjụ Ya na Nna Ya n'agbanyeghị na ha hụrụ ha.

1:Jizọs pụrụ iche ma rụọ ọrụ nke ọ dịghị onye ọzọ rụrụ. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ hụrụ ọrụ ndị a, ha họọrọ ịjụ Ya na Nna Ya.

2: Jizọs bụ nwoke nwere ọrụ pụrụ iche. N'agbanyeghị na ha hụrụ ọrụ ndị a, ndị mmadụ họọrọ ịkpọ Ya na Nna Ya asị.

1: Aisaia 53:3 Ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eleda anya na ndị mmadụ jụrụ ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2: Matiu 13:54-58 Ma mb͕e Ọ batara n'ala nke aka ya, O we nēzí ha ihe n'ulo-nzukọ-ha, nke mere na ibobo nwua ha n'aru, si, Òle ebe ka nwoke a si nweta amam-ihe a na ọlu ndia nile? Nke a ọ́ bụghị nwa ọkwá nkà? ọ̀ bughi nne-ya ka anākpọ Meri? na umu-nne-ya, Jemes, na Josef, na Saimon, na Judas? Ma umu-nne-ya ndinyom, ọ̀ bughi ayi na ha nile nọ? Òle ebe kwa ka nwoke a si nweta ihe ndia nile? Ewe wesa ha iwe nime Ya. Ma Jisus siri ha, Onye-amuma adighi-asọpuru, ma-ọbughi n'ala nke aka ya, na n'ulo-ya.

Jọn 15:25 Ma nka mere, ka okwu edeworo n'iwu-ha we mezu, si, Ha kpọrọm asì n'efu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe na ndị iro Jizọs kpọrọ ya asị ọbụna mgbe O meghị ihe ọjọọ ọ bụla, na-emezu amụma e dere n'iwu ha.

1. Atụmatụ Chineke zuru oke na ọ nweghị ihe ga-akwụsị ya

2. Ihe na-ezighi ezi nke ịkpọasị

1. Aisaia 53:3 - Ihe a kpọrọ mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke nhụjuanya, nke maara ihe mgbu.

2. 1 Pita 2:23 - Mgbe ha kparịrị ya, ọ megwara; mgbe ọ tara ahụhụ, o yighị egwu ọ bụla. Kama, o nyefere onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi.

JỌN 15:26 Ma mb͕e Onye-nkasi-obi ahu gābia, Onye M'gēzite unu site na Nnam, bú Mọ nke ezi-okwu, nke nēsi na Nnam puta, onye ahu gāb͕aram àmà:

Onye nkasi obi ahụ, nke ezitere site na Nna, ga-agba-ama maka Jisus.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Nduzi na-agba ama nke Jizọs

2. Nkwa nke Mmụọ Nsọ: Ịnata Onye nkasi obi

1. Ndị Rom 8: 15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke na-eme ka ị bụrụ ohu ịtụ egwu ọzọ, kama ị natara mmụọ nke ịbụ nwa. Site kwa n'aka-Ya ka ayi nēti nkpu, si, Aba, Nna. Mmụọ n’onwe ya na-eso mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke.

2. Ọrụ 2: 1-4 - Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ n'otu ebe. Na mberede, olu dika nfe nke oké ifufe siri n'elu-igwe bia, we juputa ulo ahu nile ebe ha nānọdu ala. Ha hụrụ ihe yiri ire ọkụ nke kewara wee dakwasị onye nke ọ bụla n’ime ha. Ha nile juputara na Mụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche dịka Mụọ Nsọ nyere ha aka.

Jọn 15:27 Ma unu onwe unu ga-agbakwa àmà, n’ihi na mụ na unu nọ site na mmalite.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa iwu Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha bụrụ ndị akaebe nke nkuzi na omume ya, dịka ha na ya nọ site na mmalite.

1. Ịgba Àmà: Ibi ndụ nke Àmà

2. Oku nke ndi n’eso uzo: Iza oku Jisos

1. Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị unu, na unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

2. 1 Pita 3:15 - "Ma n'obi unu, na-asọpụrụ Kraịst Onyenwe anyị dị ka ndị dị nsọ, na-adị njikere mgbe niile ịgbachitere onye ọ bụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya ahụ nke dị n'ime unu; ma na-eme ya n'ịdị nwayọọ na nkwanye ùgwù. "

Jọn 16 na-ekwu maka nkuzi ọzọ nke Jizọs kụziri gbasara ọrụ nke Mmụọ Nsọ, ibu amụma ya banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya, na nkwa O kwere imeri ụwa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị banyere mkpagbu ndị na-abịanụ. Ihe ndị a ka Ọ gwara ha, ka ha wee ghara ịdapụ mgbe oge ruru, a ga-achụpụ ha n’ụlọ nzukọ, n’ezie, oge na-abịa mgbe onye ọ bụla na-egbu unu ga-eche na ha na-ejere Chineke ozi. Ọ na-akọwa na ọ gwara ha ihe a ka ha wee cheta ihe ọ dọọrọ ha aka ná ntị banyere ya. Ọ gwaghi ha ihe a site na mbu, n'ihi na ha na ha nọ, ma ub͕u a Onye zitere ya nāla, ma ọ dighi onye ọ bula I nāju òle ebe I nāla? N'ihi na ihe ndị a na-ejupụta ihe mwute mgbe ahụ na-emesi obi ike na-asị na ọ dị mma na ọ ga-apụ ma ọ bụrụ na ọ pụọ, Onye ndụmọdụ agaghị abịa ma ọ bụrụ na ọ ga-eziga ya (Jọn 16: 1-7).

Paragraf nke abụọ: Mgbe eziokwu nke mmụọ batara ga-eduga n'eziokwu niile, ọ bụghị na-ekwu n'onwe ya ihe ọ bụla na-anụ na-ekwu na-ekwu ihe na-abịa otuto site n'ịnara n'ihe nke m na-eme ka a mara n'ihi na ihe nile Nna nwere bụ nke mere na ihe ọ bụla nke m bụ nke Nna kwuru na-ewe site na-eme ka a mara. Mgbe nke a gasịrị, Jizọs ji okwu ihe atụ na-ekwu, sị: 'N'oge nta, unu ahụghị m ọzọ, mgbe obere oge gasịrị, unu ahụ m.' Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ aghọtaghị nke a na-eduga Jizọs na-akọwa iru újú na-atụgharị ọṅụ dị ka nwanyị na-amụ otu nwa na-echefu nhụjuanya n'ihi na nwa ọṅụ a mụrụ n'ụwa otú ahụ ka ndị na-eso ụzọ na-erukwa újú ma hụ ọzọ ịṅụrị ọṅụ, ọ dịghị onye na-ewepụ ọṅụ (Jọn 16:8-22).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ ọ gwara ha na n'ụbọchị ahụ, ha agaghị ajụkwa ya ihe ọ bụla na-emesi obi ike, 'N'ezie, a sị m unu Nna m na-enye ihe ọ bụla na-arịọ aha.' Ruo ugbu a ajụọla ihe ọ bụla aha jụrụ ịnata ọṅụ zuru oke ọ bụ ezie na a na-eji asụsụ ihe atụ oge na-abịa kwuo n'ụzọ doro anya banyere Nna ụbọchị jụọ aha n'ezie ịhụnanya onwe ya gosiri ụwa hụrụ n'anya nna hụrụ ụwa n'anya nna hụrụ n'anya ọbụna tupu ntọala ụwa na-agwakwa ndị na-eso ụzọ nsogbu udo were obi merie ụwa agwụ agwụ. isi nke na-enye mmesi obi ike chere mkpagbu ndị na-abịa abịa (Jọn 16:23-33).

Jọn 16:1 Ihe ndị a ka M gwaworo unu, ka ewe ghara iwe unu iwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ikwe ka ha nwee nkụda mmụọ, n'agbanyeghị ọnọdụ.

1: "Imeri Mmejọ - Otu esi eme ka okwukwe gị sie ike n'agbanyeghị ihe isi ike"

Nke 2: "Ewela Iwe - Na-edobe Nkwụsi Ike Ime Mmụọ Gị"

1: Ndị Rom 12:19 - Unu abọla ọbọ, ndị enyi m, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ m ịbọ ọbọ; M'gākwughachi,' ka Jehova siri.

2:1 Pita 5:7 - Tukwasinu Ya nchegbu-unu nile, n'ihi na ọ nāchọta unu.

JỌN 16:2 Ha gāchupu unu n'ulo-nzukọ-ha: e, oge hour nābia, ka onye ọ bula nke nēb͕u unu gēchè na ọ nēfè Chineke.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a afanikọn̄ ye ukọbọ oro mme mbet Jesus ẹdisobode, odụri mmọ utọn̄ ete ke mbon oro ẹwotde ẹyekere ke mmimọ inam n̄kpọ Abasi.

1: Mkpagbu Anyị Na-eche ihu: Otú Anyị Ga-esi were Okwukwe na Obi Ike Meghachi omume

Nke 2: Iguzosi Ike n’Ezigbo Mmegide: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Jizọs

1: Daniel 3: 17-18 - "Ọ bụrụ otú ahụ, Chineke anyị, onye anyị na-efe, pụrụ ịnapụta anyị n'oké ọkụ nke na-ere ọkụ, Ọ ga-anapụtakwa anyị n'aka gị, eze. Ma ọ buru na ọ bughi, mara gi, eze, na ayi agaghi-efe chi-gi nile, ayi agaghi-akpọ kwa isi ala nye arusi ọla-edo ahu nke I guzobeworo.

Ọrụ Ndịozi 5:29 Pita na ndịozi ndị ọzọ zara sị: “Anyị kwesịrị irubere Chineke isi karịa mmadụ.”

Jọn 16:3 Ma ihe ndị a ka ha ga-eme unu, nʼihi na ha amataghị Nna m, ha amaghịkwa m.

Ahịrị Ọhụrụ Jizọs dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka ná ntị na a ga-akpagbu ha n’ihi okwukwe ha nwere na Ya na Nna ahụ.

1. Mkpagbu nke ndị kwere ekwe: Iguzosi ike n'ihu nhụsianya

2. Nkwụghachi azụ n'ihu mmegide: Ike Chineke na nhụjuanya

1. Ndị Rom 8:37-39 - “Ee e, n'ihe ndị a nile, anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike.”

JỌN 16:4 Ma ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka mb͕e ọ bula oge hour nābia, ka unu we cheta na Mu onwem gwara unu okwu bayere ha. Ma okwu ndia ka M'gwaghi unu na mbu, n'ihi na Mu na unu nọri.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya na-abịa, ma ọ gwaghị ha ná mmalite nke ozi ya n’ihi na ọ ka nọnyeere ha.

1. Icheta Okwu Jizọs: Ilegara Jọn 16:4 anya maka Ike na Nduzi.

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịchọta Olileanya ná Nkwa Jizọs.

1 Luk 24:6–8: Ọ nọghi n'ebe a, kama O siri n'ọnwu bilie: chetanu otú Ọ gwara unu okwu mb͕e Ọ ka nọ na Galili.

2. 1 Ndị Kọrint 15:20–22: Ma ub͕u a ewerewo Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, we ghọ nkpuru mbu nke ndi nāraru ura.

JỌN 16:5 Ma ub͕u a anamagakuru Onye ziterem; ma ọ dighi onye ọ bula nime unu nājum, Òle ebe i nēje?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs ajụghị Jizọs ajụjụ banyere ọpụpụ ya.

1. Ejila ihe n'eziokwu - Anyị na-adịkarị ngwa ngwa iji ndị mmadụ na ihe ndị dị na ndụ anyị akpọrọ ihe, mana nke a bụ ihe anyị kwesịrị ịgbalịsi ike mgbe niile ịmara.

2. Ịjụ ajụjụ ziri ezi - Anyị kwesịrị ịdị na-echeta ajụjụ ndị anyị na-ajụ, na-agbalịsikwa ike ịhụ na ajụjụ anyị bara uru ma dị irè.

1. Ndị Kọlọsi 4:6 - “Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.”

2. Ilu 15:23 - "Ịza azịza ziri ezi bụ ihe ọṅụ n'ebe mmadụ nọ, ọzọkwa, okwu na-abịa mgbe, lee ka o si dị mma!"

Jọn 16:6 Ma nʼihi na agwara m unu ihe ndị a, ihe mwute ejuwo obi unu.

Jọn 16:6 bụ banyere Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya na iru uju emejuwo obi ha.

1: Ọbụna n'oge mwute, anyị nwere ike inweta ume na nkasi obi n'aka Jizọs.

2: Jizọs na-aghọta mwute anyị na-anọnyere anyị ọbụna n'oge anyị kasị ọchịchịrị.

1: Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2: Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Jọn 16:7 Otú ọ dị, a na m agwa unu eziokwu; Ọ bara unu uru ka m'la: n'ihi na ọ buru na alaghm, Onye-nkasi-obi ahu agaghi-abiakute unu; ma ọ buru na alam, M'gēziga ya nye unu.

Onye nkasi obi ga-abịa mgbe Jizọs ga-apụ.

1: Site n’aja Jisus, Ọ na-ewetara anyị Mmụọ Nsọ, Onye nkasi obi nke nọnyere anyị mgbe niile.

2: Ịhapụ Jizọs abụghị ihe ọjọọ, ọ bụ ngọzi, n’ihi na site na ya ka anyị na-enweta Mmụọ Nsọ, Onye nkasi obi.

1: Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2: Ndị Rom 8: 26-27 - N'otu aka ahụ Mmụọ na-enyere anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke-uku nke miri emi nke-uku. Ma onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ Nsọ, n'ihi na Mmụọ Nsọ na-arịọchitere ndị nsọ dị ka uche Chineke.

JỌN 16:8 Ma mb͕e ọ gābia, Ọ gābara uwa nba bayere nmehie, na ezi omume, na ikpé.

Akụkụ ahụ na-ekwu na mgbe Mụọ Nsọ ga-abịa, Ọ ga-abara ụwa mba maka mmehie, ezi omume na ikpe.

1: Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2: Ezi omume na ikpe nke Chineke na-adịghị ada ada

1: Aisaia 30:21 - "Ma i nēche iru n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, nti-unu gānu olu n'azu gi, si, Nka bu uzo, jegharia nime ya."

2: Abụ Ọma 139:7-10 - “Olee ebe m ga-esi pụọ na Mmụọ Gị? Òle ebe m'gāb͕apu n'iru Gi? Ọ buru na arigo n'elu-igwe, i nọ n'ebe ahu; ọ buru na emee ihe-ndinam n'ebe miri emi, i nọ n'ebe ahu. Ọ buru na m'ebili n'elu nkù nke ututu, Ọ buru kwa na m'nēguzo n'akuku di anya nke oké osimiri, ọbuná n'ebe ahu ka aka-Gi gēdum, Aka-nri-Gi gējidem ike.

Jọn 16:9 N'ihi mmehie, n'ihi na ha ekweghi na Mu;

Jọn 16:9 na-achịkọta mkpa ọ dị inwe okwukwe na Jizọs Kraịst.

1: Nwee okwukwe na kwere na Jisus Kraịst.

2: Kwere na Jizọs Kraịst ma bụrụ ndị a zọpụtara.

1: Ndị Rom 10:9-10 “Ma ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. + a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta na nzọpụta.”

2: Ndị Efesọs 2:8-9 "N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

Jọn 16:10 N'ihi ezi omume, n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam, ma unu ahughm ọzọ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu banyere Jizọs na-agakwuru Nna ya na ndị na-eso ụzọ ya agaghị ahụ ya ọzọ.

1. Nlaghachikwute Nna Jizọs: Echiche Onye Na-eso Ụzọ Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Ọpụpụ Jizọs: Ọkpọku nke izi ezi

1. Jọn 14:1-3 - "Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, kwerenụ na Chineke; kwerekwa na mụ. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị. ọ buru kwa na Mu onwem aga doziere unu ebe, M'gābia ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

Jọn 16:11 maka ikpe, n’ihi na ekpewo onye-isi nke ụwa a.

Akụkụ ahụ dị na Jọn 16:11 na-ekwu banyere ikpe nke onye-isi ụwa.

1. Ike nke ikpe Chineke n’ebe Onye-isi nke uwa di

2. Olee otú anyị nwere ike isi na-emegide Onyeisi nke ụwa a site n'okwukwe n'ikpe Chineke.

1. 2 Ndị Kọrint 4:4 - N'ọnọdụ ha, chi nke ụwa a emewo ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì, ka ha ghara ịhụ ìhè nke ozi ọma nke ebube Kraịst, onye bụ onyinyo nke Chineke.

2. Ndị Efesọs 6:12 – N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike ụwa nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe.

Jọn 16:12 Enwere m ọtụtụ ihe ọzọ m ga-agwa unu, ma unu apụghị iburu ha ugbu a.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya nwere ihe ndị ọzọ ọ ga-agwa ha, ma ha adịbeghị njikere ịnụ ya.

1. Iwepụta oge iji too: Ịkwadebe obi anyị ịnara Okwu Chineke

2. Na-eguzosi Ike n'Okwukwe: Ịmụta Ịtachi Obi Ruo Mgbe Anyị Na-anata Nkwa Chineke.

1. Ndị Efesọs 3:14-19 - Ekpere Pọl Maka Nzukọ-nsọ

2. Jemes 1: 2-4 - Ịchọta Ọṅụ n'ime ọnwụnwa na mkpagbu

JỌN 16:13 Ma mb͕e ọ bula Ya, bú Mọ nke ezi-okwu, gābia, Ọ gēdubà unu n'ezi-okwu nile: n'ihi na Ọ gaghi-ekwu okwu n'onwe-ya; ma ihe ọ bula ọ gānu, nke ahu ka ọ gēkwu: ọ gēgosi kwa unu ihe ndi gaje ibia.

Mụọ nke ezi-okwu ga-edu anyị n’ezi-okwu nile ma gosi anyị ihe ndị ga-abịa.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Ịgbaso nduzi nke mmụọ nsọ

1. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. Matiu 16:17 - Jisus zara, si ya, Ngọzi nādiri gi, Saimon, bú nwa-jona: n'ihi na anu-aru na ọbara ekpughere gi ya, kama ọ bu Nnam Nke bi n'elu-igwe.

Jọn 16:14 Ọ ga-enye m otuto: n’ihi na ọ ga-anata ihe nke m, gosi unu ya.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-anata ihe ọmụma n'aka Ya nke ga-enye Ya otuto.

1: Anyị nwere ike inye Jizọs otuto site n'ịnata ihe ọmụma n'aka Ya na ịkọrọ ya ndị ọzọ.

2: Site na Jisos anyi nwere ike inata ihe omuma nke ga-ewetara Ya otuto.

1: Isaiah 11: 2 - "Mmụọ nke Jehova ga-adakwasịkwa ya, mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova."

2: Ilu 2:6 - “N'ihi na Jehova na-enye amamihe; n’ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta.”

JỌN 16:15 Ihe nile nke Nnam nwere bu nkem: n'ihi nka ka m'siri, na Ọ gēwere ufọdu nkem, gosi unu ya.

Chineke enyela ndị na-eso ụzọ ya onyinye ịghọta nkuzi ya.

1: Ngọzi nke Ịma Ozizi Kraịst

2: Ọṅụ nke Ịkesa Ozizi Kraịst

1: Ndị Kọlọsi 2:3 Nʼime ya ka akụ̀ nile nke amamihe na ihe ọmụma ezoro ezo.

Jemes 1:5 Ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, ọ dighi-akọ kwa uba; agēnye kwa ya.

JỌN 16:16 Ọ fọduru nwa oge, unu agaghi-ahukwam: ọzọ kwa, ọ fọduru nwa oge, unu gāhukwam, n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya ga-ala ruo nwa oge, ma ha ga-ahụ ya ọzọ n’oge na-adịghị anya.

1: Chineke anaghị ahapụ naanị anyị. Ọ bụ ezie na Jizọs na-ahapụ ndị na-eso ụzọ ya, o kwere nkwa na ya ga-alọghachi ma nọnyere ha ọzọ.

2: Anyị aghaghị inwe ndidi n’oge ihe isi ike. Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ọ bụ ezie na ha na-adọga, na ọ gaghị adị ruo mgbe ebighị ebi nakwa na ha ga-ahụ ya ọzọ n’oge na-adịghị anya.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike . ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Ndị Hibru 13: 5-6 - Debe ndụ gị ka ọ ghara ịhụ ego n'anya, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị." Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị, “Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

JỌN 16:17 Ya mere ufọdu nime ndi nēso uzọ-Ya siri n'etiti onwe-ha, Gini bu nka Ọ nāsi ayi, Ọ fọduru nwa oge, unu agaghi-ahukwam: ọzọ kwa, ọ fọduru nwa oge, unu gāhukwam: na, N'ihi na Mu onwem; jekuru Nna?

Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere mgbagwoju anya n’ihi ihe o kwuru na ha agaghị ahụ ya ruo nwa oge, ma na ha ga-ahụ ya ọzọ.

1. Ọdịghị nke Jizọs: Ịchọta Ike n'Echere

2. Nkwa Jizọs: Ịtụkwasị Obi na Nlaghachi Ya

1. Ndị Rom 8:25 - "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị na-echere ya na ntachi obi."

2. Ndị Hibru 10: 35-36 - "Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere nnukwu ụgwọ ọrụ. N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ, ka unu wee nata nkwa."

Jọn 16:18 Ya mere ha siri, Gini bu nka Ọ nēkwu, Ọ fọduru nwa oge? anyị enweghị ike ikwu ihe ọ na-ekwu.

Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya banyere ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya, ma ha aghọtaghị okwu ya.

1. Ihe omimi nke Obe: Ịghọta nkuzi Jizọs banyere mbilite n'ọnwụ

2. Ike Okwukwe: Ikwere ná Nkwa Jizọs Maka Ndụ Ebighị Ebi

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Filipaị 3:10-11 - Achọrọ m ịma Kraịst—ee, ịmata ike nke mbilite n’ọnwụ ya na ikere òkè ná nhụjuanya ya, ịdị ka ya n’ọnwụ ya, ya mere, n’ụzọ ụfọdụ, inweta mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

JỌN 16:19 Ma Jisus mara na ha nāchọ iju Ya, O we si ha, Ùnu nājurita onwe-unu ajuju bayere ihe M'siri, Ọ fọduru nwa oge, unu agaghi-ahukwam: ọzọ kwa, ọ fọduru nwa oge, unu onwe-unu kwa. ga-ahụ m?

Jizọs maara na ihe ahụ o kwuru na-agbagwoju ndị na-eso ụzọ ya anya na ya ga-ahapụ ha n’oge na-adịghị anya, n’ihi ya, ọ jụrụ ha ma hà na-ajụ okwu ya.

1. Jizọs ma na ndị na-eso ụzọ ya ga-alụ ọgụ maka ọpụpụ ya, ma ọ ka họọrọ ịhapụ ha ka o zite mmụọ nsọ.

2. Jizọs maara na okwu ya ga-agbagwoju ndị na-eso ụzọ ya anya, ma ọ ka họọrọ ịtụkwasị ha obi n'eziokwu.

1. Jọn 14:16-17 - “M ga-arịọkwa Nna, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka o wee soro unu nọrọ ruo mgbe ebighị ebi; Ọbụna Mmụọ nke eziokwu; onye uwa nāpughi inata, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, ọ dighi-ama kwa Ya: ma unu matara Ya; n’ihi na ya na unu na-ebi, ọ ga-anọkwa n’ime unu.”

2. Aisaia 11:2-3 - “Mmụọ nke Jehova ga-adakwasịkwa ya, Mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova; Ọ gēme kwa ya onye-nghọta di ndu n'egwu Jehova: ma ọ gaghi-ekpe ikpe dika ọhu anya-ya si di, ọ bughi kwa nba ka ọ gaghi-abà n'ọnu nti-Ya.

Jọn 16:20 N’ezie, n’ezie, a sị m unu, na unu ga-akwa akwa, kwaakwa ákwá, ma ụwa ga-aṅụrị ọṅụ: unu ga-enwekwa mwute, ma mwute unu ga-aghọ ọṅụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịnweta ihe isi ike na iru uju na ndụ nke a, Chineke nwere ike ịtụgharị ya ka ọ bụrụ ọṅụ.

1. Ịchọta Ọṅụ Site n'Iwu - Otu esi enweta ezi ọṅụ site n'okwukwe na Chineke, ọbụna n'etiti nhụjuanya.

2. Ịṅụrịa ọṅụ n'ime Onyenwe anyị - Ịghọta ọṅụ nke na-abịa site n'ịtụkwasị Chineke obi na itinye okwukwe na Ya.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 61:3 - Ido-kwa-ra ndi nēru újú na Zaion, inye ha ima-nma n'ọnọdu ntu, manu nke ọṅù n'ọnọdu iru-újú, uwe otuto nye mọ nke nbibi; ka ewe kpọ ha osisi ezi omume, ihe-ọkukú nke Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Ya otuto.

JỌN 16:21 Nwanyi, mb͕e ime nēme ya, o nēwuta, n'ihi na oge hour ya abiawo: ma mb͕e ọ muputara nwata ahu, ọ dighi-echeta kwa nkpab͕u ahu ọzọ, n'ihi ọṅù na amuwo madu n'uwa.

Nwanyị na-enwe ahụ mgbu na iru uju mgbe ọ na-amụ nwa ma ọ na-enwe ọṅụ mgbe a mụrụ nwa.

1. Ọṅụ Ịghọ Nne na Nna

2. Ihe mgbu nke ịmụ nwa na ụgwọ ọrụ nke ndụ ọhụrụ

1. Abụ Ọma 127:3: "Le, ụmụ bụ ihe nketa nke Jehova, mkpụrụ nke afọ bụ ụgwọ ọrụ."

2. Ndị Rom 8:18-25 : "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji otuto ahụ a gaje ikpughe nye anyị."

Jọn 16:22 Ma ub͕u a unu nēnwe ihe-nwuta: ma M'gāhu unu ọzọ, obi-unu gāṅuri kwa, ọ dighi kwa onye ọ bula nānara unu ọṅù-unu.

Chineke kwere anyị nkwa ọṅụ nke ọ dịghị onye pụrụ ịnapụ anyị.

1: Ka anyị ghara ikwe ka ọn̄ụ anyị wepụ ya site na mwute kama, lekwasị Chineke anya maka ọṅụ na mmesi obi ike.

2: Añụrị nke Chineke bụ ọńụ ebighi-ebi nke ọ dịghị onye ga-anapụ anyị—ka anyị tụkwasị ya obi ma nweta ọn̄ụ n’ime Ya.

1: Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

2: Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo niile n'okwukwe, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

Jọn 16:23 Ma nʼụbọchị ahụ unu agaghị ajụ m ihe ọ bụla. N'ezie, n'ezie, asim unu, Ihe ọ bula unu gāriọ Nnam n'aham, Ọ gēnye unu ya.

Jizọs kwere nkwa na ọ bụrụ na anyị arịọ Nna ya n’aha ya, ọ ga-enye anyị ihe ọ bụla anyị rịọrọ.

1. Ike nke ịrịọ n'aha Jisos

2. Okwukwe na nkwa nke Jisos

1. Matiu 7:7-11 - "Rịọ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu."

2. Ndị Efesọs 3: 20-21 - "Ugbu a nye onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike na-arụ ọrụ n'ime anyị si dị, onye ahụ ka otuto dịrị n'ọgbakọ na n'ime Kraịst Jizọs ruo mgbe ebighị ebi. ọb͕ọ nile, rue mb͕e nile ebighi-ebi: Amen.

JỌN 16:24 Rue ub͕u a unu ariọghi ihe ọ bula n'aham: riọnu, unu gānata kwa, ka ọṅù-unu we zue.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ịrịọ Chineke ihe dị ha mkpa n'aha Jizọs, ebe ha maara na ha ga-anata ya ma jupụta n'ọṅụ.

1: Chineke dị njikere mgbe niile ịnụ anyị ma mee ihe anyị rịọrọ.

2: Mgbe anyị na-arịọ n’aha Jizọs, anyị ga-enwe obi ike na a ga-eme ka ọṅụ anyị zuo okè.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2: Jemes 4: 2-3 - Unu enweghị n'ihi na unu adịghị arịọ Chineke. Mgbe ị na-arịọ, unu adịghị anabata, n'ihi na unu na-arịọ n'ebumnobi na-ezighị ezi, ka unu we mefuo ihe unu nwetara n'ihe ụtọ unu.

JỌN 16:25 Ihe ndia ka M'gwaworo unu n'ilu: ma oge nābia, mb͕e M'nāgaghi-agwa unu okwu n'ilu ọzọ, ma M'gāgosi unu okwu bayere Nnam.

Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa ikpughe ọtụtụ atụmatụ Nna ya.

1: Chineke hụrụ anyị n'anya zuru oke ikpughe atụmatụ maka ndụ anyị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke ga-emezu nkwa ya.

1: Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Jeremaia 29:11-11 IGBOB - N'ihi na amawom ndum-ọdu nke M'nwere bayere gi,' ka Jehova siri, "Achìchè ime ka unu ba nke-ọma, ọ bughi imejọ gi, bú atumatu ime unu olile-anya na ọdịnihu.

JỌN 16:26 N'ubọchi ahu unu gāriọ n'aham: ma M'sighi unu, na M'gāriọ Nna bayere unu.

Na Jọn 16:26, Jizọs kwere nkwa na ndị na-eso ụzọ ya ga-enwe ike ịrịọ n’aha ya, na ọ gaghị arịọkwa Nna ya ekpere maka ha.

1. Jizọs bụ Onye na-arịọchitere arịrịọ: Ịghọta ike nke aha Jizọs

2. Ịtụkwasị obi n'ihe Chineke na-enye site n'ekpere

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ gị nye Chineke arịrịọ.

2. Ndị Hibru 7:25 - Ya mere ọ nwere ike ịzọpụta ndị niile na-esi n'aka ya bịakwute Chineke kpamkpam, n'ihi na ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọchitere ha arịrịọ.

JỌN 16:27 N'ihi na Nnam n'onwe-ya nāhu unu n'anya, n'ihi na unu hurum n'anya, kwere kwa na Mu onwem siri n'ebe Chineke nọ puta.

Chineke hụrụ anyị n’anya n’ihi na anyị ahụwo ya n’anya ma kwere na ya.

1. Ikwere n'ịhụnanya Chineke - Jọn 16:27

2. Ịṅụrị ọṅụ n’ịhụnanya Chineke - Jọn 16:27

1. 1 Jọn 4:10 - "Ịhụnanya dị na nke a, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Ọ hụrụ anyị n'anya ma zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmehie anyị."

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Jọn 16:28 Mpụtara Nna ahụ, bịaruo n'ụwa: ọzọ, m na-ahapụ ụwa, gaakwuru Nna.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe nghọta Jizọs na o sitere na Nna wee bịa n'ụwa, na n'oge na-adịghị anya ọ ga-ahapụ ụwa ma laghachikwuru Nna ya.

1. "Ọṅụ nke Ịmara Jizọs"

2. "Ibi ndu nke nraranye nye Nna"

1. Ndị Filipaị 2:5-10

2. Ndị Hibru 12:2-3

Jọn 16:29 Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Lee, ugbu a ị na-ekwu nke ọma, ọ dịghịkwa ilu.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs ghọtara na ọ bụghịzi ihe Jizọs na-ekwu n’ilu, kama ọ na-ekwu eziokwu n’ozizi ya.

1. Jizọs bụ Nduzi Anyị n'Eziokwu: Ịghọta Ozizi doro anya nke Kraịst

2. Ilu Jizọs: Ikpughe ihe ezoro ezo n’ilu ya

1. Ilu 8:6-9 - Gee ntị, n'ihi na enwere m ihe amamihe ikwu; M na-asaghe egbugbere ọnụ m ikwu ihe ziri ezi. Ọnum nēkwu ezi-okwu; Okwu nile nke ọnum ziri ezi; ọ dighi onye n'ime ha b͕agọrọ ab͕agọ ma-ọbu onye b͕agọ ab͕agọ.

2. Jọn 1:1-5 - Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. Ya na Chineke diri na mbu. Ekère ihe nile site n'aka-Ya; e nweghị ya ọ dịghị ihe e mere nke e mere. Nime Ya ka ndu diri, ndu ahu bu kwa Ìhè nke madu nile. Ìhè ahụ na-enwu n'ọchịchịrị, ma ọchịchịrị ahụ emeribeghị ya.

Jọn 16:30 Ub͕u a ka ayi mara na Gi onwe-gi matara ihe nile, na ichọghi ka onye ọ bula jua Gi: ayi kwere na I siri n'ebe Chineke nọ puta.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kwusiri ike na ha kweere na Jizọs si n'ebe Chineke nọ bịa site n'ịghọta na ọ maara ihe niile.

1. Ihe Ọmụma nke Jizọs: Okwukwe Anyị Na Chineke Na-akwado

2. Ịtụkwasị Onye Nzọpụta Anyị Obi: Ike nke Okwukwe na Jizọs

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ndị Rom 10:9-10 - na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu nēkwere, ewe gua ya n'onye ezi omume;

Jọn 16:31 Jisus zara ha, si, Ùnu kwere ub͕u a?

Jọn 16:31 na-achikota akụkụ nke Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma hà kwere ugbu a.

1. Ànyị Kweere Ihe Jizọs Na-akụzi?

2. Inwe Okwukwe n'Oge Nsogbu

1. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ihi na n'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

Jọn 16:32 Le, oge hour nābia, e, ub͕u a abiawo, ka unu gāb͕asa, onye ọ bula n'ebe nke ya nọ, unu gārapu kwa náním: ma anọghm náním, n'ihi na Nnam nọyerem.

Oge awa nke ahụhụ Jizọs abịawo, ma ọ na-akasi obi site na ọnụnọ nke Nna.

1: N'oge ihe isi ike, anyị nwere ike inweta nkasi obi n'eziokwu na Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile.

2: Ya adịla mgbe ewere ọnụnọ Chineke bụrụ ihe efu; Ọ na-anọ mgbe niile mgbe anyị kacha chọọ Ya.

ABÙ ỌMA 46:1-Chineke bu ebe-nb͕abà-ayi na ike-ayi, Ọ bu onye-iye-aka di n'ebe nọ na nkpab͕u.

2: Ndị Hibru 13: 5-6 - Debe ndụ gị ka ọ ghara ịhụ ego n'anya, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Jọn 16:33 Ihe ndị a ka M gwaworo unu, ka unu we nwe udo nimem. N'uwa unu gānagide nkpab͕u: ma nwenu obi-ike; Emeriwom uwa.

Udo n'ime Jisus Kraist: N'uwa, ayi gēnwe nkpab͕u, ma Jisus emeriwo uwa, Ya na Ya we puru inwe udo.

1. Ṅụrịa ọṅụ n'ime Onyenwe anyị - Ịchọta ọṅụ n'oge nsogbu

2. Imeri Ụwa - Inweta Nkasi Obi na Mmeri Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 15:13 – Ma ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we ba uba n'olileanya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 -Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na aririọ, ya na ekele, mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi na echiche-uche unu nche site n’aka Kraịst Jisọs.

Jọn 17 dekọtara Ekpere Onyeisi Nchụàjà nke Jisus, nke Ọ na-ekpe ekpere maka Onwe Ya, ndị na-eso ụzọ Ya, na ndị kwere ekwe nile.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs kpere ekpere nye Nna mgbe ya na ndị na-eso ụzọ ya risịrị nri anyasị ikpeazụ. Ọ na-ekweta na oge awa abịawo ka e nye Ya otuto ka O wee nye Nna otuto. Ọ kọwara ndụ ebighị ebi dị ka ịmara nanị ezi Chineke ahụ na Jizọs Kraịst onye Chineke zitere. Jis]s kwuputara na ya ewetara Nna n'elu uwa otuto site n'imecha oru enyere Ya ka O na-aru ugbu a na-arịọ Nna nye Ya otuto n'iru n'ebube tutu uwa ebido (Jon 17:1-5).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe nke a gasịrị, Jizọs kpere ekpere kpọmkwem maka ndị na-eso ụzọ ya. Ọ na-ekweta na ha bụ nke Chineke mana e nyere ha ma ha erubewo isi n’okwu Chineke. Ha maara na ihe niile sitere na Chineke nabatara okwu ndị e nyere ha mara n'ezie sitere na ezigara n'ụwa na-ekpe ekpere ọ bụghị maka ụwa kama ndị e nyere ya n'ihi na ha bụ ihe niile o nwere bụ nke ha, ihe bụ nke ha bụ ebube ya site n'aka ha egosighi ọzọ n'ụwa. ka na-na ụwa na-abịa na-arịọ Nna chebe ha site n'ike nke aha ka ha wee bụrụ otu dị ka Ha bụ otu n'oge na-echebe ha ọ dịghị onye furu efu ma e wezụga otu mbibi mbibi mezuru Akwụkwọ Nsọ (Jọn 17:6-12).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ, ọ na-aga n'ihu na-ekpe ekpere na-arịọghị ka e wepụ ụwa ma na-edebe ajọ mmadụ doo eziokwu okwu eziokwu dị ka ezitere n'ụwa na-edokwa onwe ya nsọ otú ahụ nwekwara ike doro nsọ n'ezie n'ikpeazụ gbatịa ekpere karịrị nso gburugburu na-eso ụzọ na-ekpe ekpere nakwa ndị kweere. site n'ozi ha, mmadụ nile nwere ike ịbụ otu dị ka Nna dị n'ime ya n'ime Nna ya, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ime anyị ka ụwa kwere na ị zitere m na-enye ha otuto ka anyị wee bụrụ otu dị ka anyị bụ - abụ m ha gị. wetara ịdị n'otu zuru oke ka ụwa mara na ị zitere m ịhụnanya, tinye n'ime ngwụcha isi ekpere onye isi nchụaja ebe na-arịọchitere ma ndị na-eso ụzọ ugbu a arịrịọ (Jọn 17:13-26).

Jọn 17:1 Okwu ndia ka Jisus kwuru, welie anya-Ya le elu-igwe, si, Nna, oge hour abiawo; nye Ọkpara-Gi otuto, ka Ọkpara-Gi we nye Gi otuto;

Jizọs gwara Nna ya ka o nye ya otuto ka o wee nye Nna ya otuto.

1. Ike ekpere na ndu Jisos

2. Mkpa ọ dị inye Chineke otuto na ndụ anyị

1. Ndị Filipaị 2:5-11-Jizọs wedara onwe ya ala, Chineke bulikwara ya elu

2. Matiu 5:16 - Ka ìhè unu na-enwu n'ihu mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto.

JỌN 17:2 Dika I nyeworo Ya ike n'ebe anu-aru nile nọ, ka O we nye madu nile I nyeworo Ya ndu ebighi-ebi.

Jizọs kpere ekpere maka ndụ ebighị ebi nke ndị Chineke nyere ya.

1: E ji ndụ ebighị ebi gọzie anyị site na Jizọs Kraịst.

2: Amara Chineke na-enye anyị ndụ ebighị ebi site na Jizọs.

Jọn 10:27-28: “Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara ha, ha na-esokwa m: M na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi; "

2: Ndị Rom 6:23, "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

Jọn 17:3 Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, bú ezi Chineke nání Gi, mara kwa Jisus Kraist, Onye I zitere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịmara onye naanị ya bụ ezi Chineke na Jizọs Kraịst, na ihe ọmụma na-enye ndụ ebighị ebi.

1. Ịmara Chineke na Jizọs bụ mkpịsị ugodi nke ndụ ebighị ebi

2. Elegharala ihe kacha mkpa anya

1. Matiu 22:37-39 “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke abụọ dị ka ya: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2. 1 Jọn 5:11-12 “Nke a bụkwa àmà, na Chineke nyere anyị ndụ ebighị ebi, ndụ a dịkwa n'ime Ọkpara ya. Onye nwere Ọkpara nwere ndu; onye ọ bụla nke na-enweghị Ọkpara Chineke enweghị ndụ.”

JỌN 17:4 enyewom Gi otuto n'elu uwa: Agwuchawom ọlu I nyeworom ka M'lu.

Jizọs arụchaala ọrụ Chineke nyere ya ka ọ rụọ n’ụwa.

1. Jizọs: Ihe Nlereanya Zuru okè Maka Nrubeisi

2. Ike nke Ọrụ Chineke Site na Jizos

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na anyị bụ ọrụ aka Chineke, e kere n'ime Kraịst Jizọs ịrụ ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo ka anyị rụọ.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Na mmekọrịta unu na ibe unu, nweekwa otu echiche ahụ Kraịst Jizọs nwere: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, o cheghị na ịha nhata n'ebe Chineke nọ bụ ihe a ga-eji baara onwe ya uru; kama ọ mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere odidi nke orù, ebe emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ma ebe a hụrụ ya n’ọdịdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ—ọbụna ọnwụ n’elu obe!

Jọn 17:5 Ma ub͕u a, Nna, were ebube nke M'nwere n'ebe I nọ mb͕e uwa akādighi nyem otuto n'onwe-gi.

Jọn na-ekpegara Chineke ekpere ka e were otu ebube ahụ o nwere tupu ụwa adaa otuto.

1: Akpọrọ anyị nile ka e nye anyị otuto n’anya Chineke, dịka e kpọrọ Jizọs.

2: Ewerewo Jisus otuto tutu uwa akādi, ọ bu kwa ọlu-ayi ka ayi nāb͕a n'ọlu iru-utọ otuto ahu.

1: Ndị Rom 8:30 - Ma ndị ahụ ọ kara aka ka ọ kpọkwara, ma ndị ọ kpọkwara otuto.

2: Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n'aka ya.

Jọn 17:6 Emewom ka aha-Gi puta ìhè nye ndi I nyeworom site n'uwa: Gi ka ha bu, I we nyem ha; Ha edebewo kwa okwu-Gi.

Jizọs kpugheere ndị Chineke nyere ya site n’ụwa aha Nna ahụ, bụ́ ndị Chineke na ndị Chineke nyere Jizọs. Ha debere okwu ya.

1. Ike Jis]s n'ikpughe aha Chineke

2. Okwukwe na-enweghị atụ nke Chineke n’ebe ndị ya nọ

1. Ndị Rom 8:31-39 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe nke dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

Jọn 17:7 Ugbu a ha amawo na ihe niile I nyeworo m sitere na gị.

Jizọs kwetara na ihe niile Chineke nyere ya si n’aka Chineke.

1. Ike nke ịmara Chineke: Ịghọta ebe anyị nọ na atụmatụ Ya

2. Ịbịarute n’Ụwa Efuru efu: Ihe Chineke Kpọrọ Anyị Ka Anyị Mee

1. ABÙ ỌMA 8:3-4 - Mgbe m'huru elu-igwe-Gi, bú ọlu nkpisi-aka-Gi, ọnwa na kpakpando, nke I doziworo; 4 Gini bu madu, na I nēcheta ya? na nwa nke madu, na Gi onwe-gi nēleta ya?

2. Ndị Efesọs 1:11-12 - N'ime Ya ka ayi nweta-kwa-ra ihe-nketa, ebe e buru uzọ buru uzọ buru ya dika nzube Onye ahu Nke nālu ihe nile si di dika ndum-ọdu nke uche-Ya si di, 12 ka ayi, bú ndi buru uzọ tukwasi obi na Kraist, gādiri ndi nēnweghi ike. otuto ebube-Ya.

Jọn 17:8 N'ihi na okwu nke I nyeworom ka m'nyeworo ha; ma ha anarawo ha, mara kwa n’ezie na esim n’ebe I nọ puta, ma ha kwere na ọ bu Gi onwe-gi ziterem.

Ebe a na-emesi ike mkpa okwu Jizọs dị, bụ́ nke Chineke nyere ụmụazụ ya onyinye.

1: Okwu Jizọs bụ onyinye dị ike sitere na Chineke nke nwere ike ime ka anyị bịaruo ya nso.

2: Anyị aghaghị iji okwu Jizọs kpọrọ ihe ma jiri ya na-ewulite okwukwe anyị.

1: 2 Timoti 3: 16-17 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru ịkụziri anyị ihe bụ eziokwu na ime ka anyị ghọta ihe ọjọọ na ndụ anyị. Ọ na-agbazi anyị mgbe anyị mejọrọ ma na-akụziri anyị ka anyị na-eme ihe ọma.

2: Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m.

Jọn 17:9 M na-ekpe ekpere maka ha: Anaghị m ekpe ekpere maka ụwa, kama maka ndị I nyeworo m; n'ihi na ha bu nke gi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe ịhụnanya Jizọs nwere n'ebe ụmụazụ ya nọ na ekpere pụrụ iche o kpere maka ha.

1: Ịhụnanya Jizọs Maka Ndị Na-eso Ụzọ Ya - Jọn 17: 9

2: Ike Ekpere—Jọn 17:9

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2:1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

Jọn 17:10 Ma ihe nile nkem bu nke gi, nke gi bu kwa nkem; ewe nyem otuto nime ha.

Jizọs na-ekwusa na a na-enye ndị na-eso ụzọ ya otuto na ihe niile o nwere bụ ndị na-eso ụzọ ya.

1. Na-enye Jizọs otuto site n'ihe onwunwe anyị

2.Jisọs ka otuto nime ayi

1. Matiu 6:19-21 – Unu akpakọnala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. Ma na-akpakọbara onwe unu akụ̀ n’eluigwe, ebe nla na nchara na-adịghị ebibi, na ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba zuo ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. 1 Timoti 6:17-19 - Nye ndị bara ọgaranya n'ụwa a iwu ka ha ghara ịdị mpako ma ọ bụ tụkwasị olileanya ha n'akụnụba nke a na-ejighị n'aka, kama ka ha tụkwasị Chineke obi, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba. maka obi ụtọ anyị. Nye ha iwu ka ha mee ihe ọma, ka ha baa ọgaranya n’omume ọma, na imesapụ aka na ịdị njikere ikere òkè. N'ụzọ dị otú a, ha ga-akpakọbara onwe ha akụ̀ dị ka ntọala siri ike maka ụwa nke na-abịanụ, ka ha wee jide ndụ nke bụ ndụ n'ezie.

Jọn 17:11 Ma ugbu a anọkwaghị m nʼụwa, ma ndị a nọ nʼụwa, m na-abịakwutekwa gị. Nna di nsọ, debe ndi I nyeworom site n'aha-Gi, ka ha we buru otù, dika ayi onwe-ayi di.

Ọhụrụ ahịrị Jizọs kpegaara Chineke ekpere maka nchebe nke ndị na-eso ụzọ ya nakwa ka ha nọgide na-adị n'otu dị nnọọ ka ya na Chineke dị n'otu.

1. Ike nke ịdị n'otu - Otu ekpere Jizọs kpere maka ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe ga-eduga n'ike na ike dị ukwuu n'ọgbakọ.

2. Nchedo nke Chineke - Ịghọta nchebe Chineke maka anyị na otu anyị nwere ike isi tụkwasị obi na ndokwa Ya.

1. Ndị Efesọs 4:3-6 - Gbalịsie ike ka unu debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Jọn 17:12 Mgbe mụ na ha nọ n’ụwa, e chebere m ha n’aha gị: ndị ahụ nke I nyere m ka m debere, ma ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha furu efu, ma e wezụga Ọkpara nke ịla n’iyi; ka ihe edeworo n'akwukwọ nsọ we mezu.

Jizọs chebere ndị na-eso ụzọ ya n'aha Chineke mgbe ya na ha nọ n'ụwa, ma e wezụga Ọkpara nke ịla n'iyi, Akwụkwọ Nsọ na-emezu.

1. Nkwa nke Nchebe: Ike Chineke Chebe Anyị

2. Mmezu nke Amụma: Otú e si emezu Okwu Chineke

1. Ndị Hibru 13:5-6 "Wepụ ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. Ndị Rom 8: 28-39 "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dịka nzube ya si dị."

Jọn 17:13 Ma ub͕u a asim unu; ma ihe ndị a ka m na-ekwu n’ime ụwa, ka ha wee nweta ọn̄ụ m mezuru n’ime onwe ha.

Jizọs gwara ụmụazụ ya nọ n’ụwa okwu ka o mee ka ha nwee ọṅụ.

1. Ọṅụ Jizọs: Inweta ọnụnọ Ya n'ụwa

2. Jizọs: Isi Iyi Ezi Ọṅụ

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ, m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ịdị nwayọọ gị. Onye-nwe-ayi nọ nso; unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Jọn 15:11 – Ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka ọṅùm we di nime unu, ka ọṅù-unu we zu kwa.

Jọn 17:14 enyewo m ha okwu gị; ma ụwa kpọwo ha asị, n’ihi na ha esiteghị n’ụwa, ọbụna dị ka m na-abụghị nke ụwa.

Ụwa kpọrọ ndị na-abụghị nke ụwa asị, ọbụna dị ka Jizọs na-abụghị nke ụwa.

1. Ụwa nwere ike ịkpọ anyị asị, ma okwukwe anyị nwere na Jizọs ga-echebe anyị.

2. Ayi aghaghi idi n'uwa, ma obughi nke ya.

1. 1 Jọn 4:4–5 - Onye ahụ nke nọ n'ime gị dị ukwuu karịa onye nọ n'ụwa.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Jọn 17:15 Anaghị m ekpe ekpere ka I wepụ ha n'ụwa, kama ka I chebe ha pụọ n'ihe ọjọọ.

Amaokwu a na Jọn 17:15 na-ekwu maka nchebe Chineke na-echebe ndị ya pụọ n'ihe ọjọọ.

1. "Nchebe Onyenwe Anyị: Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke n'Ụwa nke Ihe Ọjọọ"

2. "Nkwa nke Nchebe: Ịchọta Ike n'Okwu Chineke n'oge Nsogbu"

1. Abụ Ọma 91:9-10 - "N'ihi na I mewo Jehova, bụ́ ebe mgbaba m, na Onye kachasị ihe nile elu, ebe obibi gị;

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Jọn 17:16 Ha abụghị nke ụwa, ọbụna dị ka m na-abụghị nke ụwa.

Jizọs kpere ekpere ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbụ akụkụ nke ụwa otú ọ na-abụghị akụkụ nke ụwa.

1. Otú Ekpere Jizọs Ga-esi Na-edu Anyị n’Ọnwụnwa Ụwa

2. Na-ebuli obe anyị na iso Jizọs na-ebi ndụ nke ịdị nsọ

1. Matiu 16:24-26 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ha aghaghị ịgọnarị onwe ha ma buru obe ha soro ya.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Jọn 17:17 were ezi-okwu-Gi do ha nsọ: okwu-Gi bu ezi-okwu.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa na ike nke eziokwu na Okwu Chineke.

1: Ike nke Okwu Chineke

2: Ụdị Eziokwu Na-edobe nsọ

1: Abụ Ọma 119:160 "Okwu-Gi bụ ezi-okwu site na mmalite;

2: Ilu 12:17 "Onye na-ekwu eziokwu na-egosi ezi omume: ma onye akaebe ụgha na-egosi aghụghọ."

JỌN 17:18 Dika I ziterem n'uwa, otú a ka M'zipu-kwa-ra ha n'uwa.

Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya n'ụwa ka ha rụọ otu ọrụ ahụ e zitere ya.

1. Ụwa Na-echere: Olee otú ozi Jizọs pụrụ isi kpalie nke anyị

2. Ezitere Ka Oje Ozi: Ike nke Oku Jisụs Ka O mee

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jeruselem na na Judia dum na Sameria ruo ọgwụgwụ ụwa.”

Jọn 17:19 Ma nʼihi ha ka m na-edo onwe m nsọ, ka e dokwa ha onwe ha nsọ site nʼezi-okwu.

Jizọs doro onwe ya nsọ ka e dokwa ndị ọzọ nsọ site n'eziokwu.

1. “Isi Eziokwu Dodo”

2. “Ike nke ịchụ onwe onye n’àjà”

1. Ndị Efesọs 5: 26-27 ka o wee doo ya nsọ, were okwu ahụ mee ka ọ dị ọcha site na ịsa mmiri.

2. 1 Pita 3:15 ma n'ime obi unu na-asọpụrụ Kraịst Onyenwe anyị dị ka onye dị nsọ, na-adị njikere mgbe niile ịgbachitere onye ọ bụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya ahụ dị n'ime unu.

JỌN 17:20 Ọ bughi kwa nání ndia ka m'nēkpe ekpere bayere ndia, kama ọ bu kwa ndi gēkwere na Mu site n'okwu-ha;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs na-ekpe ekpere maka ndị kwere na ya site n'ịgba ama nke ndị na-eso ụzọ.

1: Ike nke Àmà-Jizọs kpere ekpere maka ndị ga-ekwere na ya site n’ịgba ama nke ndị na-eso ụzọ.

2: Nwee okwukwe na nkwa Chineke - Jizọs kpere ekpere maka ndị kwere ekwe bụ ndị ga-abịakwute ya site n'okwu ndị na-eso ụzọ ya, na-egosi ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nkwa ya.

1: Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2: Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Jọn 17:21 Ka ha niile wee bụrụ otu; dika Gi onwe-gi, Nna, di nimem, Mu onwem kwa nime Gi, ka ha onwe-ha we buru kwa otù nime ayi: ka uwa we kwere na Gi onwe-gi ziterem.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịdị n'otu na otú o si ekwe ka ụwa kwenye na Jizọs.

1. Ike Ịdị n’Otu: Otú Ịdị n’Otu Anyị Pụrụ Isi gosi Ụwa Chineke Ịhụnanya

2. Ike Achọtara na Ọnụ: Otu Anyị Ga-esi Gosipụta Okwukwe Anyị Site n'Ogbe Anyị.

1. 1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

2. Ndi Efesos 4:3-6 - Na-eme mgbalị nile iji dobe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

Jọn 17:22 Otuto nke I nyere m ka m'nyeworo ha; ka ha we buru otù, dika ayi bu otù;

Jizọs kpegaara Chineke ekpere ka ndị na-eso ụzọ ya dịrị n’otu otú ya na Chineke si dị.

1. Mkpa nke ịdị n’otu n’ime Kraịst

2. Ike Ekpere Jizọs nwere

1. Ndị Efesọs 4:3 - Na-agba mbọ idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ndị Rom 15:5-6 - Ma Chineke nke ntachi-obi na nkasi-obi nye unu ka unu nwe otù obi n'ebe ibe-unu nọ dika Kraist Jisus si di: ka unu we were otù uche na otù ọnu nye Chineke otuto, bú Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Jọn 17:23 Mu onwem nime ha, Gi onwe-gi kwa nimem, ka ewe me ha ka ha zue okè n'otù; na ka uwa we mara na Gi onwe-gi ziterem, na hu-kwa-ra ha n'anya, dika I hurum n'anya.

Ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ zuru okè ma zuo ezuo, ọ chọkwara ime ka anyị dịrị n’otu n’otu zuru okè.

1. Ịhụnanya Jikọọ: Inyocha ịhụnanya zuru okè nke Chineke n'ebe ndị Ya nọ.

2. Ịdị n'Otu zuru oke: Inweta ịhụnanya Chineke site na mmekọrịta.

1. 1 Jọn 4:7-12

2. Ndị Galeshia 3:26-28

Jon 17:24 Nna, anamachọ ka ndi I nyeworom, ka Mu na ha nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ; ka ha we hu ebubem, nke I nyeworom: n'ihi na I hurum n'anya tutu itọ ntọ-ala uwa.

Jizọs na-ekpegara Nna ya ekpere ka ndị ahụ e nyere ya nwee ike ịnọnyere ya n’eluigwe, ka ha wee hụ ebube Nna nyere ya.

1. Ịhụnanya Chineke na-adịru mgbe nile

2. Uru nke ịbụ nke alaeze eluigwe

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndi Efesos 2:4-5 - Ma Chineke, onye bara ụba na ebere, n'ihi ihunanya uku Ya nke O ji hu ayi n'anya, obuna mgbe ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie, emere ayi na Kraist di ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu;)

JỌN 17:25 Nna ezi omume, uwa amaghi Gi: ma Mu onwem mara Gi, ndia mara-kwa-ra na Gi onwe-gi ziterem.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nnennen ifiọk oro Jesus ekenyenede aban̄a Ete esie ye nte mme anditiene enye ẹkefiọkde ẹban̄a utom esie.

1. Ịhụnanya Nna na-enweghị atụ

2. Ịmara Nna site n'aka Jizọs

1. Ndị Filipaị 3:8-11 - Ịmara Kraịst na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, mkpakọrịta nke ahụhụ ya na ime ka ọ dị ka ọnwụ ya.

2. 1 Jọn 4: 7-12 - A na-eme ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime anyị na ikwere n'aha Ọkpara ya Jizọs Kraịst.

JỌN 17:26 M'gēme kwa ka ha mara aha-Gi, M'gēgosi kwa ya: ka ihu-n'anya nke I huworom n'anya we di nime ha, Mu onwem kwa nime ha.

Ekwesịrị ịkọrọ ịhụnanya nke Chineke n'etiti ndị kwere ekwe ka ha bịaruo ya nso.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi ekerịta ịhụnanya Chineke n'ebe ndị ọzọ nọ

2. Ịnọgide n'ịhụnanya Ya: Inweta uju nke ịhụnanya Chineke

1. 1 Jọn 4:7-21

2. Ndị Rom 5:1-11

Jọn 18 na-akọ banyere njide Jizọs n’ogige Getsemeni, ikpe ya n’ihu onye isi nchụ-aja na Paịlet, na ngọnarị nke Pita.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si na ndagwurugwu Kidrọn gafere n’ogige ebe Judas maara na ha ga-anọ n’ihi na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-ezukọtakarị n’ebe ahụ. Judas we bia n'ubi ahu, duru usu ndi-agha na ufọdu nime ndi-isi-nchu-àjà, bú ndi-Farisi, bu ngwa-ọwa ọwa. Ma mb͕e ha biaruru, ebe Jisus mara ihe nile nke gaje ime, ọ pua, jua ndi ha nāchọ, za, si, Jisus Onye Nazaret. Mgbe ọ zara ya, 'Abụ m ya,' ha laghachiri daa wee jụọ ọzọ ndị na-achọ zara otu azịza ahụ gbakwụnye 'Ọ bụrụ na ị na-achọ m, hapụnụ ndị a' na-emezu okwu nke ya ọ dịghị nke efu (Jọn 18:1-9). ).

Paragraf nke abụọ: Mgbe nke a gachara, Saịmọn Pita mịpụtara mma agha ya gbupụrụ nwa odibo onye isi nchụaja bepụ ntị aka nri mana Jizọs nyere ya iwu ka ọ wepụ mma agha na-asị 'M gaghị aṅụ iko Nna nyere m?' Ndị agha jidere Jizọs buru ụzọ duru Anas, bụ́ nna nwunye Keyafas, bụ́ onyeisi nchụàjà n’afọ ahụ, bụ́ onye dụrụ ndị ndú ndị Juu ndụmọdụ ka otu nwoke nwụọ mgbe Anas na-ajụ ya ajụjụ banyere ndị na-eso ụzọ ya na-ezi ihe zara n’ihu ọha n’ụwa na-akụzi ihe n’ụlọ nsọ ndị Juu na-ezukọta mgbe nile. ihe nzuzo mere m ji jụọ ndị nụrụ ihe gwara ha ma ihe m kwuru mere ka otu onye ọchịchị mara ya ụra na-ajụ ma otú a ọ̀ na-aza nnukwu onye nchụàjà, ma Jizọs zara ya ma ọ bụrụ na e kwuru ha ihe na-ezighị ezi na-agba akaebe ụgha, ma gịnị mere na-eti m ihe? Mgbe ahụ Anas zipụrụ ya agbụ Keyafas onye isi nchụaja (Jọn 18:10–24).

Paragraf nke Atọ: Ka ihe a na-eme, Pita nọ na-echere n’èzí n’ogige ebe otu nwa agbọghọ na-eje ozi matara na ọ bụ onye na-eso ụzọ Jizọs. Otú ọ dị, Pita gọrọ agọ na-ekwu na ọ bụghị ya. Ngọnarị a mere ugboro abụọ ọzọ ọbụna mgbe onye ikwu Malkọs matara onye Pita bepụrụ ntị mgbe oké ọkpa agọnarị nke atọ kwara dị nnọọ ka e buru n'amụma, ndị Juu kpọpụtara Jizọs n'isi ụlọ ọrụ gọvanọ Keyafas n'isi ụtụtụ Paịlet abanyeghị n'isi ụlọ ọrụ zere mmetọ ememe nke nwere ike iri Ememe Ngabiga. ya mere Paịlet pụtara ịrịọ ebubo ebubo megide nwoke a mara ikpe kwesịrị ọnwụ e nyefee ya mgbe ahụ mgbe Paịlet nyere ntọhapụ onye mkpọrọ Ememme Ngabiga họọrọ Barabas kama n'isi ngwucha (Jọn 18:25-40).

JỌN 18:1 Mb͕e Jisus kwusiri okwu ndia, Ọ pua, Ya na ndi nēso uzọ-Ya n'ofè miri-iyi Cedron, ebe ubi ab͕ara ogige di, nke Ọ banyere nime ya, Ya na ndi nēso uzọ-Ya.

Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gara n’otu ogige dị n’akụkụ iyi Sidrọn.

1: Mkpa ọ dị iso Jizọs na-eje ije, na-eso nzọụkwụ ya na ike nke mkpakọrịta.

2: Ịdị umeala n'obi Jizọs na otú ọ pụrụ isi bụrụ ihe nlereanya nye anyị.

1: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

2: Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

JỌN 18:2 Judas kwa, onye nārara Ya nye, mata-kwa-ra ebe ahu: n'ihi na Jisus na ndi nēso uzọ-Ya nābia n'ebe ahu ọtutu oge.

Judas maara ebe Jizọs riri nri anyasị ikpeazụ nke ọma n'ihi na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya anọwo n'ebe ahụ ọtụtụ ugboro.

1. Ọ dị mkpa ka anyị nọgide n'otu ebe na omume ndị na-eme ka anyị bịaruo Chineke nso.

2. Ihe mere Judas ji rara Jizọs kwe omume bụ na ọ ma àgwà Jizọs nke ọma.

1. Jọn 18:2

2. Matiu 26:47-50; Judas ji nsusu ọnụ rara Jizọs nye mgbe ọ gwachara Jizọs ka ọ bụ ndị nche.

JỌN 18:3 Ya mere Judas, ebe ọ natara usu ndi-agha na ndi nēje ozi n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi, o were oriọna na ọwa na ihe-agha bia n'ebe ahu.

Judas, ebe ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi zigara, bia ijide Jisus, ya na ìgwè ndikom, ọwa na ihe-agha.

1. Anyị aghaghị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ná ọkpụkpọ òkù anyị n’agbanyeghị ọnwụnwa na mkpagbu.—Jọn 18:3

2. Jizọs bụ ihe nlereanya kasịnụ nke ume na obi ike mgbe a na-akpagbu anyị.—Jọn 18:3

1. Jọn 16:33 - ? ihe ndia ka agwaworo unu, ka unu we nwe udo nimem. N'ụwa ị ga-enwe mkpagbu. Ma tukwasi obi; emeriela m uwa.??

2. Ndị Rom 8:31 - ? ọ̀ bu kwa okpu ka ayi gāsi ihe ndia? Ọ bụrụ na Chineke dịrị anyị, ònye ga-emegide anyị???

Jọn 18:4 Ya mere Jisus, ebe ọ matara ihe nile nābiakwasi Ya, ọ pua, si ha, Ònye ka unu nāchọ?

Jizọs ji obi ike chee ihu na e jide ya ma jụọ ìgwè mmadụ ahụ, "Ònye ka unu na-achọ?"

1. Jizọs gosiri obi ike dị ukwuu n'agbanyeghị ahụhụ.

2. Anyị nwere ike ịmụta n'ihe Jizọs mere banyere obi ike na ịtụkwasị Chineke obi.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Hibru 13:5-6 - "Werenụ ndụ unu pụọ n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe unu nwere, n'ihi na O kwuru, sị, 'Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.' Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị: 쏷 Jehova bu onye nēyerem aka; M'gaghi-atu egwu : gini ka madu gēmem?

Jọn 18:5 Ha zara ya, sị: “Jizọs onye Nazaret. Jisus si ha, Mu onwem bu Ya. Ma Judas, onye nārara Ya nye, guzo kwa n'etiti ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 18:5 na-ekpughe na ọ bụ Jizọs onye Nazaret ka ndị ọchịchị bịara ijide nakwa na Judas sokwa ha.

1: Jizọs bụ naanị onye anyị nwere ike ịdabere na ya maka nzọpụta na Judas bụ ihe ncheta nke nrara anyị onwe anyị.

2: Jizọs nọgidere na-arụ ọrụ ya n’agbanyeghị na ndị kacha ya nso raara ya nye.

1: Isaiah 53: 5-6 "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume-ayi: ahuhu ahu nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọnya-Ya ka emere ayi di ike. kpafuo, onye ọ bụla n’ime anyị echewo ụzọ nke ya, ma Jehova emewo ka ajọ omume anyị nile tukwasị ya n’isi.”

2: Matiu 26: 47-50 "Mgbe ọ ka na-ekwu okwu, Judas, otu n'ime mmadụ iri na abụọ ahụ, bịarutere. Onye nārara onwe-ya nye ewerewo kwa aka-ha nye ha , si, Ọ̀ bu onye ahu nke Mu onwem nēsutu ọnu bu nwoke ahu; jidenu Ya. Judas we jekuru Jisus, si, Rabai, we sutu Ya ọnu . enyi gị, gịnị ka ị bịara?

JỌN 18:6 Ya mere, mb͕e Ọ siri ha, Mu onwem bu Ya, ha we laghachi azu, da n'ala.

Jizọs gwara ìgwè mmadụ ahụ na-achọ ịkpọrọ ya onwe ya, egwu ririkwa ha nke ukwuu nke na ha dara n’ala.

1. Ikike na ike Jizọs karịrị nghọta anyị kwesịrị ime ka anyị na-atụ Ya egwu.

2. Mmeghachi omume anyị n'ebe Jizọs nọ kwesịrị ịbụ nke nsọpụrụ na ido onwe anyị n'okpuru.

1. Aisaia 6:1-5 – Ọhụụ nke Aịzaya banyere ebube na ike Jehova.

2. Nkpughe 1: 17-18 - Jizọs e mere ka ọ dị ebube na nzaghachi nke Jọn onyeozi.

Jọn 18:7 Ya mere Ọ jụrụ ha ọzọ, “Ònye ka unu na-achọ? Ha we si, Jisus Onye Nazaret.

Ndị agha Rom jụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs onye ha na-achọ, ndị na-eso ụzọ ya zakwara na ha na-achọ Jizọs onye Nazaret.

1. "Atụmatụ Chineke Maka Anyị: Ịtụkwasị Obi na Jizọs"

2. “Ike nke Okwukwe: Jisus Onye Nazaret”

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Matiu 11:28-30

JỌN 18:8 Jisus zara, si, Agwawom unu na Mu onwem bu Ya: ya mere ọ buru na unu nāchọm, hapu ndia ka ha la.

Jizọs gosiri ike ya na ịhụnanya ya site n’ichebe ndị na-eso ụzọ ya.

1: Jizọs na-egosipụta ike nke ezi ịhụnanya mgbe anyị dị njikere ịchụrụ ndị ọzọ ihe n'àjà.

2: Jizọs na-ekpughe ike nke àgwà ya site n'ichebe ndị nọ ya nso.

1: Mak 12:30-31 - "Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya: nke a bụ ihe mbụ e nyere n'iwu. dị ka nke a, Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2: Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

JỌN 18:9 Ka okwu ahu we mezu, bú nke O kwuru, si, N'ime ndi I nyeworom ka m'tufuru ọ dighi otù nime ha.

Jizọs kwuru na ọ dịghị nke ọ bụla n’ime ndị na-eso ụzọ Chineke nyere ya nke furu efu.

1. Ike nke Chineke na-echebe na ndụ anyị

2. Idobe Okwukwe n'Oge Nsogbu

1. Ndị Rom 8:38-39 ??? Ma ọ bụ m ji n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. ??

2. Abụ Ọma 91:14-16 ??? N'ihi na o jidesirim ike n'ihu-n'anya, M'gānaputa ya; M ga-echebe ya, n'ihi na ọ maara aha m. mb͕e ọ nākpọm, m'gāza ya; M'gānọyere ya na nkpab͕u; M ga-anapụta ya, sọpụrụ ya. N'ogologo ndu ka M'gēji meju Ya afọ, gosi kwa Ya nzọputam.

Jọn 18:10 Saịmọn Pita ji mma agha mịpụtara ya, tie ohu onyeisi nchụàjà ahụ, bipụ ntị aka nri ya. Aha ohu ahụ bụ Malkọs.

Saimọn Pita mịpụtara mma-agha wee bipụ ntị aka nri orù onye isi nchụàjà. Aha ohu ahụ bụ Malkọs.

1. Jizọs na-akụziri anyị na ime ihe ike abụghị azịza ya.

2. Chineke na-akpọ anyị ka anyị wepụ mkpa nke anyị n'akụkụ na-ebute mkpa nke ndị ọzọ ụzọ.

1. Matiu 5: 38-39 "Unu anụwo na ekwuru, 'Anya lara anya na eze lara eze.' Ma asim unu, Unu emegidela onye nēmebi iwu: ma ọ buru na onye ọ bula mara unu aka n'obi aka-nri, chighari-kwa-ra ya nke-ọzọ.

2. Ndị Rom 12:17-19 "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na-echenụ echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile. unu onwe-unu, ma rapu ya nye iwe nke Chineke, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀, M'gākwughachi, ka Onye-nwe-ayi siri.

JỌN 18:11 Jisus we si Pita, Mighachi mma-agha-gi n'ọbọ-ya: iko nke Nnam nyeworom, m'gaghi-aṅu ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na Jizọs dị njikere ime atụmatụ Nna ahụ maka ya, n'agbanyeghị na ọ ga-anwụ anwụ.

1:Jizọs gosiri obi ike na irube isi n'uche Chineke, ọbụna n'ihu ọnwụ.

2: Jisos tukwasiri obi atumatu Chineke kari ebumnobi nke ya.

Matiu 26:39 - O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika Gi onwe-gi. wilt.

2: Ndị Filipaị 2:8 - Ma ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Jọn 18:12 Mgbe ahụ ìgwè ndị agha na onyeisi ndị agha na ndị na-eje ozi nke ndị Juu kpọọrọ Jizọs kee ya agbụ.

Ndị ndú ndị Juu jidere Jizọs ma kee ya agbụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịmụta ihe site n'ihe Jizọs zara maka ijide Ya

2. Ọrụ Ndị Ọchịchị: Olee Mgbe Anyị Kwesịrị Irube Isi na Olee Mgbe Anyị Kwesịrị Iguzogide?

1. Matiu 26:47-56 'Jizọs                                                                                            u   Ji             jide  u Jizs,                                                jide Jiz os gọnari ya

2. Ndị Filipaị 2:5-11 'Jizọs ji obi umeala rubere uche Chineke isi.

Jọn 18:13 we buru uzọ duru ya jekuru Anas; n'ihi na ọ bu nna nwunye Kaiafas, onye bu onye-isi-nchu-àjà n'arọ ahu.

A                       , , , , , , ,, ,  , ,  , , , ,, ,  , , , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ha, ha ha ) ha, kpọgara Jisus, gakuru Anas, bú nna nwunye Kaiafas.

1. Jizọs: Ihe Nlereanya nke Ịdị umeala n'obi na nrubeisi

2. Ike nke okwukwe n’iru ikike

1. Ndị Filipaị 2:8 - "Mgbe a hụrụ ya n'ọdịdị dịka mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

JỌN 18:14 Ma Kaiafas bu onye ahu, bú onye nādu ndi-Ju ọdu, na ọ di nma ka otù nwoke nwua n'ọnọdu ndi-Ju.

Keyafas dụrụ ndị Juu ọdụ na ọ dị mkpa ka otu nwoke nwụọ maka ndị Juu.

1: Jizọs ji obi ya tọgbọrọ ndụ ya ka e wee zọpụta anyị na mmehie anyị.

2: Anyị aghaghị ịdị njikere ịchụ àjà maka ọdịmma ndị ọzọ, dị ka Jizọs mere maka anyị.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe ohi ka ya na Chineke hara; o werekwa n'oyiyi orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ebe ahuputara ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

2: Ndị Rom 5: 8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

JỌN 18:15 Saimon Pita so Jisus, ya na onye ọzọ nēso uzọ Jisus: onye ahu nēso uzọ Jisus bu onye onye-isi-nchu-àjà mara, we so Jisus ba n'obí onye-isi-nchu-àjà.

Jọn 18 bụ akụkọ gbasara njide Jizọs na ajụrụ ya onye isi nchụaja. Pita na onye ọzọ na-eso ụzọ Jizọs sooro Jizọs banye n’obí nnukwu onye nchụàjà.

1. Iso Jizọs ọbụna n'ọnọdụ ndị tara akpụ.

2. Uko Peter ekenyene nditiene Jesus idem ke ini osobode afanikọn̄.

1. Matiu 10:28 - "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama na-atụ egwu onye ahụ nke nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi na anụ ahụ na hel."

2. Ndị Hibru 13:5-6 - "Werenụ ndụ unu pụọ n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe unu nwere, n'ihi na O kwuru, sị, 'Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.' Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị: 쏷 Jehova bu onye nēyerem aka; M'gaghi-atu egwu : gini ka madu gēmem?

Jọn 18:16 Ma Pita guzoro n’ọnụ ụzọ n’èzí. Mb͕e ahu onye ahu nke nēso uzọ Jisus, nke onye-isi-nchu-àjà mara, puru, gwa nwanyi nēche ọnu-uzọ okwu, we kubata Pita.

Pita kwesịrị ntụkwasị obi na obi ike n'agbanyeghị ahụhụ.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ Pita nke ikwesị ntụkwasị obi na obi ike n’agbanyeghị ahụhụ.

2: Anyị nwere ike inweta nkasi obi n'ịmara na Chineke ga-anọnyere anyị, ọbụna n'oge ihe isi ike, dị ka ọ nọnyeere Pita.

Ndị Rom 8: 35-39 - Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu nkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha?

Abụ Ọma 27:1 - Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m'gātu egwu? Onye-nwe-ayi bu ebe siri ike nke ndum; ònye ka m'gātu egwu?

JỌN 18:17 Nwa-ab͕ọghọ ahu nke nēche nche we si Pita, Ọ̀ bughi gi onwe-gi bu kwa otù onye nime ndi nēso uzọ Nwoke a? Ọ si, Abughi m.

Otu nwa agbọghọ jụrụ Pita ma ọ̀ bụ onye na-eso ụzọ Jizọs, ọ gọnahụrụ ya.

1. Mkpa ọ dị iguzosi ike n'okwukwe ọbụna mgbe ọnọdụ ndị tara akpụ chere ihu.

2. Ike nke nkwuputa na ije ayi na Kraist.

1. Matiu 10:32-33 - "Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe.

2. Ndị Rom 10:9-10 - "Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. i kwere wee bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta okwukwe gị wee zọpụta gị.”

JỌN 18:18 Ma ndi-orù na ndi nēje ozi guzoro n'ebe ahu, ndi mere ọku icheku; n'ihi na oyi nātu: ha we nānya kwa ọku: Pita we guzo n'akuku ha, nānya kwa ọku.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Pita na ndị odibo na ndị ọrụ nke Onyeisi Nchụàjà guzoro n’akụkụ ọkụ icheku ọkụ ka ha na-ekpo ọkụ n’abalị oyi.

1. Otú omume anyị pụrụ isi gosi ịhụnanya Jizọs nwere.

2. Mkpa ọ dị ilekọta mkpa anụ ahụ anyị.

1. Matiu 25:35-36 - "N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyere m nri ka m rie, akpịrị kpọkwara m nkụ, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m n'ime ya."

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma ọ dịghị ihe ọ bụla? Okwukwe dị otú ahụ pụrụ ịzọpụta ha? Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, ‘ Ọ dị n’udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ́ ya, olee uru ọ bara?

JỌN 18:19 Onye-isi-nchu-àjà we jua Jisus bayere ndi nēso uzọ-Ya, na ozizí-Ya.

Nnukwu onye nchụàjà jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ndị na-eso ụzọ ya na ozizi ya.

1. Ihe Nlereanya nke nrube isi nke Jisos nye ikike

2. Ozizi Jizọs na Otú Ha Si emetụta Ndụ Anyị

1. Matiu 22:16 - "Ha zigara ya ndị na-eso ụzọ ha na ndị Herọd, sị, Nna-ukwu, anyị maara na ị bụ onye eziokwu, na-akụzikwa ụzọ Chineke n'eziokwu, ị dịghịkwa eche banyere onye ọ bụla: n'ihi na ị na-ahụ n'anya. ọ bụghị mmadụ."

2. Ndị Filipaị 2: 1-11 - "Ya mere ọ bụrụ na nkasi obi ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụrụ na nkasi obi ọ bụla nke ịhụnanya, ma ọ bụrụ na ọ bụ mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ, ma ọ bụrụ na obi ụtọ na obi ebere, mejupụtanụ ọṅụ m, ka unu nwee otu obi, na-enwe obi ụtọ. otu ihu-n'anya ahu, nēnwe otù obi, nēnwe otù uche: Ka ewe ghara ime ihe ọ bula site n'esem-okwu ma-ọbu n'ebube efu: kama n'obi di ume-ala n'obi ka onye ọ bula were na-ewere ibe-ya ka ọ di nma kari onwe-ya. nke ọzọ: Ka uche nka di nime unu, nke di kwa nime Kraist Jisus: Onye, ebe ọ bu n'oyiyi Chineke, o nēchèghi na ọ bu ihe-ori ka ya na Chineke ra, ma o mere onwe-ya ka ọ ghara idi nsọ, were kwa udi nke Chineke were were n'aru Ya. ọ bụ orù, e mekwara ya n’oyiyi mmadụ:                              &&&&                        weda onwe-             erube isi,  ruo ọnwu, ọbu ọnwu nke obe.

Jọn 18:20 Jisus zara ya, si, M'gwara uwa okwu; Ọ dịtụla mgbe m na-ezi ihe n’ụlọ nzukọ na n’ụlọ nsọ, bụ́ ebe ndị Juu na-anọkarị; ọ dighi kwa ihe ọ bula m'nēkwuworo na nzuzo.

Jizọs kwuru okwu n’ihu ọha na n’ihu ọha banyere ozizi ya n’ụlọ nzukọ na n’ụlọ nsọ, ma o kwughị ihe ọ bụla na nzuzo.

1. Ike nke imeghe: Ihe atụ nke Jizọs

2. Mmetụta Ihe Ozizi Jizọs Na-enwe: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-etinye Okwu Ya n'Ụdị Ndụ Anyị

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Matiu 5:13-14 - Unu onwe-unu bu nnú nke uwa: ma ọ buru na nnu tufuru ísì-ya, gini ka agēji me ya nnú? ọ bughi ihe ọ bula ka ọ gādi site n'ub͕u a, ma-ọbughi ka achupu ya, na izọkwasi ya n'ukwu madu.

Jọn 18:21 Gịnị mere i ji na-ajụ m? jua ndi nuru okwum, ihe M'gwaworo ha: le, ha mara ihe M'kwuru.

Jizọs jụrụ ndị ọchịchị ajụjụ banyere onye ọ bụ ma gwa ndị ahụ nụrụ okwu ya.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-echeta otú anyị si emeghachi omume n'ebe ndị ọchịchị nọ na iji nduzi Chineke na-eme ihe mgbe nile.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ikwe ka Okwu Chineke na-ekwu maka anyị ma ghara ịdaba n'egwu mmadụ.

Ndị Efesọs 6: 5-7 - "Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ ndị nwe unu isi dị ka anụ ahụ́, n'ịdị ọcha nke obi unu, dị ka unu na-ejere Kraịst ozi; ọ bụghị n'ọrụ anya, dị ka ndị na-eme obi ụtọ; ndị ohu Kraịst, ndị na-eme ihe Chineke chọrọ site n’obi, were ezi obi na-ejere Jehova ozi, ọ bụghịkwa mmadụ.”

2: Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile; adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

JỌN 18:22 Ma mb͕e O kwusiri okwu ndia, otù onye nime ndi nēje ozi nke guzoro nso were ub͕ọ-ya pia Jisus, si, Ì nāza onye-isi-nchu-àjà otú a?

Onye uwe ojii ahụ tiri Jizọs ihe n’ihi ịza onye isi nchụàjà ahụ n’ụzọ na-adịghị ya mma.

1: Anyị ekwesịghị ịmalite ime ihe ike, ọbụlagodi mgbe a kpasuru anyị iwe, kama na-eji amara, ịdị umeala n'obi na obiọma na-edozi mkparịta ụka siri ike mgbe niile.

2: Jizọs gosiri anyị ihe atụ nke otu esi edozi mkparịta ụka siri ike, ọbụna mgbe anyị na-ezighị ezi, site n'iji amara na ịdị umeala n'obi zaghachi.

1: Ndị Efesọs 4:29 - "Ka okwu ọ bụla rụrụ arụ pụta site n'ọnụ unu, kama nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee jeere ndị na-anụ ihe amara."

2: Matiu 5: 38-42 - "Unu nuru na ekwuru, si, Anya lara anya, eze lara eze: ma asim unu, ka unu emegidela ihe ọjọ: kama onye ọ bula nke gēti gi ihe. ǹtì aka nri gi, chigharikute kwa ya ọzọ...Ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.. ndị na -eji unu eme ihe n’agbanyeghị na-akpagbu unu.”

JỌN 18:23 Jisus zara ya, si, Ọ buru na Mu onwem ekwuwo okwu ọjọ, b͕a àmà bayere ihe ọjọ ahu: ma ọ buru nke-ọma, gini mere I nētim ihe?

Itien̄wed emi owụt nte Jesus ekesinamde afai emem emem kpa ye oro ẹkedoride enye ikọ ke idiọk usụn̄.

1: N'oge ikpe na-ezighị ezi, anyị ga-anọgide na-adị jụụ ma tụkwasị Chineke obi na ọ ga-echebe anyị.

2: Akwụsịla ime ihe ike, ọ bụrụgodị na ọ dị ka nhọrọ dị mfe, kama dabere n'ike nke Chineke.

1: Matiu 5:38-39 “Unu anụwokwa na e kwuru, ‘Anya lara anya na eze lara eze. Ma asim unu, Unu eguzogidela onye nēmebi iwu: ma ọ buru na onye ọ bula mara unu aka n'obi aka-nri, chighari-kwa-ra ya nke-ọzọ.

2: Jemes 1: 19-20 "Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n'ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume Chineke."

Jọn 18:24 Ma Anas zigara ya agbụ jekuru Keyafas onye-isi-nchu-àjà.

Anas zigara Jizọs ka ọ gakwuru Keyafas onye isi nchụàjà.

1. Otu esi eji ike ikike mee ihe n'ọnọdụ adịghị mma

2. Ntachi obi Jizọs nwere n’agbanyeghị ahụhụ

1. Ọrụ 4: 23-28 - Pita na Jọn n'ihu Sanhedrin

2. Mak 15:1-5 - Jizọs n'ihu Paịlet

Jọn 18:25 Saịmọn Pita wee guzo ọkụ. Ya mere ha siri Ya, Ọ̀ bughi kwa gi onwe-gi bu otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya? Ọ nāgọnari ya, si, Abughi m.

Saịmọn Pita gọrọ agọ na ya bụ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ndị mmadụ zutere ya.

1. Ike nke Okwukwe: Otú Pita Si guzosie Ike n’Enweghị Mkpagbu

2. Mgbe a nwara gị ọnwụnwa, ị̀ ga-agọnarị Jizọs?

1. Matiu 26:69-75 (Pita gọnarị na ya amaghị Jizọs ugboro atọ)

2. Luk 22:31-34 (Jizọs gwara Pita na ya ga-agọnahụ Ya)

JỌN 18:26 Otù nime ndi-orù onye-isi-nchu-àjà, bú onye-ikwu-ya, nke Pita bipuru nti-ya, si, Ọ̀ bughi Mu na gi na Ya nọ n'ubi ahu ab͕ara ogige, ahughm gi?

Ohu nnukwu onye nchụàjà, bụ́ onye ikwu ya, hụrụ Pita ka ya na Jizọs nọ n’ogige ahụ.

1. Ike nke Àmà: Inyocha Ọrụ Pita na Jọn 18:26

2. Ịmụta ihe n’ihe Pita mejọrọ: Ọmụmụ Jọn 18:26

1. Luk 22:54-62 'A Jide Jizọs n'ogige Getsemeni.

2. Matiu 26:57-68                                                                                       ``` `` ` ` ` ` ` ` Jis os n'ihu Kaiafas na ns op ´ u.

Jọn 18:27 Pita gọnarị ọzọ: ngwa ngwa oke-ọkpa ahụ makwara.

Ndị ndú ndị Juu boro Jizọs ebubo ụgha ma kpụpụta ya n’ihu Paịlet. Pita, otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, sochiri ya ma nwaa ịgbachitere ya, kama ọ gọnahụrụ ya ugboro atọ tupu oké ọkpa akwaa.

1: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Kraịst mgbe niile, n'agbanyeghị egwu na adịghị ike anyị.

2: A ga-anwale ikwesị ntụkwasị obi anyị nye Kraịst, mana anyị ga-eguzosi ike.

1:1 Ndị Kọrint 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

2: Matiu 26:33-35 - Pita zara ya, sị, ? Ọ buru na ha nile da n'ihi gi, M'gaghi-ada ma-ọli. Jisus si ya, ? N'ezie , asim i, n'abali a, mb͕e ọkukọ akākwaghi, i gāgọnarim ub͕ò atọ.? 쏣 ọ buru kwa na aghaghm inwu na gi, m'gaghi-agọnari unu?

JỌN 18:28 Ya mere ha si na Kaiafas duru Jisus ba n'ulo-ikpe: ma ọ bu n'isi-ututu; ma ha onwe-ha abàghi n'ulo-ikpe, ka ewe ghara imeru ha; ma ka ha we rie oriri ngabiga.

E si na Keyafas kpọpụta Jizọs n’isi ụtụtụ, ndị Juu abanyeghịkwa n’ụlọ ezumezu ahụ ka ha wee nwee ike ịdị ọcha n’omume iji rie Ememme Ngabiga.

1. Àjà Jizọs: Ọmụmụ Jọn 18:28

2. Ịdị Nsọ nke Chineke: Mkpa ịdị ọcha dị n’omume

1. Ọpụpụ 12: 15-20 - Ntuziaka maka ime ememe ngabiga

2. Levitikọs 11:44-45 - Iwu gbasara ịdị ọcha nke ememe

JỌN 18:29 Ya mere Pailat puru jekuru ha, si, Gini bu ebubo unu nēbo nwoke a?

Paịlet jụrụ ndị na-ebo Jizọs ebubo.

1. Jizọs Kwesịrị Ịsọpụrụ Anyị—Jọn 18:29

2. Ajụjụ Ndị Kwesịrị Ekwesị - Jọn 18:29

1. 1 Pita 2:22 - "Ọ dịghị mmehie o mere, a hụghịkwa aghụghọ n'ọnụ ya."

2. Abụ Ọma 34:15 - "Anya Jehova dị n'ebe ndị ezi omume nọ, ntị Ya ghekwara oghe na-etiku ha."

JỌN 18:30 Ha zara, si ya, Ọ buru na Ọ bughi onye nālu ọlu ọjọ, ayi agaghi-arara ya nye n'aka-gi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere ndị ndú ndị Juu jụrụ ịnakwere Jizọs dị ka Mezaịa ahụ n'ihi na ha kwenyere na ọ bụ onye omekome.

1. Ezi okwukwe chọrọ ka anyị nabata Jizọs n'agbanyeghị obi abụọ na echiche anyị.

2. Anyị nwere ike ịmụta n’aka ndị ndú ndị Juu ka anyị ghara ikpe mmadụ ikpe tupu anyị aghọta onye ha bụ n’ezie.

1. Luk 6:37-40 - ? 쏡 o ghara ikpe, na ị gaghị ekpe ikpe. Unu amala ikpe, agaghi-ama kwa unu ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị. Nyenụ, a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N'ihi na ihe ọtùtù unu ji, agēji tùru unu.

2. Ndị Rom 12:1-2 - ? Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n’ihi Chineke? Ọ̀ bu ebere, ka ewe were aru-unu churu Chineke àjà di ndu, di nsọ nke nātọ kwa Chineke utọ? Ya bụ ezi ofufe gị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma kwado ihe Chineke? ọ ga-abụ? 봦 dị mma, na-atọ ụtọ na zuru okè uche.

JỌN 18:31 Pailat we si ha, Unu onwe-unu kuru Ya, kpe ya ikpe dika iwu-unu si di. Ya mere ndi-Ju siri ya, O zighi ayi ezi n'iwu ime ka onye ọ bula nwua;

Ebe a na-emesi iwu ndị Juu ike nke na-ekweghị ka ha gbuo nwoke ọ bụla.

1: Ike Mgbaghara - Anyị aghaghị ịmụta ịgbaghara na ịdị njikere ime ebere, ọbụna n'ihu ndị mejọrọ anyị.

2: Mkpa ebere - Anyị ga-amata na ebere abụghị naanị omume nke ịhụnanya, kama ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ikpe ziri ezi.

1: Matiu 5:7 - ? Ọ̀ bughi ndi-ebere ka ewe di ala, n'ihi na agēmere ha ebere?

2: Ndị Efesọs 4:32 ??? Unu na -enwere ibe ha obiọma, na-enwekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

JỌN 18:32 ka okwu Jisus we mezu, bú nke O kwuru, nēgosi ọnwu ọ gānwu.

Jizọs buru amụma ọnwụ nke ya, amụma a mezukwara mgbe akpọgidere ya n’obe.

1. Ike nke amụma: Otú Jizọs si mezu amụma nke ya

2. Ihe Ọnwụ Jizọs Pụtara: Otú Mkpọgidere Ya n’Obe si Mezu Amụma nke Ya.

1. Aisaia 53:5-6 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike. Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; ayi chighariwo, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; ma Jehova etiyekwasiwo ya ajọ omume nke ayi nile.

2. Matiu 26:39 - O we ga n'iru nke-ntà, da kpue iru-ya n'ala, kpe kwa ekpere, si, Nnam, ọ buru na ọ puru ime, ka iko a gabigam: ma ọ bughi dika Mu onwem nāchọ, kama dika Gi onwe-gi. wilt.

JỌN 18:33 Pailat we ba kwa ọzọ n'ulo-ikpe, kpọ Jisus, si ya, Gì onwe-gi bu Eze ndi-Ju?

Paịlet jụrụ Jizọs ma ọ̀ bụ Eze ndị Juu.

1: Jizọs, Eze anyị, bụ isi iyi nke eziokwu na ikpe ziri ezi.

2: N’ịgbaso ihe nlereanya Jizọs nke ịdị umeala n’obi, tụkwasị Chineke obi na ọ ga-eweghachi ikpe ziri ezi.

1: Jọn 8:32 - ? 쏛 nd i ga-amara eziokwu, eziokwu ga-emekwa ka i nwere onwe.

2: Aịzaya 9:6-7 - ? ma- ọbu amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo. Ọchịchị ya na udo ya agaghị agwụ agwụ.

JỌN 18:34 Jisus zara ya, si, Ọ̀ bu n'onwe-gi ka gi onwe-gi nēkwu okwu a, ma-ọbu ndi ọzọ gosiri gi ya bayerem?

Jizọs mara ikike Paịlet aka site n'ịjụ nzọrọ ya.

1: Anyị kwesịrị inyocha ma na-ama ikike nke ndị na-achị achị iji hụ na a kwadoro eziokwu.

2: Anyị ga-amara mgbe niile maka ebumnuche ọjọọ na okwu na omume nke ndị nọ n'ọkwa ọchịchị.

1: Ilu 14:15-16 - ? Ọ bu onye nēnweghi uche nēkwere ihe nile: Ma onye-nghọta nēcheta nzọ-ukwu-ya nile. Onye mara ihe nēnwe uche, si n'ihe ọjọ wezuga onwe-ya: ma onye-nzuzu bu onye-nzuzu nēnweghi uche.

2: Ndị Kọlọsi 1:9-10 - ? ma -ọbu n'ihi nka, site n'ubọchi ayi nuru ihe bayere unu, ayi akwụsịghi ikpe ekpere bayere unu. Anyị na-arịọ Chineke mgbe niile ka O meju gị n'ọmụma nke uche ya site n'amamihe na nghọta niile nke Mmụọ Nsọ na-enye, ka unu wee bie ndụ kwesịrị Onyenwe anyị ma na-atọ Ya ụtọ n'ụzọ niile: na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla, na-eto eto. n'amamihe nke Chineke.??

Jọn 18:35 Paịlet zara, sị, Abụ m onye Juu? Mba-gi na ndi-isi-nchu-àjà ararawo Gi nye n'akam: gini ka i meworo?

Paịlet jụrụ Jizọs ajụjụ banyere ebubo ndị ndú ndị Juu boro ya.

1: Jisus chere ebubo ụgha ihu na mkpagbu na-ezighị ezi, ma ọ nọgidere na-atụkwasị obi na atụmatụ Chineke.

2: Anyị pụrụ ịmụta ihe n’aka Jizọs bụ́ ihe atụ nke iguzosi ike n’okwukwe ọbụna mgbe a na-akpagbu anyị.

1: Aisaia 53:7 - Onye ewedara n'ala na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2: Abụ 27:14 - Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

Jọn 18:36 Jisus zara, si, Ala-ezem esiteghi n'uwa nka: ọ buru na ala-ezem sitere n'uwa nka, ndi-orùm gābu kwa ọlu, ka ewe ghara raram nye n'aka ndi-Ju: ma ub͕u a ala-ezem esighi n'ebe a puta.

Jizọs kọwara na alaeze ya abụghị nke ụwa a, nakwa na ndị ohu ya agaghị alụso ndị Juu ọgụ ka a ghara inyefe ya n’aka ha.

1. Alaeze Jizọs: Ịghọta Ọchịchị Dị Nsọ nke Onyenwe Anyị

2. Ibi n’Alaeze Jizọs: Gịnị Ka Iso Ya Pụtara?

1. Ndị Kọlọsi 1:13-14 - N'ihi na Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee kpọbata anyị n'alaeze nke Ọkpara ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara mmehie.

14. Ndị Hibru 12:28 - Ya mere, ebe anyị na-anata ala-eze nke a na-apụghị ime ka anyị maa jijiji, ka anyị nwee ekele, wee jiri nsọpụrụ na egwu na-efe Chineke nke ọma.

JỌN 18:37 Ya mere Pailat siri ya, Gì onwe-gi bu kwa eze? Jisus zara, si, Gi onwe-gi nāsi na Mu onwem bu eze. N'ihi nka ka amuworom, ọ bu kwa n'ihi nka ka m'biaworo n'uwa, ka m'we b͕ara ezi-okwu àmà. Onye ọ bula nke sitere n'ezi-okwu nānu olum.

Itien̄wed oro owụt nte Jesus ọkọdọhọde ke imọ idi Edidem, ye nte ke enye akamana man edi ntiense nnọ akpanikọ.

1: Jizọs bụ Eze nke eziokwu

2: Ịgba Àmà Banyere Eziokwu

Jọn 14:6 - Jisus si ya, ? Abụ m ụzọ, eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2: Ndị Efesọs 4:15 - Ma, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, nwere ike itolite n'ihe niile n'ime Onye ahụ bụ isi? ma hrist.

Jọn 18:38 Pailat si ya, Gini bu ezi-okwu? Ma mb͕e o kwusiri nka, Ọ pua jekuru ndi-Ju ọzọ, si ha, Achọtaghm ihe ọjọ n'aru Ya ma-ọli.

Paịlet ahụghị ihe ọjọọ ọ bụla n'ime Jizọs kama ọ ka na-enyo eziokwu nke nzọrọ ya.

1: Nime Jisus, ayi na-achọta ezi-okwu na nzoputa.

2: Eziokwu Chineke ga na-emeri mgbe niile n’agbanyeghị obi abụọ ndị ọzọ na-enwe.

Jọn 14:6 - Jisus si ya, ? Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2: Abụ Ọma 119:142 - Ezi omume gị bụ ezi omume ebighị ebi, iwu gị bụkwa eziokwu.

JỌN 18:39 Ma unu nwere ome-n'ala, na M'we rapuru unu otù onye n'ememe ngabiga: ùnu gēme kwa ka m'rapuru unu Eze ndi-Ju?

Paịlet jụrụ ìgwè mmadụ ahụ ma hà chọrọ ka ọ tọhapụ Jizọs, bụ́ Eze ndị Juu, dị ka omenala ndị Juu nke ịtọhapụ onye mkpọrọ n’oge Ememe Ngabiga si dị.

1. Otú a  tọhapụ Jizọs n’oge Ememme Ngabiga gosiri na o nwere ike ịbụ Eze ndị Juu

2. Mkpa Iso Omenala Ndị Juu Dị: Inyocha Akụkọ banyere Ntọhapụ Jizọs n’oge Ememme Ngabiga

1. Aisaia 53:7, “A kpagburu ya na e wedara ya n’ala, ma o sagheghị ọnụ ya, eduru ya dị ka atụrụ e gburu egbu, dịkwa ka atụrụ na-agbachi nkịtị n’ihu ndị na-akpacha ya, otú ahụ ka o sagheghị ọnụ ya. "

2. Jọn 19:1, "Mgbe ahụ Paịlet kpọọrọ Jizọs ma pịa ya."

JỌN 18:40 Ya mere ha nile nēti kwa nkpu ọzọ, si, Ọ bughi Nwoke a, kama ọ bu Barabas. Ma Barabas bu onye-ori.

Ebe Ndị mmadụ rịọrọ Barabas ka a tọhapụrụ Jizọs n'agbanyeghị na Barabas bụ onye na-apụnara mmadụ ihe.

1. Ịnabata Amara Kama Ịma ikpe: Ịghọta Nhọrọ Barabas na Jizọs

2. Ebere na amara nke Jisus: Ntọhapụ nke Barabas Kama Jisus

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 53:5-6 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike. Ayi nile, dika aturu, akpafuwo, onye ọ bula n'ime ayi echewo n'uzọ nke aka ya; Jehova tukwasiwo kwa ya ajọ omume nke ayi nile.

Jọn 19 na-akọ akụkọ ikpe Jizọs kpere n’ihu Paịlet, mkpọgidere ya n’obe, ọnwụ, na olili Ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Paịlet kpọọrọ Jizọs pịa ya ihe. Ndi-agha we b͕achie okpu-eze ogwu, tukwasi ya n'isi. Ha we yiwe Ya uwe-oyiyi nācha odo odo we nāb͕akuru Ya ọzọ, si, Ekele, eze ndi-Ju! Ha we tie ya ihe n'iru. N'agbanyeghị mmegbu a, mgbe Paịlet kpọpụtara Jizọs n'ihu ìgwè mmadụ ahụ na-akpọsa 'Lee nwoke ahụ!' ha na-achọ ka a kpọgide ya n’obe Paịlet na-ekwusi ike na a hụghị ebubo ọ bụla megidere ya mana ndị Juu na-ekwupụta na iwu ga-anwụrịrị na-azọrọ na Ọkpara Chineke na-anụ ihe a Paịlet na-atụkwa egwu ka a nwara ahapụ ya mana ndị ndú ndị Juu siri ọnwụ na onye ọ bụla nke mere onwe ya eze na-emegide Siza (Jọn 19:1-12). .

Paragraf nke abụọ: Mgbe ndị ndú ndị Juu kwuchara okwu a, Paịlet kpọpụtara Jizọs n’èzí n’oche ikpe a ma ama Pavement Nkume (n’asụsụ Aramaic Gabbata). Ọ bụ ụbọchị Nkwadebe Ememe Ngabiga nke awa nke isii kwuru na ndị Juu 'Lee gị Eze' ma ha tiri mkpu, 'Wepụ ya! Kpọgide ya n'obe!' Nke Paịlet jụrụ, 'M ga-akpọgide Eze unu n'obe?' Ndi-isi-nchu-àjà zara, si, Ayi enweghi eze ma-ọbughi Sisa. N'ikpeazụ, e nyefere ha ka a kpọgidere ha n'obe, a na-akpọ Okpokoro Isi (Golgotha) n'ebe ahụ ka a kpọgidere obe n'etiti mmadụ abụọ ọzọ n'otu akụkụ Jizọs n'etiti n'elu ọkwa akwụkwọ agụ 'Jesus Nazaret King Jewish' Hibru e dere 'Jesus Nazaret King' nke Hibru e dere, ndị isi nchụaja Latịn Grik kwugidere okwu ma Paịlet zara ihe e dere (Jọn). 19:13-22).

Paragraf nke atọ: Dị ka Jizọs kpọgidere n'obe ndị agha kewara uwe na-atụ nza emezu Akwụkwọ Nsọ mgbe guzo n'akụkụ cross nne nne nwanne Meri nwunye Klopas Mary Magdalene ịhụ nne na-eso ụzọ hụrụ n'anya kwuru na nwaanyị ebe a nwa na-eso ụzọ ebe a nne site n'oge na-eso ụzọ wee banye n'ụlọ mgbe ọ mara ihe niile now okokụre mezuo. akwụkwọ nsọ kwuru na akpịrị ịkpọ nkụ nyere mmanya mmanya gbara ogbo hyssop weliri ọnụ natara ihe ọṅụṅụ sị okokụre ehulata isi nyere mmụọ kemgbe ụbọchị nkwadebe ozu hapụrụ crosses Sabbath na-abịaru nso jụrụ ụkwụ gbajiri ozu e wedara ala agha mere otú ndị ohi ma akụkụ hụrụ ugbua nwụrụ anwụghị agbaji ụkwụ kama dupuo ube akụkụ. na-ebute mmiri ọbara na mberede, ihe ndị a mere ka akwụkwọ nsọ wee mezuo, ọ bụghị otu ọkpụkpụ ya ka a ga-agbaji, ọzọ na-ekwu na ọ ga-ele anya nke ha dụpuworo ma e mesịa Josef Arimatia rịọrọ ikike buru ozu nke nyere Nikọdimọs butere myrrh aloes ihe dị ka narị pound abụọ were kpuchie ahụ. N'usoro olili ozu ndị Juu n'obe n'obe nke ubi a kpọgidere n'obe ka edobere ili ọhụrụ nke ụbọchị ndị Juu n'ihi na ili Nkwadebe nke ụbọchị ndị Juu dị nso n'ebe ahụ na-agwụ isi (Jọn 19:23-42).

Jọn 19:1 Ya mere Paịlet kpọọrọ Jisọs pia ya ihe.

Paịlet tiri Jizọs ihe.

1: Jizọs diri ahụhụ a na-apụghị ichetụ n'echiche maka nzọpụta anyị.

2: Ike nke ịhụnanya Jizọs gosipụtara site na njikere ya iburu onwe ya nhụjuanya.

1: Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume-ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, ọ bu kwa n'ọnyá-Ya ka emere ka ayi di ike."

2: 1 Pita 2:24 - "Ya onwe ya buuru mmehie anyị n'ahụ ya n'obe, ka anyị wee nwụọ ná mmehie na ndụ n'ihi ezi omume; site n'ọnyá ya ka a gwọọ gị."

JỌN 19:2 Ndi-agha we kpue okpu-eze nke ogwu, tukwasi ya n'isi, yikwasi Ya uwe-nwuda ododo.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mbonekọn̄ emi ẹkedade anyanya n̄kukịm n̄kukịm ye ọfọn̄ uduot uduot Jesus anyanya.

1. Okpueze nke Ogwu: Ihe nnọchianya nke ịdị umeala n'obi na nhụjuanya

2. Yiri uwe mwụda nke ezi omume: Ihe atụ a ga-agbaso

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama mere onwe ya ihe efu. site n'inwe udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.”

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị."

JỌN 19:3 Ọ si, Ekele, Eze ndi-Ju! ha we were aka-ha tib͕ue ya.

Paịlet jụrụ ìgwè mmadụ ahụ ma hà ga-ahapụ Jizọs ma ọ bụ na ha agaghị ahapụ, ha wee tie mkpu ka a kpọgide ya n'obe. Paịlet kwara Jizọs emo site n'ịsị "Ekele, Eze ndị Juu!" ìgwè madu ahu we were aka-ha tie Ya ihe.

1. Ahụhụ na Àjà Jizọs

2. Ike nke igwe mmadu

1. Aisaia 53:7-8 A kpagburu ya na e wedara ya ala, ma o sagheghị ọnụ ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Matiu 26:67-68 Mgbe ahụ ha bịrị ọnụ mmiri n'ihu ma were ọkpọ ha kụọ ya. Ndị ọzọ mara ya ụra, sị: “Buoro anyị amụma, Mezaịa. Ònye tiri gị ihe?

Jọn 19:4 Ya mere Paịlet gakwara ọzọ, sị ha: Lee, ana m akpọpụtara unu ya, ka unu wee mara na ọ dịghị ihe ọjọọ m hụrụ nʼime ya.

Mgbe Paịlet hụchara Jizọs, kpọpụtara ya n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ ka ha onwe ha kwa mara na aka ya dị ọcha.

1. Ịdị ọcha nke Jizọs: Otú ihe Paịlet mere si kwuo okwu n’olu dara ụda karịa okwu.

2. Ike nke Nghọta: Ikike Paịlet Ịmata na Aka Dị Ọcha

1. Aisaia 53:9 - Enyere ya ílì n'etiti ndi nēmebi iwu, Ya na ọgaranya nọ n'ọnwu-ya, n'agbanyeghị na o meghi ihe-ike, ọ dighi kwa aghughọ ọ bula di n'ọnu-ya.

2. Matiu 27:11-14 - Jizọs guzoro n'ihu gọvanọ, gọvanọ jụrụ ya, "Ị bụ Eze ndị Juu?" Jisus zara, si, I kwuwo otú a. Ma mb͕e ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye boro Ya ebubo, ọ zaghi. Paịlet wee sị ya: “Ị́ dịghị anụ ole ha na-agba akaebe megide gị?” Ma ọ zaghi ya, ọbuná otù ebubo, nke mere na ibobo nwua onye-isi ala nke-uku.

Jọn 19:5 Ya mere Jisus pụtara, chiri okpueze ogwu ahụ na uwe mwụda ahụ na-acha odo odo. Pailat we si ha, Le, Nwoke ahu!

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus emi ẹkedade anyanya n̄kukịm ye ọfọn̄idem emi ẹdade ẹnịm ke iso Pilate.

1. "Mweda Kraịst: Ịnabata Ahụhụ nke Jizọs"

2. "Ịdị ebube nke Kraịst: Eze n'etiti mmadụ"

1. Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ onye mmadụ na-eleda ya anya, na-ajụkwa ya, Onye na-eru uju na onye maara iru újú. Ayi we zonari iru-ayi n'iru Ya, dika a si di; E ledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.

4. Ndị Filipaị 2:5-8 - Ka echiche a dị n'ime gị nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs, onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, na-agụghị ya na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke ha nhata, ma mee onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, na-ewere ya. udi nke orù, na ibia n'oyiyi madu. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya ala we rube isi rue ọnwu, ọbuná ọnwu nke obe.

JỌN 19:6 Ya mere mb͕e ndi-isi-nchu-àjà na ndi nēje ozi huru ya, ha tiri nkpu, si, Kpọgide Ya n'obe, kpọgidere Ya n'obe. Pailat we si ha, Werenu Ya, kpọgide Ya n'obe: n'ihi na ahughim ihe ọ bula n'aru Ya.

Ndi-isi-nchu-àjà na ndi-ọchi-agha nāchọ ka a kpọgide Ya n'obe, ma Pailat ahughi ihe ọjọ ọ bula n'ebe ọ nọ.

1. Jizọs Aka Dị Ọcha: Ntụleghachi Banyere Ahụhụ nke Onye Aka Ya Dị Mmehie

2. Ịchọta Mmejọ n'ime Jizọs: Inyocha ihe Onyeisi Nchụàjà chọrọ ka a kpọgide ya n'obe.

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Jọn 19:7 Ndị Juu zara ya, sị: “Anyị nwere iwu, ọ bụkwa iwu anyị ka o kwesịrị ịnwụ, nʼihi na o mere onwe ya Ọkpara Chineke.

Ndị Juu kwuputara na Jizọs ga-anwụ dịka iwu ha siri dị, dịka O kwuputara na ya bụ Ọkpara Chineke.

1. Ịjụ Ịdị Nsọ nke Jizọs: Ihe si na ekweghị ekwe pụta

2. Ike Okwukwe: Ikwere na Jizọs bụ Ọkpara Chineke

1. Aisaia 53:3-6 - Ndị mmadụ ledara ya anya ma jụ ya, nwoke iru uju na onye maara iru uju; ma dika onye nēzonari iru-ha n'anya-ha, ewe-leda ya, ma ayi eleghi Ya anya.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Jọn 19:8 Ya mere mb͕e Pailat nuru okwu ahu, ọ tua egwu kari;

Okwu Jizọs wutere Paịlet nke ukwuu.

1. Egwu Ihe A Na-amaghị: Nnyocha nke Okwu Jizọs nyere Paịlet

2. Ike Okwukwe: Ịghọta ihe Paịlet zara Jizọs

gafere-

1. Matiu 27:22-26 - Paịlet zutere Jizọs tupu akpọgidere ya n'obe.

2. Ndị Hibru 11: 1-3 - Okwukwe nke ndị na-aga n'ihu anyị

JỌN 19:9 O we ba kwa ọzọ ba n'ulo-ikpe ahu, si Jisus, Òle ebe I si bia? Ma Jizọs azaghị ya.

Paịlet jụrụ Jizọs ebe o si, ma Jizọs azaghị ya.

1. Ike nke Ịgbachi nkịtị - Inyocha mkpa nke ịgbachi nkịtị Jizọs pụtara n'ihu ajụjụ Paịlet.

2. Okwukwe n'onodu ihe nhụsianya - Na-enyocha ike nke okwukwe Jizọs n'ihu Paịlet jụrụ ajụjụ.

1. Ilu 17:28 - Ọbụna onye nzuzu nke gbachiri nkịtị ka a na-ewere dị ka onye maara ihe; Mgbe o mechiri egbugbere ọnụ ya, a na-ewere ya na ọ nwere ọgụgụ isi.

2. Matiu 27:12-14 - Mgbe ndị isi nchụàjà na ndị okenye boro ya ebubo, ọ zaghị. Pailat we jua ya, si, Ì nānughi àmà ha nāb͕agide gi? Ma Jizọs azaghị, ọbụnadị otu ebubo—o juru gọvanọ ahụ anya nke ukwuu.

Jọn 19:10 Ya mere Paịlet sịrị ya: “Ị naghị agwa m okwu? Ùnu amaghi na enwerem ike ikpọgide gi n'obe, na enwerem ike ịtọhapụ gi?

Paịlet jụrụ Jizọs ma ọ̀ ma ikike Paịlet nwere iji kpọgide ya n’obe ma ọ bụ hapụ ya.

1. Ike Ime Nhọrọ: Ọmụmụ Ihe Jizọs Mere n’Ajụjụ Paịlet

2. Ezi Ike: Inyocha Ihe Jizọs Mere Paịlet n’Oge Nsogbu Dị Ukwuu

1. Matiu 27:11-26 – Mmekọrịta Paịlet na ndị isi nchụàjà na igwe mmadụ ahụ, yana mkpebi o mere ịkpọgide Jizọs n’obe.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Àgwà Jizọs nke ịdị umeala n'obi na nrubeisi n'agbanyeghị ahụhụ.

JỌN 19:11 Jisus zara, si, I nāgaghi-enwe ike ọ bula imegidem, ma ọ buru na eweghi ya nye gi site n'elu: n'ihi nka onye raram nye n'aka-gi nwere nmehie kari.

Jizọs gosiri na ọbụbụeze Chineke karịrị ike ụwa.

1. Chineke na-achị mgbe niile

2. Mmehie nke Nrara

1. Ndị Rom 13:1, "Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu.

2. Ilu 17:15, "Onye na-agu onye nēmebi iwu n'onye ezi omume, na onye nāma onye ezi omume ikpe, ihe-árú n'anya Jehova ka ha abua bu."

JỌN 19:12 Site n'ub͕u a Pailat we chọ irapu ya: ma ndi-Ju ti nkpu, si, Ọ buru na i zipu nwoke a ka ọ la, i bughi eyì Sisa: onye ọ bula nke nēme onwe-ya eze nēkwu okwu megide Siza.

Ndị Juu na-agbalị ịmanye Paịlet ikpe ọnwụ, na-azọrọ na ọ bụrụ na ọ hapụ ya, na ya agaghị abụ enyi Siza.

1. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-eguzosi ike n’ihe nye ndị ọchịchị n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu anyị.

2. Anyị kwesịrị ịghọta na nrụgide ndị ọgbọ na-akpa na otú ọ pụrụ isi metụta mkpebi anyị.

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2. Ilu 29:25 – Egwu mmadụ na-eweta ọnyà: Ma onye ọ bụla nke na-atụkwasị Jehova obi, a ga-anọ ná nchebe.

JỌN 19:13 Ya mere mb͕e Pailat nuru okwu ahu, o mere Jisus ka ọ puta, we nọdu ala n'oche-ikpé n'ebe anākpọ Pavement, ma n'asusu Hibru, Gabbata.

A kpọtara Jizọs n’ihu Paịlet wee nọrọ ọdụ n’oche ikpe na Gabbata.

1: Ihe mere Jizọs ji bụrụ Onyeikpe Ezi omume

2: Ike nke Ọchịchị Paịlet

NDI EFESỌS 2:2-3 nke unu jere ije nime ya dika ọbìa nke uwa nka si di, dika onye-isi nke ike nke elu-igwe si di, bú Mọ nke nālusi ọlu ike nime umu nnupu-isi ub͕u a.

2: Aisaia 53:5 Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị; ahuhu ahuhu nke udo-ayi dikwasi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

JỌN 19:14 Ma ọ bu ubọchi Nkwadebe nke ememe ngabiga, ra ka oge hour nke-isi: O we si ndi-Ju, le, eze-unu!

N’ụbọchị Nkwadebe maka Ememe Ngabiga, Jizọs gwara ndị Juu na ya bụ Eze ha.

1. Eze Ndị Eze: Jizọs bụ Mesaya

2. O bilitere: Mbilite n'ọnwụ Jizọs na Ọchịchị Ya

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Nkpughe 19:16 - O were-kwa-ra n'uwe-ya na n'apata-ukwu-ya edewo aha edeworo, bú eze ndi-eze, na Jehova nke ndi-nwe-ayi.

Jọn 19:15 Ma ha tiri nkpu, sị, Wepụ ya, pụọ, wepụ ya, kpọgidere ya nʼobe. Pailat si ha, M'gākpọgide eze-unu n'obe? Ndi-isi-nchu-àjà zara, si, Ayi enweghi eze ma-ọbughi Sisa.

Ndị isi nchụàjà jụrụ ịnakwere Jizọs dị ka Eze ha ma kwupụta na ha nwere nanị Siza dị ka onye na-achị ha.

1. "Ihe ize ndụ nke Ịjụ Jizọs Dị Ka Eze"

2. "Ihe Ịjụ Ịchịisi Jizọs Na-efu"

1. Matiu 27:22-23 - "Mgbe ahụ ha nwere onye mkpọrọ a ma ama, nke a na-akpọ Barabas. Ya mere, mgbe ha gbakọtara, Paịlet sịrị ha: "Ònye ka unu chọrọ ka m hapụ unu? Barabas, ma ọ bụ Jizọs onye a na-akpọ Kraịst. ?"

2. Jọn 18:33-38 - "Mgbe ahụ Paịlet banyere ọzọ n'ụlọ ikpe, kpọ Jizọs, sị ya: "Ị bụ Eze ndị Juu?" Jizọs zara ya, "Ị na-ekwu ihe a n'onwe gị, ma ọ bụ ndị ọzọ mere. gwa gi okwu bayerem? Pailat zara, si, Ọ̀ bu Mu onwem bu onye-Ju?

Jọn 19:16 Ya mere o nyefere ya nʼaka ha ka akpọgide ya nʼobe. Ha we kuru Jisus, duru ya pua.

Ndị agha Rom kpọọrọ Jizọs pụọ ka a kpọgide ya n’obe mgbe Paịlet nyefere ya n’aka ha.

1. Ike Ịtọhapụ: Ịmụta Hapụ Na-eso Jizọs

2. Ọnụ nke mgbapụta: ọnụ ahịa iso Jizọs

1. Matiu 16:24-25 - Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m. N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.

2. Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe!

JỌN 19:17 O we buru obe-ya pua ba n'ebe anākpọ ebe okpokoro-isi, nke anākpọ n'asusu Hibru Gọlgọta:

Itien̄wed oro aban̄a Jesus ekemen cross esie aka ebiet emi ẹkotde Golgotha.

1. Obe: Ihe nnọchianya nke ike na mmeri

2. Ike nke inyefe Chineke ndu anyi

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndị Filipaị 2:8 - Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

Jọn 19:18 Nʼebe ahụ ka ha kpọgidere ya nʼobe, ya na mmadụ abụọ ọzọ, nʼakụkụ nke ọzọ, otu na Jizọs nʼetiti.

A kpọgidere Jizọs n’obe n’etiti ndị omekome abụọ na Gọlgọta.

1. Àjà Jizọs: Ihe Nlereanya nke Enweghị Onwe

2. Mkpọgidere Jizọs n’obe: Ngosipụta ịhụnanya nke Chineke

1. Ndị Efesọs 5:2: "Na-ejekwanụ ije n'ịhụnanya, dị ka Kraịst hụkwara anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị ka ọ bụrụ onyinye na àjà a na-achụrụ Chineke ka ọ bụrụ ihe ísì ụtọ."

2. Aisaia 53:4-5: "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala . : ahuhu-nmehie nke udo-ayi di n'aru Ya;

Jọn 19:19 Paịlet we de akwukwọ, tukwasi ya n'elu obe. Ihe odide ahu we buru, Jisus Onye Nazaret, bú eze ndi-Ju.

Paịlet dere utu aha nke sịrị “Jizọs onye Nazaret, Eze ndị Juu” ma tinye ya n’elu obe.

1: Ike nke okwu Paịlet na-egosi anyị na ezi-okwu nke Jizọs bụ ka a ga-akpọsa.

2: Jizọs abụghị naanị nwoke, kama ọ bụ eze na ọ dị mkpa ịmata na ịsọpụrụ ya.

1: Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2: Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

JỌN 19:20 Ya mere ọtutu n'etiti ndi-Ju guru isi-akwukwọ a: n'ihi na ebe akpọgidere Jisus n'obe di obodo ahu nso: ewe de ya n'asusu Hibru na Latin na Latin.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a udorienyịn̄ oro ẹwetde ke enyọn̄ cross Jesus emi ẹwetde ke usem Hebrew, Greek, ye Latin, ndien ediwak mme Jew ẹkekot.

1. Obe Jizọs: Ihe ịrịba ama nke ịhụnanya Chineke

2. Obe Jizọs: Ihe ịrịba ama nke nzọpụta maka mmadụ niile

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Galeshia 3:13 - Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị, n'ihi na e dere, sị: "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla nke a kwụwara n'osisi bụ."

JỌN 19:21 Ya mere ndi-isi-nchu-àjà nke ndi-Ju siri Pailat, Dela, Eze ndi-Ju; ma na ọ siri, Mu onwem bu eze ndi-Ju.

Ndị isi nchụàjà ndị Juu gwara Paịlet ka ọ ghara idere Jizọs “Eze ndị Juu” n’ihe ịrịba ama, kama na Jizọs sịrị “Abụ m Eze ndị Juu.”

1. Ọchịchị Jizọs: Ọchịchị Kachanụ

2. Ihe Anyị Ga-aza Banyere Ọchịchị Jizọs: Nrubeisi na Nrubeisi

1. Abụ Ọma 2:10-12 - “Ugbu a, ndị eze, maranụ ihe; dọnu aka na nti, unu ndi-isi nke uwa. Were egwu fè Jehova òfùfè, were kwa ima-jijiji ṅuria ọṅu. Sutunu Ọkpara, ka o we ghara iwe iwe, unu ewe la n'iyì n'uzọ, n'ihi na iwe-Ya di ọku ngwa ngwa. Ngọzi na-adịrị ndị niile na-agbaba n’ime ya.”

2. Daniel 4: 34-35 - "N'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a, mụ onwe m, Nebukadneza, weliri anya m le n'eluigwe, na uche m laghachikwute m, m wee gọzie Onye Kasị Elu, na-eto ma na-asọpụrụ Onye ahụ dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na Ọchichi-ya bu ọchichi ebighi-ebi, ala-eze-Ya nādi kwa site n'ọb͕ọ rue ọb͕ọ; agụwo ndị nile bi n’ụwa dị ka ihe efu, ma ọ na-eme dị ka uche ya si dị n’etiti usuu ndị agha nke elu-igwe na n’etiti ndị bi n’ụwa; ọ dighi kwa onye ọ bula puru ijide aka-ya, ma-ọbu isi ya, Gini ka i meworo?

JỌN 19:22 Pailat zara, si, Ihe M'deworo ka m'deworo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe mkpebi Paịlet mere iguzosi ike n'ihe odide ya ma ghara ime ka arịrịọ ndị mmadụ megharịa ya anya.

1. "Ike nke Iguzosi Ike Na Nkwenkwe Gị"

2. "Otú Ị Ga-esi Na-eguzosi Ike ná Nkwenye Gị"

1. Ndị Rom 5: 3-5 - "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, àgwà; na àgwà, olileanya. na olileanya adịghị eme anyị ihere, n'ihi na Chineke nke Chineke. Awụsawo ịhụnanya n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyeworo anyị.”

2. 2 Timoti 1:7 - "N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke egwu, kama nke ike na nke ịhụnanya na nke uche zuru okè."

JỌN 19:23 Ya mere ndi-agha, mb͕e ha kpọgidere Jisus n'obe, ha chiri uwe-Ya, kee uzọ anọ, nye onye-agha ọ bula otù òkè; ọzọ kwa uwe-nwuda-ya: ma uwe-nwuda ahu enweghi ọnu-ọgugu, ewe kpara ya n'elu rue mb͕e dum.

Ndị agha ahụ kewara onwe ha uwe Jizọs mgbe ha kpọgidere ya n'obe. uwe mwụda ya enweghị eriri, nke kpara akpa site n’elu gbadata.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Jizọs ji obi umeala doo ọnwụ n’obe gosiri ike dị ukwuu na ịhụnanya o nwere n’ebe anyị nọ.

2. Àgwà Àjà: Àjà Jizọs chụrụ n’àjà nye ndị agha na-egosi na anyị nwere ike ịchụrụ ndị ọzọ ihe.

1. Ndị Filipaị 2:8 - "Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe!"

2. Matiu 5:40 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịgba gị akwụkwọ na-ewere gị uwe mwụda, ya na gị uwe ọzọ."

JỌN 19:24 Ya mere ha siri n'etiti onwe-ha, Ka ayi ghara dọwa ya, kama fere ya nzà, onye ọ gābu: ka ihe edeworo n'akwukwọ nsọ we mezu, bú nke nāsi, Ha kewara uwem n'etiti ha, ọ bu kwa uwe-nwudam ka ha mere. gbaa nza. Ya mere ihe ndia ka ndi-agha mere.

Ndị-agha nọ n’ogide n’obe Jisọs kpebiri ife nza maka uwe ya, ka Akwụkwọ Nsọ wee mezuo.

1. Atụmatụ Zuru okè nke Chineke: Mụta Ịtụkwasị Obi n’Ọbụeze Ya

2. Imezu òkè Gị n'Akụkọ Chineke

1. Aisaia 53:12 N'ihi nka ka M'gēwere ya na ndi uku kesara ya, ya na ndi di ike ka ọ gēkè kwa ihe-nkwata; n'ihi na ọ wusiwo nkpuru-obi-ya n'ọnwu: ewe gua ya na ndi-njehie; O buru kwa nmehie nke ọtutu madu, we riọ aririọ bayere ndi nēmebi iwu.

2. Abụ Ọma 22:18 Ha kewara uwe m n'etiti ha, fekwara nza n'elu uwe mwụda m.

Jọn 19:25 Ma nne ya na nwanne nne ya na Meri nwunye Kleofas na Meri Magdalini guzoro nʼakụkụ obe Jisọs.

N'obe Jisus, Meri nne-Ya, na nwa-nne nne-Ya, Meri nwunye Kleofas, na Meri Magdalini guzoro n'akuku ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Meri na ụmụ nwanyị nọ n’obe

2. Ike Ezinụlọ n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Abụ Ọma 34:19 - "Onye ezi omume nwere ike inwe ọtụtụ nsogbu, ma Jehova na-anapụta ya n'aka ha niile."

Jọn 19:26 Ya mere, mb͕e Jisus huru nne-Ya, na onye nēso uzọ-Ya ka Ọ nēguzo nso, onye Ọ huru n'anya, Ọ si nne-Ya, Nwanyi, le nwa-gi nwoke!

Jizọs, mgbe ọ nọ n'obe, lere nne ya na onye na-eso ụzọ ọ hụrụ n'anya anya wee sị nne ya, "Nwanyị, le nwa gị nwoke!"

1. Ịhụnanya Kraịst: Otú Jizọs Si Gosi Ịhụnanya Ya n’ebe nne ya na Onye na-eso ụzọ Ya nọ

2. Ike Okwu Jizọs Nwere: Otú Okwu Ikpeazụ Jizọs Si Kwuo Ọnụ

1. Matiu 10:37, “Onye hụrụ nna ma ọ bụ nne n'anya karịa m ekwesịghị m; ma onye hụrụ nwa-nwoke ma-ọbụ nwa-nwanyị n’anya karịa m ekwesịghị m.”

2. Jọn 15:13, “Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na onye ahụ tọgbọrọ ndụ ya maka ndị enyi ya.”

Jọn 19:27 Ya mere Ọ si onye nēso uzọ-Ya, Le nne-gi! Site n'oge hour ahu onye ahu nēso uzọ-Ya we kuru ya la n'ulo-ya.

Jizọs nyefere nne ya n’aka otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ onye kpọọrọ ya laa.

1. Ike Ịnye: Ịmụta Ịtụkwasị Obi na Jizọs

2. Onyinye Kasịnụ nke ịhụnanya: Ilekọta Ndị Anyị hụrụ n'anya

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

Jọn 19:28 Mgbe ihe a gasịchara, ebe Jizọs matara na e mechawo ihe niile ugbu a, ka ihe e dere n’akwụkwọ nsọ wee mezu, ọ sịrị: “Akpiri kpọrọ m nkụ.

Jizọs kwetara na akpịrị na-akpọ ya nkụ ma kwuo na Akwụkwọ Nsọ nwere ike imezu.

1. Ike nke imezu atụmatụ Chineke: Ọmụmụ Jizọs na Jọn 19:28

2. Àjà Kraịst: Nlele nke akpịrị ịkpọ nkụ Jizọs na Jọn 19:28

1. Abụ Ọma 22:15 - “Ike m akpọnwụwo dị ka ite ite, ire m raparakwa n'agba m; Ị tọgbọrọ m n’ájá ọnwụ.”

2. Aisaia 53:7 - “Emeb͕u-kwa-ra ya, wedara ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; a duru ya dị ka nwa atụrụ ka e gbuo ya, dịkwa ka atụrụ na-agbachi nkịtị n’ihu ndị na-akpacha ya, otú ahụ ka o sagheghị ọnụ ya.”

JỌN 19:29 Ma ebe ahu ite nke manya-vine b͕ara uka juru: ha we b͕a sponge na manya-vine b͕ara uka, tiye n'elu hyssop, tiye n'ọnu-ya.

A chụrụ Jizọs mmanya n’elu ogbo mgbe ọ nọ n’obe.

1. Àjà Jizọs na Ọmịiko Ya Maka Mmadụ

2. Ọnwụ Jizọs na Nzọpụta Anyị

1. Aisaia 53:4-5 - “N'ezie O buruwo ihe-nb͕u nile ayi, buru kwa ihe-nb͕u-ayi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ihe otiti ya gwọọ anyị.”

2. Ndị Filipaị 2:8 - "Ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe."

JỌN 19:30 Ya mere mb͕e Jisus narasiri manya-vine ahu, Ọ si, Ọ gwuwo: o we rube isi, kubie ume.

Ọ gwụla: Jizọs rụchara ọrụ ahụ e zitere ya ka ọ rụọ tupu ya enyefee ndụ ya.

1. Ike nke Okwu Jizọs: Otú Okwu Ikpeazụ Jizọs Si Gbanwee Ihe Nile

2. Ihe                  ` Ịghọta ` Omimi nke Àjà Jizọs’

1. Aịzaya 53:5-12

2. Ndị Kọlọsi 1:15-20

Jọn 19:31 Ya mere ndị Juu, nʼihi na ọ bụ nkwadebe, ka ozu ahụ ghara ịdịgide nʼelu obe nʼụbọchị izu ike, (nʼihi na ụbọchị izu ike ahụ bụ ụbọchị dị elu,) ha rịọrọ Paịlet ka e gbajie ha ụkwụ, ka o wee rịọsie Paịlet ike. enwere ike ibupụ ha.

Ndị Juu rịọrọ Paịlet ka ọ gbajie ụkwụ ndị a kpọgidere n’obe ka ozu ahụ ghara ịdịgide n’obe n’ụbọchị izu ike.

1. Ọnwụ Jizọs n’elu obe abụghị naanị ihe ịrịba ama nke nnukwu àjà ya, kama ọ bụ ihe ncheta maka mkpa ọ dị idebe iwu Chineke.

2. N'etiti nhụjuanya na ọnwụ, ụmụazụ Jizọs ka na-agbalị ịsọpụrụ iwu Chineke.

1. Ndị Hibru 4: 14-16 - Ya mere, ebe anyị nwere nnukwu onye nchụàjà nke gafeworo n'eluigwe, Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie okwukwe anyị na-ekwupụta ike. 15 N’ihi na anyị enweghị onye-isi-nchụ-aja nke na-apụghị imere anyị ebere n’adịghị ike anyị, ma anyị nwere onye a nwaraworo n’ụzọ nile, dị ka a na-anwa anyị—ma o meghị mmehie. 16 Ka ayi were kwa ntukwasi-obi biarue oche-eze amara nke Chineke, ka ayi we nweta ebere, nweta kwa amara inye ayi aka n'oge nkpà.

2. Matiu 5:17-19 - “Unu echela na abiaram ibibi Iwu ahu ma-ọbu ndi-amuma; Abịaraghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. 18 N'ihi na n'ezie asim unu, rue mb͕e elu-igwe na uwa gāla n'iyì, ọ bughi ihe-ndebe nke-ntà, ma-ọbu ihe-itutu nke pen, agaghi-apu n'iwu ma-ọli rue mb͕e ihe nile mezuru. 19 Ya mere, onye ọ bụla nke wepụrụ otu n’ime ndị kasị nta n’ime iwu ndị a ma na-akụziri ndị ọzọ otú ahụ, a ga-akpọ ya onye nta n’alaeze nke elu-igwe, ma onye ọ bụla nke na-eme ma na- akụzi iwu ndị a, a ga-akpọ onye ukwu n’alaeze nke elu-igwe.

Jọn 19:32 Mgbe ahụ ndị agha bịarutere, gbajie ụkwụ nke mbụ na nke ọzọ ndị akpọgidere ya na ha nʼobe.

Jọn 19 na-ekwu maka mkpọgidere Jizọs n’obe na ndị agha gbajiri ụkwụ ndị ikom abụọ ahụ ha na Ya kpọgidere n’obe.

1. Ike nke Àjà: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Jizọs

2. Ike nke Ịhụnanya: Otú Jizọs Si gosi Nkwekọrịta Na-enweghị Nkwekọrịta

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Àgwà nke ịdị umeala n'obi na nrubeisi nke Jizọs.

2. Ndị Rom 5:6-8 - Njikere nke Jizọs nwere inye ndụ ya maka ndị ọzọ.

JỌN 19:33 Ma mb͕e ha biakutere Jisus, hu na ọ nwuwo ub͕u a, ha ab͕ajighi ya ukwu:

Ndị agha ahụ agbajighị ụkwụ Jizọs mgbe ha chọpụtara na ọ nwụọla.

1. Ike nke Àjà Jizọs: Otú Ọnwụ Jizọs Si Gbanwee Ihe niile

2. Ebere Chineke: Otú Ọnwụ Jizọs Si Gosipụta Amara Chineke

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Ndị Hibru 9:22 - "N'ezie, n'okpuru iwu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-eji ọbara na-eme ihe niile ka ọ dị ọcha, ma ọ bụrụ na ịwụfu ọbara adịghịkwa mgbaghara mmehie."

Jọn 19:34 Ma otu nʼime ndị agha ahụ were ube mapuo ya akụkụ, ozugbo ahụ, ọbara na mmiri putara.

Itien̄wed emi ke John 19:34 anam an̄wan̄a nte owo-ekọn̄ kiet akada eduat enịm Jesus n̄kan̄, ndien iyịp ye mmọn̄ ọwọrọ.

1. Àjà Jizọs: Ọnwụ Ya na Ihe Ọ pụtara

2. Ịdịiche nke Jisus: Mkpọgidere Ya n’obe na ike Ya

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndị Efesọs 2:13-16 - Ma ugbu a n'ime Kraịst Jizọs, e mewo ka unu ndị nọ n'ebe dị anya n'oge gara aga site n'ọbara nke Kraịst. N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ayi abua di otù, tipia-kwa-ra n'anu-aru-Ya mb͕idi nkewa nke ibu iro, site n'iwetu iwu nke ihe enyere n'iwu nke edeworo n'ukpuru, ka o we kee n'onwe-ya otù nwoke ọhu n'ọnọdu abua ahu; ya mere eme udo, ka we me ka ayi na Chineke di n'otù n'otù aru site n'obe, si otú a b͕ue iro ahu.

Jọn 19:35 Onye huru ya we b͕a àmà, àmà-Ya bu kwa ezi-okwu: ọ ma-kwa-ra na ọ nēkwu ezi-okwu, ka unu we kwere.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị inwe okwukwe na ọgbụgba-ama Jizọs Kraịst.

1: Ngụgharị nke ọgbụgba-ama Jizọs - mkpa nke okwukwe n’okwu na ozi nke Jisus Kraịst.

2: Ịgba ama nke Jizọs - ike nke ikwere na eziokwu nke Jizọs Kraịst.

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

JỌN 19:36 N'ihi na emewo ihe ndia, ka ihe edeworo n'akwukwọ nsọ we mezu, si, Agaghi-agbaji ọkpukpu-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na a gbajighị ọkpụkpụ Jizọs iji mezuo akụkụ Akwụkwọ Nsọ.

1. Mmezu nke Akwụkwọ Nsọ na-egosi nrube isi ya nye uche Chineke.

2. Àjà Jizọs zuru okè na-egosipụta ịhụnanya Ya n’ebe anyị nọ.

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Abụ Ọma 34:20 - "Ọ na-edebe ọkpụkpụ ya niile, ọ dịghị otu n'ime ha agbajiwo."

JỌN 19:37 Ọzọ kwa, ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nāsi, Ha gāhu Onye ha mara ukpuru.

Jọn 19:37 na-agwa anyị na ndị mara Jizọs mma ga-elegara ya anya.

1. "Ịkpọpu Jizọs - Oku nke Nchegharị"

2. "Jizọs - Àjà Kacha Elu"

1. Aịzaya 53:5 - "Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'ahụ́ ya, ọ bụkwa n'ihe-otiti-Ya ka e ji gwọọ anyị."

2. Ezikiel 39:25 - "Ya mere otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Ub͕u a ka M'gēme ka ndi Jekob adọtara n'agha lata, M'gēmere kwa ulo Israel nile ebere, M'gēkwo-kwa-ra aha nsọm ekworo."

JỌN 19:38 Ma mb͕e ihe ndia gasiri Josef onye Arimatia, ebe onye nēso uzọ Jisus, ma na nzuzo n'ihi egwu ndi-Ju, ọ riọ Pailat ka o bupu aru Jisus: Pailat we kwere ya. Ya mere ọ biara, buru aru Jisus.

Josef onye Arimatia, onye na-eso ụzọ Jizọs, rịọrọ Paịlet ka o kwe ka o bupụ ozu Jizọs mgbe ọ nwụsịrị. Paịlet kwere ihe ahụ, Josef wee buru ozu Jizọs pụọ.

1. Ezi Nraranye nke Onye Na-eso Ụzọ: Akụkọ Josef nke Arimathaea

2. Imeri Ụjọ na Ime Ihe ziri ezi: Josef onye Arimatia

1. Matiu 16:24-26 - “Mgbe ahụ Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, buru obe ya, soro m. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke gētufu ndu-ya n'ihim gāchọta ya. N'ihi na gini ka ọ bara madu, ma ọ buru na ọ rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya?

2. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

JỌN 19:39 Nikọdimọs bia-kwa-ra, onye biakutere Jisus n'abali na mbu, wetara ngwakọta nke myrrh na aloe, ihe ra ka ọtùtù pound ise.

Nikọdimọs letara Jizọs wee weta otu narị paụnd myrrh na aloe.

1. Onyinye Nikọdimọs: Ihe mmụta n’imesapụ aka

2. Iguzo: Nikọdimọs na Nkwado Ọ kwadoro Jizọs

1. Jọn 12:42-43 - "Otú o sina dị, n'etiti ndị isi ndị ọchịchị, ọtụtụ ndị kwere na ya; ma n'ihi ndị Farisii ha ekwupụtaghị ya, ka e wee chụpụ ha n'ụlọ nzukọ: n'ihi na ha hụrụ otuto mmadụ n'anya karịa. karịa otuto Chineke."

2. Matiu 6:19-21 - "Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi emebi; , ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba na-ezu ohi: n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

JỌN 19:40 Ya mere ha chiri aru Jisus, b͕ue ya n'uwe ọcha, ya na uda utọ di iche iche, dika omume ndi-Ju si eme.

Ndị Juu yi uwe linin na ihe na-esi ísì ụtọ merụọ ozu Jizọs dị ka omenala ha na-eli ozu.

1. Anyị nwere ike ịmụta n’ihe nlereanya Jizọs nke iji obi umeala nakwere ọnwụ na olili dị ka omenala ndị ya si dị.

2. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ omenala na omenala ndị nna nna anyị.

1. Matiu 27:59-60 - Mgbe Josef bulitere ozu ahụ, ọ were ákwà ọcha dị ọcha ke ya, tọgbọ ya n'ili ọhụrụ nke ya nke ọ wapụtara n'oké nkume; o wee kpọre nkume ukwu kwachie ọnụ ụzọ ili ahụ wee pụọ.

2. 2 Ihe E Mere 16:14 - Ha wee lie ya n'ili nke ya, nke o gwuru n'obodo Devid. Ha wee tọgbọrọ ya n’elu ihe e ji akwa ákwà kpuchie ya ma mee nnukwu ọkụ maka nsọpụrụ ya.

Jọn 19:41 Ma nʼebe akpọgidere ya nʼobe e nwere otu ubi ubi; na n'ubi ahu ab͕ara ogige, ílì ọhu, nke akātọb͕ọghi madu nime ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jọn 19:41 na-akọwa ebe a kpọgidere Jizọs n'obe, ogige nke nwere ili ọhụrụ nke a na-emetụbeghị mbụ.

1. Ogige Ọnwụ: Ihe atụ nke ịkpọgidere Jizọs n’obe

2. Ịrịgoro na Ndụ Ọhụrụ: Mkpa nke Ụlọ Nzukọ Ọhụrụ

1. Aisaia 53:9 - O me-kwa-ra ili-ya n'etiti ndi nēmebi iwu, Ya na ọgaranya di kwa n'ọnwu-ya; n'ihi na o meghi ihe-ike, ọ dighi kwa aghughọ ọ bula di n'ọnu-ya.

2. Luk 23:50-53 – Ma e nwere otu nwoke aha ya bụ Josef onye Arimatia nke ndị Juu. Ọ bụụrụ onye otu kansụl, ezigbo nwoke na ezi-omume, onye na-anabataghị mkpebi na omume ha; o we nāchọ ala-eze Chineke. Nwoke a jekwuuru Paịlet rịọ ozu Jizọs. O we budata ya, ke ya n'ezi ákwà ọcha, tọb͕ọ Ya n'ílì nke awapuru na nkume, nke akātọb͕ọghi kwa onye ọ bula.

Jọn 19:42 Ya mere ha tọgbọrọ Jisus n'ebe ahu n'ihi ubọchi Nkwadebe nke ndi-Ju; n'ihi na ílì ahu di nso.

E liri Jizọs n’otu ili dị nso na Jeruselem n’ụbọchị a na-akwadebe maka Ememme Ngabiga ndị Juu.

1. Mkpa olili Jizọs dị

2. Ihe Ụbọchị Nkwadebe nke ndị Juu pụtara

1. Matiu 27:57-60 (Jizọs ka edoro n'ili Josef nke Arimatia)

2. Luk 23:50-56 (Ihe mere n'ụbọchị nkwadebe na olili Jizọs).

Jọn 20 na-akọ banyere nchọta nke ili Jizọs tọgbọrọ chakoo, ọhụhụ Ya n'ebe Meri Magdalin na ndị na-eso ụzọ Ya nọ, na obi abụọ nke Thomas na nkwenkwe sochirinụ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Meri Magdalin gara n’ili ahụ n’isi ụtụtụ n’ụbọchị mbụ n’izu mgbe ọchịchịrị ka dị. Ọ hụrụ na e bupụrụ nkume ahụ n'ọnụ ụzọ ili ahụ. Ọ gbara ọsọ gakwuuru Saịmọn Pita na Jọn, na-agwa ha na ha ewepụla Onyenwe anyị n’ili anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. Ya mere, Pita Jọn gbagara n'ili ahụ, ọ hụrụ ákwà linin ka ọ tọgbọrọ n'ebe ahụ ma Jọn banyekwara n'ịhụnanya kweere n'agbanyeghị na ọ ghọtaghị site n'Akwụkwọ Nsọ na Jizọs esila n'ọnwụ bilie ndị na-eso ụzọ nwụrụ anwụ laghachiri n'ụlọ ma Meri guzoro n'èzí na-ebe ákwá ka ọ na-akwa ákwá ma hulatara legide anya hụ ndị mmụọ ozi abụọ nọ n'ebe ahụ. na-acha ọcha ebe aru Jisus nọworo (Jọn 20:1–12).

Paragraf nke Abụọ: Ka ọ tụgharịrị, ọ hụrụ Jizọs ka o guzo, ma ọ mataghị ya na mbụ chere na ọ bụ onye ọrụ ubi jụrụ ya ma ọ̀ ma ebe ha debere ozu Jizọs. Mgbe ọ kpọrọ ya Meri, ọ matara ya wee gbalịa ịrapara n’ahụ́ ya ma ọ gwara ya ka ọ ghara ịla n’iyi n’ihi na ọ rubeghị, Nna, gaa gwa ụmụnna ndị ga-arịgo Nna gị bụ́ Chineke Chineke gị, Meri Magdalin wee gaa ozi ndị na-eso ụzọ ya. hụrụ Onyenwe anyị nyere ozi ndị a mgbe e mesịrị n'uhuruchi otu ụbọchị mgbe ọnụ ụzọ kpọchiri egwu ndị Juu bịara guzoro n'etiti ha sị Udo dịrị unu gosiri akụkụ ndị na-eso ụzọ ṅụrịrị ọṅụ hụ Onyenwe anyị ọzọ sịkwa udo dịnyere unu dị ka Nna zitere m ka m na-ezite gị ume n'isi ha nata Nsọ. Mmụọ onye ọ bụla na-eme mmehie gbaghaara mgbaghara nmehie ka edobere (Jọn 20:13–23).

Paragraf nke atọ: Otú ọ dị, Tomas mmadụ iri na abụọ esoghị ha mgbe Jizọs bịara, nke mere na ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ gwara ya 'Anyị ahụwo Onyenwe anyị.' Ma o kwuru ma ọ bụrụ na ahụghị ntu aka na-atụnye mkpịsị aka ebe a na-atụnye ntu n'akụkụ ga-ekwere mgbe izu ụka gachara, ndị na-eso ụzọ alọghachila n'ụlọ Thomas na ha nọkwa n'agbanyeghị na akpọchi ụzọ Jizọs bịara guzo n'etiti ha, sị, "Udo dịrị unu!" Mgbe ahụ Tọmọs kwuru tinye mkpịsị aka ebe a hụ aka na-agbatị aka tinye n'akụkụ kwụsị inwe obi abụọ kwere Thomas zara ya 'Onyenwe m Chineke m!' Jisus we si ya, N'ihi na i huworom kwere, ngọzi nādiri ndi nāhughi anya kwere. Jọn kwubiri isi nke na-akọwa ọtụtụ ihe ịrịba ama ndị ọzọ e mere ọnụnọ ya na-eso ụzọ ya e dere akwụkwọ a ka unu kwere na Jizọs bụ Mezaịa Ọkpara Chineke site n'ikwere nwere ike ndụ aha ya (Jọn 20:24-31).

Jọn 20:1 Nʼụbọchị mbụ nʼizuụka, Meri Magdalin na-abịa nʼisi ụtụtụ, mgbe ọchịchịrị ka ga-erukwa nʼili ahụ, ma hụ ka e bupụrụ nkume ahụ nʼili ahụ.

E wepụrụ nkume ili ahụ n’ụbọchị mbụ n’izu.

1. Nkume nke ili na mbilite n'ọnwụ Jizọs: Ihe ọ pụtara n'ụbọchị mbụ nke izu.

2. Njem kwesịrị ntụkwasị obi Meri Magdalin na-aga n’ili

1. Matiu 28:1-10 - Akụkọ banyere mbilite n'ọnwụ Jizọs n'ụbọchị mbụ n'izu

2. Luk 24:1-12 – Akụkọ banyere nleta ụmụnwaanyị gara n’ili na nchọpụta ha nke ili tọgbọ chakoo.

JỌN 20:2 O we b͕a ọsọ, biakute Saimon Pita, biakute kwa onye ọzọ ahu nēso uzọ Jisus, onye Jisus huru n'anya, o we si ha, Ha ebupuwo Jehova n'ílì, ma ayi amaghi ebe ha tọb͕ọrọ Ya.

Meri Magdalin gbagara ọsọ gakwuru Saịmọn Pita na onye ọzọ na-eso ụzọ Jizọs, bụ́ Jọn, ka ọ gwa ha na e wopụtala Jizọs n’ili ahụ, amaghịkwa ebe ozu ya dị.

1. Ọnwụ Jizọs na mbilite n’ọnwụ bụ ihe ncheta nke ike Chineke nwere n’ebe ọnwụ nọ

2. Mkpa ọ dị inwe okwukwe na atumatu Chineke maka ndụ anyị

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

JỌN 20:3 Ya mere Pita na onye ọzọ ahu nēso uzọ Jisus pua, bia rue ílì ahu.

Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ, Pita na onye ọzọ na-eso ụzọ, gara n’ili ahụ.

1: Anyị kwesịrị inwe okwukwe iso Jizọs ebe ọ bụla Ọ na-edu.

2: Anyị kwesịrị iji obi ike soro Jizọs, ọbụna n’oge ihe isi ike.

1: Ndị Hibru 11:1, “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

2: Matiu 28:20, “na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyeworo unu n’iwu. ma, le, m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa.”

JỌN 20:4 Ya mere ha abua b͕akọrọ: onye ọzọ ahu nke nēso uzọ Jisus we b͕akuru Pita, buru uzọ bia n'ílì ahu.

Onye ahụ na-eso ụzọ ya gbagara n’ili ahụ n’ihu Pita.

1. Ike nke ntachi obi: Otu esi emeri egwu gị

2. Mkpa Ọsọ: Iji ngwa ngwa nweta ebumnuche

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Filipaị 3:13-14 - "Ụmụnna m, anaghị m agụ onwe m na ejidewo m: ma otu ihe ka m na-eme, na-echezọ ihe ndị dị n'azụ, na-agbatịkwa aka n'ihe ndị dị n'ihu. ihe mgbata n’ọsọ nke ọkpụkpọ òkù dị elu nke Chineke n’ime Kraịst Jisọs.”

Jọn 20:5 O we huru ala, le anya nime, hu uwe-nwuda ahu ka ọ tọb͕ọrọ; ma ọ bataghi.

Meri Magdalin chọpụtara na ili Jizọs tọgbọrọ chakoo, ọ bụ ezie na o lere anya n'ime ya, ọ dịghị aba.

1. Echefula ike nke mbilite n’ọnwụ Jizọs—Jọn 20:5

2. Obi ike nke Meri Magdalin - Jọn 20: 5

1. Luk 24:12 – Ma Pita biliri, b͕a ọsọ rue ílì ahu; O we huru ala, hu uwe-nwuda ahu ka ha tọb͕ọrọ nání ha, we pua, nēju kwa onwe-ya anya n'ihi ihe emereri.

2. Jọn 11:25 - Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye kwere na Mu, ọ bu ezie na ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu.

Jọn 20:6 Mgbe ahụ, Saịmọn Pita na-eso ya bịarutere, ba nʼime ílì ahụ, ma, lee ka uwe ahụ e ji linin kpara anya ka ọ tọgbọ.

Saimon Pita sooro Jisus bia n'ílì ahu, we hu uwe-nwuda ahu ka ọ tọb͕ọrọ n'ebe ahu.

1. Mbilite n'ọnwụ Jizọs na Ike nke Okwukwe

2. Iso Jizọs na Ike Nrubeisi

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jọn 21:18 - Jizọs wee sị, "Na-azụ ụmụ atụrụ m."

JỌN 20:7 na ákwà-ozuzo nke di n'isi-ya, ọ bughi kwa uwe linin ahu ka ọ dinaghi, kama ewerewo ya n'otù ebe nání ya.

Meri Magdalin chọpụtara na ozu Jizọs adịkwaghị n’ili ahụ, ọ hụkwara ka a fụchie ákwà olili ya nke ọma n’ebe dị iche.

1. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ihe ịrịba ama na-enweghị mgbagha nke ịdị nsọ Ya

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ihe ịrịba ama nke ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada

1. Matiu 28:5-6 - Mmụọ ozi ahụ kwusara mbilite n'ọnwụ Jizọs nye ndị inyom nọ n'ili.

2. Aisaia 25:8 – Chineke ga-eloda ọnwụ na mmeri.

JỌN 20:8 Ya mere onye ọzọ ahu nēso uzọ Jisus, onye buru uzọ bia n'ílì ahu ba-kwa-ra, o we hu, kwere.

Onye ọzọ ahu nke nēso uzọ Jisus, bú onye buru uzọ bia n'ílì ahu, ba nime we kwere ihe ọ huru.

1. Ike nke okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Mkpa ọ dị ịhụ ọrụ ebube

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ, ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.”

Jọn 20:9 Nʼihi na ha amatabeghị ihe e dere nʼakwụkwọ nsọ, na ọ ghaghị isi na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Ndị na-eso ụzọ ahụ aghọtabeghị ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ na Jizọs ga-esi ná ndị nwụrụ anwụ bilie.

1. "Olile anya na mbilite n'ọnwụ"

2. "Ike nke Okwu Chineke"

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. 1 Ndị Kọrint 15:20-22 - Ma n'ezie e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N’ihi na dị ka ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ esitewokwa n’aka mmadụ. N'ihi na dika madu nile nānwu nime Adam, otú a kwa ka agēme ka madu nile di ndu nime Kraist.

Jọn 20:10 Ya mere ndị na-eso ụzọ ya laghachiri nʼụlọ nke ha.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs lawara n’ụlọ ha mgbe ha hụchara Jizọs a kpọlitere n’ọnwụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke agaghị ada anyị n'ala ọbụna mgbe ihe yiri ka hà nọ n'ọchịchịrị.

2. Ike mbilite n'ọnwụ Jizọs kwesịrị ịgba anyị ume ibi ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi ná nzaghachi.

1. Abụ Ọma 91:2 - "M ga-ekwu banyere Jehova, sị, Ọ bụ m ebe mgbaba na ebe e wusiri ike: Chineke m, na Ya ka m ga-atụkwasị obi."

2. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa n'ọnwụ: ka dị ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ."

JỌN 20:11 Ma Meri guzoro n'akuku ílì ahu n'èzí nākwa ákwá: ma mb͕e ọ nākwa ákwá, o we ruru ala, le anya n'ílì ahu.

Ihe Meri zara ná mbilite n’ọnwụ Jizọs bụ nke mwute na iru újú.

1: Anyị kwesịrị icheta na e nwere oge iru uju na oge ịṅụrị ọṅụ.

2: Mata na Meri wutere Jizọs n’ụzọ dị iche iche, anyị nwekwara ike ịmụta n’aka ha otú anyị ga-esi gosi na anyị na-eru uju.

Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2: Jọn 11:35 - Jizọs kwara ákwá.

Jọn 20:12 O wee hụ ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe ọcha ka ha nọ ọdụ, otu n'akụkụ isi, ma nke ọzọ n'ụkwụ, ebe aru Jizọs tọrọ.

Ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe na-acha ọcha, otu n’isi na otu n’ụkwụ, jere ozu Jizọs.

1. Nkasi Obi Ndị Mmụọ Ozi: Otú Ndị Ozi Chineke Si Na-echebe na Udo

2. Nkwa nke Ndụ Ebighị Ebi: Otú Ọnwụ Jizọs na Mbilite n'Ọnwụ Jizọs Si Nye Anyị Olileanya na Nkasi Obi

1. Matiu 28:2-6 - Mmụọ ozi ahụ nke bupụrụ nkume n'ili Jizọs

2. Ndị Hibru 1:14 - Ndị mmụọ ozi dị ka mmụọ na-eje ozi e zitere ijere ndị ga-eketa nzọpụta ozi.

Jọn 20:13 Ha we si ya, Nwanyi, gini mere i nākwa ákwá? Ọ si ha, N'ihi na ha ewerewo Jehovam, ma amaghm ebe ha tọb͕ọrọ Ya.

A hụrụ Meri Magdalin ka ọ na-ebe ákwá n’azụ ili Jizọs. Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ihe mere o ji na-ebe ákwá, ọ gwakwara ha na e wo akpụpụ Jizọs, na ọ maghị ebe ha tọgbọrọ ya.

1. Ibi n'okwukwe n'oge ihe isi ike - Ọmụmụ banyere obi ike Meri Magdalin n'agbanyeghị ọdachi.

2. Ike nke olile anya n'oge nke obi nkoropụ - Otu okwukwe Meri Magdalin nwere na Kraịst si kwadoo ya n'agbanyeghị nnukwu mfu.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 1 Pita 5:7 - Na-atụkwasị uche gị niile n'ebe ọ nọ; n'ihi na Ya onwe-ya nēcheb͕u unu.

JỌN 20:14 Ma mb͕e o kwusiri ihe ndia, o we chigharia, hu Jisus ka o nēguzo, ma ọ maghi na ọ bu Jisus.

Meri Magdalin gara n’ili Jizọs n’ụbọchị Ista ma hụ na ọ tọgbọrọ chakoo. Ọ tụgharịrị n’obi iru uju, ma ọ tụgharịrị hụ Jizọs ka o guzo n’ebe ahụ, n’agbanyeghị na ọ maghị onye ọ bụ.

1. Tukwasi obi na atumatu Chineke, obuna mgbe o doro anya.

2. Ọbụlagodi n’oge ọchịchịrị, chọọ ìhè nke olileanya.

1. Ndị Rom 8:18 : “N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a abaghị uru iji tụnyere ebube ahụ a gaje ikpughe nye anyị.”

2. Abụ Ọma 34:18: “Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.”

Jọn 20:15 Jisus si ya, Nwanyi, gini mere i nākwa ákwá? ònye ka i nāchọ? Nwayi ahu ebe Ọ nēchè na Ọ bu onye-ọlu-ubi, ọ si Ya, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I kuru Ya n'ebe a, gosim ebe I tọb͕ọrọ Ya, M'gēkupu kwa ya.

Meri Magdalin mehiere Jizọs dị ka onye na-elekọta ubi ma kwupụta mwute ya n'olileanya nke ịchọta Jizọs.

1. Jizọs ghọtara iru újú na iru újú anyị, ọ nọkwa na-akasi anyị obi n’oge ihe isi ike.

2. Anyị ga-amata Jizọs n'ihe niile anyị zutere ma tụkwasị obi na nduzi ya.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwadoro gị."

2. Aịzaya 40:11 - "Ọ ga-azụ ìgwè atụrụ ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ, ọ ga-achịkọtakwa ụmụ atụrụ n'ogwe aka ya, ọ ga-eburu ha n'obi ya, jiri nwayọọ na-edu ndị na-eto eto."

Jọn 20:16 Jisus si ya, Meri. Ọ chighariri onwe-ya, si ya, Rabonai; nke bu, Nna-ukwu.

Otú Meri si hụ Jizọs n’anya: Meri ghọtara na Jizọs a kpọlitere n’ọnwụ ma kpọọ ya Nna-ukwu.

1. Añụrị nke Mbilite n'Ọnwụ nke Kraịst: Ịmata na Ańụrị n'ime Onye Nzọpụta anyị.

2. Inweta Nna-ukwu: Ịmara Ịhụnanya Jizọs Na Ndụ Anyị

1. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na Ya site na baptism baa n'ọnwụ, ka dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ."

2. Abụ Ọma 54:4 - “Lee, Chineke bụ onye inyeaka m; Jehova nọnyeere ndị na-akwado ndụ m.”

Jọn 20:17 Jisus si ya, Emetulam aka; n'ihi na akārigoghm biakute Nnam: ma jekuru umu-nnem, si ha, Mu onwem arigokuru Nnam na Nna-unu; nye kwa Chinekem, na Chineke-unu.

Jizọs gwara Meri ka ọ hapụ ya ka ọ gaa gwa ndị na-eso ụzọ ya na ya arịgolakwute Nna ya nke eluigwe.

1: Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na Jizọs na nkwa ya, n'ihi na ọ ga-arịgo na Nna ya nke eluigwe mgbe niile.

2: Jizọs enyela anyị ọrụ izi ndị ọzọ ozi ọma ya, dị ka ọ gwara Meri ka o mee.

1: Ndị Filipaị 3: 20-21 - N'ihi na mkparịta ụka anyị dị n'eluigwe; site n'ebe ahu ka ayi nēle kwa anya Onye-nzọputa, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist: Onye gāb͕anwe aru-ayi jọrọ njọ, ka ewe me ya ka ọ di ka aru-Ya nke ebube, dika ọlu-Ya si di, nke Ọ puru ọbuná idoda ihe nile n'okpuru Ya.

2: Matiu 28:19-20 - Ya mere ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Jọn 20:18 Meri Magdalin bịara gwa ndị na-eso ụzọ ya na ya ahụla Onyenwe anyị, na ọ gwakwara ya ihe ndị a.

Meri Magdalin gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya ahụla Jizọs kpọlitere n’ọnwụ.

1: Mbilite n’ọnwụ nke Jizọs - Jọn 20:18

2: Ike nke ọnụnọ Jizọs - Jọn 20:18

1: Ndi Rom 6:9 – N'ihi na ayi matara na Kraist, ebe emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, ogagh anwu ozo; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ.

Ọrụ Ndị Ozi 2:24 - Ma Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, na-atọhapụ ya na nhụsianya nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike ijide ya.

JỌN 20:19 N'ubọchi ahu n'anyasi, bú ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, mb͕e emechisiri ọnu-uzọ ebe ndi nēso uzọ-Ya zukọrọ n'ihi egwu ndi-Ju, Jisus bia, guzo n'etiti ha, si ha, Udo diri. nye gi.

N’ụbọchị mbụ n’izu, ndị na-eso ụzọ Jizọs zukọrọ n’egwu ndị Juu mgbe Jizọs pụtara, sị: “Udo dịrị unu”.

1. Udo nke Kraist n'etiti egwu

2. Mmesi obi ike nke ọnụnọ Jizọs

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onyeisi Udo.

2. Ndị Hibru 13:5 - Ka omume unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe nile unu nwere: n'ihi na Ọ siri, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli.

Jọn 20:20 Ma mb͕e O kwusiri nka, O we gosi ha aka-Ya na akuku-Ya. Mb͕e ahu ndi nēso uzọ-Ya ṅuri ọṅu, mb͕e ha huru Jehova.

Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya aka na akụkụ ya, ndị na-eso ụzọ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ ya.

1. Jizọs dị ndụ - Mbilite n'ọnwụ nke Onye Nzọpụta anyị n'ụzọ ọrụ ebube

2. Ṅụrịa ọṅụ n'ime Onyenweanyị - Ịchọta ọṅụ site n'ịmara Jizọs

1. Luk 24:39 – “Lenu akam na ukwum, na ọ bu Mu onwem; Metụ m aka, hụ. N’ihi na mmụọ enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ, dị ka ị hụrụ na m nwere.”

2. 1 Pita 1:8 – “Ọ bụ ezie na unu ahụbeghị ya, unu hụrụ ya n'anya. Ọ bụ ezie na unu ahụghị ya ugbu a, unu kwere na ya ma na-aṅụrị ọṅụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa nke jupụtara n’ebube.”

Jọn 20:21 Ya mere Jisus siri ha ọzọ, Udo diri unu: dika Nnam ziterem, otú a ka Mu onwem nēziga kwa unu.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ọrụ ka ha gaa n'ihu n'ozi ya na ịgbasa udo.

1: Jisus rapuru ayi ihe nketa nke udo na olile-anya, ewe kpọ-kwa-ra ayi ime ya n'iru.

2: E nyere anyị ọrụ ịga n’ihu n’ozi Jizọs na iweta udo n’ụwa.

Jọn 14:27 - “Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi gị ghara ịma jijiji, ka ọ gharakwa ịtụ ụjọ.”

2: Matiu 28:19-20 - “Ya mere, gaanụ, zí mba niile, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ: na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. : ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa. Amen.”

Jọn 20:22 Ma mb͕e O kwusiri nka, O kukwasi ha ume, si ha, Naranu Mọ Nsọ.

Jizọs kukwasịrị ndị na-eso ụzọ ya ume ma nye ha Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke ume nke Chineke

2. Nara, kwere, na-aṅụrịkwa ọṅụ na Mmụọ Nsọ

1. Ọrụ 2: 1-4 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ

2. Ezikiel 37:1-14 – Ndagwurugwu nke ọkpụkpụ kpọrọ nkụ na ume nke Chineke

Jọn 20:23 Ndị ọ bụla unu na-agbaghara mmehie, a gbagharawo ha; na mmehie onye ọbụla unu jidesiri, a na-edochi ha.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ikike ịgbaghara mmehie ma ọ bụ jidesie ha ike.

1. Ike Mgbaghara: Otú Jizọs Si Enyere Anyị Ike Ịgbaghara

2. Ikike nke Nzukọ-nsọ: Otu esi akpọ anyị ka anyị jide mmehie

1. Luk 6:37: “Unu ekpela ikpe, a gaghi-ekpekwa unu ikpe; unu amala ikpe, a gaghi-ama kwa unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu”

2. Matiu 18:18: “N’ezie, ana m asị unu, Ihe ọ bụla unu ga-eke n’elu ụwa, a ga-eke ha n’eluigwe, ihe ọ bụla unu tọpụrụ n’ụwa, a ga-atọpụkwa n’eluigwe.”

Jọn 20:24 Ma Tọmọs, otu nʼime mmadụ iri na abụọ ahụ, onye a na-akpọ Didimọs, esoghịkwa ha mgbe Jizọs bịara.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs hụrụ Jizọs a kpọlitere n’ọnwụ ma e wezụga Tọmọs.

1. Ike nke Okwukwe: Otu esi kwere na-ahụghị

2. Ụgwọ ọrụ nke ndidi: Ọ joyụ nke Ịbụ

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:18 - Keleenụ ekele n'ọnọdụ nile; n'ihi na nka bu uche Chineke nime Kraist Jisus bayere unu.

JỌN 20:25 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya we si Ya, Ayi ahuwo Jehova. Ma Ọ siri ha, Ọ buru na m'gāhu n'aka-Ya abua apia ǹtú ahu, tiye nkpisi-akam n'apa ǹtú ahu, tubà kwa akam n'akuku-ya, m'gaghi-ekwe.

Ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ gwara Tọmọs na ha ahụwo Onyenwe anyị, ma Tọmọs siri ọnwụ na ya agaghị ekwere ruo mgbe ọ hụrụ ihe àmà anụ ahụ nke ọnyá Jizọs.

1. Ikwere bụ ịhụ: Ịbawanye Okwukwe Anyị Site n'Enweghị Obi Abụọ

2. Obi abụọ na Okwukwe: Ihe Anyị Ga-amụta n’Aka Thomas

1. Abụ Ọma 37:5 - Nyefe Jehova ụzọ gị; tukwasi kwa Ya obi; ọ gēme kwa ka ọ puta.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Jọn 20:26 Ma mb͕e ubọchi asatọ gasiri ndi nēso uzọ-Ya nọ kwa n'ime ọzọ, Tomas na ha: Jisus we bia, mb͕e emechiri uzọ, o guzo n'etiti ha, si, Udo diri unu.

Jizọs pụtara ìhè nye ndị na-eso ụzọ ya ụbọchị asatọ ka o bilitesịrị n’ọnwụ, bụ́ mgbe e mechiri ọnụ ụzọ. O ji udo kelee ha.

1. Ike nke Okwukwe: Mpụta nke Jizọs n’ebe Ndị Na-eso ụzọ Ya nọ

2. Udo nke Onyenweanyi bilitere: Ekele nke Jisos na-enye ndi na-eso uzo Ya

1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke nwere udo site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị sitere n'aka ya nweta ohere ịbanye n'amara a nke anyị na-eguzo ugbu a.

2. Ndị Hibru 13:20 - Ma ka Chineke nke udo, onye site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi, si na ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, Onyenwe anyị Jizọs, na nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, were ezi ihe niile kwadebe unu ime uche ya.

JỌN 20:27 Ya mere ọ si Tomas, Rue nkpisi-aka-gi n'ebe a, le kwa akam abua; ma rute aka-gi n'ebe a, tubà ya n'akukum: ekwe-kwa-la ka ekwe-ekwe, kama kwere.

Jizọs nyere Tọmọs ohere igosi na ya kpọlitere n'ọnwụ site n'imetụ ọnyá ya aka. Ọ gbara Tọmọs ume inwe okwukwe.

1. "Ihe àmà nke Okwukwe"

2. "Ike nke Obi abụọ"

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ihe anụrụ abịa, ihe a na-anụ na-esitekwa n'ozi nke Kraịst."

Jọn 20:28 Tọmas zara, si ya, Onye-nwem na Chinekem.

Itien̄wed oro owụt nte Thomas ọkọdiọn̄ọde Jesus nte Ọbọn̄ ye Abasi esie.

1. Ịghọta Jizọs dị ka Onyenwe anyị na Chineke anyị

2. Ịmụta Okwukwe Tọmọs na Jizọs

1. Ndị Filipaị 2: 5-11 - Nwee ụdị echiche ahụ dị ka Jizọs Kraịst

2. Ndị Rom 10:9-10 - Were ọnụ gị kwupụta ma kwere n'obi gị na Jizọs bụ Onyenwe anyị na Chineke.

Jọn 20:29 Jisus si ya, Tomas, n'ihi na i huworom, i kwerewo: ngọzi nādiri ndi nāhughi anya ma kwere.

A ka na-agọzi ndị kwere ekwe na-ahụbeghị Jizọs.

1: Anyị na-efe Chineke nke okwukwe, ọ bụghị ịhụ ụzọ.

2: Ịhụ ihe abụghị ihe a ga-eji nwee okwukwe na Jizọs.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha: “N'ihi okwukwe nta unu. N’ihi na n’ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ‘Si n’ebe a gaa n’ebe ahụ,’ ọ ga-akwali, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe unu omume.”

JỌN 20:30 Ma ọtutu ihe-iriba-ama ọzọ ka Jisus mere n'ezie n'iru ndi nēso uzọ-Ya, nke anēdeghi n'akwukwọ a:

Oziọma Jọn dekọrọ ọtụtụ ihe ịrịba ama nke ike na ikike Jizọs nwere.

1. Ike na Ọchịchị Jizọs: Ihe ịrịba ama nke Alaeze eluigwe

2. Oku nke ikwere n'ihe ebube nke Jisos

1. Matiu 11:2-5 - Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha rụọ ọrụ ebube

2. Abụ Ọma 103:1-5 – Otuto maka ọrụ ebube na ike nke Onye-nwe

Jọn 20:31 Ma edewo ihe ndị a ka unu wee kwere na Jisọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke; ka unu we nwe kwa ndu site n'aha-Ya, ebe unu kwere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị inwe okwukwe na Jizọs Kraịst dị ka Ọkpara Chineke iji nwee ndụ site n'aha ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Ịtụkwasị Obi na Jizọs Si Weta Ndụ Ebighị Ebi

2. Amara nke Nzọpụta: Otu ikwere na Kraịst na-eweta ndụ bara ụba

1. Ndị Rom 10:9-10: “Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, “Jizọs bụ Onyenwe anyị,” ma kwere n’obi gị na Chineke mere ka o si ná ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị: n’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere. ma bụrụ ndị ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta okwukwe gị wee zọpụta gị.”

2. Ndị Efesọs 2:8: “N'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe—nke a esiteghịkwa n'onwe unu, kama ọ bụ onyinye Chineke.”

Jọn 21 na-akọ banyere mpụta nke atọ Jizọs mere n’ihu ndị na-eso ụzọ ya mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ, azụ̀ azụ̀ n’ụzọ ọrụ ebube, na mkparịta ụka Ya na Pita kparịtara.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jizọs pụtara ọzọ n’ihu ndị na-eso ụzọ ya n’akụkụ Osimiri Galili. Saimon Pita, na Tomas (nke a makwaara dika Didimọs), Nataniel onye Kena nke Galili, na umu-ndikom Zebedi, na madu abua ọzọ ndi nēso uzọ Jisus nọkọrọ. Pita kpebiri ịga ịkụ azụ̀ ma n’abalị ahụ ha gbutere ihe ọ bụla. N'isi ụtụtụ, Jizọs guzoro n'ikpere mmiri mana ndị na-eso ụzọ ya amataghị na ọ bụ Ya. Ọ jụrụ ma ha nwere azụ̀ ọ bụla ha zara ee e wee sị ha ka ha tụba ụgbụ ha n'akụkụ aka nri ụgbọ mmiri ga-ahụ ụfọdụ mgbe ha enweghị ike ịnwụde n'ihi na ọtụtụ azụ̀ matara na ọ bụ Onyenwe anyị Pita mabara n'ime mmiri ndị ọzọ sochiri ụgbọ mmiri juru eju . azụ (Jọn 21:1-8).

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha rutere, ha hụrụ ọkụ nke icheku ọkụ na azụ na ya na achịcha. Jizọs gwara ha ka ha weta ụfọdụ n’ime azụ̀ ha gbutere, ya mere Saịmọn Pita rịgoro n’ụgbọ mmiri a kpụrụ akpụ juru n’ikpere mmiri, n’agbanyeghị na ọtụtụ ụgbụ adọkasịghị, kpọọ ha òkù ka ha bịa rie, ọ bụghị onye ọ ma ma na-enye ha achịcha. Ọzọkwa nke ugboro atọ a pụtara ndị na-eso ụzọ mgbe e mesịrị ka ndị nwụrụ anwụ bilie (Jọn 21:9–14).

Paragraf nke atọ: Mgbe o richara nri ụtụtụ, Jizọs jụrụ Saịmọn Pita ugboro atọ ma ọ̀ hụrụ ya n’anya karịa ndị ọzọ na-eme nke ọ bụla zara ee mara na ị hụrụ gị n’anya mgbe ọ bụla ọ gwara ya ‘Na-azụ ụmụ atụrụ m’ ‘Na-elekọta atụrụ m’ ‘Na-azụ atụrụ m.’ Mgbe ahụ buru amụma site n'ụdị ọnwụ ga-enye Chineke otuto na-ekwu mgbe obere uwe na-achọ ma mgbe okenye onye ọzọ na-eji ejiji na-edu ebe na-achọghị ịga nke a o kwuru na-egosi obiọma ọnwụ ga-enye Chineke otuto mgbe e kwuchara Soro m Na-atụgharị anya hụrụ onye na-eso ụzọ nke hụrụ n'anya na-eso onye dabere. azụ megide ya nri abalị jụrụ Onyenwe anyị ga-rara ya nye jụrụ ihe banyere ya Jizọs zara Ọ bụrụ na chọrọ ịdị ndụ ruo mgbe lọta gịnị bụ na ị ga-eso m n'ihi na nke a asịrị gbasaa n'etiti ụmụnna na-eso ụzọ agaghị anwụ ma Jizọs asịghị na ya agaghị anwụ; Ọ sịrị, 'Ọ bụrụ na m chọrọ ka ọ dị ndụ ruo mgbe m ga-alaghachi gịnị bụ gị?' Jọn mechiri isiakwụkwọ na-ekwupụta na ndị na-eso ụzọ na-agba akaebe ihe ndị a dere ha maara ọgbụgba ama ya eziokwu nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere nke ọ bụla e dere na-eche na ọbụna ụwa dum ga-enwe akwụkwọ ụlọ e dere (Jọn 21:15-25).

Jọn 21:1 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya onwe ya ọzọ n’oké osimiri Taịbirias; na nke a ka o gosiri onwe ya.

Jizọs kpugheere ndị na-eso ụzọ ya onwe ya n’Oké Osimiri Taịbirias.

1. Jizọs Na-ekpughe Ọdịnihu Ya na Ndụ Anyị

2. Mkpa Iso Ihe nlereanya Jizọs dị

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2. Matiu 5: 14-16 - Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

Jọn 21:2 Saịmọn Pita na Tọmọs onye a na-akpọ Didimọs na Nataniel onye Kena nke Galili na ụmụ Zebedi na mmadụ abụọ ọzọ nʼime ndị na-eso ụzọ ya nọkọrọ.

Jọn na-agwa ndị na-ege ya ntị banyere ọnụnọ Saịmọn Pita, Tọmọs, Nataniel, ụmụ Zebedi, na ndị na-eso ụzọ abụọ ọzọ.

1. Ndị na-eso ụzọ Jizọs raara onwe ha nye ya, na-esokwa ya ọbụna mgbe ha nwere obi abụọ.

2. Ndị na-eso ụzọ Jizọs dị njikere ka a gụọ ha n'etiti ya, na-ekerekwa òkè n'ozi ya.

1. Luk 5:11 - "Mgbe ha butere ụgbọ ha n'ala, ha hapụrụ ihe niile soro Ya."

2. Matiu 10:37-39 - "Onye hụrụ nna ma ọ bụ nne n'anya karịa m ekwesịghị m. Ma onye hụrụ nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'anya karịa m ekwesịghị m. soro m ekwesịghị m: onye na-achọta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.

Jọn 21:3 Saịmọn Pita sịrị ha: “Ana m aga igbu azụ̀. Ha si ya, Ayi nēso kwa gi je. Ha puru, ba n'ub͕ọ ngwa ngwa; ma n'abali ahu ha nwudeghi ihe ọ bula.

Jọn na ndị na-eso ụzọ ya gara igbu azụ̀, ha egbuteghịkwa ihe ọ bụla.

1: Chineke nwere ike na-anwale anyị mgbe ụfọdụ, ma ọ ka na-enye anyị ngọzi bara ụba.

2: Ọbụna n'oge ọdịda, Chineke nọnyeere anyị na ọ ga-enye.

1: Matiu 6:26 - Leenụ nnụnụ nke eluigwe; ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghị ewe ihe ubi, ha adịghị ekpokọtakwa ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha.

2: Abụ Ọma 121: 1-2 - Ana m eleli anya n'ugwu. Olee ebe enyemaka m si abịa? Enyemakam si n'aka Jehova bia, Onye mere elu-igwe na uwa.

JỌN 21:4 Ma mb͕e ututu ruru, Jisus guzoro n'usọ: ma ndi nēso uzọ-Ya amataghi na ọ bu Jisus.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-akụ azụ̀ n’ụtụtụ mgbe Jizọs bịara n’ikpere mmiri, ma ha amataghị Jizọs.

1. Jizọs nọnyere anyị mgbe niile - ọbụlagodi mgbe anyị na-amataghị Ya

2. Anyị Anọghị Naanị-Jizọs Na-anọ Mgbe niile ná Ndụ Anyị

1. Luk 24: 13-35 - Ụzọ Emaus

2. Jọn 20:19-29 - Jizọs pụtara ìhè nye ndị na-eso ụzọ ya mgbe o bilitesịrị n'ọnwụ.

Jọn 21:5 Ya mere Jisus si ha, Umu-ntakiri, ùnu nwere ihe-oriri ọ bula? Ha zara ya, si, É-è.

Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya ma hà nwere ihe ha ga-eri.

1. Ike Ima Jesus: Idem ke ini biọn̄, Jesus ama owụt ke imama mme mbet esie.

2. Ndokwa n'Oge Mkpa: Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ihe mgbe ha na-enweghị ihe ọ bụla.

1. Matiu 14:19-20 - O we si ìgwè madu ahu ka ha nọdu ala n'elu ahihia, were ob͕e achicha ise na azù abua ahu, le anya n'elu-igwe, gọzie, nyawa, nye ya ob͕e achicha ahu. ndi nēso uzọ-Ya, na ndi nēso uzọ-Ya nye ìgwè madu ahu.

2. Ndị Filipaị 4:19 – Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

JỌN 21:6 Ọ si ha, Tukwasinu ub͕u a n'akuku aka-nri nke ub͕ọ, unu gāhu kwa. Ya mere ha turu, ma ub͕u a ha apughi ise ya n'ihi ọtutu azù.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha tụnye ụgbụ ha n’akụkụ aka nri nke ụgbọ mmiri ahụ, ha gbutekwara ọtụtụ azụ̀.

1. Ike nke nrube isi - irube isi n'iwu Chineke na-ebute oke

2. Ndokwa nke Chineke - Chineke na-enye ndị na-eso Ya n'ụba

1. Aịzaya 55:10-11 - ? ma -ọbu dika miri-ozuzo na snow nēsi n'elu-igwe nērùda, ghara ilaghachi n'ebe ahu, kama miri ala miri, nēme ka ọ muputa, pue, nēnye onye nāgha nkpuru, nēnye kwa onye nēri nri, 11 otú a ka okwum gādi, bú nke nēsi nime ya puta. ọnụ m; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, ma ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gēme kwa ka ihe nāgaram nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. 23 N’ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka nwoke nke na-elegide ihu ya anya n’enyo. 24 N’ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo ozugbo otú ọ dị. 25 Ma onye ahụ nke na-eleba anya n’iwu ahụ zuru okè, bụ iwu nke nnwere onwe, ma nọgidesie ike, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n’ime ya.

JỌN 21:7 Ya mere onye ahu nēso uzọ Jisus, onye Jisus huru n'anya, si Pita, Ọ bu Onye-nwe-ayi. Ma mb͕e Saimon Pita nuru na ọ bu Onye-nwe-ayi, o keere ya uwe-nwuda-ya, (n'ihi na ọ b͕a ọtọ,) we tubà onwe-ya n'oké osimiri.

Onye na-eso ụzọ ahụ a hụrụ n’anya matara na ọ bụ Jizọs, mgbe Pita nụrụ ihe a, o yikwasị uwe elu ya maba n’oké osimiri izute Jizọs.

1. Pita ji obi ike maba n'oké osimiri izute Jizọs gosiri na okwukwe siri ike.

2. E gosiputara ihunanya Jisos site na nnabata nke onye na-eso uzo ahu huru n'anya.

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. 1 Jọn 4:19 - "Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya."

JỌN 21:8 Ndi nēso uzọ-Ya we bia n'obere ub͕ọ; (n'ihi na ha anọghi n'ebe di anya n'ala, ma ọ di ka ọgu cubit ise,) nādọkpu ub͕u ha na azù.

Ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ bịarutere n’obere ụgbọ mmiri wee gbute azụ̀ buru ibu n’ụgbụ ha.

1. Chineke na-enye: Ọbụlagodi n'etiti ọrụ ndị siri ike, Chineke ga-enye ihe onwunwe na nduzi dị mkpa iji nweta ihe ịga nke ọma.

2. Tinye ego n'aka ndị ọzọ: Ọ bụrụgodị na anyị enweghị ike ịrụ ọrụ n'onwe anyị, Chineke nwere ike iji anyị nye ike na itinye ego n'ime ndị ọzọ iji nyere anyị aka iru ihe mgbaru ọsọ anyị.

1. Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri ma mee ka oké ifufe ahụ dajụọ.

2. Matiu 19:26 – Ozizi Jizọs na n’ebe Chineke nọ, ihe niile ga-ekwe omume.

Jọn 21:9 Mgbe ha bịarutere nʼala, ha hụrụ ọkụ icheku ọkụ nʼebe ahụ, na azụ̀ dị nʼelu ya, na achịcha.

Jizọs pụtara ìhè n'ihu ndị na-eso ụzọ ya ma nye ha azụ̀ na achịcha na-esi n'ọkụ icheku ọkụ.

1. Jizọs nọ mgbe niile n'oge mkpa anyị.

2. Chineke na-enye anyị ihe, ọ bụrụgodị na anyị chere na anyị enweghị ihe ọ bụla.

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egboro unu mkpa unu niile dị ka akụ ya si dị n'ebube n'ime Kraịst Jizọs.

2. Abụ Ọma 34:10 - Ụmụ ọdụm na-agụkwa agụụ; Ma ndi nāchọ Jehova, ọ dighi ezi ihe gākọ ha.

Jọn 21:10 Jisus si ha, Wetanu ufọdu nime azù unu b͕uru ub͕u a.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha bute azụ̀ ha gbutere.

1: Jizọs na-echetara anyị ka anyị na-enwe ekele ma na-ekerịta onyinye anyị na ndị ọzọ.

2: Ọbụna n'etiti ọrụ siri ike, Jizọs nwere ike inye anyị ngọzi.

1: Ọrụ 4: 32-35 - Ndị kwere ekwe niile nwere otu obi na mkpụrụ obi, ọ dịghịkwa onye na-ekwu na ọ bụ ihe onwunwe ọ bụla nwere onwe ya, ma ihe niile ha nwere bụ ihe jikọrọ ọnụ.

2:1 Timoti 6:17-19 - Nye ndị bara ọgaranya n'ụwa a iwu ka ha ghara ịdị mpako ma ọ bụ tụkwasị olileanya ha n'akụnụba nke a na-ejighị n'aka, kama ka ha nwee olileanya na Chineke, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba. maka obi ụtọ anyị.

JỌN 21:11 Saimon Pita rigoro, dọta ub͕u ahu n'elu ala nke juputara n'àzù uku, ọgu azù asa na iri na atọ: ma ha nile di ọtutu, ma ub͕u a ab͕ajighi.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya ọtụtụ azụ̀ ma gosi ike ya n'ebe ihe ndị e kere eke nọ.

1: Jizọs bụ onye na-enye ihe n'ụba, ike ya dịkwa ukwuu karịa ike okike ọ bụla.

2: Anyị ga-amụta ịtụkwasị Jehova obi maka mkpa anyị ma kwere na ike ya.

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs na-agba anyị ume ka anyị ghara ichegbu onwe anyị na ịtụkwasị Chineke obi maka mkpa anyị.

2: Abụ 23:1 - Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ.

Jọn 21:12 Jisus si ha, Bianu rie nri. Ma ọ dighi onye ọ bula nime ndi nēso uzọ-Ya nwere anya-ike iju Ya, si, Gì onwe-gi bu onye? ebe unu matara na ọ bu Jehova.

Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha na ya rie nri, ha matara ya n’ajụghị ya.

1. Ịkpọ òkù Jizọs kpọrọ ka o rie nri bụ ihe na-echetara anyị ọnụnọ ya na ịhụnanya ya.

2. Ndị na-eso ụzọ ya na-agakwuru Jizọs mgbe niile, ọbụna n'oge a na-ejighị n'aka.

1. 1 Jọn 4:16 – Anyị amawokwa kwerekwa ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya; ma onye nēbi n'ihu-n'anya nānọgide nime Chineke, Chineke nēbi kwa nime Ya.

2. Luk 24:30-31 – O we rue, mb͕e Ya na ha nọdusiri na nri, na O were ob͕e achicha, gọzie ya, nyawaa, nye ha. Ewe saghe anya-ha, ha we mara Ya; o we pua n'anya-ha.

JỌN 21:13 Ya mere Jisus bia, were ob͕e achicha, nye kwa ha, ya na azù.

Jizọs na-egboro ndị na-eso ụzọ ya mkpa anụ ahụ́ na nke ime mmụọ.

1: Jizọs bụ onye na-egbo mkpa anyị niile

2: Jizọs Na-eche Banyere Ndị Na-eso Ụzọ Ya

1: Matiu 6: 25-34 - Jizọs kuziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị ma tụkwasị Chineke obi na ọ ga-enye anyị mkpa anyị.

2: Ndị Filipaị 4:19 - Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị niile dịka akụ ya siri dị.

Jọn 21:14 Ugbu a bụ nke ugboro atọ Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya onwe ya, mgbe o mechara ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Jizọs pụtara ìhè n'ihu ndị na-eso ụzọ ya ugboro atọ ka o si n'ọnwụ bilie.

1. Jizọs Dị Ndụ: Ịhụ Eziokwu nke Mbilite n'Ọnwụ

2. Jizọs bụ ụzọ: Iso Ụzọ ịhụnanya Ya

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:3-8; N'ihi na ihe m natara ka m'nyere gị dị ka nke mbụ dị mkpa: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ, na e liri ya, na ọ mere n'ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ, na na ọ pụtara n'ihu Sifas; ma emesịa gakwuru ndị Iri na Abụọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ pụtara n’ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n’otu oge, ọtụtụ n’ime ha ka dị ndụ, n’agbanyeghị na ụfọdụ adawo. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu Jems, e mesịa, ọ pụtara n'ihu ndịozi niile.

2. Matiu 28:5-7; Mọ-ozi ahu we si ndinyom ahu, ? Atụla egwu, n'ihi na amaara m na ị na-achọ Jizọs, onye akpọgidere n'obe. Ọ nọghị ebe a; o bilie, dika O kwuru. Bịanụ hụ ebe o dinara. Gaanụ ngwa ngwa gwa ndị na-eso ụzọ ya, sị: ? E siwo na ndi nwuru anwu bilie we buru gi uzọ ga Galili. N'ebe ahụ ka ị ga-ahụ ya. ?? Ugbu a agwala m gị. ??

JỌN 21:15 Ya mere mb͕e ha risiri nri, Jisus si Saimon Pita, Saimon, nwa Jona, ì hurum n'anya kari ndia? Ọ si ya, E, Onye-nwe-ayi; i mara na ahum n'anya. Ọ si ya, Nye umu-aturum.

Jizọs na-akụziri anyị mkpa ọ dị ịhụ ya n’anya na ilekọta ndị ọzọ.

1: Anyị ga-ahụ Onyenwe anyị n'anya karịa ihe niile, ịhụnanya anyị nwere n'ebe ọ nọ ga-eduga anyị n'ịhụnanya na ilekọta ndị ọzọ.

2: Anyị nwere ike igosi ịhụnanya anyị nwere n’ebe Jizọs nọ site n’iji obi umeala na-elekọta ndị anyị na ha nọ.

1: 1 Jọn 4: 19-21 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu, ? 쏧 hu Chineke n'anya, we kpọ nwa-nne-ya asì, onye-ugha ka ọ bu; n’ihi na onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya, bụ́ onye ọ hụworo, apụghị ịhụ Chineke n’anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị. Ma iwu a ka ayi nwetara site n'aka-Ya: Onye ọ bula nke nāhu Chineke n'anya aghaghi-ahu kwa nwa-nna-ya n'anya.

Matiu 22:39 - Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

JỌN 21:16 Ọ si Ya ọzọ nke ub͕ò abua, Saimon, nwa Jona, hurum n'anya? Ọ si ya, E, Onye-nwe-ayi; i mara na ahum n'anya. Ọ si ya, Nēzù aturum.

Jizọs chetaara Pita ịhụnanya o nwere n’ebe ọ nọ ma nye ya iwu ilekọta ìgwè atụrụ ya.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị hụ ya n’anya na ijere ndị ya ozi.

2: A na-akpọ anyị ka anyị pụọ na-ejere ndị nọ ná mkpa ozi.

1:1 Jọn 4:19-1 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

2: Matiu 28:16-20 - Gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ.

Jọn 21:17 Ọ si ya nke ub͕ò atọ, Saimon, nwa Jona, ì hurum n'anya? O wutere Pita n'ihi na ọ sịrị ya nke ugbo atọ, Ị hụrụ m n'anya? O we si ya, Onye-nwe-ayi, Gi onwe-gi matara ihe nile; i mara na ahum n'anya. Jisus si ya, Na-azù aturu nkem.

Itien̄wed emi owụt nte Jesus okokotde Peter ete ese aban̄a mme erọn̄ esie ye nte ke Jesus ọfiọk ke Peter ama enye.

1. “Jiri obi Gị dum hụ Onyenwe anyị n’anya”—Okwu banyere mkpa ọ dị ịhụ Onyenwe anyị n’anya, na otú ihe nlereanya Pita nwere ike isi nyere anyị aka.

2. “Nrube-isi na ihunanya”-Aka ka Pita nrube isi n'oku Jisos, obuna n'oge o siri ike, bu ihe nlere anya ayi ga-agbaso.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. 1 Jọn 4:7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke. Onye nāhughi n'anya amaghi Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

JỌN 21:18 N'ezie, n'ezie, asim i, mb͕e i bu nwata, i nēke onwe-gi ihe-ọkiké, je ije n'ebe i nāchọ: ma mb͕e i mere agadi, i gāsetipu aka-gi, onye ọzọ gēke kwa gi n'úkwù, buru kwa ya. gi ebe i nāchọghi.

Jizọs buru amụma na Pita ga-anwụ n’aka onye ọzọ.

1. Otu esi anabata uche Chineke n'ọnọdụ ndị siri ike

2. Ụgwọ ọrụ nke ịdị umeala n'obi na nrube isi

1. Matiu 10:39 - Onye na-achọta ndu ya ga-atụfu ya: ma onye na-atụfu ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.

2. Ndị Filipaị 2:7-8 - Ma we me onwe-ya ka ọ ghara idi nsọ, were kwa udi nke orù, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we ghọ madu. na-erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Jọn 21:19 Nke a ka O kwuru, na-egosi ọnwụ ọnwụ ọ ga-enye Chineke otuto. Ma mb͕e O kwusiri nka, Ọ si ya, Som.

Jizọs gosiri na ya dị njikere inye ndụ ya iji nye Chineke otuto. Ọ gwaziri Pita ka o soro ya.

1. Àjà Jizọs - Ihe Nlereanya Kacha Elu nke Enweghị Onwe

2. Iso Jizọs - Ụzọ nke Ezi Mmezu

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Na mmekọrịta unu na ibe unu, nweekwa otu echiche ahụ Kraịst Jizọs nwere: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, o cheghị na ịha nhata n'ebe Chineke nọ bụ ihe a ga-eji baara onwe ya uru; kama ọ mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere odidi nke orù, ebe emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n'ile ya anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe!

JỌN 21:20 Pita we chigharia, hu onye ahu nke nēso uzọ Jisus, onye Jisus huru n'anya ka ọ nēso; nke dabere kwa n'obi-ya na nri-anyasi, si, Onye-nwe-ayi, ònye bu onye nārara Gi nye?

Pita matara onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs hụrụ n’anya.

1: Mkpa ọ dị ịmata ndị na-eso ụzọ Jizọs.

2: Iso Jizọs na-enwe mmekọrịta dị ka onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs hụrụ n’anya na ya nwere.

1: Matiu 17:1-9          ahụmahụ Pita, Jems, na Jọn banyere Jizọs n’elu ugwu ahụ.

2: Jọn 13:21-30 ’ Mkparịta ụka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya n’oge Nri Anyasị Ikpeazụ.

Jọn 21:21 Mgbe Pita hụrụ ya, ọ sịrị Jizọs, Onyenwe anyị, gịnịkwa ka nwoke a ga-eme?

Mkparịta ụka Jizọs na Pita na Jọn 21:21 na-ekpughe ịhụnanya Ya, nlekọta na nchegbu Ya maka ndị na-eso ụzọ Ya.

1: Ịhụnanya Chineke Maka Ndị Na-eso Ụzọ Ya—Jọn 21:21

2: Nlekọta Chineke na nchegbu maka ụmụ Ya - Jọn 21:21

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: 1 Ndị Kọrịnt 13: 4-7 - Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n'ihi ajọ omume, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu. Ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

JỌN 21:22 Jisus si ya, Ọ buru na anamachọ ka ọ nọgide rue mb͕e m'gābia, gini n'ebe i nọ? soro m.

Jizọs gbara Pita ume ka o lekwasị anya n’ozi nke ya kama ichegbu onwe ya banyere ndị ọzọ.

1. Ozi Jizọs nke lekwasịrị anya n'otu n'otu: Ibi ndụ maka Onyenwe anyị na onwe anyị

2. Iso Uche Chineke: Ige nti na irube isi n'iwu Ya

1. Matiu 6: 31-34 - "Ya mere, unu echegbula onwe unu, sị, 'Gịnị ka anyị ga-eri?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-aṅụ?' ma ọ bụ 'Gịnị ka anyị ga-eyi?' N'ihi na ihe ndia nile ka mba ọzọ nāchọ, Nna-unu nke elu-igwe mara-kwa-ra na unu nāchọ ha nile: ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

2. Ndị Filipaị 4:6 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

Jọn 21:23 Ya mere okwu a gabiga n'etiti umu-nna-ayi, na onye ahu nēso uzọ-Ya agaghi-anwu: ma Jisus siri ya, Ọ gaghi-anwu; ma, Ọ buru na achọrọm ka ọ nọduru rue mb͕e m'gābia, gini ka ọ diri gi?

Itien̄wed emi owụt ke Jesus ye mbet Jesus ẹkeneme se iditịbede inọ mbet Jesus, ndien Jesus odori nsọn̄uyo ete ke uduak imọ kpọt edi akpan n̄kpọ.

1. Ọchịchị Chineke na ndụ anyị - ka uche Chineke si bụrụ naanị ihe dị mkpa na otu anyị kwesịrị isi tụkwasị ya obi karịa ihe niile.

2. Ike ekpere - ka ikpegara Chineke ekpere nwere ike isi duga anyị n'ịghọta uche Ya na ịtụkwasị Ya obi.

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

JỌN 21:24 Onye a bu onye nēso uzọ Jisus nke nāb͕a àmà bayere ihe ndia, de kwa ihe ndia: ayi ma-kwa-ra na àmà-Ya bu ezi-okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akwado ịbụ eziokwu nke akaebe onye odee.

1. Ike nke ezigbo akaebe

2. Ikike nke eziokwu edere ede

1. 2 Ndị Kọrịnt 1: 12-14 - "N'ihi na anyị na-anya isi bụ nke a, àmà nke akọ na uche anyị, na anyị na-eje ije n'ụwa n'ịdị mfe na ezi uche Chineke, ọ bụghị site n'amamihe nke ụwa kama site n'amara nke Chineke, na nke kasị ukwuu otú ahụ n'ebe Chineke nọ. N'ihi na ayi onwe-ayi adighi-edegara unu ihe ọ bula ọzọ, ma-ọbughi ihe unu nāgu ma-ọbu mara: ma atukwasim obi na unu gāmara rue ọgwugwu ihe nile: dika unu kwuputa-kwa-ra n'akuku-ayi, na ayi bu ihe-ọṅuṅu-unu, dika unu onwe-unu bu kwa nke ayi. n’ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs.”

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

Jọn 21:25 Ma e nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, nke, ọ bụrụ na e dee ha n'otu n'otu, m na-eche na ọbụna ụwa n'onwe ya enweghị ike iburu akwụkwọ ndị a ga-ede. Amen.

Ozi Jizọs jere ozi dị ukwuu ma bụrụ ọrụ ebube nke na a pụghị idekọ ya kpam kpam.

1. Ozi Ọma nke Jizọs Kraịst

2. Otú Ozi Jizọs Si Eruru

1. Luk 5:17-26 – Ọgwụgwọ Jizọs gwọrọ nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Matiu 14:1-14 - Jizọs iri puku mmadụ ise

Ọrụ Ndị Ozi 1 na-akọ banyere ntụziaka ikpeazụ Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya, nrịgo ya n’eluigwe, na nhọpụta nke Mathias ka ọ nọchie Judas Iskarịọt.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Luk gwara Tiofilọs okwu, na-atụgharịghachi ndụ na ozizi Jizọs Kraịst ruo mgbe ọ rịgoro. Mgbe Jizọs tara ahụhụ ma nwụọ, o were ụbọchị iri anọ gosi onwe ya ná ndụ n’ihu ndịozi ya, na-ekwu banyere alaeze Chineke. N’otu oge ka ya na ha na-eri nri, ọ gwara ha ka ha ghara isi na Jeruselem pụọ kama chere nkwa Nna m nke nụrụ n’ọnụ m Jọn mere mmiri baptizim ma ụbọchị ole na ole e mere baptizim Mmụọ Nsọ jụrụ ma oge iweghachi alaeze Izrel azaghị oge ụfọdụ Nna nyere ikike ma nweta ike. mgbe Mụọ Nsọ ga-abịa bụrụ ndị akaebe Jerusalem Judia Sameria na-akwụsị ụwa (Ọrụ 1: 1-8).

Paragraf nke abụọ: Mgbe o kwuchara nke a, ka ha nọ na-ekiri, e weliri ya elu, igwe ojii wepụrụ ya n'ihu ha. Mb͕e ha nēle anya n'elu-igwe ka Ọ nāpu na mberede, ndikom abua ndi yi uwe ọcha guzoro ha nso, ha nāsi, Ndi Galili, gini mere unu nēguzo nēle anya n'elu-igwe? Jisus a , onye e napuru n'ebe unu nọ rigo n'elu-igwe, gābia kwa otú ahu dika unu huru Ya ka Ọ nāga n'elu-igwe. Mgbe ahụ, laghachi Jeruselem Ugwu Oliv nke a na-akpọ Oliv nso obodo nke ụbọchị izu ike njem site na bịarutere wee rịgooro ụlọ elu nke Pita Jọn James Andrew Philip Thomas Bartholomew Matthew James nwa Alfiọs Saịmọn Zealot Judas nwa Jemes niile jikọtara ọnụ mgbe niile na-ekpe ekpere ya na ndị inyom Mary nne Jizọs ụmụnne (Ọrụ 1: 9-14).

Paragraf nke atọ: N’oge ahụ, Pita guzoro n’etiti ndị kwere ekwe, ihe dị ka narị mmadụ iri abụọ e kwuru okwu banyere mkpa nọchiri Judas Iskarịọt bụ́ onye raara Onyenwe anyị pụọ, e hotara Abụ Ọma ka ebe obibi ghọọ ebe tọgbọrọ n’efu, ọ dịghịkwa onye bi na ya, Ka onye ọzọ nọrọ n’ọnọdụ ya ka ọ bụ onye ndú ha chọrọ ndị ikom abụọ Josef a na-akpọ Basabas. Amarakwa Jọstọs Matthias kpere ekpere Onye-nwe-anyị n'obi onye ọ bụla gosi onye ahọpụtara wee fee nza dara Matthias wee tinye ndịozi iri na otu (Ọlụ Ndịozi 1:15-26).

ỌLU NDI-OZI 1:1 Okwu mbu ka M'nēkwuworo, Teofilọs, nke ihe nile Jisus malitere ime na izi ihe;

Onye dere akwụkwọ ahụ na-edegara Tiofilọs akwụkwọ gbasara ozizi na ọrụ Jizọs.

1. "Ozizi na Ọrụ Jizọs"

2. "Ike nke Ihe Nlereanya Jizọs"

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto."

2. Jọn 13:17 - "Ugbu a ka unu mara ihe ndị a, a ga-agọzi unu ma ọ bụrụ na unu eme ha."

ỌLU NDI-OZI 1:2 rue ubọchi ewedoro Ya, mb͕e ihe ahu gasiri site na Mọ Nsọ nye ndi-ozi ahu ndi Ọ rọputara iwu:

Jizọs Kraịst nyere ndị ozi ya ọ họọrọ iwu site na Mụọ Nsọ tupu ọ rịgoro n’eluigwe.

1. Soro Iwu Jizọs: Ike nke nrubeisi

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ọnụnọ nke Chineke na ndụ anyị

1. Jọn 14:15-17 “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edebe ihe m nyere n'iwu. M'gāriọ kwa Nna-ayi, Ọ gēnye kwa unu Onye-iye-aka ọzọ, ka Ọ gānọyere unu rue mb͕e ebighi-ebi, bú Mọ nke ezi-okwu, nke uwa nāpughi inata, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, Ọ dighi-ama kwa Ya. Unu mara ya, n’ihi na Ya na unu na-ebi, ọ ga-anọkwa n’ime unu.

2. Matiu 28:18-20 “Jizọs wee bịa, sị ha: “Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

ỌLU NDI-OZI 1:3 Ọ bu kwa ndi ahu O gosi-kwa-ra Onwe-ya na Ọ di ndu mb͕e oké iwe-Ya mere site n'ọtutu ihe-iriba-ama di iche iche nādighi-agha, mb͕e emere ka ha hu ha ọgu ubọchi abua, nēkwu kwa okwu bayere ala-eze Chineke.

Jizọs gosiri onwe ya dị ndụ mgbe agụụ mmekọahụ ya gasịrị site n'ọtụtụ ihe akaebe na-adịghị agha agha, pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya ruo ụbọchị iri anọ na-ekwu maka ala-eze Chineke.

1. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Onye Àmà Banyere Okwukwe Anyị

2. Alaeze Chineke: Ọhụụ Jizọs Maka Mmadụ

1. 1 Ndị Kọrint 15:3-4 - N'ihi na m'rara unu na mbu ihe ahu nke M'nata-kwa-ra n'aka unu, ka Kraist nwuru n'ihi nmehie-ayi dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ si di; Ma na elìri ya, na na o biliri n’ụbọchị nke atọ dịka akwụkwọ nsọ siri dị.

2. Mak 16:15-16 - O we si ha, Ganu n'uwa nile, kwusa ozi ọma nye ihe nile ekere eke. Onye nke kwere, eme kwa ya baptism, agāzọputa ya; ma onye nēkweghi ka agāma ya ikpe.

ỌLU NDI-OZI 1:4 Ma mb͕e ha na ha zukọrọ, we nye ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pua, kama chere nkwa nke Nnam, nke unu nuru n'ọnum.

Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha chere na Jeruselem maka nkwa Nna ahụ.

1. Ichere Nkwa nke Nna: Ime Kachasị Oge Anyị Na Limbo

2. Ike Ichere: Ịtụkwasị Obi Oge Chineke Maka Ndụ Anyị

1. Ndị Rom 8:25 - "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-enweghị, anyị na-echere ya ndidi."

2. Ndị Hibru 10:36 - "N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ, ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa."

Ọlu Ndi-Ozi 1:5 N'ihi na Jọn were miri me baptism n'ezie; ma a ga-eji Mụọ Nsọ mee unu baptism ọ bụghị ọtụtụ ụbọchị site n’ebe a.

Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-eji mmụọ nsọ mee ha baptizim n’oge na-adịghị anya.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Otu esi enweta ike nke Chineke.

2. Ike nke Baptizim: Ntụgharị uche n’ihe mmiri na mmụọ pụtara.

1. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile ma na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

2. Matiu 3:11 - "M na-eji mmiri eme unu baptizim maka nchegharị, ma onye na-abịa n'azụ m ka m ike, onye m na-erughị eru iburu akpụkpọ ụkwụ ya, ọ ga-eji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee unu baptizim."

ỌLU NDI-OZI 1:6 Ya mere mb͕e ha zukọrọ, ha jua Ya, si, Onye-nwe-ayi, ọ̀ bu mb͕e a I gēme ka ala-eze nyeghachi Israel?

Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ ya ma ọ̀ ga-eweghachi Izrel alaeze n’oge ahụ.

1. Oge Chineke zuru oke - Inyocha mkpa ndidi na okwukwe dị na atụmatụ nke Onye-nwe.

2. Ala-eze Chineke-Ikpughe olile-anya nke ala-eze Chineke na ihe ọ putara nye ayi tata.

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

ỌLU NDI-OZI 1:7 O we si ha, Ọ bughi unu onwe-unu imara oge ma-ọbu oge a kara aka, nke Nnam debere n'aka nke aka Ya.

Chineke nyere ikike na ịma oge na oge nye naanị onwe ya.

1. Ike Chineke: Ịtụkwasị Chineke obi na Amaghị Ama

2. Ịhapụ Ịchịkwa: Ịghọta Ọchịchị Chineke

1. Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche gị."

2. Ndị Rom 11:33-36 "Olee ịdị omimi nke akụnụba na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha nke ikpe ya na ụzọ ya nile si dị! Ma-ọbu ònye nyeworo Ya onyinye-inata-iru-ọma, ka ewe kwughachi ya?

Ọlu Ndi-Ozi 1:8 Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ gādakwasi unu: unu gābu-kwa-ram àmà na Jerusalem, na nime Judia dum, na nime Sameria, rue nsọtu uwa.

E kwere ndị na-eso ụzọ ahụ nkwa ike sitere na Mụọ Nsọ ka ha bụrụ ndị akaebe maka Jizọs n’ụwa niile.

1: Ike nke Mmụọ Nsọ na Ndụ Anyị

2: Ịghọ Onyeàmà Jizọs

1: Jọn 15: 26-27 "Ma mgbe onye inyeaka ahụ ga-abịa, onye m ga-ezitere unu site na Nna m, Mmụọ nke eziokwu, nke si na Nna m pụta, ọ ga-agbakwa àmà banyere m. Ma gị onwe gị ga-agbakwa àmà, n’ihi na mụ na gị nọ site ná mmalite.”

2: Ndị Efesọs 3: 16-17 "ka ọ bụrụ na dị ka akụnụba nke ebube ya si dị, ka o wee nye unu ike site na mmụọ ya n'ime obi unu, ka Kraịst wee biri n'obi unu site n'okwukwe."

Ọlu Ndi-Ozi 1:9 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, mb͕e ha nāhu, ewe weliri Ya elu; igwe-oji we nara ya n'anya-ha.

A                                                              bal        K JI › › kwkw okwu gwa nd naeso uz ya okwu.

1. Soro ihe nlereanya Jizọs nke okwukwe na nrubeisi ọbụna mgbe ụzọ ahụ edoghị anya.

2. Bie ndụ nke kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ Jizọs kpọkwasịrị anyị.

1. Luk 9:51-62 – Njem Jizọs gara Jeruselem na nrubeisi ya nye Nna ya.

2. Ndị Efesọs 4:1-3 - Ije ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ anyị natara.

Ọlu Ndi-Ozi 1:10 Ma mb͕e ha nēlegide anya n'elu-igwe ka Ọ nārigo, ma, le, ndikom abua nēguzo n'akuku ha ndi yi uwe ọcha;

Ndị na-eso ụzọ Jizọs lere ya anya ka ọ na-arịgoro n’eluigwe, ndị ikom abụọ yi uwe ọcha pụtara.

1: Chineke na-ezite enyemaka mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya.

2: Ọbụna n'oge mwute, Chineke na-enye anyị olileanya na nkasi obi.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe.

2: Aisaia 41:10 – Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Ọlu Ndi-Ozi 1:11 Ndi nāsi kwa, Ndikom Galili, gini mere unu nēguzo nēlegide anya n'elu-igwe? Jisus nka, Onye ewepuru n'ebe unu nọ rigo n'elu-igwe, gābia kwa otú a dika unu huru Ya ka Ọ nābà n'elu-igwe.

A gwara ndị na-eso ụzọ Jizọs na Jizọs, bụ́ onye e                  a a a dka ] bla.

1. Ịdabere na nkwa nke Kraịst - Otu anyị nwere ike isi tụkwasị obi na Jizọs ga-alọghachi dịka Ọ hapụrụ.

2. Ịchọta Olileanya n’Ebe A Na-atụghị anya Ya—Otú nkwa Chineke kwere banyere nlọghachi Jizọs pụrụ isi na-akasi anyị obi n’oge ihe isi ike.

1. Jọn 14:3 - Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, were kwa unu nye Onwem; ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

ỌLU NDI-OZI 1:12 Ha we si n'ugwu anākpọ Olive, laghachi na Jerusalem, bú ije nke ubọchi-izu-ike nke Jerusalem.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs si n’Ugwu Oliv lọghachi Jeruselem, bụ́ nke dị njem ụbọchị izu ike.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso ihe nlereanya Jizọs na iwepụta oge na-agakọ ọnụ na mkpakọrịta.

2. Mkpa ọ dị ịghọta ebe dị anya nke njem ụbọchị izu ike na ibi n'ime ya.

1. Ndị Filipaị 2:5 - "Ka echiche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs".

2. Ọpụpụ 16:29 - "Ka onye ọ bụla ghara ịpụ n'ebe ya n'ụbọchị nke asaa".

Ọrụ Ndị Ozi 1:13 Mgbe ha banyere, ha rigoro nʼotu ọnụ ụlọ dị nʼelu, ma Pita na Jems na Jọn na Andru na Filip na Tọmas na Batọlọmiu na Matiu na Jems nwa Alfiọs nọkwa. Saimon Zelotes, na Judas nwa-nne Jemes.

Ndị na-eso ụzọ ya gbagoro n’otu ọnụ ụlọ dị n’elu ebe Pita na Jems na Jọn na Andru na Filipaị na Tọmọs na Batọlọmeu na Matiu na Jems nwa Alfiọs na Saịmọn Zelotes na Judas nwanne Jems zukọrọ.

1. Ike Obodo: Otu ịdị n’otu nke Ndị Na-eso Ụzọ Si Gbanwee Ụwa

2. Mkpa ọ dị ịbịakọta ọnụ: Ileba anya na nnọkọ ndị na-eso ụzọ

1. Jọn 13:34-35 : “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya: mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. , ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Galeshia 6:2: “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.”

Ọrụ Ndị Ozi 1:14 Ndị a niile ji otu obi nọgide nʼekpere na ịrịọsi arịrịọ ike, ha na ndị inyom ahụ na Meri nne Jisọs na ụmụnne ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs, gụnyere nne ya bụ́ Meri na ụmụnne ya, kpekọkwara ekpere ọnụ n’otu obi.

1. Ike Ekpere Dị n'Otu: Otú Ịkọkọ Ọnụ si eme Ka Anyị Na Chineke dịrị n'otu

2. Mkpa Ezinụlọ Dị Mkpa: Mmetụta Ezinụlọ Jizọs nwere n’ozi Ya

1. Ndị Efesọs 4:1-6 – Ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst

2. Deuterọnọmi 6: 4-9 - Jiri obi gị dum, mkpụrụ obi gị na ike gị dum hụ Jehova n'anya

ỌLU NDI-OZI 1:15 N'ubọchi ahu Pita biliri n'etiti ndi nēso uzọ-Ya, si, (Ọnu-ọgugu aha n'otù di ihe ra ka ọgu ọgu isi na iri).

Pita kpọkọtara ndị na-eso ụzọ ya ka ha họrọ onye ga-anọchi Judas Iskarịọt.

1. Ike nke ịdị n'otu - Otu anyị nwere ike isi rụzuo nnukwu ihe mgbe anyị guzoro ọnụ

2. Mkpa Ogbe – Ihe kpatara mkpakọrịta na mkpakọrịta ji dị mkpa maka ndụ ime mmụọ dị mma

1. Jọn 13:35 - "Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu hụrụ ibe unu n'anya."

2. 1 Ndị Kọrint 12:12-27 - “N'ihi na dị nnọọ ka ahụ́ ahụ bụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ ahụ́, ma akụkụ ahụ́ nile, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ́, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ.”

ỌLU NDI-OZI 1:16 Umu-nnam, aghaghi imezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke Mọ Nsọ site n'ọnu Devid buru uzọ bayere Judas, onye nēdukuru ndi kuru Jisus.

Amaokwu Akwụkwọ Nsọ a na-ezo aka na Judas raara Jizọs nye na mmezu nke amụma.

1. Ihe ga-esi n'ịrara mmadụ nye

2. Mmezu nke amụma Chineke

1. Jọn 17:12 - "Mgbe m na ha nọ, m na-edebe ha n'aha gị: ndị nke I nyere m ka m na-edebe, ma ọ dịghị otu n'ime ha efu efu, ma ọ bụghị nwa nke ila n'iyi, ka ihe e dere n'akwụkwọ nsọ wee mezu. "

2. Aisaia 53:12 - "N'ihi nka ka M'gēme ya na ndi uku òkè òkè, ya na ndi di ike ka ọ gēkè kwa ihe-nkwata; mmehie nke ọtụtụ mmadụ, rịọkwa ndị na-emebi iwu arịrịọ.”

Ọlu Ndi-Ozi 1:17 N'ihi na agukọtara ya na ayi, o we nweta òkè n'ije-ozi a.

Itien̄wed emi owụt ke ẹkemek apostle Matthias man ada itie Judas ke utom mme apostle.

1: Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla n'ime anyị.

2: Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ akụkụ nke ozi ya.

1: Ndị Rom 8: 28-30 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ndị Efesọs 4: 11-13 - Ya mere, Kraịst n'onwe ya nyere ndịozi, ndị amụma, ndị na-ezisa ozi ọma, ndị pastọ na ndị nkuzi, ka ha kwadebe ndị ya maka ọrụ ije ozi, ka e wee wulite ahụ nke Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 1:18 Ma nwoke a jiri ụgwọ ọrụ nke ajọ omume zụta ala; o we da n'isi-n'isi, b͕awa n'etiti, ngiri-afọ-ya nile we pua.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a n̄kpa Judas Iscariot emi akakpade ke enye ama ada okụk oro enye ọkọbọde ke ntak emi enye akadade Jesus edep in̄wan̄.

1. Ihe si n’ịrara mmadụ nye: Mụta ihe n’aka Judas Iskarịọt

2. Ike nke Mgbaghara: Amara Jizọs N'agbanyeghị na Judas raara ya nye

1. Matiu 26:14-16 – Ihe ọmụma Jizọs banyere nraranye Judas

2. Ndị Hibru 9:27 - Ọnwụ dịka ihe a na-apụghị izere ezere nke mmehie

Ọlu Ndi-Ozi 1:19 Ndi nile bi na Jerusalem we mara ya; n'ihi na akpọrọ ala ahu n'asusu-ha, Aceldama, nke ahu bu ala ọbara.

Otu ala dị nso na Jeruselem nke a na-akpọ Aceldama bụ ndị niile bi na Jeruselem maara nke a sụgharịrị gaa n’ubi ọbara.

1. Ike nke aha: Aceldama na mkpa ya

2. Ihe nnọchianya nke Ọbara: Pụtara na Iso Ụzọ Kraịst

1. Matiu 27:3-10 – Akụkọ banyere Judas na otú o si rara Jizọs nye n’ihi mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ.

2. Ndị Hibru 9: 18-22 - Ihe ọnwụ Jizọs n'elu obe pụtara na mmetụta ọ na-emetụta ndụ anyị.

Ọlu Ndi-Ozi 1:20 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ Abù Ọma, si, Ka ebe-obibi-ya ghọ ebe tọb͕ọrọ n'efu, ka onye ọ bula ghara kwa ibi nime ya: ka onye-isi-nchu-àjà-ya gānara kwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere n'Ọrụ Abụ Ọma ma na-ekwu na ebe obibi nke onye ahụ a kpọtụrụ aha n'Abụ Ọma kwesịrị ịbụ ebe tọgbọrọ n'efu, na onye ọzọ ga-ewere bishọp ha.

1. Ike nke Uche Chineke: Otu esi eme atụmatụ Chineke mgbe niile

2. Ịchọ Ihe Ọ pụtara n’Akwụkwọ Nsọ: Ịchọgharị Asụsụ Ihe Amụma nke Akwụkwọ Nsọ

1. Abụ Ọma 69:25 - "Ka ebe obibi ha bụrụ ebe tọgbọrọ n'efu, ka onye ọ bụla gharakwa ibi n'ụlọikwuu ya."

2. Ọrụ Ndịozi 2:25 - "N'ihi na Devid na-ekwu banyere ya, sị, M na-ahụ Onyenwe anyị mgbe niile n'ihu m, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m, ka m wee ghara ịma jijiji."

ỌLU NDI-OZI 1:21 Ya mere n'etiti ndikom ndia ndi ayi na ha nākọrọ ubọchi nile nke Onye-nwe-ayi Jisus nābà na n'etiti ayi.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a mme nsan̄a oro Jesus ekenyenede mbemiso enye ọdọkde.

1. Mkpa ọ dị inwe mkpakọrịta na ndụ.

2. Njem okwukwe nke Jizọs na ihe nlereanya o setịpụụrụ anyị.

1. Eklisiastis 4:9-12 - Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ezi ugwọ-ọlu bayere ndọb͕u-ha.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ.

Ọlu Ndi-Ozi 1:22 Site na baptism nke Jọn, rue otù ubọchi ahu mb͕e emere ka O si n'ebe ayi nọ rigo, aghaghi ichikọta onye ahu ka ọ buru àmà nke nbilite-n'ọnwu-Ya n'etiti ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị ịhọpụta ndị akaebe ga-agba akaebe banyere mbilite n'ọnwụ Jizọs.

1. Ikike Ịgba Àmà: Otu esi                g g  gw ` u ` ` ` ` `       b    b    b    b     b    b     b    b     b   u   b   u  uz ia ib iaara Jiz os ezi ` am ` a

2. Oku Ịgba akaebe: Ọrụ anyị bụ ịgbasa ozi ọma nke mbilite n'ọnwụ Jizọs.

1. Aisaia 43:10-12 – “Unu bu ndi-àmàm,” ka Jehova kwuru, “na orùm nke M’họputara, ka unu we mara we kwerem, ghọta na Mu onwem bu Ya. Ọ dịghị chi e kpụworo tupu m kpụọ, ọ dịghịkwa otu onye ga-anọchi m.

2. Matiu 28:16-20 - Mgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ iri na otu ahụ gara Galili, n'ugwu ebe Jizọs gwara ha ka ha gaa. Mb͕e ha huru Ya, ha we kpọ isi ala nye Ya; ma ụfọdụ nwere obi abụọ. Jisus we biakute ha, si, E nyewom ike nile n'elu-igwe na n'elu uwa; Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

ỌLU NDI-OZI 1:23 Ha we guzo madu abua, Josef anākpọ Basabas, onye anākpọ Jọstọs, na Mataias.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs họpụtara ndị ikom abụọ, bụ́ Josef Basabas (onye a na-akpọkwa Jọstọs) na Mataias, ka ha nọrọ n’ọnọdụ Judas Iskarịọt dị ka otu n’ime ndịozi iri na abụọ ahụ.

1. "Mmalite Ọhụrụ: Na-aga n'ihu n'Ozi Ọma"

2. "Mkpa nke nkwadebe iji jeere Onyenwe anyị ozi"

1. Matiu 19:28 - "Jizọs wee sị ha: "N'ezie asim unu, na ọhụrụ nke ihe niile, mgbe Nwa nke mmadụ ga-anọdụ ala n'ocheeze ya dị ebube, unu ndị na-eso m ga-anọdụkwa n'ocheeze iri na abụọ, na-ekpe ikpe. ebo iri na abua nke Israel.

2. Ndị Rom 12: 4-8 - "N'ihi na dị nnọọ ka onye ọ bụla n'ime anyị nwere otu ahụ nke nwere ọtụtụ akụkụ ahụ, ma akụkụ ndị a niile enweghị otu ọrụ, otú ahụ n'ime Kraịst anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, na-eme otu ahụ, ma akụkụ nke ọ bụla bụ nke ọ bụla. Ayi nwere onyinye di iche iche, dika amara enyere onye ọ bula nime ayi: ọ buru na onyinye-unu bu amuma, buru kwa amuma dika okwukwe-unu si di, ọ buru na ọ bu ozi, je-kwa-nu ozi; ọ bụrụ na ọ bụ ịgba ume, na-agbakwa ume; ọ bụrụ na ọ na-enye ihe, na-enyenụ ihe n’ụba; ọ bụrụ na ọ ga-edu ndú, na-anụ ọkụ n’obi; ọ bụrụ na ọ bụ ime ebere, jiri obi ụtọ mee ya.

ỌLU NDI-OZI 1:24 Ha we kpe ekpere, si, Gi onwe-gi, Onye-nwe-ayi, Onye mara obi madu nile, gosi ma-ọbu nime madu abua ndia ka I rọputaworo.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kpegaara Chineke ekpere ka o mee ka a mata onye n’ime mmadụ abụọ a ga-anọchi anya Judas.

1: Ka anyị na-agakwuru Chineke mgbe niile n'ekpere ma tụkwasị obi n'uche Ya maka ndụ anyị.

2: Anyị aghaghị ịchọ nduzi Chineke n’ime mkpebi ndị dị mkpa.

1: Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Jemes 1:5-6 IGBOB - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, riọ Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nāhughi kwa ujọ, agēnye kwa unu ya.

Ọlu Ndi-Ozi 1:25 Ka o we were òkè n'ije-ozi a na ọlu-ozi a, nke Judas sitere na njehie dapuru, ka o we je n'ebe nke aka ya.

A tụlere nrara Judas raara Jizọs na mkpa ọ dị iji onye na-eso ụzọ ọhụrụ dochie ya n'Ọrụ 1:25.

1: Jisus Kraịst, Onye mgbapụta nke ndị mmehie

2: Ozi Ndịozi na Mmetụta O metụtare Ozizi Jizọs

Luk 22:47–48 Ma mb͕e Ọ nọ nēkwu okwu, le, ìgwè madu, na onye anākpọ Judas, otù nime ndi-ozi iri na abua ahu, we nēje n'iru ha, biakute Jisus nso isutu Ya ọnu. Ma Jisus siri ya, Judas, Ì were isutu-ọnu rara Nwa nke madu nye?

2: Jọn 17:12 - Mgbe Mu na ha nọ n'uwa, M'we debe ha n'aha-Gi: ndi I nyeworom ka M'debeworo, ọ dighi kwa otù nime ha furu efu, ma-ọbughi Ọkpara nke ila-n'iyì; ka ihe edeworo n'akwukwọ nsọ we mezu.

Ọlu Ndi-Ozi 1:26 Ha we fe-kwa-ra ife-nzà-ha; nzà we dakwasi Mataias; ewe gua ya na ndi-ozi iri na otù ahu.

Ndịozi iri na otu ahụ họọrọ Mathias n’amaghị ama ka ọ bụrụ onyeozi nke iri na abụọ.

1. Mkpa ọ dị ịtụkwasị obi na ịdabere n'atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

2. Mkpa ka emeghe na njikere ije ozi n'ọnọdụ ọ bụla dị mkpa.

1. Ilu 16:33 - "A na-efe nza n'apata ụkwụ, ma mkpebi ya niile si n'aka Jehova."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

Ọrụ Ndị Ozi 2 na-akọ banyere ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na Pentikọst, Ozizi Pita gwara igwe mmadụ na Jerusalem, na n’oge mmalite nke ọgbakọ Ndị Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na ndị kwere ekwe niile gbakọrọ n'otu ebe n'ụbọchị Pentikọst. Na mberede, ụda dị ka ịfe nke oké ifufe siri n'eluigwe jupụta n'ụlọ dum ebe ha nọdụrụ ala hụrụ ihe yiri ire ọkụ kewara ekewa wee zuru ike onye ọ bụla ha niile jupụtara Mmụọ Nsọ malitere ịsụ asụsụ ọzọ dị ka Mmụọ Nsọ nyere ha aka. N'oge a, e nwere ndị Juu na-asọpụrụ Chineke, ndị si ná mba niile dị n'okpuru eluigwe bi na Jeruselem. Mgbe ha nụrụ olu a, igwe mmadụ gbakọtara na mgbagwoju anya n’ihi na onye ọ bụla nụrụ asụsụ nke ya ka ndị na-eso ụzọ na-asụ (Ọlụ Ndịozi 2:1-6).

Paragraf nke abụọ: Pita biliri wee jiri olu iri na otu weliri olu gwa igwe mmadụ na-akọwa na ọ bụghị mmanya na-egbu dị ka ụfọdụ chere ma nke a bụ mmezu amụma Joel 'N'ụbọchị ikpeazụ, Chineke na-ekwu na m ga-awụpụ mmụọ m mmadụ niile ụmụ ndị inyom na-ebu amụma na ụmụ okorobịa na-ahụ ọhụụ ochie nrọ ọbụna. ndi-orù ma ndinyom nāwusi Mọm ubọchi ahu ka ha nēbu amuma. O wee gbaara Jizọs àmà banyere Jizọs nwoke Nazaret, onye Chineke kwadoro ihe ịrịba ama dị ebube nke Chineke mere n'etiti ya, akpọgidere ya n'obe gburu aka ndị na-emebi iwu, ma Chineke mere ka ọ nwụọ ọnwụ ọnwụ n'ihi na ọnwụ agaghị ejide ya, Devid kwuru, sị: 'Ahụrụ m Onyenwe anyị mgbe niile n'ihu m. Ọ nọ n'aka nri m, agaghị m eme ka m maa jijiji.' Ya mere ka obi sie Israel nile ike na Chineke emewo Jisus nka, Onye unu kpọgidere n'obe, ma Onye-nwe-ayi Mesaia (Olu 2:14-36).

Paragraf nke atọ: Mgbe ndị mmadụ nụrụ nke a, o wutere ha, ha jụrụ Pita ndịozi ndị ọzọ, 'Ụmụnna m, gịnị ka anyị ga-eme?' Pita zara, "Chegharịanụ ka e mee ha baptizim onye ọ bụla unu na-akpọ Jizọs Kraịst, gbaghara mmehie unu nata onyinye Mmụọ Nsọ kwere unu ụmụ maka ndị niile nọ n'ebe dị anya - n'ihi na ndị niile Onyenwe anyị Chineke anyị ga-akpọ." Ọtụtụ okwu ndị ọzọ ọ dọrọ ha aka ná ntị ka ha na-azọpụta unu ọgbọ rụrụ arụ Ndị a nakweere ozi e mere baptizim ihe dị ka puku ụbọchị atọ atụkwasịkwara ha obi ha raara onwe ha nye ozizi ndị ozi nnwekọrịta inyawa achịcha ekpere Onye ọ bụla tụrụ egwu ọtụtụ ihe ịrịba ama ọrụ ebube mere ndịozi Ndị kwere ekwe niile nọkọrọ ọnụ na-eresị ihe niile ha na-ere. ihe onwunwe nyere onye ọ bụla dị ka mkpa Kwa ụbọchị gara n'ihu na-ezute ụlọ nsọ ụlọ nsọ na-anyasa achịcha ọnụ ụlọ na-erikọ ọnụ na-enwe obi ụtọ na-eto Chineke na-enweta ihu ọma ndị Jehova gbakwunyere ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị ndị a na-azọpụta (Ọrụ 2:37-47).

Ọrụ Ndị Ozi 2:1 Ma mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile ji otu obi nọrọ nʼotu ebe.

N'ụbọchị Pentikọst, ndị niile na-eso ụzọ zukọtara n'otu ebe.

1. Ike nke Ịdị n’Otu: Otú Ịbịakọ Ọnụ si eme Ka Okwukwe Anyị Kakwuo mma

2. Nkwa Pentikọst: Otú Onyinye Chineke Si Nweta Anyị

1. Abụ Ọma 133:1 - Le, ka o si di nma na ka o si di nma, bú umu-nna-ayi ibikọ n'otù n'otù.

2. Ndị Efesọs 4:3 - Na-agba mbọ idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

Ọrụ Ndị Ozi 2:2 Na mberede, olu si nʼeluigwe daa dị ka nke oké ifufe na-efegharị efegharị, o wee jupụta nʼụlọ ahụ dum ebe ha nọ ọdụ.

Mụọ Nsọ wee were ụda si n’elu-igwe mejupụta ụlọ ahụ dị ka oké ifufe.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ

2. Olu Eluigwe

1. Ezikiel 37:1-14 - Ndagwurugwu nke ọkpụkpụ kpọrọ nkụ

2. Aisaia 11:1-2 - Mụọ nke asaa nke Chineke

ỌLU NDI-OZI 2:3 Ire b͕awawa dika nke ọku we me ka ha hu ha anya, o we nọkwasi ha nile.

N’ụbọchị Pentikọst, mmụọ nsọ dakwasịrị ndịozi ahụ wee pụta ìhè nye ha n’ụdị ire ọkụ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ - Ọrụ 2: 3

2. Onyinye nke Mmụọ Nsọ - Ọrụ 2: 3

1. Jọn 14:26 - Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.

2. Aisaia 11:2 - Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

Ọrụ Ndị Ozi 2:4 Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ, malite ikwu okwu nʼasụsụ dị iche iche, dị ka Mụọ Nsọ nyere ha ikwu okwu.

Ndị kwere ekwe na chọọchị mbụ jupụtara na Mmụọ Nsọ ma na-asụ asụsụ dị iche iche.

1. Ike nke Mụọ Nsọ n’ime ndụ ndị kwere ekwe

2. Onyinye nke ire: Ihe ịrịba ama nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8:26 N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyere anyị aka n'adịghị ike anyị. Ayi amataghi ihe ayi kwesiri ikpe ekpere, ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke okwu nāpughi ikwu.

2. Ndị Efesọs 5:18-19 unu aṅụbigakwala mmanya ókè, n'ihi na nke ahụ bụ ịla n'iyi, kama jupụtanụ na Mmụọ Nsọ, na-agwa ibe unu okwu n'abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ na-abụkwa abụ nye Onyenwe anyị n'obi unu.

Ọrụ Ndị Ozi 2:5 Ma e nwere ndị Juu bi na Jeruselem, ndị na-asọpụrụ Chineke, ndị si ná mba ọ bụla dị nʼokpuru eluigwe.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a mme Jew emi ẹtode kpukpru idụt emi ẹdụn̄de ke Jerusalem.

1. Nzukọ nke Mba: Ịdị n'Otu Site na Diversity

2. Njem nke Jerusalem: Njem nke Okwukwe

1. Emọs 9:7 - ? Ọ̀ bughi ndi Kush ka unu si di, unu umu Israel, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. ? Ọ̀ bughi na emeghm ka Israel si n'ala Ijipt rigoputa, na ndi Filistia si kwa na Kafto rigota, na ndi Siria si kwa na Kia rigota?

2. Abụ Ọma 87:4-6 - M'ga-edebakwa Rehab na Babịlọn n'etiti ndị na-ama m 'Filistia, na Taya, na Kush', na ha ga-asị, ? Ọ̀ bu na amuwo onye-ya na Zaion? N'ezie, agēsi na Zaion, si, ? +                                                  maha a nime Ya, Onye kachasi ihe nile elu  me kwa ka o guzosie ike.

ỌLU NDI-OZI 2:6 Ma mb͕e akpọsiri nka n'èzí, ìgwè madu nile we zukọ, we nwe ihere, n'ihi na onye ọ bula nuru ka ha nēkwu okwu n'asusu nke aka ya.

Ibobo we nwua ìgwè madu ahu mb͕e ha nuru na onye ọ bula nēkwu okwu n'asusu nke aka ya.

1: Ike Chineke amaghi oke oke ma nwee ike igafe ihe mgbochi asusu.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ izi ndị ọzọ ozi ọma, ọ bụrụgodị na anyị asụghị otu asụsụ.

1: 1 Ndị Kọrint 13:1 - "Ọ bụ ezie na m na-asụ asụsụ dị iche iche nke mmadụ na nke ndị mmụọ ozi, ma enweghị m ịhụnanya, m dị ka ọla na-ada ụda, ma ọ bụ ájà na-akụ ụda."

2: Ọrụ 10: 34-35 - "Mgbe ahụ Pita meghere ọnụ ya, sị: N'ezie ahụrụ m na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu: ma ná mba ọ bụla, onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume, ọ na-anara ya nke ọma. "

ỌLU NDI-OZI 2:7 Ibobo we nwua ha nile n'aru, ibobo we nwua ha n'aru, ha nāsi kwa ibe-ha, Le, ndia nile ndi nēkwu okwu abughi ndi Galili?

Itien̄wed emi etịn̄ nte n̄kpanamde otuowo ke ini mme mbet Jesus ẹketịn̄de ikọ ke nsio nsio usem ke usen Pentecost.

1. Lee ike nke Chineke: Ememe onyinye nke Pentikọst

2. Ọnụnọ Jizọs n'ụzọ Ọrụ ebube: Otú Mmụọ Nsọ si enye anyị obi ike

1. Jọn 14:26 – Ma Onye-nkwuputa, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu.

2. Aisaia 28:11-13 - N'ihi na eb͕ub͕ere-ọnu nāsu ngọngọ na ire ọzọ ka Ọ gēji gwa ndi nka okwu. Ọ si, Nka bu izu-ike nke unu gēji me ka ndi ike-ọgwugwu zuru ike; nka bu kwa ume-ume: ma ha anughi.

ỌLU NDI-OZI 2:8 Àyi gēsi kwa aṅa nānu, onye ọ bula n'asusu nke aka ayi, nke amuru ayi nime ya?

Idem ama akpa mme owo Pentecost ndikop mme mbet ẹsemde usem emana mmọ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Otu o si agafe ihe mgbochi asụsụ

2. Ọrụ ebube nke Pentikọst: Mweghachi nke Okwukwe na Chineke

1. Ọrụ 10:44-48  Pita? 셲 Ọhụụ nke anụmanụ dị ọcha na adịghị ọcha

2. Joel 2:28-32 'Nkwa Mmụọ Nsọ Nye Mmadụ Nile

Ọrụ Ndị Ozi 2:9 Ndị Patia na ndị Midia na ndị Ilam na ndị bi na Mesopotemia na Judia na Kapadosia na Pọntọs na Esia.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọtụtụ mmadụ dị iche iche nọ n'ìgwè mmadụ gbakọtara n'ụbọchị Pentikọst.

1. Ụdị dị iche iche nke ụka Chineke: Otu mba na omenala dị iche iche nwere ike isi jikọta ọnụ na ịdị n'otu na ịhụnanya.

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Otu Mụọ Nsọ ga-esi mee ka ndị si n’ebe dị iche iche zukọta.

1. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

2. Nkpughe 7:9 - "Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, ma, le, oké ìgwè mmadụ, nke onye ọ bụla na-apụghị ịgụta ọnụ, nke mba nile, na ebo nile, na ndị mmadụ, na asụsụ nile, guzoro n'ihu ocheeze ahụ na n'ihu Nwa Atụrụ ahụ. "

Ọrụ Ndị Ozi 2:10 Frijia na Pamfilia, bụ́ ndị dị nʼIjipt, na nʼakụkụ Libia, banyere Saịrini, na ndị ala ọzọ nke Rom, na ndị Juu na ndị na-eso ụzọ ndị Juu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ezo aka n'ịgbasa ozi ọma n'ọtụtụ ebe dị iche iche nke ụwa, gụnyere Frijia, Pamfilia, Egypt, Libya, na Rome.

1. Ịghọta Ike nke Ozi Ọma—Otú Ozi Ọma nke Jizọs Kraịst si gbasaa n’ụwa

2. Ịbịaru Ndị A Na-enwetaghị - Otu Anyị Ga-esi Buru Ozi Ọma n'Ikuku Ụwa niile

1. Matiu 28: 16-20 - Ọrụ Ukwu ahụ

2. Ndị Rom 10:14-17 - Olee otú okwukwe si abịa site n'ịnụ Okwu Chineke.

Ọrụ Ndị Ozi 2:11 Ndị Krit na ndị Arebia, anyị na-anụ ka ha na-ekwu n’asụsụ anyị dị ebube nke Chineke.

Ndị Krit na ndị Arebia nụrụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ekwu okwu n’asụsụ nke ha banyere ọrụ ebube Chineke.

1. Ike nke ozioma iru mmadu nile

2. Ọrụ ebube nke Asụsụ: Ngwá Ọrụ Na-eme Ka Chineke dị n'otu

1. Ọrụ 10:34-35 ? 쏷 Pita malitere ikwu, sị: ? Ugbu a , mara na ọ bụ eziokwu na Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, kama ọ na-anabata mba ọ bụla onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume. bụ €?

2. Aịzaya 66:18-19 ? ma ọ bụ na amaara m ọrụ ha na echiche ha, na m na-abịa ịchịkọta mba na asụsụ niile. Ha gābia kwa hu ebubem, M'gētiye kwa ihe-iriba-ama n'etiti ha.

Ọlu Ndi-Ozi 2:12 Ibobo we nwua ha nile n'aru, ha nwe-kwa-ra obi abua, nāsita ibe-ha, Gini bu ihe a?

Itien̄wed emi etịn̄ nte mme owo ke Jerusalem ẹkenamde n̄kpọ ke ini mmọ ẹkekopde mme mbet Jesus ke ẹsemde usem en̄wen.

1) Ike nke Mmụọ Nsọ: Otu Mmụọ Nsọ Pụrụ Igbanwe Anyị

2) Mkpa nke imeghe na nnabata nye Chineke

1) Ọrụ 2: 1-4 - Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ n'otu ebe. Na mberede, olu siri n’elu-igwe da dị ka mkpọda nke oké ifufe, o wee jupụta n’ụlọ ahụ dum ebe ha nọdụrụ ala. Ewe me ka ha hu ire di ka nke ọku, nēkesa nādakwasi kwa ha n'otù n'otù. Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nēnye ha ikwu okwu.

John 14: 16-17 - M ga-arịọkwa Nna m, ọ ga-enyekwa gị onye ndụmọdụ ọzọ, ka ọ nọrọnyere gị ruo mgbe ebighị ebi, bụ́ Mmụọ nke eziokwu, nke ụwa na-apụghị ịnata, n'ihi na ọ dịghị ahụ ya, ọ dịghịkwa ama ya. ; unu mara Ya, n'ihi na Ya na unu nānọgide, Ọ gānọ kwa nime unu.

Ọlu Ndi-Ozi 2:13 Ndi ọzọ nākwa emò, si, Ndikom ndia juputara na manya-vine ọhu.

Ndị ahụ kwara ndịozi ahụ emo, na-ekwu na ha aṅụrụla.

1: N'oge mmegide na ịkwa emo, guzosie ike n'okwukwe anyị.

2: Ekwela ka echiche nke ndị ọzọ megharịa gị anya, kama bụrụ ndị okwukwe anyị nwere na Chineke na-eduzi gị.

1: Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

2: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike.

ỌLU NDI-OZI 2:14 Ma Pita guzoro, ya na ndi-ozi iri na otù ahu, welie olu-ya, si ha, Ndikom Judia na unu nile ndi bi na Jerusalem, maranu nka, ge-kwa-nu nti n'okwum.

Pita guzoro na ndị na-eso ụzọ iri na otu ndị ọzọ wee gwa ndị bi na Jeruselem okwu, na-akpọku ha ka ha gee ntị n’okwu ya.

1. Ike nke Okwu Pita: Otu olu nwere ike isi gbanwee usoro akụkọ ihe mere eme

2. Mkpa ige nti: Ige nti ozi nke akwukwo nso

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, ? E nyewo m ikike n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu nke oge a.

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruokwa na nsọtụ ụwa.

Ọrụ Ndị Ozi 2:15 Nʼihi na ndị a adịghị aṅụbiga mmanya ókè, dịka unu chere, ebe ọ bụ naanị oge awa nke atọ nke ehihie.

Ndị nọ n’ìgwè mmadụ ahụ aṅụghị mmanya, dị ka ụfọdụ ndị chere, n’ihi na ọ bụ nanị awa nke atọ nke ehihie.

1. Mkpa mgbochi

2. Ike nke nghọta

1. Ilu 23:20-21 - Anọla n'etiti ndị na-aṅụ mmanya; N'etiti ndi nēri anu-aru: N'ihi na onye nāṅubiga manya ókè na onye-eribiga ihe ókè gābu ob͕eye: iro-ura gēyi kwa madu uwe ákwà-nkwuba.

2. 1 Pita 4:3-4 - N'ihi na oge gara aga nke ndụ anyị ga-ezuru anyị ime uche ndị mba ọzọ, mgbe anyị jere ije n'ime omume rụrụ arụ, agụụ ihe ọjọọ, ịṅụbiga mmanya ókè, oriri oké oriri, oriri na ọṅụṅụ, na ikpere arụsị rụrụ arụ: ọ bu ihe-iju-anya ka ha nēchè na unu esoghi ha b͕a ọsọ n'otù ngabiga nke ọgbaghara ahu, nēkwu okwu ọjọ bayere unu.

Ọrụ Ndị Ozi 2:16 Ma nke a bụ ihe ekwuru site nʼọnụ Joel onye amụma;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa mmezu nke amụma Joel onye amụma.

1. Okwu Chineke Na-abụ Eziokwu Mgbe niile: Nnyocha nke Mmezu nke Amụma Joel

2. Ike na Izizi Amụma: Otú e si emezu Okwu Chineke

1. Joel 2:28-32

2. Aịzaya 55:10-11

Ọrụ Ndị Ozi 2:17 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, ‘M ga-awụkwasị mmụọ m n’ahụ́ anụ ahụ́ niile, ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma, ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ọhụụ, ndị okenye unu ga-ahụkwa. ga-arọ nrọ:

Chineke kwere nkwa ịwụsa mmụọ ya n'ahụ mmadụ niile n'ụbọchị ikpeazụ, ka ndị nọ n'afọ ndụ niile wee nwee ike ịhụ ọhụụ na nrọ.

1: Nkwa Chineke na-awụsa mmụọ ya

2: Inweta Chineke Site na Ọhụụ na Nrọ

1: Joel 2:28-29 - Ọ gēru kwa ma emesia, na M'gāwukwasi mọm n'aru anu-aru nile; umu-unu ndikom na umu-unu ndinyom gēbu kwa amuma, ndi-okenye-unu gārọ nrọ, umu-okorọbia-unu gāhu ọhù.

2: Jọn 10:10 - Onye ohi na-abịa naanị izu ohi na igbu na ibibi; Mu onwem abiawo ka ha we nwe ndu, nwezu kwa ya.

Ọlu Ndi-Ozi 2:18 M'gāwukwasi kwa Mọm n'aru ndi-orùm na n'aru ndi-orùm n'ubọchi ahu; ha gēbu kwa amuma:

A ga-awụkwasị Mụọ Nsọ n’isi ndị kwere ekwe nile, na-eme ka ha nwee ike ibu amụma.

1: Otú Mmụọ Nsọ Si Enyere Anyị Ike Ijere Chineke Ozi

2: Inweta ike nke Mmụọ Nsọ Site n'amụma

1: Luk 11:13 - "Ya mere, ọ bụrụ na unu bụ ndị ajọ omume maara otú e si enye ụmụ unu ezi onyinye, Nna nke eluigwe ga-esi karị inye ndị na-arịọ ya Mmụọ Nsọ!"

2: Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu."

Ọlu Ndi-Ozi 2:19 M'gāhu kwa ihe-ebube n'elu-igwe n'elu, na ihe-iriba-ama di iche iche n'uwa di n'okpuru; ọbara, na ọku, na uzuzu nke anwuru-ọku;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ike Chineke igosi ọrụ ebube n'eluigwe na n'ụwa site na ọbara, ọkụ na anwụrụ ọkụ.

1: Chineke puru ime ihe di ebube

2: Kwere na ọrụ ebube nke Chineke

1: Aisaia 40:31 "Ma ndi nēchere Jehova gādighachi ume-ha; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-adi kwa ha; ha gējeghari, ghara ida ume."

2: Ndị Hibru 11:6 "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

Ọrụ Ndị Ozi 2:20 A ga-agbanwe anyanwụ ghọọ ọchịchịrị, na ọnwa ga-atụgharị ghọọ ọbara, tutu ụbọchị ahụ dị ukwuu dị ebube nke Onyenwe anyị abịa.

Anyanwụ na ọnwa ga-agba ọchịchịrị n'ihu ụbọchị Jehova.

1. Ike nke Chineke - Inyocha ịdọ aka ná ntị Joel onye amụma banyere ụbọchị nke Onyenwe anyị

2. Ọbịbịa nke Onyenwe anyị - Ịghọta mkpa anyanwụ na ọnwa pụtara n'oge ikpeazụ

1. Joel 2:31 - "Anyanwụ ga-atụgharị ghọọ ọchịchịrị, na ọnwa n'ime ọbara, tupu oké na egwu ụbọchị nke Jehova abịa."

2. Mkpughe 6:12-14 - "M wee hụ mgbe o meghere akara nke isii, ma, le, oké ala ọma jijiji mere; anyanwụ wee jiri oji dị ka ákwà iru uju nke ntutu isi, ọnwa wee ghọọ ọbara; kpakpando nke elu-igwe dara n’ala, dị ka osisi fig na-atụpụ fig ya na-adịghị agwụ agwụ, mgbe oké ifufe na-eme ka ọ maa jijiji.”

Ọrụ 2:21 Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Jehova ka a ga-azọpụta.

Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Jehova ka a ga-azọpụta.

1. Ike otuto: Ikpoku aha Jehova

2. Nkwa nke Nzọpụta: Ịdabere n'aha Jehova

1. Ndị Rom 10:13 - "Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

2. Abụ Ọma 116:13 - "M ga-eweliri iko nke nzọpụta, na-akpọku aha Jehova."

ỌLU NDI-OZI 2:22 Ndikom Israel, nuru okwu ndia; Jisus Onye Nazaret, bú nwoke nke Chineke maraworo n'etiti unu site n'ihe-iriba-ama na ọlu-ebube na ihe-iriba-ama, nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka-Ya, dika unu onwe-unu mara kwa:

Jisus Onye Nazaret, bú nwoke nke Chineke nwaputara, we me ihe-iriba-ama, na ihe-ebube di iche iche, na ihe-iriba-ama n'etiti umu Israel, nke ha matara, b͕a kwa àmà.

1. Ọrụ ebube nke Jisus: Ihe akaebe maka ịdị-nsọ Ya

2. Ihe ịrịba ama na ihe ebube dị na Baịbụl

1. Matiu 11:2-6 – Ihe akaebe nke Jọn Baptist

2. Matiu 12:38-42 - Ihe ịrịba ama Jizọs nke Jona onye amụma

ỌLU NDI-OZI 2:23 Ya, ebe anaputaworo ya site na ndum-ọdu nke Chineke na ibu-uzọ mara nke-ọma, unu were kwa aka ndi nēmebi iwu kpọgidere n'obe, b͕u kwa.

Mkpọgidere Jizọs n’obe bụ omume nke Chineke kpebiri.

1. Ọchịchị Chineke na Mkpọgidere Jizọs n’obe

2. Kacha aja aja Jesus

1. Aisaia 53:10 - "Ma ọ di Jehova nma ka o chipia ya; O mewo ka ọ nwua: mb͕e I gēme ka nkpuru-obi-ya ghọ àjà-nmehie."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 2:24 Onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, ebe ọ tọpụworo ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ijide ya.

Chineke akpọlitela Jizọs n'ọnwụ ma napụta ya n'aka ọnwụ nke na-agaghị ejide ya.

1: Chineke bụ ike kacha elu, na naanị ya nwere ikike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ.

2: Mbilite n'ọnwụ Jizọs bụ ihe ịrịba ama nke oke ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ, na ihe ncheta na anyị nwere ike inwe okwukwe na Ya n'ọnọdụ niile.

1: Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2: Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.

ỌLU NDI-OZI 2:25 N'ihi na Devid nēkwu okwu bayere Ya, si, Ahurum Onye-nwe-ayi mb͕e nile n'irum, n'ihi na Ọ nọ n'aka-nrim, ka ewe ghara iwezugam n'ọnọdu-ya:

Devid we hu na Jehova nọ n'iru Ya mb͕e nile, na Ọ gaghi-ewezuga ya n'ọnọdu-ya.

1. Ịmara na Chineke Nọnyeere Anyị: Otu esi enweta ume na obi ike n'oge ihe isi ike

2. Ọnụnọ Chineke Na-adịghị Agbanwe: Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke Imeri Ihe ịma aka.

1. Abụ Ọma 16:8 - ? Edowo Jehova n'irum mb͕e nile; n'ihi na ọ nọ n'aka-nrim, M'gaghi-ama jijiji.

2. Aịzaya 41:10 - ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọlu Ndi-Ozi 2:26 N'ihi nka ka obim ṅuria, irem we ṅuria; ọzọ kwa, anu-arum gānọgide na ncherita-iru:

Añụrị nke nzọpụta na-eweta olile-anya na ọńụ n’obi onye kwere ekwe.

1: Ịṅụrị ọṅụ n'olileanya nke nzọpụta

2: Ọńụ nke Obi Azọpụtaworo

NDI ROM 5:1-5 Ya mere, ebe ewereworo okwukwe gua ayi na ndi ezi omume, ayi na Chineke di n'udo site n'Onye-nwe-ayi Jisus Kraist. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke.

2: Ndị Kọlọsi 1:27 - Ha ka Chineke rọputara ime ka ha mara otú àkù nke ebube nke ihe omimi a si di uku n'etiti ndi mba ọzọ, nke bu Kraist nime unu, olile-anya nke ebube.

Ọlu Ndi-Ozi 2:27 N'ihi na I gaghi-arapu nkpuru-obim n'ala-mọ, I gaghi-ekwe kwa ka Onye Nsọ Gi hu ire ure.

Chineke agaghị ahapụ ndị ya na ala mmụọ, kama ọ ga-eweta ha mgbapụta.

1: Chineke bu obi ebere, ihunanya na mgbaghara.

2: Chineke Anaghị Ahapụ Ndị Ya.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2:1 Pita 1:3-5 - Ngọzi nādiri Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye muworo ayi ọzọ dika ebere-Ya bara uba si di ka o we nweta olile-anya di ndu site na nbilite-n'ọnwu nke Jisus Kraist site na ndi nwuru anwu, rue ihe-nketa nādighi-emebi emebi. , na ndị e merụrụ emerụ, nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debeere unu n’eluigwe, bụ́ ndị e ji ike nke Chineke debeere unu site n’okwukwe ruo na nzọpụta nke a chọrọ ka e kpughee n’oge ikpeazụ.

Ọrụ 2:28 I mewo ka m mara ụzọ ndụ; I gēme ka m'juputa n'ọṅù n'iru-Gi.

A na-eme ka anyị mata ụzọ ndụ site na ọnụnọ Chineke.

1: Añụrị site n'iru Jehova

2: Ịchọta nduzi site na ọnụnọ Chineke

1: Abụ 27:4 ? 쏰 ọ dighi ihe m'riọworo n'aka Onye-nwe-ayi, nke ahu ka m'gāchọ; ka m'we biri n'ulo Jehova ubọchi nile nke ndum, ka m'we hu ima-nma Jehova, na ijuta ihe n'ulo uku Ya.

2: Aịza 58:11 ? Jehova gēdu kwa gi mb͕e nile, me ka afọ ju nkpuru-obi-gi n'akọrọ, me kwa ọkpukpu-gi abua ka ọ ma abuba: i gādi kwa ka ubi ab͕ara ogige miri, na dika isi-iyi miri nke miri-ya nādighi-ata .

Ọrụ Ndị Ozi 2:29 Ụmụnna m, ka m gwa unu okwu efu banyere nna ochie Devid, na ọ nwụọla, e liekwa ya, ili ya dịkwa n'aka anyị ruo taa.

Pita onyeozi gwara ìgwè mmadụ nọ na Jeruselem okwu ka ha kesaa na nna ochie ahụ bụ́ Devid anwụwo ma lie ya, ili ya ka dịkwa n’oge ha.

1. Ike nke Ọnwụ: Ihe Nlereanya Devid

2. Ihe nketa nke okwukwe: Icheta ndị nna ochie

1. 2 Samuel 7:12-13 - Mgbe ụbọchị gị zuru, i wee soro nna gị hà dinaa, M'gēme kwa ka nkpuru-gi bilie gānọchi gi, onye gēsi n'aru-gi bia, M'gēme kwa ka ala-eze-ya guzosie ike.

2. Abu Oma 16:8-11 - Edowom Onye-nwe-ayi n'irum mb͕e nile; n'ihi na ọ nọ n'aka-nrim, M'gaghi-eme ka m'ma jijiji. Ya mere obim nāṅuri ọṅu, obim nile nāṅuri kwa ọṅu; anu-arum nēbi kwa na ntukwasi-obi. N'ihi na I gaghi-arapu nkpuru-obim n'ala-mọ, Ma-ọbu ikwe ka onye nsọ Gi hu ire ure.

Ọrụ Ndị Ozi 2:30 Ya mere ebe ọ bụ onye amụma, ebe ọ makwaara na Chineke ṅụụrụ ya iyi, na site ná mkpụrụ nke úkwù ya, dị ka anụ ahụ́ si dị, ọ ga-akpọlite Kraịst ka ọ nọkwasị nʼocheeze ya;

Devid maara site n’amụma na Chineke ekwewo nkwa ịkpọlite Kraịst n’ụmụ ya dị ka anụ ahụ́ si dị ka ọ nọkwasị n’ocheeze ya.

1. Nkwa nke Ocheeze Kraịst: Atụmatụ mgbapụta nke Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe

2. Ike Amụma: Otú Devid Si Mara Ọbịbịa Kraịst

1. Abụ Ọma 132:11 "Jehova aṅụwo Devid iyi n'eziokwu, Ọ gaghị esi na ya wezụga onwe ya: Site ná mkpụrụ nke afọ gị ka m ga-eme ka ọ nọkwasị n'ocheeze gị."

2. Ndị Hibru 7:14 "N'ihi na o doro anya na Onye-nwe-ayi siri na Juda puta; ebo nke Moses ekwughi okwu ọ bula bayere ọkwa-nchu-àjà."

Ọrụ Ndị Ozi 2:31 Mgbe ọ hụrụ nke a na mbụ kwuru okwu banyere mbilite nʼọnwụ nke Kraịst, na a hapụghị mkpụrụ obi ya nʼime ala mmụọ, anụ ahụ ya ahụghịkwa ire ure.

Akwụkwọ Nsọ buru amụma banyere mbilite n'ọnwụ nke Kraịst, ma a hapụghị mkpụrụ obi ya na hel, anụ ahụ ya ahụghịkwa ire ure.

1. Jizọs Bilitere: Mmeri nke Ndụ n'Aka Ọnwụ

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ike Chineke n'ahụ Mmehie na Ọnwụ

1. Abụ Ọma 16:10 ? ma-ọbụ na ị gaghị ahapụ mkpụrụ-obi m na ala-mụọ; I gaghi-ekwe kwa Onye Nsọ Gi ka ọ hu ire ure.

2. Aịzaya 25:8 ? 쏦 e gēloda ọnwu na nmeri; ma Onyenwe anyị Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri n'ihu niile.

Ọrụ Ndị Ozi 2:32 Jizọs a ka Chineke mere ka o bilie, nke anyị niile bụ ndị akaebe ya.

Mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst bụ eziokwu nke mmadụ nile na-agba àmà.

1. Eziokwu Na-enweghị mgbagha nke Mbilite n'Ọnwụ Jizọs

2. Olileanya na ọṅụ nke Mbilite n'ọnwụ Jizọs

1. 1 Ndị Kọrint 15:14-17 - Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, ozi ọma anyị bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu.

2. Ndị Rom 4:25 - Onye ewelitere n'ihi njehie-ayi, ewe me ka o si n'ọnwu bilie ka o buru ayi n'onye ezi omume.

ỌLU NDI-OZI 2:33 Ya mere ebe eweliri ya elu n'aka-nri nke Chineke, ebe ọ nata-kwa-ra n'aka Nna-ayi nkwa nke Mọ Nsọ, O we kpughepu ihe a, nke unu nāhu nānu ub͕u a.

Jisus Kraist, ebe Chineke buliri elu, natara nkwa nke Mọ Nsọ site n'aka Nna-Ya, we wukwasi onyinye-inata-iru-ọma nke Mọ Nsọ, nke ndi n'oge ahu nwere ike hu, nānu kwa.

1. Nkwa Chineke bụ eziokwu na a pụrụ ịdabere na ya

2. Ike nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8: 14-16 - "N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke: n'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka ị daa azụ n'ụjọ, ma unu natara mmụọ nke idochi dị ka ụmụ. Onye anyị na-eti mkpu, sị, 쏛 bba! Nna! Mmụọ Nsọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Efesọs 1: 13-14 - "N'ime ya, unu onwe-unu kwa, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu, we kwere na Ya, e jire Mọ Nsọ nke ekwere ná nkwa, bú ihe-nkweta nke ihe-nketa-ayi rue mb͕e ebighi-ebi. anyị nwetara ya, ka e wee too ebube ya.”

ỌLU NDI-OZI 2:34 N'ihi na Devid arigoghi n'elu-igwe: ma ọ siri onwe-ya, Onye-nwe-ayi siri Onye-nwem, Nọdu ala n'aka-nrim.

N’Ọrụ 2:34, Pita hotara Abụ Ọma 110:1 iji gosi na mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst.

1. Ikike nke Kraịst: Ewere Akwụkwọ Nsọ gosi

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Olileanya Dịịrị Anyị Nile

1. Abụ Ọma 110:1 - Jehova siri Onyenwem, Nọdụ ala n'aka nri m

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha niile.

Ọrụ 2:35 Ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị mee ihe mgbakwasị ụkwụ gị.

Itien̄wed emi otode ke Utom 2:35 edi n̄wed ẹto Psalm 110:1, emi etịn̄de aban̄a odudu Abasi ndinam mme asua Esie ẹdisịn udori ke idak ikpat ikọt Esie.

1. Ike Chineke ime ka ndị iro bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ

2. Iguzo na nkwa nke Chineke

1. Abụ Ọma 110:1 - Jehova sịrị Onyenwe m, "Nọdụ ala n'aka nri m, ruo mgbe m ga-eme ndị iro gị ihe mgbakwasị ụkwụ gị."

2. Ndị Rom 16:20 - Chineke nke udo ga-egwepịa Setan n'okpuru ụkwụ unu n'isi nso. Ka amara nke Onye-nwe-ayi Jisus diyere unu.

ỌLU NDI-OZI 2:36 Ya mere, ka ulo Israel nile mara n'ezie, na Chineke emewo Jisus, Onye unu kpọgidere n'obe, Onye-nwe-ayi na Kraist ahu.

Chineke ekwupụtala na Jizọs ma Onyenwe anyị na Kraịst na ụlọ Izrel kwesịrị ịma.

1: Jesus: Onyenweanyi na Kraist - onye bu Ya?

2: Jisus: Onye akpọgidere n’obe- Gini mere Ọ bu Onye-nwe na Kraist?

1: Ndị Filipaị 2: 9-11 - Ya mere Chineke buliri ya elu n'ebe kachasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, 10 na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. 11 ma ire ọ bula nēkweta na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2: Ndị Kọlọsi 1: 15-20 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. 16 N’ihi na site n’aka-Ya ka ekere ihe nile, nke di n’elu-igwe na nke di n’elu uwa, bú ihe anāhu anya na ihe anādighi-ahu anya, ma-ọbu oche-eze ma-ọbu ọchịchị ma-ọbu ndi-isi ma-ọbu ndi-isi? Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya. 17 Ma Ọ nọ n’iru ihe nile, ma n’ime ya ka ihe nile jikọta ọnụ. 18 Ma ọ bụ ya bụ isi nke arụ, nzukọ-nsọ. Ọ bu onye-nmalite, onye eburu uzọ mu site na ndi nwuru anwu, ka o we buru onye isi n'ihe nile. 19 N’ihi na n’ime ya ka ọ dị mma ka izuju nile nke Chineke dị ibi, + 20 na site n’aka ya ka ya na ihe niile dị ná mma, ma n’ụwa ma ọ bụ n’eluigwe, na-eme udo site n’ọbara nke obe ya.

ỌLU NDI-OZI 2:37 Ma mb͕e ha nuru nka, ewe dọb͕ue ha n'obi, ha we si Pita na ndi-ozi fọduru, Umu-nnam, gini ka ayi gēme?

Idem ama enen̄ede otụk mme owo ẹnyụn̄ ẹbụp mme apostle ẹte se ikpanamde.

1. Ike nke Okwu: ka Ozioma si akpali anyi

2. Ịzaghachi òkù nke Okwukwe: Ihe Anyị Kwesịrị Ime Mgbe Anyị Na-anụ Ozi Ọma

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Jemes 1:22-24 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo: n'ihi na ọ huru onwe-ya, we la, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu.

ỌLU NDI-OZI 2:38 Pita we si ha, Chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism, onye ọ bula n'etiti unu n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye-inata-iru-ọma nke Mọ Nsọ.

Pita nyere ndị mmadụ iwu ka ha chegharịa na ka e mee ha baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie, na ha ga-anata onyinye nke Mmụọ Nsọ.

1: Ike nke nchegharị na baptizim

2: Mkpa ọ dị ịnata onyinye nke mmụọ nsọ

1: Matiu 3:13-17 - Jọn Onye Na-eme Baptizim mere Jizọs baptizim

2:2 Ndị Kọrint 5:17 - Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ihe ochie agawo, nke ọhụrụ abịawo.

Ọlu Ndi-Ozi 2:39 N'ihi na nkwa ahu diri unu, na umu-unu, di-kwa-ra ndi nile nọ n'ebe di anya, bú ndi Jehova, bú Chineke-ayi, gākpọ.

Nkwa Jehova dịịrị ndị niile Ọ na-akpọ, ma ndị nọ nso na ndị dị anya.

1: ? od ? 셲 Nkwa nke Nzọpụta ??

2: ? od ? Oku amara ??

1: Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkue Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha?

2: Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

ỌLU NDI-OZI 2:40 O ji kwa ọtutu okwu di iche iche b͕a àmà, nāriọ kwa, si, Zọputa onwe-unu n'ọb͕ọ a nēruhie újú.

Pita dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha napụta onwe ha pụọ n’ọgbọ ọjọọ ahụ.

1. Ibi n'Ụwa Ajọ omume: Otu esi agbasoghị igwe mmadụ

2. Oku Chineke na-akpoku ncheghari: Otu esi azoputa n'ajọ omume

1. Abụ Ọma 1:1-2 - Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-adịghị eje ije na ndụmọdụ ndị ajọ omume, na-eguzokwaghị n’ụzọ ndị mmehie, ma ọ bụ na-anọdụghị n’oche ndị na-akwa emo.

2. Taịtọs 2:11-14 – N'ihi na amara nke Chineke apụtawo, na-eweta nzọpụta maka mmadụ nile, na-azụ anyị ka anyị jụ asọpụrụghị Chineke na agụụ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi na ndụ nke Chineke n'oge dị ugbu a.

ỌLU NDI-OZI 2:41 Ewe me ndi nānara okwu-Ya baptism;

Ụka mbụ nabatara ndị ọhụrụ wee mee ha baptizim, na-eduga n'ịba ụba n'ọnụọgụ ha dị ihe dị ka puku mkpụrụ obi atọ.

1. Mkpa ọ dị ịnata ndị kwere ekwe ọhụrụ

2. Ike nke Baptizim

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ.

20 nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu: ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa. Amen.

2. Ndị Rom 10:8-10 - Ma gịnị ka ọ na-ekwu? Okwu ahu di gi nso, ọbuná n'ọnu-gi na n'obi-gi: ya bu, okwu nke okwukwe, nke ayi nēkwusa;

9 Na ọ buru na i gēwere ọnu-gi kwuputa na Onye-nwe-ayi Jisus, na i kwere n'obi-gi na Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, agāzọputa gi.

10 N'ihi na n'obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

ỌLU NDI-OZI 2:42 Ha we guzosie ike n'ozizí ndi-ozi na nnwekọ, na n'inyawa achicha, na n'ekpere.

Chọọchị mbụ tinyere onwe ha n’ịmụ ozizi ndị ozi, mkpakọrịta, n’inyawa achịcha, na ekpere.

1. Ntọala nke Nzukọ-nsọ: Nraranye nye nkuzi Ndị-ozi

2. Ike nke mkpakọrịta: Inweta ngozi nke ịbụ

1. Ndị Kọlọsi 3:16 Ka okwu Kraịst biri n'ime unu n'ụba n'amamihe niile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Ndị Hibru 10:24-25 Ka anyị na-atụgharịkwa uche n'ahụ ibe anyị ịkpasu ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ: ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dị ka ụkpụrụ ụfọdụ si adị; kama nāritanu ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi nābia.

Ọrụ Ndị Ozi 2:43 Ụjọ wee dakwasị mkpụrụ obi ọ bụla: ma ọtụtụ ihe ebube na ihe ịrịba ama ndịozi mere.

Ụjọ gbakwasịrị ndị mmadụ ka ndịozi ahụ mere ọtụtụ ihe ịrịba ama na ihe ebube.

1. Ike nke Ọrụ ebube: Na-egosipụta ikike nke Chineke

2. Iche Egwu ihu: Imeri nchekasị na nchekasị n'oge ihe isi ike

1. Ndị Hibru 2: 3-4 - Olee otú anyị ga-esi gbanarị, ma ọ bụrụ na anyị na-eleghara oké nzọpụta dị otú ahụ anya; nke malitere ikwu okwu site na Jehova na mbu, ma ndi nuru ya mere ka ayi guzosie ike nye ayi.

4. 2 Ndi Korint 12:9 – O we sim, Amaram ezuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zuo oke n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

Ọlu Ndi-Ozi 2:44 Ma ndi nile kwere n'otù we nwekọrọ ihe nile;

Ndị kwere ekwe we kekọrịta ihe nile ha nwere n’etiti onwe ha.

1. Ike nke mmesapụ aka

2. Mma obodo

1. Ọrụ 4:32 - ? 쏯 ow zuru ọnụ ọgụgụ nke ndị kweere bụ otu obi na mkpụrụ obi, na ọ dịghị onye kwuru na ihe ọ bụla nke ya bụ nke ya, ma ha nwere ihe niile jikọrọ.

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - ? Ove nwere ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n'ihi ajọ omume, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu. Ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

ỌLU NDI-OZI 2:45 ha we re ihe-ha na àkù-ha, kesa ha nye madu nile, dika nkpà onye ọ bula.

Ndị chọọchị Ndị Kraịst oge mbụ na-ekerịta ihe onwunwe ha iji gboo mkpa nke ndị nọ n’ọgbakọ.

1. Ike nke mmesapụ aka na obodo Ndị Kraịst

2. Ilekọta ibe ha n’ụka

1. Ndị Galetia 6:2 - Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.

2. 1 Jọn 3:17 – Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n’ime ya?

ỌLU NDI-OZI 2:46 Ma ha nēwere otù obi nānọgide kwa-ubọchi n'ulo uku Chineke, nānya kwa nri site n'ulo rue ulo, nēri kwa nri-ha n'ọṅù na obi-utọ.

Ụka mbụ gara n’ihu na-agbakọta ọnụ n’ụlọ nsọ ma soro ibe ha rie nri n’ọṅụ na ịdị n’otu.

1: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ anyị n'ịdị n'otu, dịka ụka mbụ.

2: Ime ememe okwukwe anyị na-enye anyị ọṅụ ma na-ewusi okwukwe anyị ike.

1: Ndị Efesọs 4:3, ? 🏮 na-arịọ mgbalị nile iji debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

2: Abụ Ọma 133:1, ? Le , ka o si di nma, ka o si di nma, Ka umu-nna-ayi biri n'otù n'otù?

Ọrụ 2:47 na-eto Chineke, na-enwekwa ihu ọma n’i. Onye-nwe-ayi nātukwasi kwa nzukọ Kraist kwa-ubọchi ndi kwesiri nzoputa.

Ndị mmadụ toro Jehova, ha wee meere ha amara. N’ihi ya, Onye-nwe gbakwunyere ndị a zọpụtara n’ọgbakọ kwa ụbọchị.

1: Ayi kwesiri ito Jehova mgbe nile na ihu oma Ya.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka a zọpụta anyị ma bụrụ ndị a na-agbakwụnye na nzụkọ kwa ụbọchị.

1: Abụ Ọma 103:1-2 "Gọzie Jehova, nkpuru-obim, na ihe nile nke di nimem, gọzie aha nsọ Ya: Gọzie Jehova, nkpuru-obim, Echezọ-kwa-la ezi omume-Ya nile."

2: Ọrụ 3: 19 "Ya mere, chegharịanụ, chigharịakwa, ka e wee hichapụ mmehie unu, ka oge ume ike wee si n'ihu Onyenwe anyị bịa."

Ọrụ 3 na-akọ na Pita gwọrọ onye arịrịọ ngwọrọ na okwuchukwu ya sochiri ya na Portico Solomon.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Pita na Jọn na-aga n’ụlọ nsọ n’oge ekpere. Ha zutere otu nwoke ngwọrọ site n'afọ nne ya, bụ́ onye a na-ebuga n'ọnụ ụzọ ámá nke Ụlọ Nsọ, bụ́ ebe a na-edebe ya kwa ụbọchị ka ọ na-arịọ ndị na-abanye n'ụlọ nsọ ahụ arịrịọ. Mgbe ọ hụrụ Pita na Jọn ka ha na-aga ịbanye, ọ jụrụ ha ego. Ma Pita legidere ya anya, dịkwa ka Jọn lere ya. Pita we si, Ọlaọcha ma-ọbu ọla-edo m'nēnweghi, ma ihe m'nwere ka m'nēnye gi: n'aha Jisus Kraist Onye Nazaret, jegharia. Iwere ya n’aka nri nyeere ya aka ibili ozugbo na nkwonkwo ụkwụ ya siri ike malite ije ije wee soro ha banye n’ogige ụlọ nsọ na-eje ije na-awụli elu na-eto Chineke (Ọlụ Ndịozi 3:1-8).

Paragraf nke abụọ: Ndị mmadụ niile hụrụ ya ka ọ na-eje ije na-eto Chineke matara ya otu nwoke ahụ jiri nọdụ na-arịọ arịrịọ mara mma juru ya anya na ihe ijuanya mere Pita ịhụ ohere nke Pita gwara igwe mmadụ okwu na-akọwa na ọ bụghị site n'ike nke onwe ha ma ọ bụ nsọpụrụ Chineke ka ha ji mee ka nwoke a jee ije kama ọ bụ site n'okwukwe. n'aha Jisos onye Chineke nyere otuto, onye ha rapuru raara onwe-ya gọnari n'iru Pailat n'agbanyeghi na o kpebiri ka ọ hapụ ya agọnahụ Onye ezi omume dị nsọ. Onye rịọrọ ka ahapụ ogbu mmadụ ka e gbuo ndụ onye edemede mana Chineke mere ka ndị akaebe si n'ọnwụ bilie (Ọrụ 3:9-15).

Paragraf nke atọ: Ọ bụ aha Jizọs na okwukwe nke si n’aka ya gwọọ nwoke a gwọọ ya kpamkpam dị ka mmadụ niile ga-ahụ nke ọma. Ugbu a ụmụnna maara na ndị ndú unu mere amaghị ihe, ma otú a ka Chineke mezuru ihe o buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile na-ekwu na Mezaịa ya ga-ata ahụhụ ka chegharịa laghachi azụ mmehie e kpochapụrụ oge ume ọhụrụ ka Onyenwe anyị na-ezite Mesaya a họpụtara gị Jizọs ga-anọrịrị n'eluigwe ruo mgbe oge na-abịa. n’ihi na Chineke weghachiri ihe nile dịka o kwere nkwa ogologo oge gara aga site n’ọnụ ndị amụma ya dị nsọ (Ọlụ Ndịozi 3:16–21). Ọ gara n'ihu n'okwuchukwu ya na-ezo aka n'ebe Mozis Samuel nọ, ndị amụma ndị ọzọ kwuru banyere ụbọchị ndị a na-emechi 'Unu bụ ndị nketa ọgbụgba ndụ Chineke na nna nna unu hà gbara mgbe Ebreham sịrị, 'A ga-agọzi ndị niile dị iche iche n'ụwa site ná mkpụrụ gị.' Mgbe Chineke buru ụzọ kpọlite ohu Ya, ị gọzie ka onye ọ bụla si n’ajọ omume pụta’ (Ọrụ 3:22-26).

ỌLU NDI-OZI 3:1 Ma Pita na Jọn rigoro n'ulo uku Chineke n'oge hour ekpere, bú oge hour nke-iteghete.

Pita na Jọn gara n’ụlọ nsọ n’awa nke itoolu ikpe ekpere.

1. Mkpa ekpere na nraranye nye Chineke dị.

2. Ike okwukwe na otu o si emegharị ugwu.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

2. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha: “N'ihi okwukwe nta unu. N’ihi na n’ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ‘Si n’ebe a gaa n’ebe ahụ,’ ọ ga-akwali, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe unu omume.”

Ọlu Ndi-Ozi 3:2 Ewe buru otù nwoke ngwọrọ site n'afọ nne-ya, onye ha nātọb͕ọ kwa-ubọchi n'ọnu-uzọ ulo uku Chineke nke anākpọ Ebe mara nma, ka o we riọ ebere n'aka ndi nābà n'ulo uku Chineke;

Otu nwoke nke dara ngwọrọ kemgbe a mụrụ ya, e bugara ya n’ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ nsọ a na-akpọ Mara mma, bụ́ ebe ọ rịọrọ ndị na-abanye n’ụlọ nsọ ka ha nye ha onyinye ebere.

1. Ike Okwukwe: Otú Chineke Si Agwọ Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Ike nke ọmịiko: Otu anyị nwere ike isi mee mgbanwe

1. Luk 4:18-19 - “Mmụọ nke Onyenwe anyị nọkwasịrị m, n'ihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma; ọ                      gkuma ndị obi-ha tiwara etiwa,   kwusara ndi-ìsì a dọtara n’agha, na ime ka ndi-ìsì puta ìhè, ka M’we tọhapụ ndi e chiburu etipú.”

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 3:3 Mgbe ọ hụrụ Pita na Jọn ka ha na-aga ịbanye nʼụlọnsọ ukwu ahụ, ọ rịọrọ onyinye ebere.

Nwoke ahụ nọ n’ụlọ nsọ ahụ rịọrọ Pita na Jọn ka ha nye ha onyinye ebere.

1. Ike nke mmesapụ aka: Ịghọta ngọzi nke inye ihe

2. Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Oge Mkpa

1. Matiu 6:19-21 “Unu akpakọnarị onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi, kama na-akpakọbaara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị emebi emebi na ebe ndị ohi na-ezu ohi. agbabakwala izu ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Luk 6:38 “Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-etinye ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke apịara ala, maa jijiji, na-asọfe, n'apata ụkwụ gị. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya ọzọ.”

ỌLU NDI-OZI 3:4 Ma Pita, ya na Jọn legidere Ya anya, si, Le ayi anya.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Peter ye John ndise owo enyịn.

1. "Lekwasị anyị anya: Ike nke ilele anya n'ebumnobi"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Ịdị n'Otu N'ile anya"

1. Ka anya-gi legide anya n'iru, legide anya-gi n'iru gi. — Ilu 4:25

2. "Elela gi gburugburu n'aka nri ma-ọbu n'aka ekpe: chebe ukwu-gi ka ọ ghara idi ihe ọjọ." — Ilu 4:27

Ọrụ Ndị Ozi 3:5 O wee na-aṅa ha ntị, na-atụ anya ịnata ihe nʼaka ha.

Otu nwoke bịakwutere Pita na Jọn na-atụ anya ịnata ihe n’aka ha.

1. Ike nke mmesapụ aka: Ịmụta inye ihe n'atụghị anya ihe ọ bụla.

2. Ike Okwukwe: Ịtụkwasị obi na Chineke na-egbo mkpa gị niile.

1. Jemes 1:17 – Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

2. 2 Ndị Kọrint 9:10-11 - Ma onye nējere onye nāgha nkpuru nēje ozi, nēje-kwa-ra nri-unu, me kwa ka nkpuru-ọghigha unu nāgha ba uba, me kwa ka nkpuru nke ezi omume-unu ba uba; N'ịbụ onye emeworo ka ọ bụrụ ọgaranya n'ihe ọ bụla ruo n'ókè ọ bụla, nke na-esite n'aka anyị na-enye Chineke ekele.

ỌLU NDI-OZI 3:6 Pita we si, Ọ dighi ọla-ọcha na ọla-edo m'nwere; ma ụdị nke m’nwere ka m na-enye gị: n’aha Jisus Kraịst onye Nazaret, bilie jee ije.

Pita gwọrọ otu nwoke ngwọrọ site n’ịkpọsa aha Jizọs Kraịst nke Nazaret.

1. Ike Aha Jizọs: Ịhụ Ọrụ ebube Chineke Site n'aka Kraịst

2. Jizọs: Isi Iyi nke Ndụ na Ọgwụgwọ

1. Jọn 14:12 - "N'ezie, n'ezie, a sị m unu, onye ọ bụla nke kwere na m ga-arụkwa ọrụ nke m na-arụ; ọ ga-arụkwa ọrụ ka ndị a, n'ihi na m na-alakwuru Nna."

2. Matiu 8:3 - "Jizọs wee setịa aka ya metụ ya, sị: "Achọrọ m; dị ọcha.” Ozugbo ahụ, e mere ka ekpenta ya dị ọcha.

Ọlu Ndi-Ozi 3:7 O we jide ya n'aka-nri, welie ya: ngwa ngwa ukwu-ya na ọkpukpu-ya abua we di ike.

A gwọrọ nwoke ahụ site n’ike Jizọs ma nwee ike ibili.

1: Ike Jizọs Na-agwọ

2: Ike Atụghị anya nke Okwukwe

Matiu 9:2 - Ma, le, ha kutara Ya otù nwoke akuku-aru-ya akuku-aru-ya, dina n'elu ihe-ndina: ma Jisus huru okwukwe-ha, si onye ahu akuku-aru-ya akuku-aru-ya; Nwa-nwoke, nwe obi-utọ; agbagharawo gi nmehie-gi nile.

2: Olu 10:38 – ka Chineke were Mọ Nsọ na ike te Jisus Onye Nazaret; n'ihi na Chineke nọyere ya.

ỌLU NDI-OZI 3:8 O we wulie elu, guzo, nējeghari, we so ha ba n'ulo uku Chineke, nēje ije, nāwuli kwa, nēto kwa Chineke.

A gwọrọ nwoke ahụ ngwọrọ malite mgbe a mụrụ ya, o wee guzoro na-eje ije, o wee jiri ọṅụ na otuto ba n’ụlọ nsọ.

1. Ike nke otuto-Otú ito Chineke puru isi weta agwọ na anuri.

2. Imeri Ahụhụ - Otú okwukwe na obi ike pụrụ isi na-arụpụta ihe dị ịtụnanya.

1. Jọn 14:12-14 - Ịtụkwasị obi na Jizọs na-eweta udo na ọṅụ karịrị nke mmadụ.

2. Abụ Ọma 34:1-4 - Otuto Chineke na-eweta ọgwụgwọ na udo.

Ọrụ Ndị Ozi 3:9 Ndị mmadụ niile hụkwara ya ka ọ na-eje ije na-eto Chineke.

Otu nwoke nke dara ngwọrọ ka a gwọrọ, e wee hụ ya ka ọ na-eje ije na-eto Chineke.

1. Ike otuto: Ịgba ndị ọzọ ume inye ekele n'ọnọdụ niile

2. Ọrụ ebube nke Chineke: Inweta ọgwụgwọ na mweghachi ya

1. Abụ Ọma 34:1-3 - M ga-agọzi Jehova mgbe niile; Otuto-Ya gādi n'ọnum mb͕e nile.

2. Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, ka anyị na-aga n'ihu na-achụ àjà otuto nye Chineke, ya bụ, mkpụrụ egbugbere ọnụ na-anabata aha ya.

ỌLU NDI-OZI 3:10 Ha we mara na ọ bu Onye ahu Nke nānọdu ala inye onyinye n'ọnu-uzọ-ama nke ulo uku Chineke: ibobo we nwua ha n'aru, ibobo kwa ha n'aru n'ihi ihe mere Ya.

Pita na Jọn gwọrọ otu nwoke nke nọ ọdụ n'azụ ọnụ ụzọ ụlọ nsọ na-arịọ arịrịọ n'ụzọ ọrụ ebube, nke mere ka ndị mmadụ nọ ya gburugburu jupụta n'ịhụnanya na ihe ijuanya.

1. Ike Ọrụ ebube: Ọgwụgwọ Ọrụ ebube nke Jizọs

2. Ịhụ ihe ebube nke Chineke n'ụbọchị niile

1. Matiu 9:35 - "Jizọs wee gagharịa n'obodo niile na obodo nta niile, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ ha, na-ekwusa ozi ọma nke alaeze, na-agwọkwa ọrịa ọ bụla na ọrịa ọ bụla n'etiti ndị mmadụ."

2. Luk 7:22 - "Mgbe ahụ, Jizọs zara ha, sị: "Gaanụ, gwa Jọn ihe unu hụrụ na ihe unu nụrụ, na ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwụrọ na-eje ije, ndị ekpenta na-eme ka ha dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụ ihe, a na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, a na-ekwusara ndị ogbenye ozi ọma.”

ỌLU NDI-OZI 3:11 Ma ka onye-ngwurọ ahu nke emere ka aru di ya ike nējide Pita na Jọn, ndi-Ju nile we b͕akuru ha n'uzọ-nbata nke anākpọ Solomon, nēju kwa ha anya nke-uku.

A                                agwọ  mma madu ahu n’ebe Pita na Jọn nọ n’iju-anya.

1. Ọrụ ebube nke ọgwụgwọ taa

2. Ike Chineke na ọnụnọ anyị na ndụ anyị

1. Jọn 14:12 - "N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye ọ bụla nke kwere na m ga-arụ ọrụ m na-arụ, ha ga-emekwa ọbụna ihe karịrị ihe ndị a, n'ihi na m na-alakwuru Nna."

2. Ọrụ Ndịozi 2:22 - “Ndị ikom Izrel, geenụ ntị n'ihe a: Jizọs onye Nazaret bụ nwoke Chineke nyere unu ikike site n'ọrụ ebube na ihe ebube na ihe ịrịba ama, nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka ya, dị ka unu onwe unu maara.”

ỌLU NDI-OZI 3:12 Ma mb͕e Pita huru ya, ọ zara ndi-Ju, si, Ndikom Israel, gini mere ihe a nāju unu anya? ma-ọbu gini mere unu nēlegide ayi anya otú a, dika agāsi na ike-ayi ma-ọbu idi-nsọ-ayi ka ayi meworo ka nwoke a nēje ije?

Pita jụrụ ụmụ Izrel ihe mere ọrụ ebube otu nwoke Jizọs gwara ji tụrụ ha n’anya.

1. Ike Jizọs: Ịmata Ọrụ ebube Jizọs rụrụ na ndụ anyị

2. Ịnabata ọrụ ebube nke Chineke: ịnara onyinye ya na amara ya

1. Luk 5:17-26 – Jizọs gwọrọ otu nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Jọn 10:10 - Jizọs bịara inye ndụ na ndụ n'ụba

Ọlu Ndi-Ozi 3:13 Chineke nke Abraham na nke Aisak na nke Jekob, bú Chineke nke nna-ayi-hà, enyewo Ọkpara-Ya Jisus otuto; onye unu raara nye, gọnari ya n'iru Pailat, mb͕e o kpebisiri ike ịhapụ ya.

Chineke etoola Ọkpara ya bụ́ Jizọs n’agbanyeghị na ụmụ mmadụ jụrụ ya ma rara ya nye.

1. Ike nke ihunanya Chineke – ka ihunanya Chineke nwere n’ebe mmadu si di ike karia nmehie na ezughị oke nke anyi.

2. Otuto nke Jisos - Otu nrube isi nke Jisos n'ime uche Chineke dugara n'ebube ya.

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "N'ime mmekọrịta unu na ibe unu, nweekwa otu echiche ahụ dị ka Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, o cheghị na ịha nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe ga-eji baara onwe ya uru; O mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere ọdịdị orù, ebe emere onwe-ya n'oyiyi madu: ewe hu onwe-ya n'anya dika madu, we weda onwe-ya ala site n'irube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe.

Ọrụ Ndị Ozi 3:14 Ma unu gọnarị Onye Nsọ ahụ na Onye ezi omume, wee rịọ ka e nye unu ogbu mmadụ;

Ngabiga Ndị mmadụ gọrọ agọ na nsọ na naanị otu, kama ha chọrọ ogbu mmadụ.

1. Ihe ize ndụ nke ịjụ Chineke

2. Ike nke ime nhọrọ na-ezighi ezi

1. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Jemes 4:17 – Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Ọlu Ndi-Ozi 3:15 we b͕ue Onye-isi nke ndu, Onye Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie; nke ayi bu ndi-àmà-ya.

Pita, otu n’ime ndịozi iri na abụọ ahụ, kwusara ndị bi na Jeruselem ozi na e gburu Jizọs, bụ́ Onyeisi nke ndụ, ma Chineke kpọlitere ya n’ọnwụ.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ - Inyocha mkpa mbilite n'ọnwụ Jizọs pụtara na ike ọ na-enye anyị.

2. Ndụ Jizọs - Inyocha mmetụta ndụ Jizọs nwere n'ahụ́ ụmụazụ ya na ndụ anyị taa.

1. Ndị Rom 6: 4-10 - Inyocha ndụ ọhụrụ anyị n'ime Kraịst site na njikọ anyị na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:21-26 - Inyocha mkpa mbilite n'ọnwụ Jizọs dị n'iweta anyị ndụ ọhụrụ.

Ọrụ Ndị Ozi 3:16 Ma aha ya site nʼokwukwe nʼaha ya mere ka nwoke a dị ike, bụ́ onye unu na-ahụ ma mara: e, okwukwe nke sitere nʼaka ya enyewo ya ịdị mma a zuru okè nʼihu unu niile.

E                   ́                                                          maa maa maa maa ]kù, gw] ]gw,  gw kwara otu nwoke.

1. Okwukwe nke Na-akwagharị Ugwu: Otu esi ebi ndụ nke nwere ike ịrụ ọrụ ebube

2. Ike nke Okwukwe: Otu esi enweta ọgwụgwọ Chineke

1. Mak 11:22-24 - Jisus zara ha, si, Nwee okwukwe na Chineke. N'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke nāsi ugwu a, Bulie, tubà ya n'oké osimiri, ma o nweghi obi abua n'obi-ya, kama nke kwere na ihe Ọ nēkwu gādi, agēmere ya ya.

2. Jemes 1:5-7 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. Ma ya rịọ n’okwukwe, n’enweghi obi abụọ: n’ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-ebugharị.

ỌLU NDI-OZI 3:17 Ma ub͕u a, umu-nnam, amataram na unu mere ya n'amaghi-ama, dika ndi-isi-unu me-kwa-ra.

Pita baara ìgwè ndị Juu mba maka igbu Jizọs, na-akọwa na ọ bụ n’amaghị ama.

1. Ike nke amaghị: Otu esi emeri ìsì nke anyị

2. Mmehie n'amaghị ama: Ịmụta ịmata na chegharịa maka ihe ọjọọ anyị mere

1. Matiu 26:67-68 - Mgbe ahụ ha bịrị ọnụ mmiri n'ihu ma were ọkpọ ha tie ya; ma ndị ọzọ mara ya ụra, sị: “Buoro anyị amụma, Kraịst! Onye bu onye ahu nke tiri gi ihe?

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye matara ezi ihe ime ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Ọlu Ndi-Ozi 3:18 Ma ihe ahu nke Chineke gosiworo na mbu site n'ọnu ndi-amuma-Ya nile, na Kraist gāhu ahuhu, O mezuwo otú a.

Chineke emezuwo nkwa o kwere na Kraịst ga-ata ahụhụ maka mmehie anyị.

1. Nkwa nke obe: Ịghọta ahụhụ Jizọs

2. Ọnwụ Jizọs: Àjà kasịnụ maka mmehie anyị

1. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndị Filipaị 2:6-8 - Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, na-agụghị nhata n'ebe Chineke nọ dịka ihe ga-eji baara onwe ya uru; kama ọ mere onwe-ya ihe ọ bula site n'iwere odidi nke orù, ebe emere ka ọ di n'oyiyi madu. Ma ebe ahuru ya dika madu, o we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe.

Ọlu Ndi-Ozi 3:19 Ya mere chegharianu, chigharia, ka ewe hichapu nmehie-unu, mb͕e oge nke ume-ume gābia n'iru Onye-nwe-ayi;

Chegharịa ma chigharịkwute Chineke ka e wee gbaghara mmehie.

1: Nchegharị na-eduga na mgbaghara.

2: Chọọ mgbapụta site na ntụgharị.

1: Isaiah 1:18 - "Bịanụ ugbu a, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow; ọ bụrụ na ha na-acha uhie uhie dị ka uhie uhie, ha ga-adị ka ajị anụ."

2: 1 Jọn 1: 9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

Ọrụ Ndị Ozi 3:20 Ọ ga-ezitekwa Jizọs Kraịst, onye e kwusara unu na mbụ.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus Christ emi ẹkekwọrọde ikọ ẹnọ mme owo ke mbemiso.

1. Jizọs: Olileanya nke Ụwa

2. Ikwusa ozi ọma nke Jizọs Kraịst

1. 1 Ndị Kọrint 15:3-4 - N'ihi na m'rara unu na mbu ihe ahu nke M'nata-kwa-ra n'aka unu, ka Kraist nwuru n'ihi nmehie-ayi dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ si di; Ma na elìri ya, na na o biliri n’ụbọchị nke atọ dịka akwụkwọ nsọ siri dị.

2. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha? dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma nke udo si ma nma nke-uku!

Ọlu Ndi-Ozi 3:21 Onye elu-igwe gānara ya rue oge nkwughachi nke ihe nile, nke Chineke kwuworo site n'ọnu ndi-amuma-Ya nile di nsọ site n'uwa.

Na Ọrụ 3: 21, ekwuru na eluigwe ga-anabata Jizọs ruo oge nkwụghachi nke ihe niile, nke Chineke kwuworo site n'ọnụ ndị amụma site na mmalite nke ụwa.

1. Jizọs bụ mmezu nke nkwa na atụmatụ Chineke site na mmalite nke oge.

2. E si n'ọnụ ndị amụma ya kpughe nkwa Chineke, a ga-esikwa n'aka Jizọs mezuo.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m na-ezube, ọ ga-emezukwa n'ihe m zitere ya."

2. Ndị Hibru 2:14 - "Ya mere, ebe ọ bụ na ụmụaka na-ekere òkè n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya keere òkè n'otu ihe ahụ, na site n'ọnwụ o we bibie onye nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu."

Ọlu Ndi-Ozi 3:22 N'ihi na Moses siri ndi bu nna n'ezie, Onye-nwe-ayi, bú Chineke-unu, gēme ka onye-amuma biliere unu site n'umu-nne-unu, dika Mu onwem; Ya onwe-ya ka unu gānu n'ihe nile ihe ọ bula Ọ gāsi unu.

Mozis buru amụma banyere Mesaya na-abịanụ bụ́ onye ga-eweta ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke nzọpụta.

1. Nkwa nke Mezaịa: Ihe Ndị Amụma buru n'amụma

2. Ịza Ọbịbịa nke Mesaịa ahụ

1. Aịzaya 53:4-6

2. Luk 4:18-21

Ọrụ Ndị Ozi 3:23 Ọ ga-erukwa na mkpụrụ obi ọ bụla nke na-agaghị anụ onye amụma ahụ, a ga-ebibi ya n’etiti ndị mmadụ.

Akụkụ a sitere n’Ọrụ 3:23 na-adọ aka ná ntị na a ga-ebibi ndị na-adịghị ege onye amụma ahụ ntị n’etiti ndị mmadụ.

1. “Oku Chineke Ka Nrubeisi: Ige Onye Amụma nti”

2. "Nsonaazụ nke nnupụisi: mbibi sitere na ndị mmadụ"

1. Diuterọnọmi 18:15-19 , “Jehova bụ́ Chineke gị ga-esikwa n’etiti unu kpọpụtara gị onye amụma dị ka m, n’etiti ụmụnne gị—ọ bụ ya ka ị ga-ege ntị—dị nnọọ ka i rịọrọ Jehova bụ́ Chineke gị na Horeb. n'ubọchi nkpọkọta ahu, mb͕e unu siri, Ka m'ghara inu kwa olu Jehova, bú Chinekem, ọzọ, hu kwa ọku uku a ọzọ, ka m'we ghara inwu. Jehova we sim, Ha ziri ezi n'ihe ha kwuworo: M'gēme kwa ka onye-amuma di ka gi biliere ha n'etiti umu-nne-ha: M'gātiye kwa okwum n'ọnu-ya, ọ gāgwa kwa ha okwu nile nke ndia. Mu onwem nēnye ya iwu: ma onye ọ bula nke nādighi-ege nti okwum nke ọ gēkwu n'aham, mu onwem gājuta ya n'aka-ya.

2. Jeremaịa 7:23-24, "Ma nke a ka m nyere ha iwu: 'Gee ntị n'olu m, m ga-abụkwa Chineke unu, unu ga-abụkwa ndị m. dịrị gị mma.' Ma ha egeghi nti, ha ekweghi kwa nti, kama ha jere ije na ndum-ọdu nile ha na isi-ike nke obi ọjọ ha, we laghachi azu, ghara iga n'iru.

ỌLU NDI-OZI 3:24 Ọzọ, ndi-amuma nile sitere na Samuel, na ndi nēsochi ya, ka ha ra, bú ndi kwuworo okwu, nēbu kwa ubọchi ndia n'uzọ ahu.

Chineke ekwewo nkwa na ya ga-ezite Ọkpara ya n’ụwa ịzọpụta ụmụ mmadụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’imezu nkwa Ya izite Ọkpara ya maka nzọpụta nke mmadụ.

2. Ike nke ibu-amụma na mkpa ọ dị n’ịtụ aka n’ọbịbịa nke Kraịst.

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Luk 1:68-69 - Onye agọziri agọzi ka Jehova, bú Chineke Israel, bu, n'ihi na O letaworo ndi-Ya, we b͕aputa kwa ayi mpi nzọputa n'ulo Devid, bú orù-Ya.

ỌLU NDI-OZI 3:25 Unu bu umu ndi-amuma, na nke ọb͕ub͕a-ndu ahu nke Chineke na nna-ayi-hà b͕ara, si Abraham, Ọ bu kwa na nkpuru-gi ka agāgọzi ab͕uru nile nke uwa.

Chineke na Ebreham gbara ndụ, na-ekwe nkwa na a ga-esi ná mkpụrụ ya gọzie mba niile nke ụwa.

1. Ike nke ọgbụgba ndụ Chineke

2. Ngozi nke ụmụ Abraham

1. Ndị Galetia 3:14 - “Ka ngọzi Abraham we bịakwasị ndị mba ọzọ site na Jizọs Kraịst; ka anyị wee nata nkwa nke Mmụọ Nsọ site n’okwukwe.”

2. Jenesis 12:1-3 – “Ma Jehova siri Abram, Si n'ala-gi, na n'ebe umu-nna-gi, si kwa n'ulo nna-gi pua, je ala ahu nke M'gēme ka i hu gi: M'gēme kwa ka i si n'ebe ahu puta. Gi mba uku, M'gāgọzi kwa gi, me ka aha-Gi di uku; i gābu kwa ngọzi: M'gāgọzi kwa ndi nāgọzi gi, nākọcha kwa onye nākọcha gi: agāgọzi kwa ab͕uru nile nke uwa nime gi.

Ọrụ Ndị Ozi 3:26 Chineke buru ụzọ zite unu, mgbe o mere ka Ọkpara ya, bụ́ Jizọs bilie, zite ya ka ọ gọzie unu, nʼime ka onye ọ bụla nʼime unu hapụ ajọ omume ya.

Atụmatụ nke mgbapụta nke Chineke bụ izite Ọkpara ya Jizọs ka ọ gọzie anyị na tụgharịa anyị pụọ na mmehie anyị.

1: Jisus, Onye Mgbapụta anyị na Onye Nzọpụta anyị

2: Ịhapụ Ajọ omume

1:1 Jọn 2:1-2 - "Ụmụntakịrị m, ihe ndị a ka m na-edegara unu akwụkwọ, ka unu ghara imehie. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla emehie, anyị nwere onye-ikpe n’ebe Nna anyị nọ, bụ́ Jizọs Kraịst, bụ́ onye ezi omume: ma ya onwe ya bụ ihe mgbapụta maka mmehie anyị: ọ bụghịkwa nke anyị naanị, kamakwa maka mmehie nke ụwa dum.”

2: Ndị Rom 10:9-10 - “Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bụkwa ọnụ ka a na-eji ekwupụta nzọpụta.”

Ọrụ 4 na-akọ banyere njide ndị Sanhedrin jichiri Pita na Jọn, nkwuwa okwu okwukwe ha nwere n’atụghị egwu na Jizọs Kraịst, na ịdị n’otu na mmesapụ aka dị n’etiti ndị kwere ekwe oge mbụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Pita na Jọn na-agwa ndị mmadụ okwu banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs mgbe ndị nchụàjà, onyeisi ndị nche ụlọ nsọ bụ́ Sadusii bịara n’obi n’ihi na ndịozi nọ na-akụziri ndị mmadụ na-ekwusa na Jizọs mbilite n’ọnwụ bụ́ ndị nwụrụ anwụ. Ha jidere Pita na Jọn n'ihi na o ruuru mgbede, ha wee tụba ha n'ụlọ mkpọrọ ruo echi. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nụrụ ozi kweere na ọnụ ọgụgụ ndị ikom toro ihe dị ka puku ise (Ọrụ 4:1-4).

Paragraf nke abụọ: N'echi ya, ndị isi ndị okenye ndị nkuzi zutere Jerusalem na Anas onyeisi nchụaja Keyafas John Alexander ndị ọzọ nnukwu onye nchụaja ezinụlọ kpọta Peter John jụrụ Site n'aha ike nke a? Mgbe ahụ, mmụọ nsọ juru Pita, sị: “Ndị okenye, ọ bụrụ na a na-akpọ anyị ajụjụ taa, meenụ omume obiọma, bụ́ onye ngwọrọ, a jụrụ otú e si gwọọ ya, mara ihe a, unu ndị Izrel niile na-akpọ Jizọs Kraịst Nazaret, onye unu kpọgidere n’obe, ma onye Chineke mere ka o si n’ọnwụ bilie na nwoke a guzoro ọtọ. tupu ị gwọọ.' O kwuziri na nzoputa adigh n'aka onye ozo n'ihi na odigh aha ozo di n'okpuru elu igwe nke enyere madu nke aghagh izoputa ayi (Olu 4:5-12).

Paragraf nke atọ: Ebe ọ hụrụ obi ike Pita Jọn n'ịghọta na ha bụ ndị ikom nkịtị na-agụghị akwụkwọ, ọ tụrụ anya na ndị ikom a na Jizọs na-anọkọ, ma ebe ọ bụ na ha hụrụ nwoke ahụ a gwọrọ ka o guzo n'ebe ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla kwuru na ọ nyere iwu ka ha ghara ikwu okwu na-akụzi n'aha Jizọs ma Pita Jọn zara, ' Anyị enweghị ike inye aka n'ikwu banyere ihe anyị hụrụ nụrụ.' Mgbe egwu ọzọ gasịrị, hapụ ha ka ha ghara ịta ha ahụhụ n'ihi na ndị mmadụ na-eto Chineke ihe merenụ. Mgbe a tọhapụsịrị ha laghachiri, ndị mmadụ kọrọ na ndị isi nchụàjà ndị okenye kwuru na-ekpe ekpere ka Chineke nye ndị ohu na-ekwu okwu oké nkwuwa okwu gbatịa aka ịgwọ ọrịa na-eme ihe ịrịba ama site na aha nsọ ohu Jizọs ebe ekpere ma jijiji jupụtara Mmụọ Nsọ kwuru okwu Chineke n'atụghị egwu (Ọrụ 4:13-31). . Isiakwụkwọ ahụ kwubiri na-akọwa ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe na-azọrọ na ha nwere òkè nke ha ma ọ bụrụ na ndị ozi gara n'ihu na-agba akaebe na mbilite n'ọnwụ Onyenwe anyị Jizọs ọtụtụ amara n'ahụ ndị niile nọ ná mkpa n'etiti onye ọ bụla ekesasịrị dị ka ọ chọrọ (Ọrụ 4: 32-37).

ỌLU NDI-OZI 4:1 Ma mb͕e ha nāgwa ndi-Ju okwu, ndi-nchu-àjà na onye-isi ulo uku Chineke na ndi-Sadusi we biakute ha.

Ndị ụkọchukwu, onyeisi ụlọ nsọ, na ndị Sadusii kpagburu Ndị Kraịst oge mbụ.

1. adala mbà mgbe a na-akpagbu gị n'ihi okwukwe gị.

2. Guzosie ike n'okwukwe gị n'agbanyeghị mmegide.

1. Ọrụ Ndịozi 5:41 - "Ha wee si n'ihu kansụl pụọ, na-aṅụrị ọṅụ na a gụrụ ha ná ndị ruru eru ka e mee ihere n'ihi aha ya."

2. Ndị Rom 8: 35-39 - "Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Mkpagbu, ma ọ bụ nhụjuanya, ma ọ bụ mkpagbu, ma ọ bụ ụnwụ, ma ọ bụ ọtọ, ma ọ bụ ihe ize ndụ, ma ọ bụ mma agha? ... ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke ga-enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke, nke dị n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Ọrụ Ndị Ozi 4:2 Nʼihi na ha na-ewute ha na ha na-ezi ndị mmadụ ihe, na-ezisakwa site nʼaka Jizọs mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

Obi adịghị ndị ndú okpukpe ahụ ụtọ na ndịozi Jizọs na-ezi ma na-ekwusa banyere Jizọs na mbilite n’ọnwụ n’ọnwụ.

1. Ike nke ndụ a kpọlitere n’ọnwụ

2. Ike nke nkuzi na nkwusa

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

ỌLU NDI-OZI 4:3 Ha we tukwasi ha aka n'isi, tubà ha n'ulo-nkpọrọ rue echi-ya: n'ihi na ọ bu anyasi ub͕u a.

E jidere ndịozi ahụ ma jide ha ruo n’echi ya.

1. Ike nke Okwukwe: Otú Ndịozi Si Tachie Obi n’agbanyeghị Ahụhụ

2. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu mkpagbu

1. Ndị Rom 8:31–39 – Ịhụnanya na Nchekwa Chineke nke Na-enweghị Ntụkwasị Obi site n'oge ihe isi ike.

2. Ndị Efesọs 6:10–20 – Iyikwasị ihe agha nke Chineke iji guzosie ike n’okwukwe.

Ọlu Ndi-Ozi 4:4 Ma ọtutu n'etiti ndi nuru okwu ahu kwere; ọnu-ọgugu ndikom ahu we di ihe ra ka nnù ndikom ise.

E kwusara okwu Chineke, ihe ra ka nnù ndikom ise we kwere.

1) Ike nke Nkwusa: Otu Okwu Chineke Pụrụ Isi Eduba na Nzọpụta

2) Uru nke ikwere: Otu Okwukwe si eme mgbanwe

1) Aisaia 55:11 - “Otú a ka okwu m nke si n’ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n’efu, kama ọ ga-emezu ihe masịrị m, ọ ga-agakwa nke ọma n’ihe m zigara ya. ”

2) Ndị Rom 10: 17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

Ọrụ Ndị Ozi 4:5 O wee ruo nʼechi ya, na ndị isi ha na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ.

N’echi ya, ndị ọchịchị, ndị okenye na ndị odeakwụkwọ zukọtara.

1. Ike nke ịbịakọta ọnụ: Mkpa ọ dị ịrụkọ ọrụ ọnụ dịka obodo.

2. Ịdị n'otu n'oge ihe isi ike: Otu esi adị n'otu n'oge ihe ịma aka.

1. Ndị Hibru 10:24-25 - "Ka anyị na-atụgharịkwa n'uche ka anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ọrụ ọma, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na ọbụna karị dị ka unu. lee ka ụbọchị ahụ na-eru nso."

2. Eklisiastis 4: 9-10 - "Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ. ọ bụghị onye ọzọ ga-ebuli ya elu!"

ỌLU NDI-OZI 4:6 Ma Anas, bú onye-isi-nchu-àjà, na Kaiafas, na Jọn, na Aleksanda, na ndi nile ndi sitere n'umu onye-isi-nchu-àjà, we zukọ na Jerusalem.

Akwa oku ye ubon esie ẹma ẹsop idem ọtọkiet ke Jerusalem.

1. Mkpa nke ịdị n'otu ezinụlọ.

2. Ike nke okwukwe n'inweta ịdị n'otu.

1. Abụ Ọma 133:1 "Le, ka o si di nma na ka o si di nma, bú umu-nna-ayi ibikọ n'otù n'otù!"

2. Ndị Efesọs 4:1-3 “Ya mere Mu onwem, onye mkpọrọ nke Onye-nwe-ayi, na-arịọ unu ka unu jegharia n'ikwesi n'ọku ahu nke akpọrọ unu, n'idi-ume-n'obi nile na idi-nwayọ nile, n'ogologo-ntachi-obi, nēwere ihunanya nānagide ibe-unu; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

ỌLU NDI-OZI 4:7 Mb͕e ha guzosiri ha n'etiti, ha we jua, Òle ike, ma-ọbu aha gini ka unu ji me ihe a?

Ndị ndú okpukpe nọ na Jeruselem jụrụ Pita na Jọn ajụjụ banyere ọrụ ebube ha rụrụ.

1. Ike Aha Jizọs: Otú Pita na Jọn Si Gosipụta Ịchịisi Ya

2. Ikike nke Ndị kwere ekwe: Otu anyị ga-esi rụọ ọrụ ebube n'aha Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'okpuru ụwa. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Mak 16:17-18 - Ihe-iriba-ama ndia gēso kwa ndi kwere: n'aham ka ha gāchupu ndi-mọ ọjọ; ha ga-ekwu okwu n’asụsụ ọhụrụ; ha gēwere aka-ha bulie agwọ; ma ọbụrụ na ha ṅụọ nsi ọ bụla na-egbu egbu, ọ gaghị emerụ ha ahụ́; ha ga-ebikwasị ndị ọrịa aka ha, a ga-agbakekwa ha.

ỌLU NDI-OZI 4:8 Mb͕e ahu Pita juputa na Mọ Nsọ, ọ si ha, Ndi-isi nke ndi-Ju na ndi-okenye Israel;

Pita ji obi ike kwupụta na ọ bụ naanị Jizọs bụ ụzọ nzọpụta.

1: Jizọs bụ ụzọ, eziokwu, na ndụ

2: Ịdị Nsọ nke Jisus na Nzọpụta Anyị

Jọn 14:6 Jizọs sịrị ya: 'Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.’”

2: Ndị Hibru 7:26 “N’ihi na o kwesịrị ekwesị na anyị ga-enwe ụdị onye isi nchụàjà dị otú ahụ, onye dị nsọ, onye aka ya dị ọcha, onye na-adịghị ọcha, onye e kewapụrụ n’ebe ndị mmehie nọ, bụrụkwa onye e buliri elu n’elu eluigwe.

Ọrụ Ndị Ozi 4:9 Ọ bụrụ na a na-enyocha anyị taa banyere ezi omume e mere onye ahụ na-adịghị ike, olee otú e si mee ka ahụ́ dị ya mma;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa nyocha ndị ọchịchị ndị Juu lere ndịozi ya banyere ịgwọ onye ngwọrọ.

1. Ike nke Okwukwe – Otu esi agwọ onye ngwụrọ site n’okwukwe na Jisus Kraịst.

2. Ebere na ihunanya Chineke - Otu Chineke si arụ ọrụ site n'aka anyị ime ebere na ịhụnanya nye ndị na-enweghị isi.

1. Matiu 8:5-13 - Jizọs gwọrọ ohu onyeisi ndị agha.

2. Luk 7:11-17 - Jizọs mere ka nwa nwoke ahụ di ya nwụrụ si n'ọnwụ bilie.

ỌLU NDI-OZI 4:10 Ka unu nile mara kwa ndi Israel nile, na n'aha Jisus Kraist Onye Nazaret, Onye unu kpọgidere n'obe, Onye Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, ọbuná site n'aka-Ya ka nwoke a nēguzo n'ebe a n'iru unu. dum.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike ike nke Jizọs Kraịst, onye ndị Izrel kpọgidere n'obe ma Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

1. Ike nke Aha Jisus Kraist

2. Ike nke Chineke nbilite n'onwu

1. Olu 10:38 – ka Chineke siri were Mọ Nsọ na ike te Jisus Onye Nazaret; n'ihi na Chineke nọyere ya.

2. Jọn 11:25-26 - Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye nēkwere na Mu, ọ bu ezie na Ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu: ma onye ọ bula nke di ndu, nke nēkwere kwa na Mu, agaghi-anwu ma-ọli.

Ọrụ Ndị Ozi 4:11 Nke a bụ nkume ahụ nke unu ndị na-ewu ụlọ ledara anya, nke ghọrọ isi nkuku.

Nkume ahu nke ndi nēwu ulo lelìworo anya aghọwo isi nkuku.

1. The adịghị ndabara Mma nke jụrụ

2. Ike nke mgbapụta

1. Abụ Ọma 118:22 - "Nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, aghọwo isi nkuku."

2. Matiu 21:42 - “Ọ̀ bụ na unu agụtụbeghị n'Akwụkwọ Nsọ, sị: 'Nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, aghọwo isi nkuku; Onye-nwe-ayi emewo nka, ọ bu kwa ihe-ebube n'anya-ayi.

Ọrụ Ndị Ozi 4:12 Nzọpụta adịghịkwa nʼebe ọ bụla ọzọ: nʼihi na ọ dịghị aha ọzọ dị nʼokpuru eluigwe nke e nyere nʼetiti mmadụ, nke a ga-eji zọpụta anyị.

Nzọpụta bụ naanị na Jizọs Kraịst.

1: Anyị ga-atụkwasị obi na naanị Jizọs Kraịst maka nzọpụta anyị.

2: Ọ bụ naanị site na Jizọs Kraịst ka a ga-azọpụta anyị.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2: Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ọlu Ndi-Ozi 4:13 Ma mb͕e ha huru nkwuwa-okwu nke Pita na Jọn, mb͕e ha hu-kwa-ra na ha bu ndi nēnweghi akwukwọ na ndi nāmaghi ihe, ibobo we nwua ha n'aru; ha we mata na ha na Jisus nọri.

Nkwuwa okwu Pita na Jọn tụrụ ndị bi na Jeruselem n’anya ma ghọta na ha na Jizọs anọwo n’agbanyeghị na ha bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ.

1: Site n’aka Jizọs, anyị pụrụ inwe obi ike imegide mmegide ọ bụla.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ zụọ anyị ka anyị nwee ike iso Jizọs na-eme ihe ukwu.

1: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

ỌLU NDI-OZI 4:14 Ma mb͕e ha huru nwoke ahu emere ka aru di ha ike ka o nēguzo n'etiti ha, ha apughi ikwu ihe ọ bula megide ya.

Ndị hụrụ nwoke ahụ a gwọworo ka ya na ndịozi ya guzo apụghị ịrụ ụka megide ya.

1. Ike Chineke anaghị akwụsị akwụsị

2. Ọrụ ebube bụ ihe akaebe nke ịhụnanya na amara Chineke

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 37:5 - Nyefe Jehova ụzọ gị; tụkwasịnụ ya obi, ọ ga-emekwa ihe.

ỌLU NDI-OZI 4:15 Ma mb͕e ha nyesiri ha iwu ka ha si na nnọkọ-ikpé-ha pua, ha kparita-kwa-ra onwe-ha.

Ndị otu kansụl ahụ gwara ndịozi ka ha si na kansụl ahụ ma kparịta ọnọdụ ahụ n’etiti onwe ha.

1. Anyị ga na-echeta mgbe niile ige amamihe sitere na Chineke na ndị na-ekwu maka Ya.

2. Ọ bụrụ na anyị emee mkpebi ndị tara akpụ, anyị kwesịrị ịna-achọ nduzi Chineke mgbe niile.

1. Ilu 1:7 – Malite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Ndi-nzuzu nāju amam-ihe na idọ-aka-na-nti;

2. Jeremaia 33:3 - Kpọkunum ka m'gāza gi, gwa gi ihe uku na ihe ezoro ezo nke i nāmaghi.

ỌLU NDI-OZI 4:16 si, Gini ka ayi gēme ndikom ndia? n'ihi na n'ezie ihe-iriba-ama di iche iche emere ka ha puta ìhè nye ndi nile bi na Jerusalem; anyị enweghịkwa ike ịgọnarị ya.

Ọrụ ebube Pita na Jọn rụrụ tụrụ ndị bi na Jeruselem n’anya, ha na-ajụkwa ihe a ga-eme ha.

1. Ọrụ ebube bụ ihe ịrịba ama nke ọnụnọ Chineke

2. Irubere Chineke isi na-eweta ngozi

1. Ọrụ Ndịozi 5:32 - "Anyị bụkwa ndị akaebe ya maka ihe ndị a; otu a ka Mmụọ Nsọ dịkwa, onye Chineke nyere ndị na-erubere ya isi."

2. Jọn 14:11-12 - "Kwere m na m nọ n'ime Nna, na Nna n'ime m: ma ọ bụghị, kwere m n'ihi kpọmkwem ọrụ. N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye kwere na m. , ọrụ nke m na-arụ ka ọ ga-arụkwa; ọ bụkwa ọrụ ka ndị a ka ọ ga-arụ, n’ihi na m na-alakwuru Nna m.”

Ọrụ Ndị Ozi 4:17 Ma ka ọ ghara ịgbasa ọzọ nʼetiti ndị mmadụ, ka anyị yie ha egwu, ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla okwu nʼaha a ọzọ.

Ndị ndú okpukpe ahụ yikwara ndị na-eso ụzọ ya egwu na ha agaghị ekwukwa banyere Jizọs Kraịst ọzọ.

1: Ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha bụ ike nke Jisus Kraịst; atụla egwu ịkọrọ okwukwe gị na ịkpọsa aha Ya.

2: guzoro maka Jisus Kraịst ma soro mmadụ nile kerịta ihunanya na eziokwu Ya.

Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2: Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, site na Jizọs, ka anyị nọgide na-achụrụ Chineke àjà otuto—mkpụrụ egbugbere ọnụ nke na-ekwupụta aha ya n'ihu ọha.

Ọrụ Ndị Ozi 4:18 Ha we kpọ ha, nye ha iwu ka ha ghara ikwu okwu ma-ọbu izí ihe n'aha Jisus.

Ndị ọchịchị nyere Pita na Jọn iwu ka ha ghara ikwu okwu ma ọ bụ zie ihe n’aha Jizọs.

1. Guzosie ike na mmegide

2. Kwuo eziokwu ma jiri obi ike bie ndụ

1. Matiu 5: 11-12 "Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụzọ ụgha n'ihi m. Na-aṅụrịnụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na otú ahụ ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.

2. Ndị Efesọs 6:13-17 Ya mere, yikwasịnụ ihe agha zuru ezu nke Chineke, ka mgbe ụbọchị ihe ọjọọ ga-abịa, ka unu wee nwee ike iguzo ọtọ, mgbe unu mesịkwara ihe niile, iguzo. Guzosie ike, were ihe-ọkiké nke ezi-okwu kekeworo n'úkwù-unu, were kwa ihe-ib͕ochi-obi nke ezi omume di n'ebe ahu, were kwa ukwu-unu ka ewere njikere nke sitere n'ozi ọma nke udo bia. Na mgbakwunye na ihe ndị a niile, burunụ ọta nke okwukwe, nke ị ga-eji menyụọ akụ niile na-enwu ọkụ nke ajọ onye ahụ. Were okpu agha nke nzọpụta na mma agha nke Mmụọ Nsọ, nke bụ okwu Chineke.

ỌLU NDI-OZI 4:19 Ma Pita na Jọn zara, si ha, Ma ọ̀ di nma n'anya Chineke ige unu nti kari Chineke, kpenu ikpe.

Pita na Jọn jụrụ irubere ndị ndú Sanhedrin isi ma họrọ irubere Chineke isi.

1. Mkpa ọ dị irubere Chineke isi karịa mmadụ.

2. Ike ikwado ihe ziri ezi.

1. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi ha niile na-arụ ọrụ, dịka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ.

2. Jemes 4:7-8 – Ya mere were onwe-unu nye Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

Ọrụ 4:20 Nʼihi na anyị apụghị ikwu ihe anyị hụrụ na ihe anyị nụrụ.

A manyere ndị na-eso ụzọ ya ịkọrọ ahụmahụ ha banyere Jizọs na ozizi Ya.

1. Kwuo ihe Ị hụworo ma nụ: Oku ịgba akaebe

2. Ịkpọsa Ozi Ọma Jizọs: Ọrụ Dị Mkpa

1. Jọn 15:27 - "Ị ga-agbakwa àmà, n'ihi na ị na-anọnyere m site ná mmalite."

2. Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya?                                                                            ``````                                                   ekwe ekwere            kwere Onye ha nādêgh ihe banyere ya?

Ọrụ Ndị Ozi 4:21 Ya mere, mgbe ha yikwara ha egwu ọzọ, ha hapụrụ ha ka ha laa, nʼihi na ha ahụghị ihe ha ga-eme ha nʼihi ndị mmadụ: nʼihi na mmadụ niile na-enye Chineke otuto maka ihe e mere.

Ndị mmadụ toro Chineke maka ọrụ ebube ahụ merenụ, n’ihi ya, ndị ọchịchị enweghị ihe ọzọ ha ga-eme ma ọ́ bụghị ịhapụ ha ka ha laa.

1. Chineke na-arụ ọrụ dị omimi, ọ pụkwara iji ọbụna ndị na-atụghị anya ya mee ihe iji mezuo nzube ya.

2. Chineke nwere ike iji ọnọdụ ọ bụla nye onwe ya otuto, ọ bụrụgodị na o yiri ka olileanya adịghịzi, ọ ka nwere ike iweta mmeri dị ebube.

1. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. “Dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu nakwa echiche m nile karịa echiche unu.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọrụ Ndị Ozi 4:22 Nʼihi na nwoke ahụ dị ihe karịrị afọ iri anọ, onye e mere ọrụ ebube nke ọgwụgwọ a nʼahụ ya.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a utịben̄kpọ oro ẹkenamde ẹnọ erenowo emi ekebede isua 40.

1. Nabata ọrụ ebube nke Chineke: Ike ịhụnanya nke Chineke dị maka mmadụ niile, n'agbanyeghị afọ ole.

2. Ike nke Okwukwe: Enwere ike ime ihe ebube site n'itukwasi obi n'ike nke Onye-nwe-ayi.

1. Mak 16:17-18 - Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere ekwe; N'aham ka ha gāchupu ndi-mọ ọjọ; ha gēwere asusu ọhu nēkwu okwu; Ha gēchili agwọ; ma ọ buru na ha aṅu ihe ọ bula nēweta ọnwu, ọ gaghi-emeru ha aru; ha gēbikwasi ndi-nriaria aka, agēme kwa ka aru-ha di ike.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

ỌLU NDI-OZI 4:23 Ma mb͕e hapuru ha, ha jekuru ndi-ha, kọrọ ihe nile nke ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye gwara ha.

Ẹma ẹsio mme apostle ẹsana ke ẹma ẹkesobo ye mbọn̄ oku ye mbiowo ẹnyụn̄ ẹtịn̄ kpukpru se ẹketịn̄de ẹnọ mmọ.

1: Anyị kwesịrị iguzo mgbe niile maka ihe ziri ezi n’agbanyeghị mmegide ma tụkwasị Jehova obi na ọ ga-echebe anyị.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ ndịozi na anyị ga-enwe ọnwụnwa na mkpagbu, ma Jehova ka ga-anọnyere anyị.

1: Ndị Filipaị 4: 13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Ọrụ Ndị Ozi 4:24 Mgbe ha nụrụ nke a, ha were otu obi welie olu ha nye Chineke, sị: “Onyenwe anyị, Gị onwe gị bụ Chineke, Onye meworo eluigwe na ụwa na oké osimiri na ihe niile dị nʼime ha.

Ndị nọ n’ọgbakọ ahụ toro Chineke maka otú o si kee eluigwe, ụwa, oké osimiri, na ihe niile dị n’ime ha.

1. Chineke bu Onye kere ihe nile

2. Ekele maka okike Chineke

1. Abụ Ọma 148:5 - Ka ha too aha Jehova: N'ihi na O nyere iwu, ewe kè ha.

2. Ndị Kọlọsi 1:16 - N'ihi na site n'aka-Ya ka ekère ihe nile, nke di n'elu-igwe na nke di n'elu uwa, bú ihe anāhu na anya na ihe anāpughi ihu, ma ha bu oche-eze, ma-ọbu ibu-isi, ma-ọbu isi, ma-ọbu ike: ihe nile sitere n'aka-Ya kee ihe nile. , na maka ya.

ỌLU NDI-OZI 4:25 Ònye kwuworo site n'ọnu orù-Gi Devid, si, N'ìhi gini ka mba nile di iche iche nēwe iwe, na ndi Israel nēchè ihe-efu?

Ndị mmụọ ozi were iwe ma ndị mmadụ na-eche ihe efu, n'agbanyeghị uche Chineke.

1. Uche Chineke na-emeri n'ikpeazụ n'agbanyeghị ihe nwere ike iyi ka ọ na-eweso ya iwe.

2. Anyị aghaghị ịmata ọdịiche dị n'etiti uche Chineke na ihe ndị a na-eche n'echiche efu.

1. Matiu 16:18 (Ma a sịkwa gị, na Gi onwe-gi bu Pita, n'elu nkume a ka M'gēwu kwa nzukọm; ọnu-uzọ-ama nke ala-mọ agaghi-enwe kwa ike imegide ya.)

2. Abụ Ọma 2:1-2 (Gịnị mere mba dị iche iche ji ọnụma, ma ndị mmadụ na-eche ihe efu?

Ọrụ Ndị Ozi 4:26 Ndị eze nke ụwa guzoro ọtọ, ndị ọchịchị zukọtakwara imegide Onyenwe anyị na imegide Kraịst ya.

Ndị eze na ndị ọchịchị nke ụwa gbakọtara ọnụ imegide Onyenwe anyị na Kraịst ya.

1. Ike nke ịdị n'otu megide Chineke

2. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu mmegide

1. Ndị Efesọs 6: 10-20 - Guzosie ike megide atụmatụ nke ekwensu

2. Daniel 3: 16-18 - Shedrak, Mishak, na Abednego guzosiri ike megide Nebukadneza na ọkụ ọkụ ahụ.

Ọlu Ndi-Ozi 4:27 N'ihi na n'ezie imegide Ọkpara-Gi di nsọ, bú Jisus, Onye I teworo manu, ma Herọd na Pọntiọs Pailat, ha na ndi mba ọzọ, na ndi Israel, zukọrọ.

Herọd, Paịlet, ndị Jentaịl, na ndị Izrel niile jikọrọ aka megide Jizọs, bụ́ onye Chineke tere mmanụ.

1. Ịdị n’Otu nke Mmegide: Ka Ndị iro anyị si dịrị n’otu megide atụmatụ Chineke

2. Tere Jizọs Tere Mmanụ: Otú ngọzi Chineke si agbanwe ihe ndị mere n’akụkọ ihe mere eme

1. Aisaia 53:3-5 Ọ bụ ndị mmadụ na-eleda ya anya, na-ajụkwa ya, Onye na-eru uju na onye maara iru újú. Ayi we zonari iru-ayi n'iru Ya, dika a si di; E ledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.

2. ABÙ ỌMA 2:2 Ndi-eze nke uwa nēdozi onwe-ha, Ndi-isi nāb͕a kwa ìzù n'otù imegide Jehova na imegide Onye Ya etere manu.

Ọlu 4:28 N'ihi na ime ihe ọ bula aka-gi na ndum-ọdu-gi kpebisiri ike ime.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otú aka na ndụmọdụ Chineke si ekpebi ihe ga-eme n’ọdịnihu.

1. "Ọkaaka Chineke: Anyị nwere ike ịtụkwasị atụmatụ Ya obi"

2. "Nrubeisi: Ime Ihe Chineke Chọrọ"

1. Aịzaya 46:10-11 - "M na-eme ka a mara ọgwụgwụ site na mmalite, site n'oge ochie, ihe ga-abịa n'ihu: m na-ekwu, 'Echiche m ga-eguzosi ike, na m ga-eme ihe niile masịrị m.'

2. Ilu 16:9 - "N'ime obi ha ka ndị mmadụ na-eme atụmatụ ụzọ ha, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ha guzosie ike."

Ọlu Ndi-Ozi 4:29 Ma ub͕u a, Onye-nwe-ayi, le egwu-ha: nye kwa ndi-orù-Gi, ka ha were nkwuwa-okwu nile kwu okwu-Gi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ekpere maka nchebe na nkwuwa okwu Chineke ka ọ gaa n'ihu ịgbasa Okwu ya.

1: Anyị agaghị enwe nkụda mmụọ site na mmegide, kama, dabere na nchekwa na ike nke Chineke ka anyị nwee obi ike n'ịkpọsa Okwu ya.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jehova obi inye obi ike na ume anyị kwesịrị iji gaa n'ihu n'ọrụ Ya, n'agbanyeghị mmegide.

1: Isaiah 41:10 “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Ndị Rom 8:31-32 “Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ọmiko nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi kwa aṅa ghara iso Ya nye ayi ihe nile?

Ọlu Ndi-Ozi 4:30 Site n'isetipu aka-Gi ime ka aru di ike; ka ewe me kwa ihe-iriba-ama na ọlu-ebube n'aha Jisus, bú nwa-nwoke-Gi di nsọ.

Ụka mbụ kpere ekpere maka ọgwụgwọ na ka e mee ihe iriba ama na ihe ebube ka e mee n'aha Jizọs.

1. Jizọs bụ Onye na-agwọ ọrịa: Ịchọgharị otú Chineke si eji Ọrụ ebube mee ka a mara ọnụnọ ya.

2. Ihe ịrịba ama na ihe ebube: Inyocha ọrụ ebube ndị e rụrụ na Nzukọ-nsọ mbụ

1. Matiu 8:16-17 - Mgbe o ruru anyasị, ha kpọtara Ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O we were okwu chupu ndi-mọ-mọ, we me ka aru di ndi nile aru nādighi ike, ka o we mezu nke ekwuru site n'ọnu Aisaia onye-amuma, si, Ya onwe-ya nara ọria-ayi nile, buru kwa ọria-ayi nile.

2. Mak 16:17-18 - Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere: n'aha m ka ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ; ha ga-asụ asụsụ ọhụrụ; ha ga-ebuli agwọ; ọ bụrụkwa na ha aṅụ ihe na-egbu egbu, ọ gaghị emerụ ha ahụ́ ma ọlị; ha ga-ebikwasị ndị ọrịa aka, a ga-agbakekwa ha.

Ọlu Ndi-Ozi 4:31 Ma mb͕e ha kpesiri ekpere, ebe ha zukọrọ we ma jijiji; ma ha nile jupụtara na Mụọ Nsọ, ma ha jiri nkwuwa okwu kwue okwu nke Chineke.

Ndị kwere ekwe kpere ekpere, ebe ahụ wee maa jijiji, ha niile jupụtakwara na Mụọ Nsọ ma kwuo okwu Chineke n’atụghị egwu.

1. Kwe ka Mụọ Nsọ duzie okwu gị

2. Ike ekpere

1. Ndị Efesọs 6: 19-20 - "Jirikwa ụdị ekpere niile na arịrịọ niile na-ekpe ekpere n'ime mmụọ nsọ oge niile. N’iburu nke a n’uche, mụrụ anya ma na-ekpe ekpere mgbe nile maka ndị Jehova.”

2. Luk 11:1 – “Otu ụbọchị Jizọs nọ na-ekpe ekpere n'otu ebe. Mgbe o kwuchara, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, ‘Onyenwe anyị, kuziere anyị ikpe ekpere, dị ka Jọn kụziiri ndị na-eso ụzọ ya.’”

Ọrụ Ndị Ozi 4:32 Ìgwè ndị kwere ekwe nwekwara otu obi na otu mkpụrụ obi; ma ha nwere ihe niile jikọrọ ọnụ.

Ụka mbụ nwere ezi uche nke obodo, ebe ọ na-adịghị onye ọ bụla dị mkpa karịa onye ọzọ na ihe onwunwe niile na-ekekọrịta.

1. Ịdị n’otu nke Nzukọ-nsọ: Oku nke ịhụ n’anya na ịkekọrịta.

2. Na-emesapụ aka: Inye Ihe Ị Pụrụ, Na-ewere Ihe Ị Chọrọ.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

2. Ndị Hibru 13:16 - Unu elegharala ime ihe ọma na iketa ihe i nwere, n'ihi na àjà dị otú ahụ na-atọ Chineke ụtọ.

Ọlu Ndi-Ozi 4:33 Ndi-ozi were kwa ike uku b͕a àmà bayere nbilite-n'ọnwu nke Onye-nwe-ayi Jisus: amara di kwa n'aru ha nile.

Ndịozi ahụ ji ike na amara dị ukwuu gbaa àmà banyere mbilite n'ọnwụ nke Jizọs.

1. Ike nke ịgba àmà maka Jizọs

2. Inwe amara Chineke n'ịgba ama anyị

1. Jọn 15:27—“Ị ga-agbakwa àmà, n'ihi na mụ na gị nọ site ná mmalite.”

2. 1 Ndị Kọrint 15:15—“Ọ bụrụkwa na e mebeghị ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, nkwusa anyị abaghị uru, okwukwe unu dịkwa.”

ỌLU NDI-OZI 4:34 Ọ dighi kwa onye ọ bula fọduru n'etiti ha: n'ihi na ndi nile ndi nwere ala ma-ọbu ulo nēre ha, weta kwa ọnu-ahia nke ihe erere.

Ndị Kraịst oge mbụ na-ekekọrịta ma na-elekọta ibe ha, n’ekweghị ka onye ọ bụla pụọ.

1: N'oge mkpa, ndị Chineke kwesịrị ịnakọta ọnụ ma kesaa ihe onwunwe ha nwere.

2: Anyị ga-emeghe ohere ịchụ ihe onwunwe anyị n'àjà iji hụ na a na-elekọta onye ọ bụla.

1: Ọrụ 2:44, 45 - Ma ndị niile kwere na ha nọkọrọ ọnụ, na-enwekwa ihe niile jikọrọ ọnụ; ha we re ihe-ha na àkù-ha, kesa ha nye madu nile, dika nkpà onye ọ bula.

2: Jemes 2:15-17 - Ọ buru na nwa-nne ma-ọbu nwa-nne-nwanyi ab͕a ọtọ, nēnweghi kwa ihe-oriri nke ubọchi, otù onye nime unu we si ha, Lanu n'udo, kpozue unu ọku, riju-kwa-unu; na-agbanyeghị na unu enyeghị ha ihe ndị ahụ dị mkpa maka arụ; gini ka ọ bara?

Ọlu Ndi-Ozi 4:35 we tọb͕ọ ha n'ukwu ndi-ozi: ewe kesa kwa onye ọ bula dika nkpà si di ya.

Ndịozi ahụ kesara onye ọ bụla ihe onwunwe dị ka mkpa nke onye ọ bụla si dị.

1. Mkpa mmesapụ aka na ọrụ ebere nye ndị ọzọ.

2. Ike obodo mgbe onye ọ bụla na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gboo ibe ya.

1. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? 15 Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. 16 Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha: “Laa n’udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? 17 N’otu aka ahụ, okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n’omume, ọ nwụrụ anwụ.

2. 2 Ndị Kọrint 8:9-11 - N'ihi na unu maara amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ọ bụ ezie na ọ bara ọgaranya, ma n'ihi unu ọ ghọrọ ogbenye, ka unu wee site n'ịda ogbenye ya baa ọgaranya. 10 Ma nke a bụ ndụmọdụ m banyere ihe ga-abara gị uru n’okwu a: N’afọ gara aga, unu bụ ndị mbụ inye ihe, ọ bụghị naanị na unu nwere ọchịchọ ime otú ahụ. 11 Ma ub͕u a jezue ozi ahu, ka ọchichọ-gi nāchọ ime ya we kwe ka i mezu ya, dika ike-gi si di.

ỌLU NDI-OZI 4:36 na Josef, onye anākpọ Banabas site n'aka ndi-ozi, (nke bu, ma asugharia ya, Nwa nkasi-obi), onye Livai, onye ala Saiprọs.

Banabas bụ onye Livaị nke si obodo Saịprọs, onye ndịozi kpọkwara “Ọkpara nkasi obi” aha.

1. Ike Okwukwe—Otú akụkọ Banabas si agba anyị ume inwe okwukwe na Chineke

2. Ngọzi nke ezi aha - mkpa ọ dị ka amara anyị maka ọrụ ọma anyị

1. Ndị Hibru 13: 2 - "Unu echefula ile ọbịa ndị ọbịa, n'ihi na site n'ime otú ahụ ụfọdụ ndị na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n'amaghị ya."

2. Ilu 22: 1 - "Ama aha ọma dị mma karịa akụ na ụba: ihe a na-asọpụrụ dị mma karịa ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo."

Ọrụ Ndị Ozi 4:37 Ebe ha nwere ala, resị ya, weta ego ahụ, tọgbọrọ ya nʼụkwụ ndịozi.

Otu ìgwè mmadụ rere ala ha nye ndịozi ego ha nwetara.

1. Ike nke mmesapụ aka: Ọmụmaatụ nke Nzukọ-nsọ mbụ

2. Ibi ndụ nke imesapụ aka: Ihe atụ sitere na Baịbụl

1. 2 Ndị Kọrịnt 8:12-15

2. Luk 6:38 & Matiu 6:19-21

Ọrụ 5 kọrọ akụkọ Ananayas na Safaịra, ihe ịrịba ama ọrụ ebube ndịozi mere, njide ha na mgbapụ n’ụzọ ọrụ ebube, na àmà ha gbara n’ihu Sanhedrin.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Ananayas na nwunye ya Safaịra rere otu ala ma na-edobere onwe ha akụkụ ụfọdụ nke ego ha na-eme ka hà na-enye ndịozi ihe niile ha nwetara. Mgbe Ananaịas wetara akụkụ nke ego Pita jụrụ ihe mere Setan ji jupụta n'obi ụgha mmụọ nsọ na-edobere ụfọdụ ala ọnụ ahịa. Mgbe Ananayas nụrụ ihe Pita kwuru, ọ dara n’ala nwụọ. Ụjọ jidere ndị niile nụrụ ihe merenụ. Ka e mesịrị mgbe Safaịra batara na-amaghị ihe mere Pita jụrụ ya banyere ọnụ ahịa ala ọ kwadoro ego ụgha wee gwa ụkwụ ya ndị ikom e liri di bụ ọnụ ụzọ, ọ dara n'ala nwụọ ozugbo ụmụ okorobịa bịara hụ na ọ nwụrụ anwụ bupụ ya lie ọzọ di uku egwu jidere dum. Nzukọ-nsọ nile ndị nụrụ ihe omume ndị a (Ọlụ Ndịozi 5:1–11).

Paragraf nke abụọ: Ndịozi ahụ mere ọtụtụ ihe ịrịba ama dị ebube n'etiti ndị kwere ekwe na-ezukọ ọnụ n'Oké Osimiri Solomon ọ dịghị onye ọzọ anwa anwa isonyere ha n'agbanyeghị na ndị mmadụ na-akwanyere ha ùgwù karịa ụmụ nwoke ndị inyom kwenyere na Onyenwe anyị gbakwunyere ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị ndị a na-azọpụta. N’ihi ya, ndị mmadụ kpọbatara ndị ọrịa n’okporo ámá tọgbọrọ ha n’elu ihe ndina ka ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, onyinyo Pita wee dakwasị ụfọdụ ha ka ọ na-agafe n’ebe ìgwè mmadụ ndị gbakọrọ n’obodo ndị dị na Jeruselem gburugburu na-ebute ndị mmụọ na-adịghị ọcha ahụ a na-emekpa ahụ́ na-arịa ọrịa (Ọrụ 5:12-16). .

Paragraf nke 3: Mgbe ahụ, nnukwu onye nchụàjà ndị enyi ya ndị òtù pati Sadusii jupụtara ekworo jidere ndịozi tinye ọha nga n'abalị n'abalị mmụọ ozi Jehova meghere ọnụ ụzọ nga kpọpụtara ha si 'Gaa guzo temple n'ụlọikpe kwuru na-agwa ndị mmadụ ozi zuru ezu ndụ ọhụrụ.' Mgbe chi bọrọ, ha banyere n’ụlọ nsọ malite izi ndị isi nchụàjà ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ bịarute, bụ́ ndị a kpọkọtara ọnụ, ndị okenye Sanhedrin, Izrel zipụrụ ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ kpọta ndịozi hụrụ n’ụlọ nga ka ndị nche gbachiri emechi ka ha guzo n’ọnụ ụzọ mgbe ha meghere, ha ahụghị onye ọ bụla n’ime ya. otù onye we bia, si, Le, ndikom unu tiyere n'ulo-nkpọrọ nēguzo n'ulo uku Chineke, nēzí madu ihe. Ha nwụchiri ọzọ mana ha ejighị ike mee ihe n’ihi na ha tụrụ egwu na ndị mmadụ ga-atụ ha nkume (Ọrụ 5:17-26). E     kpọtara Pita ndịozi ndị ọzọ n’ihu Sanhedrin, ‘Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ! Chineke nna nna anyị hà kpọlitere Jizọs onye unu gburu n’osisi obe weliri ya elu n’aka nri dị ka Onye-isi nzọpụta mgbaghara mmehie anyị na-agba àmà ihe ndị a otú ahụ Mmụọ Nsọ nke Chineke nyere ndị na-erubere ya isi’ (Ọrụ 5:27-32). Gameliel onye Farisii a na-akwanyere ùgwù dụrụ ndị kansụl ọdụ ka ha hapụ ndị mmadụ ka ha laa ma ọ bụrụ na mbọ ụmụ mmadụ emezughị ma ọ bụrụ na Chineke apụghị ịkwụsị ya, ọ pụkwara ọbụna ịlụso Chineke ọgụ, e were ndụmọdụ ya pịara iwu ka ọ ghara ịsụ aha Jizọs, hapụ ya ka a na-aṅụrị ọṅụ agụta ahụhụ kwesịrị ekwesị ihere Aha ụbọchị niile ụlọ nsọ esighị n'ụlọ. kwụsị izisa ozi ọma Jizọs Kraịst (Ọrụ 5:33-42).

Ọrụ Ndị Ozi 5:1 Ma otu nwoke aha ya bụ Ananayas na Safaịra nwunye ya rere ala.

Ananayas na Safaịra na-agha ụgha banyere ego ole ha nwetara maka ihe onwunwe ha rere.

1. Ịkwụwa aka ọtọ na iguzosi ike n'ezi ihe - Ananaịas na Safaịra ihe atụ nke akwụwaghị aka ọtọ na enweghị iguzosi ike n'ezi ihe.

2. Ike nke Aghụghọ- Ka ụgha nke Ananayas na Safaịra mere ka ha daa.

1. Ilu 12:22 - "Ihe arụ n'anya Jehova ka egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ: ma ndị na-ekwesị ntụkwasị obi bụ ihe na-atọ Ya ụtọ."

2. Ndị Kọlọsi 3:9-10 - “Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu yipụwo mmadụ ochie ahụ na omume ya, yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị. ”

ỌLU NDI-OZI 5:2 O we debe otù ufọdu nime ọnu-ahia ahu, nwunye-ya, ebe ọ nāmaghi kwa ya, we bute ufọdu, tukwasi ya n'ukwu ndi-ozi.

Di na nwunye ahụ bụ́ Ananayas na Safaịra nwara iduhie ndịozi site n’ịghara inyecha ego nile ha nwetara n’ahịa ha rere.

1: Mmehie nke aghụghọ - Ọrụ 5: 2

2: Ike nke Ime Ihe n’Eziokwu – Ọrụ 5:2

Ilu 12:22 - Eb͕ub͕ere-ọnu okwu-ugha bu ihe-árú n'anya Jehova: Ma ndi nēkwesi ntukwasi-obi bu ihe nātọ Ya utọ.

Ndị Efesọs 4:25 - Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa ibe ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ ihe dịịrị ibe anyị.

ỌLU NDI-OZI 5:3 Ma Pita siri, Ananaias, n'ìhi gini ka Setan mejuworo obi-gi igwa Mọ Nsọ okwu-ugha, na idebere ufọdu nime ọnu-ahia nke ala?

Pita baara Ananayas mba maka ịgha ụgha nye Mmụọ Nsọ na enyeghị ọnụ ahịa ala ahụ zuru oke.

1: Anyị ga-eme ihe n'eziokwu n'ebe Chineke nọ ma ghara ịnwa ịghọgbu Ya.

2: Anyị ga-emesapụ aka ma nye Chineke ihe niile anyị nwere.

1: Jemes 1:22 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2: Ilu 3: 9 - "Sọpụrụ Jehova site na akụ gị na mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile."

Ọrụ Ndị Ozi 5:4 Mgbe ọ fọdụrụ, ọ́ bụghị nke gị? ma mb͕e eresiri ya, ọ̀ bughi n'aka nke aka gi? gini mere i tuworo ihe a n'obi-gi? ọ bughi madu ka i ghaworo okwu-ugha, kama ọ bu Elohim.

Ananayas na Safaịra ghaara Chineke ụgha site n’inyeghị ego nile ha nwetara site n’ire ihe onwunwe.

1. Ike nke okwu ugha na ihe ga-esi na Chineke emeghi ihe n'eziokwu

2. Mkpa nke ịkwụwa aka ọtọ na iguzosi ike n'ezi ihe na mmekọrịta anyị na Chineke

1. Ilu 12:22 - Egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ ihe arụ n'anya Jehova, ma ndị na-ekwesị ntụkwasị obi bụ ihe na-atọ ya ụtọ.

2. Ndi Efesos 5:11 - esola n'omume nke ọchịchịrị nke na-adighi amị, kama kpughee ha.

ỌLU NDI-OZI 5:5 Ma Ananaias nuru okwu ndia dara n'ala, kubie ume: oké egwu we dakwasi ndi nile nuru ihe ndia.

Ananaịas ghaara Chineke ụgha wee gbuo ya.

1: Ihe ncheta na aghaghi irubere ezi-okwu Chineke ugwu, na ịgha Chineke ugha nwere ihe ga-esi na ya pụta.

2: ịdọ aka na ntị ka anyị ghara ime ka obi anyị sie ike megide eziokwu nke Chineke, kama ịnakwere ya ma bie ndụ na ya.

Ilu 12:22 - Eb͕ub͕ere-ọnu okwu-ugha bu ihe-árú n'anya Jehova: Ma ndi nēkwesi ntukwasi-obi bu ihe nātọ Ya utọ.

2: Jọn 3: 16-17 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

ỌLU NDI-OZI 5:6 Umu-okorọbia ahu we bilie, b͕ue ya, bupu ya, lìe ya.

Ụmụ okorobịa abụọ merụrụ ahụ́ ma buru otu nwoke ha lie.

1. Ike nke ọmịiko: Otu anyị nwere ike isi mụta n’aka ụmụ okorobịa na Ọrụ 5:6

2. Mkpa Ọ dị Ilekọta Ụmụnna Anyị na Ụmụnna Anyị: Ọkpọku Ime Ihe Site n’Ọrụ 5:6

1. Luk 10:25-37 - Ilu nke ezi onye Sameria

2. Jemes 2:14-17 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ

ỌLU NDI-OZI 5:7 O rue, mb͕e ihe ra ka oge hour atọ gasiri, mb͕e nwunye-ya batara, n'amaghi ihe emereri.

Ananayas na Safaịra ghaara ndịozi ya ụgha banyere ego ole ha nyere ọgbakọ. Mgbe awa atọ gachara, Safaịra bịara n’amaghị ihe merenụ.

1. Ihe si n'ịgha ụgha pụta: Ịmụta n'akụkọ Ananayas na Safaịra.

2. Obi Maka Chineke: Ike nke inye ihe n'ụba

1. Ndị Efesọs 4:25 – “Ya mere, ebe unu wepụworo okwu ụgha, ka onye ọ bụla n’ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu, n’ihi na anyị bụ akụkụ ahụ́ ibe anyị.”

2. Luk 6:38 – “Nye, a ga-enye unu. Ha ga-awụsa n'apata ụkwụ unu nke ọma ihe ọ̀tụ̀tụ̀ akọrọ, nke ayọkọworo ọnụ, nke na-asọpụkwa n'ahụ́. N’ihi na a ga-eji ọkọlọtọ unu tụọ ya nye unu.”

ỌLU NDI-OZI 5:8 Pita we za ya, si, Gwam, ma unu erere ala ahu ọtutu ihe? Ọ si, E, ọ bu ihe ra otú a.

Pita jụrụ nwaanyị ahụ ma ọ̀ ree ala ya n’ego ole na ole, o gosikwara na ya nwere.

1. Uru Ime Ihe n'Eziokwu

2. Ike nke ajụjụ

1. ABÙ ỌMA 15:2 Onye nēje ije n'izi-ezi, nēme kwa ezi omume, nēkwu ezi-okwu n'obi-ya.

2. Jemes 3:17 Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ.

ỌLU NDI-OZI 5:9 Pita we si ya, Gini mere unu kwekọrịtara inwa Mọ nke Onye-nwe-ayi? le, ukwu ndi lìri di-gi di n'ọnu-uzọ, ha gēbupu kwa gi.

Pita jụrụ Ananayas na Safaịra ajụjụ maka ịgba izu iduhie Mmụọ Nsọ.

1. Ihe ize ndụ nke Aghụghọ-Chineke maara na ọ gaghị aghọgbu ụgha anyị.

2. Ike nke Chineke - Ọbụlagodi n'ihu aghụghọ kachasi anyị ike, Chineke ka na-achị.

1. ABÙ ỌMA 34:15 - Anya abua nke Jehova di n'aru ndi ezi omume, Nti-Ya abua nāge kwa nti n'itiku ha;

2. Ilu 12:22 - Jehova kpọrọ egbugbere ọnụ okwu ụgha asị, ma ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-atọ ya ụtọ.

ỌLU NDI-OZI 5:10 Ngwa ngwa o we da n'ala n'ukwu-ya, kubie ume: umu-okorọbia ahu we ba, hu na ọ nwuru anwu, ha we bupu ya, lìe ya n'akuku di-ya.

Otu nwaanyị nwụrụ ozugbo ọ hụchara ndịozi ya n’ihi okwukwe o nwere n’ebe ha nọ. Ụmụ okorobịa ahụ wee lie ya na di ya.

1. Okwukwe n’ebe ndịozi Kraịst nọ pụrụ isi ike nke na ọ pụrụ iduga n’ọnwụ n’ụzọ ọrụ ebube.

2. Anyị nwere ike ịmụta n’okwukwe nwaanyị ahụ ịtụkwasị ndịozi obi.

1. Matiu 9:20-22 – Ma, le, otù nwanyi, nke orùrù-ọbara nāria arọ iri na abua, we bia n'azu ya, metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka: n'ihi na ọ siri n'obi-ya, Ọ buru na m'gaghi-emetu aka. uwe-ya, ka m'we zuru okè. Ma Jisus chighariri, hu ya, si, Nwam nwanyi, nwe nkasi-obi; Okwukwe-gi emewo ka i di ike.

2. Jọn 11:25-26 – Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye nēkwere na Mu, ọ bu ezie na ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu: ma onye ọ bula nke di ndu nke kwere kwa na Mu, agaghi-anwu ma-ọli. I kwere nke a?

Ọrụ Ndị Ozi 5:11 Oké egwu wee jide ọgbakọ ahụ dum na ndị niile nụrụ ihe ndị a.

Ụjọ gbasara n’ọgbakọ mgbe ha nụchara akụkọ banyere ọrụ ebube ndịozi ahụ.

1. Ike nke Ọrụ ebube: ka Chineke si arụ ọrụ n'ime na site na anyị

2. Ike nke Okwukwe Anyị: Ịmara na Chineke Nọnyeere Anyị

1. Matiu 17:20 – Ọ sịrị ha: “N'ihi okwukwe nta unu. N'ihi na n'ezie, asim unu, ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu;

2. Ndị Rom 8:31b - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

Ọlu Ndi-Ozi 5:12 Ewe me kwa ọtutu ihe-iriba-ama na ọlu-ebube n'etiti ndi-Ju site n'aka ndi-ozi; (ma ha nile were otù obi di n'uzọ-nbata nke Solomon.

Ndi-ozi we me ọtutu ọlu-ebube na ọlu-ebube n'etiti ndi-Ju: ha we chikọta onwe-ha n'uzọ-nbata Solomon.

1. Ọrụ Chineke Site n'aka Ndịozi: Otu esi amata ma soro ọrụ ebube Ya

2. Ịdị n’Otu Site n’Aka Ndị-ozi: Ike Imekọ Ọnụ n’okwukwe

1. Mak 16:17-18 - Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere: n'aha m ka ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ; ha ga-ekwu okwu n’asụsụ ọhụrụ; 18 Ha gēwere aka-ha bulie agwọ; na mgbe ha na-aṅụ nsi na-egbu egbu, ọ gaghị emerụ ha ahụ ma ọlị; + ha ga-atụkwasị aka n’ahụ́ ndị na-arịa ọrịa, ahụ́ ga-adịkwa ha mma.

2. Jọn 6:7-8 - Filip zara ya, sị: “Ọ ga-ewe ihe karịrị ụgwọ ọrụ ọkara otu afọ iji zụta achịcha ga-ezuru onye ọ bụla ka ọ taa ya!” 8 Onye ọzọ nime ndi nēso uzọ-Ya, bú Andru, nwa-nne Saimon Pita, we za, si,

ỌLU NDI-OZI 5:13 Ma n'etiti ndi fọduru ọ dighi onye ọ bula anwaghi anwa imara onwe-ya na ha: ma ndi-Ju mere ka ha di uku.

Ndị bi na Jeruselem tụrụ ndịozi na ozizi ha egwu nke na ọ dịghị onye pụrụ isonyere ha.

1. Ike nke Mmetụta: Ịmụta ibi ndụ nke na-emetụta ndị ọzọ

2. Inweta Ọrụ maka Mmetụta Gị: Otu esi eji mmetụta gị mee mgbanwe

1. Ilu 11:30 - Mkpụrụ nke onye ezi omume bụ osisi nke ndụ; Ọzọ, onye nārita nkpuru-obi di nma.

2. 1 Pita 2:12 – Ka omume-unu na-eme ihe n'ezi-okwu n'etiti ndi mba ọzọ: ka, ebe ha nēkwu okwu megide unu dika ndi nēme ihe ọjọ, ka ha we were ezi ọlu-unu, nke ha nāhu, we nye Chineke otuto n'ubọchi nleta.

Ọrụ Ndị Ozi 5:14 Ma a tụkwasịkwuru ndị kwere ekwe nʼime Onyenwe anyị, ìgwè mmadụ ma ndị ikom ma ndị inyom.)

A gbakwunyere ọtụtụ ndị ikom na ndị inyom n'okwukwe Ndị Kraịst.

1. "Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe si eme Ka Anyị Na-aga n'ihu"

2. "Itolite n'Okwukwe: Ime Ka Mmekọrịta Anyị na Onyenwe Anyị Sikwuo Ike"

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

2. Ndị Efesọs 2:8–9 - “N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

ỌLU NDI-OZI 5:15 nke mere na ha kpọputara ndi-nriaria n'èzí, dọba ha n'ihe-ndina na ihe-ndina, ka onyinyo Pita nāgabiga we nēkpuchi ufọdu nime ha ma-ọli.

Ndị mmadụ kpọtara ndị enyi ha na ezinụlọ ha na-arịa ọrịa n’okporo ụzọ ka onyinyo Pita gwọọ ha.

1. Ike Okwukwe Na-agwọ Ọrịa: Otú Ọbụna onyinyo Pita nwere ike isi weta ọrụ ebube.

2. Ozi Pita: Otú Okwukwe Otu Mmadụ Si eweta Ọrụ ebube

1. Matiu 9:20-22 - Ma, le, otù nwanyi nke orùrù-ọbara nāria arọ iri na abua, we bia n'azu ya, metu ọnu-ọnu uwe-Ya aka: n'ihi na ọ siri n'obi-ya, Ọ buru na m'gaghi-emetu aka. uwe-ya, ka m'we zuru okè. Ma Jisus chighariri, hu ya, si, Nwam nwanyi, nwe nkasi-obi; Okwukwe-gi emewo ka i di ike. Ewe me ka aru di nwanyi ahu site n'oge hour ahu.

2. Mak 2:3-5 - Ha we biakute Ya, kutara otù onye akuku-aru-ya nwuru anwu, nke madu anọ bu. Ma mb͕e ha nāpughi ibiaru Ya nso n'ihi ìgwè madu ahu, ha we kpughepu ulo-elu ebe Ọ nọ: mb͕e ha tipisiri ya, ha we buda ihe-ndina nke onye akuku-aru-ya nwuru anwu dina. Mb͕e Jisus huru okwukwe-ha, Ọ si onye ahu akuku-aru-ya nwuru anwu, Nwa, ab͕aghara gi nmehie-gi nile.

ỌLU NDI-OZI 5:16 Ìgwè madu we si kwa n'obodo nile di Jerusalem buruburu bia, nēbute ndi aru-ha nādighi ike, na ndi mọ nādighi ọcha nēwe iwe: ewe me ka aru-ha di ike n'otù n'otù.

A gwọrọ ìgwè mmadụ ndị si n’obodo ndị dị nso mgbe ha kpọtara ndị ọrịa na ihe ha nwere na Jeruselem.

1. Ike ọgwụgwọ Chineke dị maka ndị niile ji okwukwe bịakwute ya.

2. Ike Jizọs Kraịst dị ndụ taa iji gwọọ ndị ọrịa na ịtọhapụ ndị a dọọrọ n’agha.

1. Matiu 8:16-17 - Mgbe o ruru anyasị, a kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ ji, o were okwu chụpụ ndị mmụọ ahụ wee gwọọ ndị ọrịa niile.

17 Nke a bụ iji mezuo ihe e kwuru site n’ọnụ Aịzaịa onye amụma, sị: “O buuru adịghị ike anyị nile, burukwa ọrịa anyị.”

2. Jemes 5:14-15 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ha kpọọ ndị okenye ọgbakọ ka ha kpeere ha ekpere ma tee ha mmanụ n’aha Jehova. 15 Ma ekpere e kpere n’okwukwe ga-eme ka ahụ́ dị onye ọrịa ahụ ike; Jehova gēbili kwa ha. Ọ bụrụ na ha emehiewo, a ga-agbaghara ha.

ỌLU NDI-OZI 5:17 Onye-isi-nchu-àjà we bilie, ya na ndi nile ya na ha nọ, (nke bu òtù ndi-Sadusi), iwe we juputa n'ọnuma.

Iwe were nnukwu onye nchụàjà na òtù ndị Sadusii iwe.

1. Ihe ize ndụ nke mmetụta uche anaghị achịkwa

2. Ike ịhụnanya n’elu iwe

1. Jemes 1:19-20 - Ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

2. Ilu 15:1 - Azịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpalite iwe.

Ọrụ Ndị Ozi 5:18 Ha wee bikwasị ndịozi ahụ aka ha, tụba ha nʼụlọ mkpọrọ nkịtị.

Ndị ọchịchị nwụchiri ndịozi ma tụọ ha mkpọrọ.

1. Irubere Chineke isi n’agbanyeghị mmegide

2. Ikwesị ntụkwasị obi na mkpagbu

1. Ndị Hibru 11:32-40

2. Ọrụ 4:13-22

ỌLU NDI-OZI 5:19 Ma mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi n'abali meghere ọnu-uzọ ulo-nkpọrọ, me ka ha puta, si,

Mmụọ ozi Jehova kpọpụtara Pita na ndịozi ndị ọzọ n’ụlọ mkpọrọ.

1: Ike Chineke enweghi ngwụcha na O nwere ike ịtọhapụ anyị n'agbụ ọ bụla.

2: Ọ bụrụ na anyị erubere Chineke isi, Ọ ga-anapụta anyị na ahụhụ niile.

1: Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye na-agba m ume.

Ọrụ Ndị Ozi 5:20 Jenụ guzoro nʼụlọ nsọ gwa ndị mmadụ okwu niile nke ndụ a.

Pita onyeozi gbara ndị mmadụ ume ka ha gaa n’ụlọ nsọ kwuo okwu nke ndụ ebighị ebi.

1. Ike nke Okwu: Otu esi ekwu ndụ n'ime ndụ gị

2. Ọṅụ nke Ịkesa Ozi Ọma: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Na-ekwu Okwu nke Ndụ Ebighị Ebi mgbe niile

1. Ndị Kọlọsi 3:16 – Ka okwu Kraist biri nime unu n'uju n'amamihe nile, nēzírita kwa ibe-unu àmà nime abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi.

2. Jemes 1:19 – Ya mere, umu-nnam ndi m’huru n’anya, ka onye ọ bula di ngwa n’ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

Ọrụ Ndị Ozi 5:21 Mgbe ha nụrụ ya, ha banyere nʼụlọnsọ ukwu nʼisi ụtụtụ kụzie ihe. Ma onye-isi-nchu-àjà biara, ya na ndi ya na ha nọ, we kpọ nnọkọ-ikpé na nnọkọ-ikpé nile nke umu Israel, ziga n'ulo-nkpọrọ ka ewebata ha.

Onyeisi nchụaja na ndị okenye nke ụmụ Izrel kpọkọtara kansụl wee ziga n’ụlọ mkpọrọ ka a kpọta ndị na-eso ụzọ Jizọs mgbe ha nụchara na ha na-ezi ihe n’ụlọ nsọ.

1. Mkpa ọ dị nrube isi nye iwu Chineke.

2. Iguzosi ike n’ihu mkpagbu.

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu.

2. Ndị Hibru 11:32-40 - Ndị ikom oge ochie ji okwukwe tachie obi.

Ọrụ Ndị Ozi 5:22 Ma mgbe ndị nche ahụ bịara, ma ha ahụghị ha nʼụlọ mkpọrọ, ha laghachiri, kọọrọ ya.

Ndị uwe ojii ahụ chọpụtara na ndịozi ahụ anọghị n’ụlọ mkpọrọ ahụ.

1 - Chineke napụtara ndịozi n'ụlọ mkpọrọ.

2 - Anyị kwesịrị ntụkwasị obi na Chineke ga-anapụta anyị n'oge ihe isi ike.

ABÙ ỌMA 34:7 Mọ-ozi nke Jehova nāma ulo-ikwū-ya buruburu ndi nātu egwu Ya, we naputa ha.

2 - Abụ Ọma 91:14 - “N'ihi na ọ na-ejide m n'ịhụnanya, m ga-anapụta ya; M ga-echebe ya, n'ihi na ọ maara aha m.

ỌLU NDI-OZI 5:23 si, N'ezie ahuru ulo-nkpọrọ ahu na ayi emechibidoworo ya, na ndi-nche nēguzo kwa n'èzí n'iru ọnu-uzọ: ma mb͕e ayi meghere, ayi ahughi onye ọ bula nime ya.

Achọpụtara na e mechiri ụlọ mkpọrọ ahụ nke ọma, ma ọ dịghị onye a hụrụ n'ime ya.

1. Chineke dị ike, ọ pụkwara ime ihe na-agaghị ekwe omume.

2. Tukwasi obi na Chineke inye nchekwa na nchekwa.

1. Aịzaya 40:31 – “Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

2. Aisaia 46:4 – “Ruo ime agadi na isi-awọ Mu onwem bu Ya, Mu onwem bu onye ahu Nke gānagide gi. Mu onwem emewo gi, mu onwem gēbu kwa gi; M ga-akwado gị, m ga-anapụtakwa gị.

ỌLU NDI-OZI 5:24 Ma mb͕e onye-isi-nchu-àjà na onye-isi ulo uku Chineke na ndi-isi-nchu-àjà nuru ihe ndia, ha nwere obi abua n'etiti ha na ihe nka gēme.

Onyeisi nchụaja, onye isi nke ụlọ nsọ, na ndị isi nchụaja nwere obi abụọ mgbe ha nụrụ akụkọ banyere Ndịozi.

1. Ike nke Okwukwe-Otú ịtụkwasị Chineke obi si eweta ihe na-agaghị ekwe omume

2. Iguzoro Ihe ziri ezi - Inwe obi ike iguzogide ndị na-enwe obi abụọ

1. Matiu 17:20 - "Ọ zara, sị, "N'ihi na unu nwere obere okwukwe. N'ezie asim unu, Ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya."

ỌLU NDI-OZI 5:25 Otù onye we bia, gwa ha, si, Le, ndikom ahu ndi unu tiyere n'ulo-nkpọrọ nēguzo n'ulo uku Chineke, nēzí kwa ndi-Ju ihe.

A hụrụ ndị mkpọrọ ahụ a tụrụ n’ụlọ mkpọrọ ka ha na-akụziri ndị mmadụ ihe n’ụlọ nsọ.

1. Ọchịchị Chineke: Ọ dịghị ihe mgbochi nwere ike ịkwụsị atụmatụ Ya

2. Nkaedi Nkaedi Nkaedi: Ɛsɛ sɛ Wubetumi Atra Ase Daa

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amataram èchìchè nile nke Mu onwem nēche n'ebe unu nọ, ka Jehova siri, èchìchè nke udo, ọ bughi nke ihe ọjọ, inye unu ọgwugwu ihe atuworo anya.

ỌLU NDI-OZI 5:26 Onye-isi-agha ahu na ndi-ọchi-agha we je, kpọta ha n'emeghi ihe-ike: n'ihi na ha nātu egwu ndi-Ju, ka ewe ghara itu ha nkume.

Onyeisi ndị agha ahụ na ndị isi ahụ kpọtaara ndịozi ahụ n’emeghị ihe ike n’ihi na ndị mmadụ tụrụ egwu ịtụ ha nkume.

1: Egwu Jehova bụ amamihe, na-echebekwa anyị pụọ n'ihe ọjọọ.

2: Anyị kwesịrị mgbe niile na-achọ ka udo dozie esemokwu, ọ bụrụgodị na anyị na-atụ egwu.

1: Ilu 1: 7 - "Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; Amamihe na ịdọ aka ná ntị ka ndị nzuzu na-eleda anya."

2: Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo."

ỌLU NDI-OZI 5:27 Ma mb͕e ha kutara ha, guzo ha n'iru nnọkọ-ikpé: onye-isi-nchu-àjà we jua ha, si,

Ẹma ẹda mme apostle ẹka esop ẹnyụn̄ ẹbịne akwa oku.

1. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu mkpagbu

2. Otu esi azaghachi ebubo na-ezighị ezi

1. 1 Pita 2:20-23 - N'ihi na olee otuto ọ dị ma ọ bụrụ na, mgbe unu na-emehie na-etikwa unu ihe, unu tachie obi? Ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma ma na-ata ahụhụ n'ihi ya ị na-atachi obi, nke a bụ ihe dị mma n'anya Chineke. N'ihi na nke a ka akpọrọ unu, n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapu kwa ayi ihe-atu, ka unu we jeso ije-ukwu-Ya: Onye nēmehie ọ bula, onye ahughi kwa aghughọ n'ọnu-Ya;

2. Matiu 5: 10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, N'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. “Ngọzi na-adịrị unu mgbe ha na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n’okwu ụgha n’ihi m. Ṅụrịa ọṅụ, nweekwa ọṅụ nke ukwuu, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’elu-igwe, n’ihi na otu a ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

ỌLU NDI-OZI 5:28 si, Àyi enyeghi unu iwu nke-uku ka unu ghara izi ihe n'aha a? ma, le, unu emejuwo Jerusalem n'ozizí-unu, we nēchè ime ka ọbara nwoke a biakwasi ayi.

Amaokwu a sitere n’Ọrụ 5:28 na-ekwu maka e nyere ndịozi iwu ka ha ghara ịkụzi ihe n’aha Jizọs ma ha emewo otú ahụ, na-agbasa ozizi ha na Jerusalem dum.

1. Ike Nrubeisi: Ịgbaso Iwu Chineke n'agbanyeghị ihe isi ike

2. Mmetụta Okwukwe: Otú Omume Anyị Si Ekwu Okwu Karia Okwu Anyị

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba nile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.”

2. Aisaia 6:8 “M'we nu olu Jehova ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga, ònye gēje-kwa-ra ayi? M wee sị, 'Lee m! Ziga m.'"

ỌLU NDI-OZI 5:29 Pita na ndi-ozi fọduru we za, si, Ayi kwesiri ige Chineke nti kari madu.

Ndịozi ahụ zaghachiri ndị ọchịchị ndị Juu na ha aghaghị irubere Chineke isi kama irubere mmadụ isi.

1. Nrube isi nye Chineke vs. Irube isi nye mmadụ

2. Ibute Chineke ụzọ na nhọrọ niile

1. Matiu 22:21 (“Ya mere, nyeghachinụ Siza ihe nke Siza, nyeghachikwa Chineke ihe nke Chineke.”)

2. Ndị Filipaị 3:20 (“N'ihi na okwu anyị dị n'eluigwe, ebe anyị sikwa na-ele anya Onye Nzọpụta, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”)

Ọlu Ndi-Ozi 5:30 Chineke nke nna-ayi-hà mere ka Jisus si n'ọnwu bilie, Onye unu b͕uru, kwuba n'elu osisi.

Chineke nke ndị Izrel kpọlitere Jizọs, bụ́ onye ụmụ Izrel gburu ma kwụgidere n’elu osisi.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ nke Chineke: Otú Jizọs Si Meri Ọnwụ

2. Àjà Jizọs: Ihe Nlereanya nke Ịhụnanya na Mgbaghara

1. Ndị Rom 6:4-5 - Ya mere e liri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu.

5. 1 Ndị Kọrịnt 15:3-4 - N'ihi na m nyefere unu na mbụ ihe ahụ m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, na e liri ya, na na O biliri n'ụbọchị nke atọ dị ka ọ dị. na Akwụkwọ Nsọ.

ỌLU NDI-OZI 5:31 Onye ahu ka Chineke wereworo aka-nri-Ya welie elu ibu Onye-isi na Onye-nzọputa, ka O we nye Israel ncheghari na nb͕aghara nmehie.

Chineke ebulila Jizọs elu dị ka Onyeisi na Onye Nzọpụta inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie.

1. Onyeisi na Onye Nzọpụta Elu - Luk 2:11

2. Onyinye nke nchegharị na mgbaghara - Ọrụ 17:30

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ọrụ Ndị Ozi 5:32 Ma anyị bụ ndị akaebe ya maka ihe ndị a; ma otu a ka Mọ Nsọ dịkwa, onye Chineke nyeworo ndị na-erubere ya isi.

Ndị-ozi bụụrụ ndị aka-ebe maka ọrụ nile nke Jisus Kraịst na Mụọ Nsọ ka e nyere ndị ahụ na-erube isi n’iwu nke Chineke.

1. Nrubere Chineke isi anyị na-emepe ụzọ nye Mmụọ Nsọ

2. Ike nke Ịgba ama Ọrụ Chineke

1. Jọn 14:15-17 - Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m. M'gāriọ kwa Nna-ayi, Ọ gēnye kwa unu Onye-iye-aka ọzọ, ka Ọ gānọyere unu rue mb͕e ebighi-ebi, bú Mọ nke ezi-okwu.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Ọrụ Ndị Ozi 5:33 Mgbe ha nụrụ nke a, iwe were ha nʼime obi ha wee gba izu igbu ha.

Iwe were ndị ndú ndị Juu mgbe ha nụrụ ozizi ndịozi ma kpebie igbu ha.

1. Ike nke Okwu ahụ: Otu Oziọma si agbanwe Ọbụna obi nke na-ekweghị ekwe

2. Mkpagbu nke Nzukọ-nsọ: Otu anyị si emeghachi omume na nhụjuanya

1. Ndị Efesọs 4: 15 - "N'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ ọ bụla n'ime onye ahụ bụ isi, n'ime Kraịst"

2. Ndị Filipaị 1:29 - "N'ihi na e nyewo unu na n'ihi Kraịst ka unu ghara ikwere naanị na ya, kamakwa ịta ahụhụ n'ihi ya."

ỌLU NDI-OZI 5:34 Otù onye we bilie na nnọkọ-ikpé ahu, bú onye-Farisi, aha-ya bu Gameliel, onye-dibia nēkwu iwu, onye amara aha-ya n'etiti ndi-Ju nile, o we si ka chupu ndi-ozi ahu n'obere oge;

Gameliel, bụ́ onye Farisii na onye ozizi iwu a na-akwanyere ùgwù, biliri na nnọkọ ahụ ma rịọ ka e mee ka ndịozi ahụ pụọ.

1. Amamihe Gamaliel: Ige nti n’olu ezi uche n’oge esemokwu

2. Ike Aha: Mmetụta nke Ezi Aha

1. Ilu 18:13 - "Onye na-aza okwu tupu ya anụ ya, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere."

2. Eklisiastis 10:2 - "Obi onye maara ihe dị n'aka nri ya, ma obi onye nzuzu n'aka ekpe ya."

ỌLU NDI-OZI 5:35 Ọ si ha, Ndikom Israel, lezienu onwe-unu anya ihe unu nēchè ime ndikom ndia.

A dọrọ ndị Izrel aka ná ntị banyere ihe ha bu n'obi banyere ndị ikom bu ha ụzọ.

1. Mkpa ọ dị ịtụle ihe bụ́ uche Chineke ná mkpebi anyị.

2. Mkpa ọ dị inwe amamihe na nghọta mgbe e chere mkpebi siri ike ihu.

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, na a ga-enye ya."

2. Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Ọrụ Ndị Ozi 5:36 Nʼihi na tupu ụbọchị ndị a, Teudas biliri, na-anya isi na ya bụ onye; ndi ọnu-ọgugu ndikom, ra ka nnù ndikom, jikọrọ onwe-ha: ndi eb͕uru eb͕u; ma ndị nile, ka ha ra bụ ndị na-erubere ya isi, gbasasịa, ma mee ka ha bụrụ ihe efu.

Theudas bụ nwoke nke kwuru na ya bụ onye ukwu ma kpọkọta ihe dị ka narị ndị ikom anọ ka ha sonyere ya. Otú ọ dị, e gburu ya na ndị niile na-eso ụzọ ya gbasasịa ma mee ka ọ ghara ịdị irè.

1. Atụmatụ Ọkaakaa Chineke na-emezu mgbe nile - Ndị Rom 8:28

2. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha na nkwa efu ha—Matiu 7:15-17

1. Daniel 4:35 - Aguwo ndi nile bi n'uwa dika ihe-efu

2. Ilu 16:2 – Uzọ nile nke madu di ọcha n'anya onwe-ya: Ma Jehova nātukwasi mọ.

Ọrụ Ndị Ozi 5:37 Mgbe nwoke a gachara, Judas onye Galili biliri nʼoge a na-agụ akwụkwọ, wee dọta ọtụtụ mmadụ nʼazụ ya. ma ndị nile, ọbụna ka ha ra bụ ndị rubere ya isi, gbasasịa.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Judas owo Galilee emi adahade ke eyo mme tax onyụn̄ obon akwa owo, edi ke akpatre ama ọduọk mme anditiene enye ẹsuana.

1. Ihe na-adịghị adịte aka nke ama ụwa

2. Mkpa ọ dị iso Chineke karịa mmadụ

1. Abụ Ọma 146:3-4 - Atụkwasịla obi n'ebe ndị isi nọ, n'ime nwa nke mmadụ, onye ọ na-adịghị nzọpụta na-adịghị n'ime ya. Mb͕e ume-ya gāpu, ọ gālaghachi n'ala; n'ubọchi ahu èchìchè-ya nile gāla n'iyì.

2. Ilu 14:12 – O nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.

ỌLU NDI-OZI 5:38 Ma ub͕u a asim unu, Zerenu ndikom ndia, rapu kwa ha: n'ihi na ọ buru na ndum-ọdu a ma-ọbu ọlu a sitere n'aka madu, ọ gāla n'iyì.

Pita onyeozi dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha zere ndị na-ekwusa ozi ọma ụgha n’ihi na ọ gaghị abụ ihe efu.

1. Mara maka ozi ọma ụgha, ekwela ka ha duhie gị.

2. Ekwela ka ndị nkuzi ụgha megharịa gị anya, n'ihi na ọrụ ha agaghị abụ ihe ọ bụla.

1. Jeremaia 17:5-8 - Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Ọrụ Ndị Ozi 5:39 Ma ọbụrụ na o sitere na Chineke, unu apụghị ịkwatu ya; eleghi anya agāhu unu ọbuná ndi nēbuso Chineke agha.

Chineke ga-emeri mgbe niile n'ikpeazụ ma ọ dị ize ndụ ka anyị gbalịa imegide Ya.

1: Anyị ekwesịghị ịgbalị iguzogide Chineke na uche Ya n'ihi na ọ bụ ihe efu ma nwee ike imebi anyị.

2: Chineke bụ Onyenweanyị nke na-achị kacha elu na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ido onwe ya n'okpuru ya.

1: Ndị Efesọs 4:6 - Otu Chineke na Nna nke ihe niile, Onye dị elu karịa ihe niile, na site n'ihe niile, na n'ime gị niile.

2: Abụ Ọma 103:19 - Jehova edoziwo ocheeze ya n'eluigwe; Ala-eze-Ya nāchi kwa ihe nile.

ỌLU NDI-OZI 5:40 Ya onwe-ha we kwere: mb͕e ha kpọsiri ndi-ozi, tib͕ue ha, we si ka ha ghara ikwu okwu n'aha Jisus, we rapu ha.

Ẹma ẹkot mme apostle ẹnyụn̄ ẹmia, edi ẹma ẹyak mmọ ẹka ke ẹma ẹkewụk mmọ ẹte ẹkûtịn̄ ikọ ke enyịn̄ Jesus.

1. Ike nke ntachi obi: Mụta ihe n'aka ndịozi

2. Iso Jizọs n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu

1. Matiu 10:32-33 - “Onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnahụ m n’ihu ndị ọzọ, m ga-agọnarị ya n’ihu Nna m nke eluigwe.”

2. 1 Pita 4:13 – “Ma ṅụrịa ọṅụ n'ihi na unu na-ekere òkè ná nhụjuanya Kraịst, ka unu wee ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube ya.”

ỌLU NDI-OZI 5:41 Ha we si n'iru nnọkọ-ikpé ahu pua, nāṅuri na aguru ha na ndi kwesiri ka ewe me ha ihere n'ihi aha-Ya.

Ndịozi ahụ ṅụrịrị ọṅụ n’ihi ahụhụ ha na-ata n’ihi aha Jizọs.

1. "Agụrụ ndị kwesịrị ekwesị ka e mee ihere n'ihi aha Ya"

2. "iji ọṅụ na-eche ihere ihu"

1. Ndị Filipaị 3:8-11 “N'ezie, ana m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi ịba ụba nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m. N'ihi ya ka m'nātufu ihe nile, gua ha dika ihe-efu, ka m'we rite Kraist, ewe hum nime Ya, nēnweghi ezi omume nke nkem nke sitere n'iwu, kama nke nēsite n'okwukwe puta. Kraịst, ezi omume nke sitere na Chineke nke dabere n'okwukwe-ka m'we mara Ya na ike nke mbilite n'ọnwụ-Ya, ka m'we keta oke n'ahuhu-Ya, dika Ya n'ọnwu-Ya, ka m'we si n'uzọ ọ bula we nweta nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu. ”

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9-10 Ma Ọ sịrị m, 'Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ka ike m zuo oke n'adịghị ike.' Ya mere a ga m anya isi karịa nke ukwuu maka adịghị ike m, ka ike nke Kraịst wee dịkwasị m. N’ihi Kraịst, mgbe ahụ, afọ juru m n’adịghị ike, mkparị, ihe isi ike, mkpagbu na ọdachi. N'ihi na mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m na-adị ike.

Ọrụ Ndị Ozi 5:42 kwa ụbọchị nʼụlọnsọ ukwu na nʼụlọ ọ bụla, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa ozi ọma Jisọs Kraịst.

Kwa ụbọchị, ndị na-eso ụzọ Jizọs kụziri ma na-ekwusa banyere Jizọs n’ụlọ nsọ nakwa n’ụlọ.

1. Ike nke ozioma – ka ndi na-eso uzo Jisos si gbasaa okwu ahu

2. Ozi nke Nzukọ-nsọ - Nkwusa na Ịkụzi Ozi Ọma

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha?

Ọrụ 6 kọrọ nhọpụta nke ndị ikom asaa ijere ọgbakọ Ndị Kraịst na-eto eto ozi, njide e jidere Stifen, otu n’ime ndị ikom asaa a, na ebubo ụgha e boro ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na nsogbu bilitere na chọọchị mbụ ka ndị Juu na-asụ Grik mere mkpesa na a na-eleghara ndị inyom ha di ha nwụrụ anya ná nkesa nri kwa ụbọchị. Ya mere ndi-ozi iri na abua we kpọkọta ndi nile nēso uzọ-Ya, si, Ọ gaghi-adi nma ka ayi leghara okwu-ozi Chineke anya. Ụmụnna nwanyị, họrọ ndị ikom asaa n'etiti unu ndị a maara na ha zuru oke amamihe nke mmụọ ga-atụgharị n'isi ha nye anyị nlebara anya okwu ozi ekpere.' Atụmatụ a masịrị otu ahụ dum họpụtara Stephen nwoke zuru okwukwe Mmụọ Nsọ nakwa Philip Procorus Nicanor Timon Parmenas Nicolas Antiọk tọghatara okpukpe ndị Juu gosipụtara ndị ikom a ndị ozi kpere ekpere bikwasịrị ha aka (Ọrụ 6:1-6).

Paragraf nke Abụọ: Site na ndokwa a e mere, okwu Chineke gbasara ma na-agụ ndị na-eso ụzọ Jerusalem ọnụ ọgụgụ buru ibu ngwa ngwa, ndị nchụàjà ghọrọ okwukwe na-erube isi. Ka ọ dị ugbu a Stifen zuru amara ike rụrụ nnukwu ihe ịrịba ama ọrụ ebube n'etiti ndị mmadụ mmegide bilitere ndị otu ụlọ nzukọ ndị nnwere onwe ndị Juu Saịrini Aleksandria ọma ógbè Silisia Asia malitere ịrụ ụka na Stivin ma ọ pụghị iguzogide amamihe Mmụọ nyere ya ka ọ na-ekwu (Ọrụ 6: 7-10).

Paragraf nke 3: Mgbe ahụ, ha na-eme ka ụfọdụ ndị mmadụ na nzuzo kwenye na-asị 'Anyị anụwo Stifen na-ekwu okwu nkwulu megide Mozis' Chineke kpalitere ndị okenye ndị nkụzi iwu jidere ya kpọpụtara ya n'ihu Sanhedrin wepụta ndị akaebe ụgha, sị: 'Onye a agaghị akwụsị ikwu okwu megide iwu ebe nsọ a anyị na-ekwu. anụwokwa ka ọ na-ekwu na Jizọs Nazaret ga-ebibi omenala mgbanwe ebe Mozis nyefere.' Ndị niile nọ ọdụ na Sanhedrin legidere anya na Stivin hụrụ na ihu ya dị ka mmụọ ozi ihu (Ọlụ Ndịozi 6:11-15).

ỌLU NDI-OZI 6:1 Ma n'ubọchi ahu, mb͕e ndi nēso uzọ-Ya nāba uba, ndi-Grik malitere ntamu megide ndi-Hibru, n'ihi na eleghi anya ndinyom-ha di-ha nwuru n'ije-ozi nke ubọchi.

Ka chọọchị oge mbụ na-amụba, mkpesa sitere n’aka ndị Juu kwere ekwe na-asụ Grik na a na-eleghara ndị inyom ha di ha nwụrụ anya ná nkesa ihe enyemaka kwa ụbọchị.

1. "Oku maka ọmịiko na ije ozi: imeri afọ ojuju n'ime Nzukọ-nsọ"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Ijikọ Ọnụ Na-ejere Ndị Ọzọ Ozi"

1. Matiu 5:43-45, "Unu anụwo na e kwuru, sị, Hụrụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Ma asim unu, Na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.

2. Ndị Galetia 6:2, “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.”

ỌLU NDI-OZI 6:2 Ndi-ozi iri na abua ahu we kpọ ìgwè madu nke ndi nēso uzọ-Ya biakute ha, si, Ọ bughi ihe mere ayi gārapu okwu Chineke, fè table.

Ndịozi iri na abụọ ahụ kpọkọtara ndị na-eso ụzọ ya ma kụziere ha na ha ekwesịghị ileghara okwu Chineke anya site n’ilekwasị anya naanị na tebụl ije ozi.

1. Ibute Okwu Chineke ụzọ: Ihe Mere O Ji Dị Mkpa

2. Iji Nzube Na-eje Ozi: Ọmụmụ Ihe Nlereanya nke Ndịozi

1. Ndị Kọlọsi 3:23 – Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

2. Ndị Efesọs 6:7 - Jiri obi dum na-eje ozi dị ka à ga-asị na unu na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị ndị mmadụ.

ỌLU NDI-OZI 6:3 Ya mere, umu-nnam, chenu n'etiti unu ndikom asa ndi nēkwu ezi okwu, juputara na Mọ Nsọ na amam-ihe, ndi ayi gēdo onye-isi okwu a.

Ndị ozi na-arịọ ọgbakọ ka ha họrọ ndị ikom asaa nwere ezi omume, juputara na Mmụọ Nsọ na amamihe, ka ha na-ahụ maka ọrụ nke ụka.

1. Àgwà nke Ọchịchị Chineke: Inyocha àgwà ọma nke ezi onye ndu n'Ọrụ 6:3.

2. Ike nke Mụọ Nsọ n’ime Nzukọ-nsọ: Otu esi amata na ịzụlite onyinye ime mmụọ n’ime ahụ nke ndị kwere ekwe.

1. Ilu 11:3 - "Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi ga-eduzi ha: ma ajọ omume nke ndị gbagọrọ agbagọ ga-ebibi ha."

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:7 - "Ma egosipụta nke Mmụọ Nsọ na-enye onye ọ bụla uru."

Ọrụ Ndị Ozi 6:4 Ma anyị ga-anọgide na-etinye onwe anyị nʼekpere na ije ozi nke okwu ahụ.

Ụka mbụ tinyere oge ha n’ekpere na ije ozi nke Okwu ahụ.

1. Ike ekpere

2. Oku Ije Ozi n’Ozi

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. 1 Ndị Kọrint 12:4-11 - "Ugbu a e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ; ozi dị iche iche dịkwa, ma otu Onyenwe anyị ahụ; e nwekwara ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ otu Chineke ahụ na-enye ike. ha niile n'ime mmadụ niile."

ỌLU NDI-OZI 6:5 Okwu ahu we di nma n'anya ìgwè madu ahu nile: ha we rọputa Stephen, bú nwoke nke juputara n'okwukwe na Mọ Nsọ, na Filip, na Prokorọs, na Nikanoa, na Timon, na Parmena, na Nicolas onye Antiọk ndi-Ju:

Ìgwè mmadụ ahụ dum họọrọ Stivin, Filip, Prokorọs, Nikanọ, Timon, Parmenas na Nicolas ka ha jee ozi na chọọchị.

1. Ike nke Okwukwe n'ijere Chineke ozi

2. Ọ dị mkpa ka ejupụta na Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 12:11 - "Unu adịla mgbe ịnụ ọkụ n'obi kọrọ, kama na-anụ ọkụ n'obi nke ime mmụọ, na-ejere Onyenwe anyị ozi."

2. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye."

ỌLU NDI-OZI 6:6 Ha we guzo n'iru ndi-ozi: mb͕e ha kpesiri ekpere, bikwasi ha aka-ha.

Ndịozi ahụ kpere ekpere ma bikwasị ndị a họọrọ aka ka ha debe ha n’ihu ha.

1. Ike Ekpere - Otu ekpere nwere ike isi nyere anyị aka imeri egwu na ịbanye n'ime ihe a na-amaghị.

2. Onyinye ije-ozi- Oku ije-ozi na ka ibikwasi aka n’aru ndi mmadu n’otu n’otu nwere ike isi bụrụ ihe ama nke ngozi nke Chineke.

1. Jemes 5:13-16 - Ọ̀ dị onye n'etiti unu nọ ná nsogbu? Ka ha kpee ekpere. Ọ dị onye nwere obi ụtọ? Ka ha bụrụ abụ otuto.

2. 1 Timoti 4:14 – Elegharala onyinye gị anya, nke e nyere gị site n’amụma mgbe òtù ndị okenye bikwasịrị gị aka ha.

Ọlu Ndi-Ozi 6:7 Okwu Chineke we nāba uba; ọnu-ọgugu ndi nēso uzọ-Ya we ba uba nke-uku na Jerusalem; ma nnukwu ìgwè ndị nchụ-aja na-erubere okwukwe ahụ isi.

Ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ ya mụbara nke ukwuu na Jerusalem, ọtụtụ ndị nchụàjà rubekwara isi n'okwukwe ahụ.

1. Uto nke Okwukwe: Ka Nrubeisi Pụrụ Isi Mee Ka Ọ bụrụ Ihe Dị Ukwuu

2. Ike Chineke: Ka Okwu Chineke si gbasaa site na nrubeisi

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Ndị Rom 1:5 - Site na ya na maka aha ya? N’ihi ya, anyị natara amara na ịbụ onyeozi ịkpọ ndị mmadụ n’etiti ndị mba ọzọ niile ka ha bịa na nrube isi nke sitere n’okwukwe.

ỌLU NDI-OZI 6:8 Ma Stifen, onye juputara n'okwukwe na ike, we me oké ọlu-ebube na ọlu-ebube n'etiti ndi-Ju.

Stivin, bụ́ nwoke nwere okwukwe na ike dị ukwuu, rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube nye ndị mmadụ.

1. Ibi ndụ nke okwukwe na ike

2. Ịtụkwasị obi n'ọrụ ebube Chineke

1. Ndị Hibru 11:1 - ? ma okwukwe bu nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahughi anya.

2. Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri ma mee ka oké ifufe ahụ dị jụụ.

ỌLU NDI-OZI 6:9 Ma ufọdu nime ulo-nzukọ-ha, nke anākpọ ulo-nzukọ Libertines, na ndi Sairini, na ndi Aleksandria, na ndi sitere na Silisia na ndi Esia, we bilie, ha na Stifen nēkwu okwu.

Arụmụka Stivin na ndị òtù ụlọ nzukọ kpasuru nnọọ mmeghachi omume.

1. Ike Arụmụka: Otú Anyị Pụrụ Isi Jiri Mkparịta ụka Na-aga n'ihu n'Alaeze Chineke

2. Uru Ige Ige Nghọta Bara: Otú Anyị Pụrụ Isi Mụta n'aka Ndị Ọzọ Site n' Mkparịta ụka

1. Ndị Rom 15:5-7 "Ma Chineke nke ntachi obi na nkasi obi nye unu ka unu nwee otu obi n'ebe ibe unu nọ dị ka Kraịst Jizọs si dị: ka unu wee were otu uche na otu ọnụ na-enye Chineke otuto, bụ́ Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. N’ihi ya, nabatanụ ibe unu, dị ka Kraịst narakwara anyị ka e wee nye Chineke otuto.”

2. Jemes 1:19-20 "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ: n'ihi na ọnụma mmadụ adịghị arụ ọrụ ezi omume nke Chineke."

Ọrụ Ndị Ozi 6:10 Ma ha enweghị ike iguzogide amamihe na mmụọ nke o kwuru.

Stifen jupụtara n’amamihe na mmụọ nke na ndị na-emegide ya enweghị ike iguzogide ya.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Otú Okwu Anyị Ga-esi Na-agbanwe Ndị Ọzọ

2. Amamihe Site na Mmụọ: Otu esi ekwu okwu na ikike

1. Aisaia 11:2-3: ? Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-ike, mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

2. Ilu 15:23: ? 쏛 madu nāṅuri n'ọziza nke ọnu-ya;

ỌLU NDI-OZI 6:11 Mb͕e ahu ha kpalitere ndikom, si, Ayi anuwo ka ọ nēkwulu Moses, megide kwa Chineke.

E goro ndị akaebe ụgha ka ha gbaa akaebe megide Stivin, na-azọrọ na o kwuluru Mozis na Chineke.

1. Agbala Àmà Ụgha: Ihe si n’aghụghọ pụta

2. Na-ekwu Eziokwu n'ịhụnanya: Ike nke eziokwu

1. Ọpụpụ 20:16 ? 쏽 ka i gaghi-agba àmà ugha megide madu-ibe-gi.??

2. Ndị Efesọs 4:15 ? Ya mere, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ niile n'ime onye ahụ bụ isi, banye na Kraịst.

ỌLU NDI-OZI 6:12 Ha we kpalie ìgwè madu ahu, na ndi-okenye na ndi-ode-akwukwọ, we biakute Ya, jide ya, me ka ọ bia na nnọkọ-ikpé.

Ndị mmadụ, ndị okenye na ndị odeakwụkwọ kpasuru ndị mmadụ ma jide Jizọs.

1. Ike nke mkpokọta ihe: Inyocha njide Jizọs

2. Ọrụ Ọchịchị Na-arụ n'Oge Ihe Isi Ike: Inyocha E Jide Jizọs

1. Abụ Ọma 46:10-11 - ? ma unu mara na Mu onwem bu Chineke. A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa!??

2. Matiu 26:53-54 - Jizọs sịrị ha, ? Ì chere na m pụghị ịrịọ Nna m arịrịọ, ọ ga-eziterekwa m ozugbo ihe karịrị ìgwè ndị mmụọ ozi iri na abụọ? Ma ònye gēsi kwa aṅa mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, na ọ gādi otú a?

ỌLU NDI-OZI 6:13 we guzo ndi-àmà ugha, si, Nwoke a adighi-akwụsị ikwulu ebe nsọ a na iwu;

Ndị Sanhedrin nọ na-ebo Stivin ebubo na ọ na-ekwu okwu nkwulu megide ebe nsọ na iwu.

1. Otu esi ebi ndụ dị nsọ nke na-atọ Chineke ụtọ

2. Mkpa ọ dị ịkwado iwu Chineke na ndụ anyị

1. Ndị Hibru 12:14 - "Na-agbalịsi ike ka udo na mmadụ niile, na maka ịdị nsọ ma ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị."

2. Ndị Rom 13: 1-7 - "Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị: n'ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma ọ bụghị site na Chineke, na ikike ndị dị adị bụ ndị Chineke họpụtara."

Ọrụ Ndị Ozi 6:14 Nʼihi na anyị anụwo ka ọ na-ekwu, na Jisọs onye Nazaret a ga-ebibi ebe a, ọ ga-agbanwekwa omenala nke Mozis napụtara anyị.

Ebe a na-ekwu maka otú ndị mmadụ si nụ ka Jizọs onye Nazaret na-ekwu maka ibibi ebe a na ịgbanwe omenala ndị Mosis nyere.

1. Mgbanwe: Ịmụta Ime Ka Ọ Bụ́ Uche Chineke

2. Nbibi na mmeghari ohuru: Oku nke ncheghari

1. Aịzaya 43:18-19 - ? Unu echetala ihe mbu nile, unu eche-kwa-la ihe mb͕e ochie. Le, M'gēme ihe ọhu; ub͕u a ọ gāpu; i gaghi-ama ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara na osimiri n'ọzara.

2. Ndị Rom 12:2 - ? 쏛 ka eme-kwa-la ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we gosi ihe bu uche Chineke nke di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

ỌLU NDI-OZI 6:15 Ma ndi nile ndi nānọdu na nnọkọ-ikpé ahu, nēlegide Ya anya, hu iru-ya dika iru mọ-ozi.

Stephen, otu n’ime ndị dikọn mbụ nke Nzukọ-nsọ mbụ, ka a kpọtara n’iru kansụl Sanhedrin ma ndị nile nọ ebe ahụ tụrụ n’anya maka ọdịdị nke ihu ya nke dị ka iru nke mụọ-ozi.

1. Otu esi edozi ihu igwe

2. Ike nke Omume Chineke

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-17 - "Ya mere, dị ka Chineke? 셲 arọputara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. gbaghara onye ọ bula: b͕aghara kwa dika Jehova b͕aghara gi: yikwasi-kwa-nu ihu-n'anya n'elu omume nile ndia, nke nēkekọta ha nile n'otù n'otù zuru okè.

Ọrụ Ndị Ozi 7 kọrọ ngọpụ Stivin n’ihu Sanhedrin, ọhụụ ya banyere Jisọs guzo n’aka nri Chineke, na ogbugbu ya n’ihi okwukwe ya.

Paragraf nke Mbụ: Na nzaghachi nye ebubo e boro ya, Stifen kwuru ogologo okwu na-akọ akụkọ ihe mere eme nke Israel. Ọ malitere site n’oku Chineke kpọrọ Abraham na nkwa ekwere ya banyere ụmụ ya ịbụ ndị ọbịa n’ala ọzọ ebe ha ga-abụ ohu ruo narị afọ anọ (Ọlụ Ndịozi 7:1-8). Ọ gara n’ihu n’akụkọ banyere Josef onye e rere n’Ijipt ma mechaa bụrụ onye ọchịchị n’ebe ahụ na-azọpụta ezinụlọ ya site n’ụnwụ (Ọlụ Ndịozi 7:9–16).

Paragraf nke abụọ: Stivin kọwaziri otú Chineke si pụta ìhè n’ihu Mozis n’osisi na-ere ọkụ na-enye ya ọrụ dupụta Izrel n’ịbụ ohu ndị Ijipt. N’agbanyeghị na a napụtara ụmụ Izrel site n’Ijipt site n’ọrụ ebube, ha hapụrụ Mosis wee fee arụsị ofufe (Ọlụ Ndịozi 7:17–43). Ọ na-ekwukwa banyere ụlọikwuu ahụ nke Mozis wuru dị ka atụmatụ Chineke si dị na mgbe e mesịrị ụlọ nsọ Solomọn ma na-echetara ha Onye Kasị Elu adịghị ebi n'ụlọ ndị mmadụ ji aka wuo dị ka onye amụma na-ekwu 'Eluigwe bụ ocheeze m ụwa bụ ihe mgbakwasị ụkwụ m Olee ụdị ụlọ ị ga-arụ m. ka Jehova siri ma-ọbu òle ebe izu-ikem gādi? Ọ̀ bughi akam mere ihe ndia nile? (Ọrụ 7:44-50).

Paragraf nke atọ: Stifen na-ebo ndị ndu isi ike n’olu a na-ebighị úgwù n’obi, ntị mgbe nile na-eguzogide Mụọ Nsọ dịka ndị nna nna ha mere. Ha kpagburu ndị amụma ndị buru amụma na-abịa Onye ezi omume ugbu a, ha ararawo nye ndị e gburu ya natara iwu ndị mmụọ ozi chiri echichi ma ha edebeghị ya (Ọrụ 7: 51-53). Mgbe Sanhedrin nụrụ ndị òtù a, iwe were ha taa ikikere ezé megide ya, ma o zuru okè Mmụọ Nsọ leliri elu elu, ebube Chineke Jizọs guzo n'aka nri Chineke kwuru, sị, 'Lee m na-ahụ eluigwe meghere Ọkpara nwoke guzo n'aka nri Chineke. Ha kpuchiri ntị ha na-eti mkpu n'elu olu gbapụrụ na ya dọkpụụrụ si obodo malite nkume ya àmà tọrọ uwe ụkwụ ụkwụ nwa okorobịa aha ya bụ Sọl ka ha na-atụ Stivin na nkume na-ekpe ekpere 'Onyenwe anyị Jizọs nata mmụọ' wee daa ikpere n'ala tie n'oké olu 'Onyenwe anyị ejidela mmehie a megide ha. Mgbe o kwuchara ihe a, ọ dara n’ụra Sọl kwadoro igbu mmadụ (Ọrụ 7:54-60).

ỌLU NDI-OZI 7:1 Ya mere onye-isi-nchu-àjà siri, Ihe ndia ọ̀ bu otú a?

Itien̄wed emi aban̄a akwa oku obụp m̀mê mme n̄kpọ oro ẹkedoride Stephen ikọ ẹdi akpanikọ.

1. Ike nke ajụjụ: Ọmụmụ nke ndị na-ebo Stivin ebubo na Ọlụ Ndị Ozi 7

2. Ọrụ nke ịdị umeala n'obi n'ọnọdụ esemokwu: Inyocha azịza Stifen na Ọrụ Ndịozi 7.

1. Aisaia 53:7 - Onye emegbu na eweda ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya; ewe duru ya dika nwa-aturu je n'ob͕u.

2. Matiu 11:29 - Werenụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m, n'ihi na m dị nwayọọ na obi umeala n'obi.

ỌLU NDI-OZI 7:2 O we si, Umu-nne, na ndi bu nna, ge nti; Chineke nke ebube mere ka nna-ayi Abraham hu Ya anya, mb͕e Ọ nọ na Mesopotemia, tutu o biri na Charan;

Stifen gwara ndị mmadụ okwu, na-akọ otú Chineke si pụta ìhè n’ihu Ebreham na Mesopotemia tupu ọ kwaga Charran.

1. Ibi ndụ dịka atụmatụ Chineke siri dị: Akụkọ Abraham nke okwukwe na nrube isi

2. Ịkwụsị n'okwukwe: Ịmụta ihe n'ihe nlereanya Ebreham

1. Jenesis 12:1-3 - Chineke kpọrọ Abraham ka ọ gaa n'ala Ọ ga-egosi ya

2. Ndị Hibru 11:8 - Abraham rubere isi wee gaa, n'amaghị ebe ọ na-aga

ỌLU NDI-OZI 7:3 Ọ si ya, Si n'ala-gi na n'etiti umu-nna-gi pua, ba n'ala ahu nke M'gēgosi gi.

Chineke kpọrọ Abraham ka ọ hapụ obodo ya na ezinụlọ ya ka ọ gaa n’ala ọhụrụ nke Chineke ga-egosi ya.

1. Ka irube isi n'Oku Chineke si eweta ngozi

2. Ịgbaso Ọchịchị Chineke n'oge Mgbanwe

1. Jenesis 12:1-4 – Jehova we si Abram, Si n'ala-gi, na n'ebe umu-nna-gi, si kwa n'ulo nna-gi pua, rue ala ahu nke M'gēgosi gi;

2. Joshua 1:1-9 - Mgbe ọnwu Moses, bú orù Jehova, gasiri, na Jehova gwara Joshua nwa Nun, bú orù Moses, okwu, si, Moses, bú orùm, anwuwo; ma ub͕u a bilie, gabiga Jọdan nka, gi onwe-gi na ndi nka nile, rue ala ahu nke Mu onwem nēnye ha, bú umu Israel.

ỌLU NDI-OZI 7:4 O we si n'ala ndi Kaldea puta, biri na Haran: o si n'ebe ahu, mb͕e nna-ya nwuru anwu, o we me ka ọ wezugara ya ba n'ala nka nke unu onwe-unu nēbi.

Stifen na-akọ banyere njem Ebreham si n’ala ndị Kaldia gaa Charran, nakwa n’ala ahụ ndị Juu bi ugbu a.

1. Iga n’iru: Njem Abraham si na Kaldea gaa Charran

2. Ịgbanye Mkpọrọgwụ: Ebe obibi Ebreham ruo ogologo oge n'Ala Nkwa ahụ

1. Jenesis 11:31 - 12:4 - Oku Chineke kpọrọ Abraham ka ọ hapụ ala nna ya gaa Ala Nkwa ahụ.

2. Ndị Hibru 11:8-10 - Okwukwe Abraham na nkwa Chineke kwere maka ebe obibi ọhụrụ na nrube isi ya nye ọkpụkpọ Chineke.

ỌLU NDI-OZI 7:5 Ọ dighi kwa ihe-nketa o nyere ya nime ya, e-e-è, ma-ọbughi itukwasi ukwu-ya: ma o kwere nkwa na ya gēnye ya nye ya na nkpuru-ya gānọchi ya, ka ọ buru ihe-nnweta, mb͕e ọ ka nọ. enweghi nwa.

Chineke kwere Ebreham nkwa na ya ga-enye ya ala ọbụna mgbe Ebreham na-enweghị onye nketa.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nkwa Ya, n'agbanyeghị ọnọdụ

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi na nkwa Ya

1. Ndị Rom 4: 13-18 - Okwukwe Abraham nwere na Chineke na nkwa Chineke kwere ya maka ala ahụ.

2. Ndị Hibru 11:8-10 – Okwukwe Abraham na Chineke, ọbụna mgbe ọ na-enweghị onye nketa.

ỌLU NDI-OZI 7:6 Chineke we kwue otú a, na nkpuru-ya gānọ dika ọbìa n'ala ọzọ; na ka ha we me ka ha ba n'orù, me kwa ha ihe ọjọ nnù arọ.

Chineke kwuru na a ga-akpọrọ ndị ya gaa mba ọzọ ma mekpọọ ha ọnụ ruo narị afọ anọ.

1. “Ike nke Ntachi Obi: Otú Ndị Chineke Si Tachie Obi n’Oge Ndị Dị Nri”

2. “Nkwa Chineke: Ilere Ntachi Obi Kwesịrị Ntụkwasị Obi”

1. Ndị Rom 5:3-5 "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị na-ata, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, àgwà; na àgwà, olileanya. olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na ịhụnanya Chineke. a wụsaworo anyị n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyeworo anyị.”

2. Ndị Rom 8:18 "Ana m agụ na ahụhụ anyị na-ata ugbu a abaghị uru iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

ỌLU NDI-OZI 7:7 Ma mba ahu nke ha gāburu ndi-orù ka M'gēkpe ikpe, ka Chineke siri: ma emesia ha gāputa, fèm n'ebe a.

Chineke kwere ụmụ Izrel nkwa na ha ga-ejere ya ozi mgbe ha nọsịrị n’agbụ nke mba ọzọ.

1. Olileanya nke ụmụ Izrel: Nkwa nke mgbapụta na ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke

2. Ike nke Chineke: Ọchịchị Ya n'ebe Mba dị iche iche na ikwesị ntụkwasị obi Ya nye Ndị Ya

1. Aisaia 43:1-3 - Atula egwu, n'ihi na agbaputawom gi; Akpọrọ m gị aha, ị bụ nke m.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọlu Ndi-Ozi 7:8 O we nye ya ọb͕ub͕a-ndu nke obibì-úgwù: Abraham we mua Aisak, bìe ya úgwù n'ubọchi nke-asatọ; Aisak we mua Jekob; Jekob we mua ndi-isi-ndikom iri na abua ahu.

Enyere Abraham ọgbụgba ndụ nke ibi úgwù wee nyefee ya n'aka nwa ya nwoke Aịzik, onye were ya nye nwa ya nwoke Jekọb. Jekọb bụ nna nke ndị nna ochie iri na abụọ ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịfefe omenala site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.

2. Ike nke ọgbụgba ndụ Chineke nke ibi úgwù na otú e siworo gafee ya kemgbe ọtụtụ narị afọ.

1. Jenesis 17:10-14 – ọgbụgba ndụ nke ibi úgwù nke Chineke na Abraham.

2. Deuterọnọmi 6: 4-9 - Iwu ka e wefere ọgbụgba ndụ Chineke nye ọgbọ ndị na-abịa n'ihu.

Ọrụ Ndị Ozi 7:9 Ma ndị nna nna ha, were ekworo wee resị Josef nʼIjipt: ma Chineke nọnyeere ya.

Ndị nna ochie ahụ, n’ihi ekworo, ha rere Josef n’Ijipt, ma Chineke nọnyere ya.

1: N'agbanyeghị ihe isi ike anyị na-enwe, Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile.

2: Anyaụfụ nwere ike iduga n'omume mbibi, ma Chineke ka nwere ike iwepụta ezi ihe na ha.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

ỌLU NDI-OZI 7:10 O we naputa ya na nkpab͕u-ya nile, nye kwa ya amara na amam-ihe n'iru Fero, bú eze Ijipt; o we me ya onye-ndú Ijipt na ulo-ya nile.

Chineke we naputa Josef na nkpab͕u-ya nile, nye ya amam-ihe na amara n'ulo Fero, me ya ka ọ buru onye-isi nke Ijipt na ulo-ya.

1. Atụmatụ Chineke n'oge ihe isi ike - ka Chineke ga-esi jiri mkpagbu anyị mee ihe maka nzube Ya

2. Amamihe nke Chineke - ka Jehova si enye anyị nghọta na amara n'oge mkpa

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

ỌLU NDI-OZI 7:11 Ma oké unwu we di n'ala Ijipt nile na Kenean, na oké nkpab͕u: ma nna-ayi-hà ahughi ihe-oriri.

Ala Ijipt na Kenan nwere oké ụnwụ, ma ndị ahụ nọ n’oké mkpagbu n’ihi na ha enweghị ike ịchọta ihe oriri.

1. Ihe Chineke Na-enye n'Oge Mkpa

2. Ịtụkwasị ụkwụ n'ike Chineke n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Matiu 6: 25-34 - Echegbula onwe gị, ma tụkwasị obi na ndokwa Chineke

2. Abu Oma 16:8-Edowom Jehova n'irum mb͕e nile, Ọ bu kwa onye-iye-akam n'oge ahuhu.

ỌLU NDI-OZI 7:12 Ma mb͕e Jekob nuru na ọka di n'Ijipt, o buru uzọ ziga nna-ayi-hà.

Jekọb zipụrụ ndị nna nna Izrel n'Ijipt ịchọ ihe oriri mgbe ọ nụrụ na ọka dị n'ebe ahụ.

1. Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị ọbụna n'oge ihe isi ike.

2. Atụla egwu itinye ihe ize ndụ nye Chineke.

1. Matiu 6:25-34 - Unu echegbula onwe unu maka echi, n'ihi na echi ga-echegbu onwe ya maka onwe ya.

2. Ndị Hibru 11:8 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata dịka ihe nketa.

ỌLU NDI-OZI 7:13 Na nke ub͕ò abua ewe me ka Josef mara umu-nne-ya; ewe me ka umu-nna Josef mara Fero.

E kpughere ezinụlọ Josef nye Fero n’oge ha zutere nke abụọ.

1. Chineke nwere ike inye anyị ohere ka anyị na ezinụlọ anyị dịghachi n'otu.

2. Chineke nwere ike iji ahụmahụ anyị gara aga kpụzie ọdịnihu anyị.

1. Matiu 10:29-31 (Ọ bụ na a dịghị ere nza abụọ n'otu mkpụrụ ego dị iche iche? Ma otu n'ime ha agaghị ada n'ala ma Nna unu anwụọla. Ma ọbuná agiri-isi nile nke isi-unu ka aguworo. bara uru karịa ọtụtụ nza.)

2. Ndị Rom 8:28 (Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ Chineke n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.)

ỌLU NDI-OZI 7:14 Josef we ziga, kpọ Jekob nna-ya, na umu-nne-ya nile, bú ọgu madu atọ na iri na ise, biakute ya.

Josef zigara nna ya Jekọb na ezinụlọ ya nke dị iri mmadụ asaa na ise ka ha bịa Ijipt.

1. Ike ezinụlọ: mkpa ọ dị ịbịakọta ọnụ na ịkwado ibe ha n'oge ihe isi ike.

2. Ịtụkwasị obi n'atụmatụ Chineke maka ndụ anyị: ịmụta ịnakwere na ịnakwere ihe a na-atụghị anya ya.

1. Aisaia 43:2 “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị ere gị.”

2. Abụ Ọma 34:8 “Detụnụ ire ma hụ na Jehova dị mma; Ngọzi nādiri onye nāb͕abà nime Ya.

ỌLU NDI-OZI 7:15 Jekob we rida n'Ijipt, nwua, ya onwe-ya na nna-ayi-hà.

A kọwara njem Jekọb gawa Ijipt na ọnwụ n’Ọlụ Ndịozi 7:15.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ndị ya, ọbụna n'etiti ọnọdụ ndị siri ike.

2. Ike nke nkwa Chineke na-eduzi ma kwado anyị.

1. ABÙ ỌMA 105:17-19 - O ziga otù nwoke n'iru ha, bú Josef, onye anēre n'ọnọdu orù: Onye ha were akàrà mebie ukwu-ya abua: ewe tọrọ ya n'ígwè: Rue mb͕e okwu-Ya ruru: okwu nke Jehova. Jehova nwara ya.

2. Jenesis 50:24-25 - Josef we si umu-nne-ya, Mu onwem gaje inwu: ma Chineke gēleta unu n'ezie, me ka unu si n'ala nka puta ba n'ala ahu nke Ọ ṅuru Abraham na Aisak iyi nye Abraham. Josef we ṅua iyi nye umu Israel, si, Chineke gēleta unu n'ezie, unu gēsi kwa n'ebe a bulie ọkpukpum.

ỌLU NDI-OZI 7:16 ewe bupu ha ba na Sekem, tọb͕ọ ha n'ílì ahu nke Abraham b͕uru n'ọnu-ọgugu ego n'aka umu-ndikom Emoa, bú nna Shikem.

Ụmụ Emọr wee resị Ebreham ili nke dị na Sikem.

1. “Nkwa Chineke kwere Ebreham” - Inyocha ọgbụgba ndụ Chineke na Ebreham gbara na òkè ili ahụ na-arụ n’imezu nkwa ahụ.

2. “Mkpa nke ílì” - Inyocha ihe ili pụtara n’akụkọ Akwụkwọ Nsọ na n’ụwa taa.

1. Jenesis 15:17-21 – Ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham gbara.

2. Jọn 11:17-44 - Jizọs mere ka Lazarọs si n'ọnwụ bilie, na-egosipụta ike ili nwere ike bilite n'ọnwụ.

ỌLU NDI-OZI 7:17 Ma mb͕e oge okwu ahu ruru nso, nke Chineke ṅuru Abraham, ndi Israel we ba uba n'Ijipt.

Ndị Izrel mụbara n’Ijipt ka oge Chineke kwere Ebreham ná nkwa na-eru nso.

1. Nkwa Chineke bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, ọ ga-emezukwa.

2. Chineke ga na-ekwesị ntụkwasị obi nye ndị Ya mgbe niile.

1. Ndị Rom 4:20-21 - Ọ tụgharịghị site n'ekweghị ekwe banyere nkwa Chineke, kama ọ mere ka okwukwe ya sie ike wee nye Chineke otuto, ebe o kwenyesiri ike na Chineke nwere ike ime ihe ahụ o kwere ná nkwa.

2. Ndị Hibru 10:23 - Ka anyị jidesie olileanya ahụ anyị na-ekwupụta n'atụghị egwu, n'ihi na onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi.

Ọrụ 7:18 Ruo mgbe eze ọzọ biliri, bụ́ onye na-amaghị Josef.

Fero nke Ijipt amataghị Josef na ihe ndị ọ rụzuru.

1: Atụmatụ Chineke n'ikpeazụ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi mgbe onye ọ bụla na-amataghị ya.

2: Ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike, anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke nwere atụmatụ.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

ỌLU NDI-OZI 7:19 Onye ahu we meso umu-nna-ayi aghughọ, we meso nna-ayi-hà ihe ọjọ, ka ha we chupu umu-ntakiri-ha, ka ha we ghara idi ndu.

Fero ghọgburu ụmụ Izrel, megbuo nna nna ha ma manye ha ịhapụ ụmụntakịrị ha ka ha wee ghara ịdị ndụ.

1. Ihe si n’aghụghọ pụta: Ịmụta ihe n’ihe Fero mejọrọ ụmụ Izrel.

2. Ịnabata nkwa mgbapụta nke Chineke n'ihu mmeso ọjọọ

1. Matiu 10:28-29 - “Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama, na-atụ egwu Onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n’ọkụ ala mmụọ. Ọ̀ bughi otù penny ka anēre nza abua? Ma ọ dịghị otu n’ime ha nke ga-ada n’ala n’ebe Nna unu nọ.”

2. Deuterọnọmi 30:19-20 - “Taa ka m nyere gị nhọrọ n’etiti ndụ na ọnwụ, n’etiti ngọzi na ọbụbụ ọnụ. Ugbu a, a na m akpọku eluigwe na ụwa ka ha hụ nhọrọ nke ị na-eme. Ọ gādim nọ̄ nma ma asi na i gārọputa ndu, ka gi onwe-gi na nkpuru-gi we di ndu! Ị pụrụ ime nhọrọ a site n’ịhụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya, na-erubere ya isi, na ịrara onwe gị nye ya.”

ỌLU NDI-OZI 7:20 N'oge ahu ka amuru Moses, o we mara nma nke-uku, we zùa n'ulo nna-ya ọnwa atọ.

A mụrụ Moses n’oge mkpagbu dị ukwuu megide ụmụ Izrel ma ọ mara mma nke ukwuu, na-etolite n’ụlọ nna ya ruo ọnwa atọ.

1. Ibi ná Mkpagbu: Otú Chineke si eji ihe isi ike eme ihe bara uru

2. Mma Moses: Ntụgharị uche na izu okè nke Chineke

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 139:14 – Ana m eto gị n’ihi na e keworo m n’ụzọ dị egwu na dị ebube; ọrụ gị dị ebube, amaara m nke ahụ nke ọma.

Ọrụ Ndị Ozi 7:21 Mgbe a chụpụrụ ya, ada Fero kuru ya, zụọ ya ka ọ bụrụ nwa nke ya.

Ada Fero chọtara Moses n'osimiri Naịl ma zụọ ya dị ka nwa ya nwoke.

1. Chineke na-achị ọbụna ihe kacha sie ike.

2. Anyị ga-atụkwasị Chineke obi na atụmatụ Ya maka ndụ anyị.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Jeremaịa 29:11 - "'N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị,' ka Jehova kwuru, 'atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.'"

ỌLU NDI-OZI 7:22 Ewe muta Moses n'amam-ihe nile nke ndi Ijipt, ọ bu kwa dike n'okwu na n'omume.

A kụziiri Mozis ihe n'akụkụ nile nke amamihe Ijipt, bụrụkwa ọkà n'ikwu okwu na onye na-eme ihe ike.

1. Ike nke Mmụta: Otú Mosis ji amamihe Ijipt gbanwee ndụ ya

2. Ike Omume: Otú Okwu Mozis na Omume Si Gbanwee Akụkọ

1. Ilu 4:7 - Amamihe bụ isi ihe; n'ihi nka nweta amam-ihe: Were kwa ihe-nnweta-gi nile nweta nghọta.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

ỌLU NDI-OZI 7:23 Ma mb͕e ọ b͕ara ọgu arọ abua, ọ ba n'obi-ya ileta umu-nne-ya, bú umu Israel.

Mgbe Stivin dị afọ iri anọ, ọ gụsiri ya agụụ ike ịga leta ndị Izrel ibe ya.

1. Ike Obodo: Nyochaa Akụkọ Stephen

2. Mkpa ọ dị imezu nrọ anyị: Ihe mmụta sitere n’aka Stivin

1. Ndị Rom 12:10 - Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwenụ obi ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, n'ịsọpụrụ ibe unu.

2. Ilu 13:20 – Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe, ma enyi ndị nzuzu ka a ga-ala n'iyi.

ỌLU NDI-OZI 7:24 Ma mb͕e ọ huru otù onye nime ha ka anēmejọ ya, o we b͕ochita ya, we bọ̀ onye ahu anēmeb͕u ubọ, tib͕ue onye Ijipt.

Mozis gbachiteere onye Izrel ma tigbuo onye Ijipt.

1. Otú Anyị Ga-esi Mụta Ihe n’Aka Mozis

2. Ike nke Ikpe Ziri Ezi: Olee Otú Anyị Ga-esi Emezi Ihe Na-ezighị Ezi

1. Ilu 31:8-9 - "Kwuonụ ndị na-enweghị ike ikwu maka onwe ha, kpeenụ ikpe ziri ezi maka ndị a na-echi ọnụ n'ala.

2. Jemes 5:4 - "Lee, ụgwọ ọrụ nke ị na-akwụghị ndị ọrụ bụ ndị na-egbucha ubi gị na-etiku gị: iti-nkpu nke ndị na-ewe ihe ubi eruwo ntị nke Onyenwe anyị nke pụrụ ime ihe nile."

Ọrụ Ndị Ozi 7:25 Nʼihi na o chere na ụmụnne ya ga-aghọta na Chineke ga-esi nʼaka Ya napụta ha: ma ha aghọtaghị.

Ndị nke Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na Ya na atụmatụ Ya maka ha.

1: "Ike nke ntụkwasị obi: Ịdabere na Atụmatụ Chineke"

2: “Ime Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike: Ịghọta Nnapụta Chineke”

1: Isaiah 40: 31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ghara ịda mbà; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2: Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile; adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

Ọrụ Ndị Ozi 7:26 Nʼechi ya, o gosiri ha onwe ya ka ha na-alụ ọgụ, ọ chọkwara ka ha guzoro nʼotu nʼotu, si, Ndị-nwe, unu bụ ụmụnne; gini mere unu nēmejọrita onwe-unu?

Stivin baara ndị mmadụ mba maka ihe ọjọọ ha mere ma gbaa ha ume ka ha na ibe ha dịghachi ná mma.

1. Mkpekọrịta: Ụzọ Udo

2. Ike nke ịdị n'otu

1. Matiu 5:9 - “Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke.”

2. Ndị Efesọs 4:3 - "na-eme mgbalị niile iji debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo."

ỌLU NDI-OZI 7:27 Ma onye nēmejọ ibe-ya tupuru ya, si, Ònye mere gi ka i buru onye-isi na onye-ikpé n'ebe ayi nọ?

E boro Stivin ebubo na ọ chọrọ ime onwe ya onye ọchịchị na onyeikpe na-achị ndị mmadụ.

1. Ihe ize ndụ nke ebubo ụgha

2. Mkpa ịdị umeala n'obi

1. Abụ Ọma 15:3 – Onye nējighi ire-ya kwughachi okwu-ugha, Ọ nēmeghi kwa madu-ibe-ya ihe ọjọ, nābulighi kwa ita-uta megide ibe-ya.

2. Ilu 17:9 - Onye nēkpuchi njehie nāchọ ihu-n'anya; Ma onye na-ekwughachi okwu na-ekewa ndị enyi.

Ọrụ Ndị Ozi 7:28 Ị̀ ga-egbu m, dị ka i gburu onye Ijipt ụnyahụ?

Stifen boro ndị ndú ndị Juu ebubo na ha chọrọ igbu ya, dị nnọọ ka ha gburu onye Ijipt n’ụbọchị gara aga.

1. Otú Omume Anyị Si Nweta: Inyocha Obi Ike Stivin

2. Olee Otú Anyị Si Emeghachi omume ná Mkpagbu?: Ịmụta Ihe n’Okwukwe Stivin

1. Ọpụpụ 2:14 - "O we si, Ònye mere gi onye-isi na onye-ikpe na-achị anyị? Ị chọrọ igbu m, dị ka i gburu onye Ijipt?"

2. Matiu 5:44 - "Ma a sị m unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, gọzie ndị na-akọcha unu, na-emere ndị kpọrọ unu asị ihe ọma, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-eji unu n'agbanyeghị na-akpagbu unu."

ỌLU NDI-OZI 7:29 Moses we b͕alaga n'okwu a, ọ bu kwa ọbìa n'ala Midian, ebe ọ muru umu-ndikom abua.

Mozis gbapụrụ mgbe Chineke nyere ya iwu ka ọ laghachi Ijipt, o wee nọrọ na Midian, bụ́ ebe ọ mụrụ ụmụ nwoke abụọ.

1: Anyị kwesịrị icheta irube isi n'iwu Chineke, ọ bụrụgodị na o siri ike.

2: Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị, ọbụna mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ.

1: Abụ Ọma 37: 23-24 - “Jehova na-eme ka nzọụkwụ mmadụ guzosie ike, mgbe ụzọ ya na-atọ ya ụtọ; ọ buru na ọ daa, agaghi-atu ya n'isi-ya: n'ihi na Jehova nēchegide aka-Ya.

2: Ndị Hibru 11: 24-26 - “N'okwukwe Mozis, mgbe o tolitere, ọ jụrụ ka a kpọọ ya nwa ada Fero, wee họrọ ka e mejọọ ya na ndị Chineke karịa inwe obi ụtọ na-adịghị adịte aka nke mmehie. O weere nkọcha Kraịst dị ka akụ̀ karịa akụ̀ ndị Ijipt, n’ihi na ọ na-ele anya ụgwọ ọrụ.”

ỌLU NDI-OZI 7:30 Ma mb͕e ọgu arọ abua gwusiri, mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi gosi ya n'ọku nke ọku n'etiti osisi ntà.

Mb͕e ọgu arọ abua nke ijeghari n'ọzara ka Moses huru mọ-ozi nke Jehova n'osisi nke nēre ọku.

1. Otú Chineke si ekpughe ọnụnọ Ya n'ụzọ a na-atụghị anya ya

2. Oge Chineke na-adị mma mgbe niile

1. Ọpụpụ 3:2-4 – Mọ-ozi nke Jehova we me ka ọ hu ya anya n'ire ọku site n'etiti osisi ntà: o we hu, ma, le, osisi ntà ahu nēre ọku, ma osisi ntà ahu adighi. eripịara.

2. Ndị Hibru 12:25-29 - Lezienụ anya ka unu ghara ịjụ onye na-ekwu okwu. N'ihi na ọ buru na ha ab͕apughi ndi juworo Onye nēkwu okwu n'uwa, ayi agaghi-ab͕apu kari kwa ya, ma ọ buru na ayi esi n'ebe Onye ahu nēkwu okwu si n'elu-igwe chigharia.

ỌLU NDI-OZI 7:31 Mb͕e Moses huru ya, ibobo nwua ya n'aru n'ọhù ahu: ma mb͕e ọ nābiaru nso ihu ya, olu Jehova we biakute ya.

Mozis tụrụ egwu ike na ịdị ebube Chineke.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-atụ ike na ịdị ebube Chineke egwu mgbe niile.

2: Anyị kwesịrị iguzo n'ụjọ na nsọpụrụ n'ihu Chineke.

1: Aisaia 6:3 - otù onye we tikue ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu: uwa nile juputara n'ebube-Ya.

2: ABÙ ỌMA 33:8- Ka uwa nile tua egwu Jehova: Ka ndi nile bi n'uwa tu kwa egwu Ya.

ỌLU NDI-OZI 7:32 si, Mu onwem bu Chineke nke nna-gi-hà, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob. Moses we ma jijiji, ma ọ ghara anwa ikiri.

Mosis wee maa jijiji mgbe ọ nụrụ ka Chineke kwupụtara onwe ya dị ka Chineke nke nna ya Abraham, Aịzik, na Jekọb.

1. Chineke bu Chineke nke ọgbọ nile.

2. Ịmara Chineke na-eweta egwu na nsọpụrụ.

1. Jenesis 17:1-8 – ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham.

2. Matiu 3:13-17 – Jizọs mere baptizim na Jọdan.

ỌLU NDI-OZI 7:33 Onye-nwe-ayi we si ya, Yipu akpukpọ-ukwu-gi n'ukwu-gi: n'ihi na ebe i nēguzo bu ala nsọ.

Chineke gwara Mozis ka o yipụ akpụkpọ ụkwụ ya n'ụkwụ ya iji gosi nsọpụrụ maka ala nsọ ahụ.

1: Ịsọpụrụ Onye Nsọ: Yipụ akpụkpọ ụkwụ anyị dịka omume nke nrubeisi na nkwanye ùgwù nye Chineke.

2: Ịdị Nsọ nke Ụwa: A na-akpọ anyị ka anyị na-asọpụrụ na ịkwanyere ebe Chineke kere eke.

1: Ọpụpụ 3:5 - “Abịala nso! Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị, n'ihi na ebe ị na-eguzo bụ ala dị nsọ.

2: Aisaia 6:1-2 - “N'arọ nke eze Uzaia nwuru ka m'huru Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu ; ub͕ọ-ala nke uwe-nwuda-ya we juputa ulo uku Chineke. Seraphim guzoro n'elu ya. Onye ọ bula nwere nkù isi: abua ka o ji kpuchie iru-ya, na abua ka o ji kpuchie ukwu-ya abua, na abua ka o ji efe efe.

ỌLU NDI-OZI 7:34 ahuwom, ahuwom nweda-n'ala nke ndim nke di n'Ijipt, anuwokwam isu-ude-ha, ridatawo kwa inaputa ha. Ma ub͕u a, bia, M'gēziga gi n'Ijipt.

Chineke huru nkpab͕u nke ndi-Ya n'Ijipt, we nu isu-udè-ha, O we ridata inaputa ha. O zipụrụ Mozis ka ọ gaa kpọpụta ha Ijipt.

1. Nnapụta anyị Site na ntinye aka nke Chineke

2. Ịtụkwasị Jehova obi n'oge ihe isi ike

1. Ndị Hibru 13:5-6 - “Ka ndụ gị ghara ịhụ ego n'anya, ka afọ jukwa gị n'ihe i nwere, n'ihi na o kwuwo, sị, M'gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.

2. Abụ Ọma 34:17-18 - “Mgbe ndị ezi omume na-etiku enyemaka, Jehova na-anụ ma napụta ha na mkpagbu ha nile. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.”

ỌLU NDI-OZI 7:35 Moses nka nke ha juru, si, Ònye mere gi ka i buru onye-isi na onye-ikpé? Onye ahu ka Chineke zigara ka ọ buru onye-isi na onye-nb͕aputa site n'aka mọ-ozi nke mere ka ọ hu Ya anya n'ohia ahu.

Na Ọrụ Ndịozi 7:35, anyị na-agụ banyere Mozis, onye ụmụ Izrel jụrụ dị ka onye ọchịchị na onyeikpe, ma Chineke zitere ya ka ọ bụrụ onye ọchịchị na onye mgbapụta site na mmụọ ozi nke pụtara n'ihu ya n'ime ọhịa.

1. Otú Chineke Ga-esi Gbanwee Onye Ajụrụ Ajụrụ Ajụ ka Ọ bụrụ Onye Ndú

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’ebe ndị ya nọ n’agbanyeghị nnupụisi ha

1. Aisaia 6:8 - "M'we nu olu Jehova, ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga, ònye gēje-kwa-ra ayi? M'we si, Lem; zigam."

2. Ọpụpụ 3:2 - "Mọ-ozi nke Jehova we me ka ọ hu Ya anya n'ire ọku site n'etiti osisi ntà: o we hu, ma, le, osisi ntà ahu nēre n'ọku, ma erechapughi osisi ntà ahu; "

ỌLU NDI-OZI 7:36 O we me ka ha puta, mb͕e O mesiri ọlu-ebube na ihe-iriba-ama n'ala Ijipt, na n'Oké Osimiri Uhie, na n'ọzara ọgu arọ abua.

Chineke ji ikwesị ntụkwasị obi duzie ụmụ Izrel ruo afọ 40 n’ala ịkpa mgbe o gosisịrị ha ihe ịrịba ama na ihe ebube n’Ijipt na n’Oké Osimiri Uhie.

1: Chineke bụ onye ndu kwesịrị ntụkwasị obi, onye na-agaghị ahapụ anyị ma ọ bụ gbahapụ anyị.

2: Chineke bu Chineke nke ihe iriba-ama na ihe-ebube, Onye ga-egboro anyị mgbe anyị tụkwasara ya obi.

1: Diuterọnọmi 31:6 - "Dị ike, nwee ume, atụla egwu, atụkwala ụjọ n'ihi ha: n'ihi na Jehova bụ Chineke gị na-eso gị: Ọ gaghị ahapụ gị ma ọlị ma ọ bụ gbahapụ gị."

2: Abụ Ọma 105:27 - "O [Chineke] mere ka ha [ụmụ Izrel] ka ha nọkwasị n'ebe dị elu nke ala, werekwa mkpụrụ nke ubi na-azụ ha."

Ọrụ Ndị Ozi 7:37 Nka bu Moses ahu, onye siri umu Israel, Jehova, bú Chineke-unu, gēme ka onye-amuma biliere unu n'etiti umu-nne-unu, dika Mu onwem; ya ka unu gānu.

Mozis bụ onye amụma Chineke họpụtara ịgwa ndị Izrel okwu.

1: Chineke na-ahọrọ ndị ndu ga-eduzi anyị.

2: Ike nke ibu amuma na mkpa nke nrube isi.

1: Jeremaia 1:5 - Tutu m'akpu gi n'afọ amaram gi, tutu amua gi ka M'doro gi iche; M'doro gi ka i buru onye-amuma nye mba nile.

2: Ndị Hibru 11:23-29 - Okwukwe ka Moses, mb͕e amuru ya, ndi muru ya ji zobe ya ọnwa atọ, n'ihi na ha huru na ọ bu nwa-nwoke mara nma; ha atughi kwa egwu okwu eze.

ỌLU NDI-OZI 7:38 Onye ahu bu Onye ahu Nke nọ na nzukọ Kraist di n'ọzara, ya na mọ-ozi ahu nke gwara ya okwu n'ugwu Saina, ya na nna-ayi-hà: onye natara okwu di ndu inye ayi:

Stivin kwuru banyere òkè Mozis mere n’ịgbasara ụmụ Izrel okwu Chineke n’ime ọzara.

1. Mkpa nke okwu Chineke dị ndụ na ndụ anyị

2. Ike nke nrube isi n’okwu Chineke

1. Deuterọnọmi 4: 2-4 - Agbakwunyela ma ọ bụ wepụ n'okwu Chineke

2. Ndị Rom 10:17 - Okwukwe sitere n'ịnụ okwu Chineke

ỌLU NDI-OZI 7:39 Onye nna-ayi-hà nāchọghi irubere ya isi, kama ha siri n'ebe ha nọ chupu ya, ha we laghachi n'obi-ha ọzọ n'Ijipt.

Ndị Izrel nke Agba Ochie erubereghị Chineke isi, kama ha chigharịrị wee laghachi Ijipt.

1. Iso Chukwu siri ike, ma okwesiri

2. Ịhụnanya Chineke enweghị ihe ọ bụla

1. Diuterọnọmi 28:1-2 - "Ọ bụrụkwa na i gee ntị n'olu Jehova bụ́ Chineke gị n'ikwesị ntụkwasị obi, wee lezie anya mee ihe niile O nyere n'iwu nke m na-enye gị n'iwu taa, Jehova bụ́ Chineke gị ga-ebuli gị elu karịa mba niile nke ụwa. ụwa.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

ỌLU NDI-OZI 7:40 si Eron, Mere ayi chi ndi nēje n'iru ayi: n'ihi na Moses nka, bú onye mere ka ayi si n'ala Ijipt puta, ayi amaghi ihe mere ya.

Ụmụ Izrel gwara Erọn ka o meere ha chi ga-edu ha, n’ihi na ha amaghị ihe mere Mozis bụ́ onye dupụtara ha n’Ijipt.

1. Atụmatụ Chineke Kariri nke Mmadụ: Otu esi amata na nyefee uche Chineke.

2. Ihe Chineke Na-enye: Otu esi atụkwasị Chineke obi n'oge a na-ejighị n'aka

1. Aisaia 55:8-9 “N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2. Ọpụpụ 14:31 “Izrel wee hụ oké ọrụ ahụ nke Jehova rụrụ n'ahụ́ ndị Ijipt: ndị Izrel wee tụọ egwu Jehova, kwere Jehova na ohu ya bụ́ Mozis.

ỌLU NDI-OZI 7:41 Ha we me nwa-ehi n'ubọchi ahu, chuara arusi ahu àjà, we ṅuria n'ọlu aka-ha.

N’oge ụmụ Izrel, ha na-akpụ nwa ehi ọlaedo ma chụọrọ arụsị àjà àjà, na-eme ememe aka aka ha.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị - Otu anyị nwere ike isi zere ya

2. Ike nke ime mmemme onyinye anyi

1. Ọpụpụ 32:1-6

2. Abụ Ọma 115:4-8

Ọlu Ndi-Ozi 7:42 Chineke we chigharia, rara ha nye ikpọ isi ala nye usu nile nke elu-igwe; dika edeworo ya n'akwukwọ nke ndi-amuma, si, Unu ulo Israel, ùnu chuworom anu eb͕uru eb͕u na àjà-nsure-ọku rue ọgu arọ abua n'ọzara?

E nyefere ụmụ Izrel ka ha fee usuu ndị agha eluigwe ofufe ruo afọ iri anọ n’ime ọzara, dị ka akwụkwọ ndị amụma si kwuo.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị

2. Mkpa ọ dị ife nanị Chineke ofufe

1. Deuterọnọmi 6:4-5 - "Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. Jeremaịa 10:2-3 - "Otú a ka Jehova kwuru: "Unu amụtala ụzọ mba dị iche iche, unu atụkwala egwu ihe ịrịba ama nke eluigwe, n'ihi na mba dị iche iche na-atụ ha egwu, n'ihi na omenala ndị dị iche iche bụ ihe efu. "

ỌLU NDI-OZI 7:43 Ọzọ, unu weliri ulo-ikwū nke Molok, na kpakpando nke chi-unu, bú Remfan, ihe oyiyi nke unu mere ikpọ isi ala nye ha: M'gēme kwa ka unu je biri n'ofè Babilon.

Ndị Izrel eburula ụlọ-nsọ Molok na kpakpando nke chi ha Remfan, arụsị ndị ha mere ife ha ofufe. Abasi ama ọn̄wọn̄ọ nditan̄ mmọ ke Babylon nte ufen.

1. Ikpere arụsị adịghị Chineke mma, ọ ga-esikwa na ya pụta.

2. Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke ma jụ ụdị ikpere arụsị nile.

1. Ọpụpụ 20:3-5 “Enwela chi ọzọ n'ihu m. Emerela onwe-gi arusi apiri api, ma-ọbu ihe-oyiyi ọ bula nke di n'elu-igwe n'elu, ma-ọbu nke di n'uwa n'okpuru, ma-ọbu nke di na miri n'okpuru uwa. Akpọrọla ha isiala, ejere ha ozi, n’ihi na mụ onwe m Jehova bụ́ Chineke unu bụ Chineke ekworo.”

2. Ndị Rom 1:23-25 “We were were ebube nke Chineke na-adịghị anwụ anwụ gbanwere ihe oyiyi mmadụ na-anwụ anwụ na anụ ufe na anụmanụ na ihe na-akpụ akpụ. Ya mere, Chineke rapuru ha n'ọchichọ obi-ha n'ihe nādighi ọcha, na ime ihe-ihere nke aru-ha n'etiti onwe-ha, n'ihi na ha gbanwere ezi-okwu nke Chineke n'okwu-ugha, we fè òfùfè, nēfè kwa ihe e kere eke fè kari Onye Okike, Onye agọziri agọzi rue mb͕e ebighi-ebi. Amen.”

ỌLU NDI-OZI 7:44 Nna-ayi-hà nwere ulo-ikwū nke ihe-àmà n'ọhia, dika O nyere Moses okwu, ka o me ya dika oyiyi ahu nke ọ huworo si di.

Emere ulo-ikwū nke ihe-àmà ahu dika udi nke Chineke gosiri Moses n'ọzara.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’imezu nkwa Ya

2. Ịgbaso Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Gị

1. Ndị Hibru 11: 8-10 - "Okwukwe Abraham rube isi mgbe a kpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata dị ka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga. Okwukwe ka O we biri n'ala nkwa, dika ọ nọ n'ala ọzọ; n’ihi na o chere obodo ahụ nke nwere ntọala, nke Chineke bụ onye wuru na onye meworo ya.”

2. Ọpụpụ 25:40 - "Ma, le anya ka i me ha dị ka ihe atụ ha, nke e gosiri gị n'ugwu."

Ọlu Ndi-Ozi 7:45 Nke bu kwa nna-ayi-hà ndi soro Jisus bia, bú ndi mba ọzọ, ndi Chineke chupuru ala-ha n'iru nna-ayi-hà, rue ubọchi Devid;

Chineke kwere ka nna nna ndị Juu nweta ala nke ndị Jentaịlụ, ruo n’oge Eze Devid.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ndị Ya n’ọgbọ nile.

2. Mkpa ọ dị icheta ikwesị ntụkwasị obi nke nna nna anyị hà n’ebe Chineke nọ.

1. Abụ Ọma 77:11 - "M'gācheta ọlu nile nke Jehova: N'ezie m'gēcheta ọlu-Gi nile nke mb͕e ebighi-ebi gara aga."

2. Deuterọnọmi 6:20-22 - "Mgbe nwa gị nwoke ga-ajụkwa gị n'ọdịnihu, si, Gịnị pụtara ihe-àmà, na ukpuru, na ikpé, nke Jehova, bú Chineke-ayi, nyeworo gi n'iwu? nwa-gi, Ayi bu ndi-orù Fero n'Ijipt, Jehova we were aka di ike me ka ayi si n'Ijipt puta: Jehova we me ihe-iriba-ama na ọlu-ebube di uku di kwa ike n'aru Ijipt, na n'aru Fero, na n'aru ulo-ya nile, n'anya-ayi. "

Ọrụ Ndị Ozi 7:46 Onye chọtara amara nʼiru Chineke, Ọ chọkwara ichọta Chineke nke Jekọb ebe-obibi.

Stifen kọrọ akụkọ ihe mere eme nke ụmụ Izrel, na-ekwu otú Chineke si nweta ihu ọma n’ebe ha nọ nakwa otú o si chọọ inye Chineke Jekọb ebe obibi.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Otú ihu ọma Chineke si atachi obi n’agbanyeghị mmejọ anyị

2. Otú Anyị Ga-esi Na-eso Iso Ụzọ Ndị Izrel ma nweta ihu ọma Chineke

1. Diuterọnọmi 4:7-8 - N'ihi na òle mba uku di nke nwere chi di ya nso dika Jehova, bú Chineke-ayi, di ayi, mb͕e ọ bula ayi nākpọku Ya?

2. Abụ Ọma 33:18 - Le, anya Jehova di n'aru ndi nātu egwu Ya, N'aru ndi nēchere ebere-Ya.

Ọrụ 7:47 Ma Sọlọmọn wuere ya ụlọ.

Itien̄wed emi aban̄a Solomon ọbọp ufọk ọnọ Abasi.

1. Ike nke Àjà: Otú Ụlọ Sọlọmọn Wurure Chineke si egosi Okwukwe Ya.

2. Obi nke ofufe: Ịghọta ihe iwu ụlọ maka Chineke pụtara

1. 2 Ihe E Mere 2: 1-10 - Sọlọmọn wuru ụlọ nsọ Jehova

2. Matiu 6:33 - Buru ụzọ na-achọ Alaeze Chineke tupu ihe niile

ỌLU NDI-OZI 7:48 Otú ọ di, Onye kachasi ihe nile elu adighi-ebi n'ulo uku ejiri aka wue; dika onye-amuma kwuru,

Onye Kasị Elu adịghị ebi n’ụlọ arụsị e ji aka wuo, dị ka onye amụma kwuru.

1. Chineke Kariri ihe owuwu anyị: Nchọgharị nke ịdị elu nke Onye Kasị Elu.

2. Mkpa nke njikọta ime mmụọ: Ịchọ mmekọrịta ya na Chineke

1. Aisaia 66:1 - "Otú a ka Jehova siri: Elu-igwe bu oche-ezem, uwa bu kwa ihe-nb͕akwasi-ukwu nke ukwum: gini bu ulo ahu nke I gēwurum, gini bu kwa ebe izu-ikem?

2. Abụ Ọma 24: 1-2 - "Uwa bụ Jehova na ihe jupụtara n'ime ya, ụwa na ndị bi n'ime ya, n'ihi na O tọrọ ntọala ya n'elu oké osimiri, guzokwa ya n'elu osimiri."

Ọrụ Ndị Ozi 7:49 Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m: olee ụlọ unu ga-ewu m? ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta: ma-ọbu gini bu ọnọdu izu-ikem?

Ịdị ukwuu na ọchịchị Chineke dị elu karịa ike na ikike ụwa niile.

1: Chineke dị ukwuu karịa ihe ọ bụla anyị nwere ike iche n'echiche na ike na ikike ya karịrị ihe niile.

2: Anyị niile nwere ọrụ ịmata ịdị ukwuu na ọbụbụeze Chineke mgbe anyị na-eme mkpebi.

1: Abụ 147: 5 - "Onyenwe anyị dị ukwuu na ike dị ike; nghọta Ya enweghị oke."

2: Aisaia 40:22 - "Ọ nānọdu ala n'elu gburugburu uwa, ndi-ya di kwa ka ogugu;

ỌLU NDI-OZI 7:50 Ọ̀ bughi akam mere ihe ndia nile?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ike nile nke Chineke n'ime ihe niile.

1. Egwu na Ijuanya: Ịghọta Ọchịchị Chineke n'Okike

2. Ike Na-adịghị Anya: Aka Dị Ike nke Chineke

1. Abụ Ọma 19:1 - "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, eluigwe na-akọsa ọrụ aka Ya."

2. Aisaia 40:26 - "Welienu anya-unu le elu-igwe: Ònye kere ihe ndia nile? Onye nēweputa usu-ndi-agha kpakpando n'otù n'otù, nākpọ kwa onye ọ bula n'aha n'aha."

ỌLU NDI-OZI 7:51 Unu ndi kwesiri olu ike, ndi anēbighi kwa úgwù n'obi na nti, unu nēmegide Mọ Nsọ mb͕e nile: dika nna-unu-hà mere, otú a ka unu nēme.

Stifen gwara ndị mmadụ na ndị nna nna ha guzogidere Mụọ Nsọ na ha na-emekwa otu ihe ahụ.

1. Ịghọta mkpa ọ dị ịge ntị na mmụọ nsọ

2. Ịmụta ihe site na mmejọ nke ndị nna nna anyị

1. Jọn 16:13 - "Ma mgbe ọ ga-abịa, bụ́ Mmụọ nke eziokwu, ọ ga-eduzi unu n'eziokwu niile. a ka na-abịa."

2. Ilu 2: 1-3 - "Nwa m, ọ bụrụ na ị na-anabata okwu m, na-akpakọba ihe m nyere n'iwu n'ime gị, na-atụgharị ntị gị n'amamihe, na-etinye obi gị n'ime nghọta; , ọ bụrụkwa na unu achọ ya dị ka ọlaọcha, chọọkwa ya dị ka akụ̀ zoro ezo.”

Ọrụ Ndị Ozi 7:52 Òle nʼime ndị amụma nna unu hà na-akpagbughị? ma ha egbuwo ndị ahụ gosiri na mbụ banyere ọbịbịa nke Onye ezi omume; ndi unu onwe-unu buworo ndi nārara ha nye ub͕u a na ob͕u-madu;

Ndị Juu kpagburu ma gbuo ọtụtụ ndị amụma buru amụma banyere ọbịbịa Jizọs, ma ha araraworị ma gbuo ya ugbu a.

1. Mkpagbu nke Ndị Amụma Chineke: Ihe si n’ịjụ Chineke pụta

2. Ịrara Onye ezi omume nye: Ihe ize ndụ nke ekweghị ekwe

1. Abụ Ọma 105:15 "Emetụla onye m tere mmanụ, emelakwa ndị amụma m ihe ọjọọ"

2. Jọn 3:16-17 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ọrụ 7:53 ndị natara iwu ahụ site n’ike mmụọ ozi, ma ha edebebeghị ya.

Stifen boro ndị Juu ebubo na ha adịghị agbaso Iwu Mozis nke ndị mmụọ ozi nyere ha.

1. Ịkwado Iwu Chineke: Ihe Nlereanya Stivin

2. Ike nke Nrubeisi: Iso Iwu Mosis

1. Ọpụpụ 20: 1-17 - Iwu Iri ahụ

2. Ndị Rom 7:12 - Iwu ahụ dị nsọ na ezi omume

Ọrụ Ndị Ozi 7:54 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, iwe were ha nʼobi, ha wee tachie ya ezé.

Stifen nọ na-ezi ndị mmadụ ozi ọma, ihe o kwuru kpasuru ha iwe nke ukwuu, ha chọrọ ịwakpo ya.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Okwu Anyị Na-ekwu Si Eme Ka Ọdịiche

2. Ịchọta Ike n'Oge Nri: Akụkọ nke Stivin

1. Ilu 15:1, "Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpalite iwe."

2. Abụ Ọma 27:14, "Chere Jehova, dị ike, ka obi gị nwee ume; chere Jehova!"

ỌLU NDI-OZI 7:55 Ma mb͕e o juputara na Mọ Nsọ, o leliri anya n'elu-igwe, hu ebube Chineke, na Jisus ka o nēguzo n'aka-nri Chineke.

Stifen, ebe jupụtara na Mmụọ Nsọ, o leliri anya n’eluigwe ma hụ ebube nke Chineke na Jizọs ka o guzo n’aka nri Chineke.

1. Ịmara Jizọs dị ka onye na-akwado ezi omume anyị

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

1. Ndị Hibru 7:25 - "Ya mere ọ pụrụ ịzọpụta kpamkpam ndị na-abịakwute Chineke site na ya, n'ihi na ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọchitere ha."

2. Ndị Rom 8:26 - "N'otu aka ahụ, Mmụọ na-enyere anyị aka n'adịghị ike anyị, anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka, ma Mmụọ Nsọ n'onwe ya na-arịọchitere anyị arịrịọ site n'ịsụ ude na-enweghị okwu."

ỌLU NDI-OZI 7:56 we si, Le, ahurum elu-igwe ka emegheworo ya, na Nwa nke madu ka O nēguzo n'aka-nri Chineke.

Stivin hụrụ ọhụụ Jizọs ka o guzo n’aka nri Chineke n’eluigwe meghere.

1. "Ike nke Eluigwe - Ịghọta Ọhụụ nke Stifen"

2. "Aka nri nke Chineke - Ebe nsọpụrụ na ike"

1. Ndị Rom 8:34 - “Kraịst Jizọs, bụ́ onye nwụrụ anwụ—karịsịa, onye e mere ka o si dị ndụ—nọ n'aka nri Chineke, na-arịọkwa arịrịọ maka anyị.”

2. Ndị Efesọs 1:20 - “O tinyere ike a n'ọrụ n'ime Kraịst mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ma debe ya n'aka nri ya n'eluigwe."

ỌLU NDI-OZI 7:57 Ha we tie nkpu n'oké olu, mechie nti-ha, were otù obi b͕akwasi ya n'obi.

Ndị bi na Jeruselem jụrụ ozi Stivin ma gbuo ya.

1: Anyị aghaghị ịdị njikere mgbe nile ịnakwere eziokwu ahụ, ọbụna mgbe ọ na-esiri anyị ike.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe mmadụ ikpe kama na-agbalịsi ike ịghọta ya.

1: Matiu 7:1-5 “Ekpela ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe. N’ihi na a ga-eji ihe unu kpere kpee unu ikpe, ọ̀tụ̀tụ̀ unu jikwa tụọ ya.”

2: Jemes 1:19-20 “Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n’ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.”

ỌLU NDI-OZI 7:58 Ha we chupu ya n'obodo ahu, tu kwa ya nkume: ndi-àmà we tukwasi uwe-ha n'ukwu otù nwa-okorọbia, aha-ya bu Sọl.

Ndị bi na Jeruselem tụgbuo Stivin na nkume, ebe ndị àmà tọgbọrọ uwe ha n’ụkwụ Sọl, bụ́ nwa okorobịa.

1. Ike Ndịàmà: Ihe atụ nke Stephen na Sọl

2. Ikwesị ntụkwasị obi n’ihu mkpagbu: Obi ike nke Stivin

1. Ndị Rom 12:21 - "Ekwela ka ihe ọjọọ merie ihe ọjọọ, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ."

2. Jemes 1:2-4 - "Gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Ọrụ Ndị Ozi 7:59 Ha wee tụgbuo Stivin na nkume, na-akpọku Chineke, sị, Onyenwe anyị Jizọs, nara mmụọ m.

A tụrụ Stivin nkume mgbe ọ na-ekpegara Chineke ekpere ma na-akpọku Jizọs ka ọ nata mmụọ ya.

1. "Ike nke ikpe ekpere n'okwukwe"

2. "Ikwesị ntụkwasị obi nke Stivin n'ihu Mkpagbu"

1. Jemes 5:13-20 – ike nke ekpere n’okwukwe.

2. Ndị Hibru 11:32-40 - Ihe atụ nke ikwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị mkpagbu.

ỌLU NDI-OZI 7:60 O we b͕ue n'ala n'ala, tie nkpu n'oké olu, si, Onye-nwe-ayi, ekwela nmehie a n'isi ha. Ma mb͕e o kwusiri nka, ọ dara n'ura.

Stifen, bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi, kpere ekpere maka mgbaghara nke ndị na-akpagbu ya tupu ya anwụọ.

1. Ike nke Mgbaghara - Ka Ekpere Stivin Maka Ndị Na-akpagbu Ya si gbanwee akụkọ ihe mere eme

2. Ike nke Okwukwe - Nkwenye na-adịghị akwụsị akwụsị Stifen nye Jizọs Kraịst

1. Matiu 5:44 – Ma asim unu, Na-ahu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu.

2. Luk 23:34 - Jizọs sịrị, “Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme.”

Ọrụ 8 na-akọ banyere mgbasa ozi-ọma mgbe ọnwụ Stifen nwụsịrị, ọrụ nkwusa ozi ọma Filip na Sameria na ya na onye ọchịchị Etiopia.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Sọl kwadoro ogbugbu Stivin. N’ụbọchị ahụ, oké mkpagbu dara megide Jerusalem, ma e wezụga ndị ozi gbasasịrị na Judia na Sameria. Ndị ikom na-asọpụrụ Chineke na-eli Stivin kwara ákwá nke ukwuu maka ya ma Sọl malitere ibibi chọọchị na-aga site n'ụlọ ruo n'ụlọ ọ dọkpụrụ ndị ikom abụọ ahụ tụba ha n'ụlọ mkpọrọ (Ọrụ 8: 1-3). Ndị a chụsasịrị agbasa ozi ọma n’ebe ọ bụla ha gara Filip gbadara obodo Sameria kpọsara Kraịst n’ebe ahụ, mgbe ìgwè mmadụ nụrụ na Filip hụrụ ihe ịrịba ama ọ na-eme, ha niile ṅaa ntị nke ọma n’ihe ọ sịrị na ndị mmụọ na-adịghị ọcha pụtara, a gwọọla ọtụtụ ndị nwere ọtụtụ ndị ngwọrọ ngwọrọ. oké ọṅụ n’obodo ahụ (Ọrụ 8:4–8).

Paragraf nke abụọ: O nwere otu nwoke aha ya bụ Saịmọn onye na-eme anwansi n’obodo ahụ tụrụ ndị Sameria n’anya na-ekwu na ọ bụ nnukwu mmadụ ha niile soro ya n’ihi na ọ tụrụ ha n’anya ruo ogologo oge. Ma mgbe ha kwere Filip ka ọ na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke aha Jizọs Kraịst ma ndị inyom e mere baptizim Saịmọn n'onwe ya kwere na e mere baptizim soro Filip n'ebe nile n'ihi oké ihe ịrịba ama ọrụ ebube ọ hụrụ (Ọrụ 8:9-13). Mgbe ndịozi Jerusalem nụrụ na Sameria nabatara okwu Chineke zigara Pita Jọn, ha kpere ekpere ka ndị ọhụrụ kwere ekwe nata Mmụọ Nsọ n'ihi na mmụọ nsọ akādịkwasịghị ha, e mere ha baptizim nanị aha Onyenwe anyị Jizọs, Pita Jọn wee bikwasị ha aka n'isi nata mmụọ nsọ ka Saịmọn na-enye ego . na-asị 'Nyekwa m ike a ka onye ọ bụla m na-ebikwasị aka wee nata Mmụọ Nsọ' Pita baara ya mba na-ekwu na obi ya ezighị ezi n'ihu Chineke na ọ dị mkpa ka ọ chegharịa site n'ajọ omume ya, na-ekpekukwa Onyenwe anyị ekpere ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume a ga-agbaghara obi ya maka ya. obi ilu ajọọ-omume Saịmọn zara, ‘Kpee ekpere Onyenwe anyị ka ihe ọ bụla i kwuworo wee mee m’ (Ọrụ 8:14-24).

Paragraf nke atọ: Mgbe ọ gbasasịrị okwu nkwusa Onyenwe anyị Pita Jọn laghachiri Jerusalem na-ekwusa ozi ọma ọtụtụ obodo ndị Sameria Ugbu a, mmụọ ozi Onyenwe anyị sịrị Filip, 'Gaa na ndịda ụzọ si Jerusalem Geza.' Ya mere, malite n'ụzọ zutere ọnaozi Etiopia dị mkpa na-elekọta ụlọ akụ Candace eze nwanyị Etiopia na-agụ akwụkwọ Aịzaya onye amụma gwara Filip gaa nso ụgbọ ịnyịnya nọrọ nso ya jụrụ ịghọta ihe ịgụ na-ekwu otú ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụrụ na onye nduzi kọwara ozi ọma banyere Jizọs na-amalite ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ - 'Ọ duru dị ka atụrụ na-agbachi nkịtị n'ihu ndị na-akpacha ajị anụ emegheghị ọnụ mweda n'ala, ikpe ziri ezi agọnahụ onye pụrụ ikwu okwu ọgbọ nke a napụghị ụwa' - ka ọ na-ejegharị n'okporo ụzọ, otu ọnaozi kwuru, sị, 'Lee ebe a bụ mmiri, gịnị na-egbochi ime m baptizim?' Filip nyere iwu ka ọ kwụsị ụgbọ ịnyịnya ma Filip gbadara n’ime mmiri Filip mere ya baptizim mgbe mmiri siri pụta, Mmụọ Nsọ wee buru ọnaozi na mberede hụkwara ya ọzọ ka ọ na-agakwa na-aṅụrị ọṅụ, ma ọ pụtara na Azọtọs na-ejegharị n’obodo nta nke ozi ọma ruo mgbe o ruru Sesaria (Ọrụ 8:25-40). ).

Ọrụ 8:1 Sọl kwekwara ka ọ nwụọ. Ma n’oge ahụ e nwere nnukwu mkpagbu megide nzukọ-nsọ nke dị na Jerusalem; ma ha nile gbasasịrị n’akụkụ nile nke Judia na Sameria, ewezuga ndị-ozi.

Mgbe Stivin nwụsịrị, Sọl kwetara ọnwụ ya na mkpagbu dị ukwuu megide chọọchị dị na Jerusalem mere ka ọtụtụ ndị kwere ekwe gbasasịa na Judia na Sameria, ma e wezụga ndịozi.

1. Imeri egwu n'ihu mkpagbu

2. Iguzosi ike n'ihu nhụsianya

1. Abụ Ọma 27:1-3 "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m; onye ka m ga-atụ egwu? ndi-nkpab͕u na ndi-iro, ọ bu ha nāsu ngọngọ we da: Ọ buru na usu-ndi-agha nāma ulo-ikwū-ha imegidem, obim agaghi-atu egwu: ọ buru kwa na agha nēbili imegidem, ma m'gātukwasi obi.

2. Ndị Hibru 11:32-34 "Gịnị ọzọkwa ka m ga-ekwu? N'ihi na oge ga-agwụ m ịkọ banyere Gideon, Berak, Samson, Jefta, Devid na Samuel na ndị amụma-ndị site n'okwukwe meriri alaeze dị iche iche, na-amanye ikpe ziri ezi, nweta. e kwere nkwa, kụchie ọnụ ọdụm, menyụọ ike ọkụ, gbanarị n'ọnụ mma agha, ndị e mere ka ha dị ike n'adịghị ike, bụrụ ndị dike n'agha, mee ka usuu ndị agha ala ọzọ gbalaga.

Ọrụ Ndị Ozi 8:2 Ndị ikom na-asọpụrụ Chineke we kuru Stivin gaa nʼili ya, kwara ya akwa ákwá dị ukwuu.

Stivin bụ nwoke ji okpukpe kpọrọ ihe nke e ji akwa ákwá arịrị buru gaa lie ya.

1. Ike nke Nraranye: Icheta Stivin

2. Ịghọta Mmetụta nke Abụ Ákwá

1. Eklisiastis 3:4 - "oge ịkwa ákwá, na oge ịchị ọchị; oge iru újú, na oge ịgba egwú"

2. Job 30:25 - "Ọ̀ bụ na m kwaraghị ákwá maka onye ụbọchị ya siri ike?

ỌLU NDI-OZI 8:3 Sọl we mebie nzukọ Kraist, nābà n'ulo ọ bula, kpọpu kwa ndikom na ndinyom, tubà ha n'ulo-nkpọrọ.

Sọl kpagburu chọọchị, na-abanye n’ụlọ na-atụ ndị mmadụ mkpọrọ.

1. Amara na ebere Chineke dị ukwuu karịa ihe ọjọọ ọ bụla emere nzukọ ya.

2. Mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na ntinye onwe ya nye Chineke n'agbanyeghị mkpagbu.

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Hibru 10: 32-39 - Ma cheta ụbọchị mbụ mgbe, mgbe ị nwetasịrị ìhè, ị tachiri obi n'ọgụ siri ike na nhụjuanya, mgbe ụfọdụ n'ihu ọha na-akọcha na mkpagbu, na mgbe ụfọdụ na-eso ndị a na-emeso gị. N'ihi na unu nwere obi-ebere n'aru ndi nọ n'ulo-nkpọrọ, ma unu were ọṅù nara ipunara madu ihe-unu n'agha, ebe unu mara na unu onwe-unu nwere ihe-nnweta nke ka nke-uku na nke nādigide. Ya mere unu atula-kwa-la obi-ike-unu, nke nwere ugwọ-ọlu di uku. N'ihi na ntachi obi di unu nkpà, ka mb͕e ọ bula unu meworo ihe Chineke nāchọ, ka unu we nata okwu ekwere.

ỌLU NDI-OZI 8:4 Ya mere ndi b͕asaworo n'ebe nile nēkwusa okwu Chineke n'ebe nile.

Mgbe Jizọs nwụsịrị na mbilite n’ọnwụ, ndị na-eso ụzọ ya gbasasịrị n’ụwa niile ma kwusaa ozi ọma n’ebe niile.

1. Na-ekwusa Okwu Chineke n'ebe niile

2. Ike nke Ozioma na-agbanwe ndụ

1. Ndị Rom 10:14-17 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 – Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ dakwasiri unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia nile, na nime Sameria, rue nsọtu nke ndi-Ju. ụwa.

ỌLU NDI-OZI 8:5 Filip we rida rue obodo Sameria, kwusaara ha ozi ọma Kraist.

Filip gara n’obodo Sameria kwusaa ozi ọma banyere Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Nkwusa: Otu esi ekesa ozioma nke oma

2. Imeri egwu na ikwusa ozi ọma n'atụghị egwu

1. Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2. Aisaia 6:8 - "M wee nụ olu Jehova ka ọ na-ekwu, "Ònye ka m ga-eziga, ònye ga-ejekwara anyị?" M'we si, Lem, zigam.

ỌLU NDI-OZI 8:6 Ndi-Ju we were otù obi nāṅa nti ihe nile Filip nēkwu, mb͕e ha nuru nāhu kwa ihe-iriba-ama nile nke Ọ nēme.

Ndị mmadụ gere Filip ntị nke ọma ma hụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ.

1: Kwere na ike Chineke, ị ga-ahụkwa ọrụ ebube.

2: Gee ntị nke ọma n'Okwu Chineke, a ga-agọzikwa gị.

1: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, na M ga-enye unu izu ike.

2: 1 Ndị Kọrịnt 2: 4-5 - Ma okwu m na nkwusa m, ọ bụghị n'okwu ire ụtọ nke amamihe nke mmadụ, kama na ngosi nke Mmụọ Nsọ na nke ike.

ỌLU NDI-OZI 8:7 N'ihi na ndi-mọ nādighi ọcha, nēti nkpu n'oké olu, nēsi kwa n'etiti ọtutu ndi nwere ha puta: ewe me ka aru-ha di ọtutu ọtutu ndi akuku-aru-ha nwuru anwu na ndi ngwọrọ.

Mụọ Nsọ gwọrọ ọtụtụ mmadụ ọrịa anụ ahụ ha.

1: Site n'okwukwe na ike nke Mmụọ Nsọ, ihe niile ga-ekwe omume.

2: Ngwọta na-abịara ndị na-echigharịkwuru Jehova maka enyemaka.

1: Ndị Filipaị 4: 13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2: Jemes 5:15 - "Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga-akpọlitekwa ya.

Ọrụ 8:8 Oké ọṅụ wee dị n’obodo ahụ.

Ndị obodo ahụ nwere nnukwu ọn̄ụ mgbe ha nụrụ ozi nke ozi-ọma.

1. Ike Ọṅụ: Inweta Ọṅụ Chineke na Ndụ Anyị

2. Ọṅụ nke Ozi Ọma: Otu esi ekesa ozi ọma ahụ

1. Abụ Ọma 126:3 - Jehova emeworo anyị ihe ukwu, anyị jupụtakwara n'ọṅụ.

2. Ndị Filipaị 4:4 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile. Ọzọ, a ga m asị, ṅụrịa ọṅụ!

Ọrụ Ndị Ozi 8:9 Ma e nwere otu nwoke a na-akpọ Saịmọn, onye na-agba afa nʼotu obodo ahụ na mbụ ma merụọ ndị Sameria, na-ekwu na ya onwe ya bụ onye ukwu.

Saịmọn, bụ́ dibịa afa nke Sameria, ghọgburu ndị mmadụ site n’ikwu na ya bụ onye dị mkpa.

1. Ihe ize ndụ nke ebubo ụgha

2. Ike nke aghụghọ

1. Ilu 14:5 - "Onye akaebe nke kwesịrị ntụkwasị obi adịghị agha ụgha, ma onye akaebe ụgha na-eku ume ụgha."

2. 1 Jọn 4:1 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwalee mmụọ nsọ iji hụ ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa."

ỌLU NDI-OZI 8:10 Onye ha nile we ṅa nti, site n'onye ntà we rue onye uku, si, Nwoke a bu ike uku nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka egwu na nsọpụrụ nke ndị Sameria nwere n'ebe Onyeozi Filip nọ mgbe ọ kpọsara ha ike nke Chineke.

1) Ike nke Chineke: Ịmụta ịmata na ịnakwere ikike Chineke

2) Ike nke Àmà: Otú Okwu Anyị Pụrụ Isi Metụta Ndị Ọzọ

1) Abụ Ọma 24:8 - Ònye bụ Eze ebube a? Jehova di ike di kwa ike, Jehova bu dike n'agha.

2) 2 Ndị Kọrint 4:6 - N'ihi na Chineke, onye kwuru, "Ka ìhè si n'ọchịchịrị nwuo," amụwo n'ime obi anyị inye ìhè nke ọmụma nke ebube Chineke n'ihu nke Jizọs Kraịst.

ỌLU NDI-OZI 8:11 Ma ha lere Ya anya, n'ihi na o werewo mb͕asi me ha aru n'oge di anya.

Ndị Sameria na-asọpụrụ Saịmọn onye na-agba afa, n’ihi na ọ dịla anya o ji mgbaasị ya ghọgbuo ha.

1. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha na ozizi ha.

2. Jizọs bụ naanị onye nwere ike ịzọpụta anyị n'ezie.

1. Matiu 7:15-16 “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-amakwa ha site ná mkpụrụ ha.”

2. Jọn 14:6 “Jizọs sịrị ya, ‘Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.’”

Ọrụ Ndị Ozi 8:12 Ma mgbe ha kwere Filip na-ekwusa ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst, e mere ha baptizim, ma ndị ikom ma ndị inyom.

Ikwere na Jizọs Kraịst na Alaeze Chineke na-eduga ná baptizim.

1. Okwukwe na mmezu: ike nke ozioma

2. Baptizim: Ihe nnọchianya nke ndụ ọhụrụ

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Ndị Rom 10:9-10 - n'ihi na, ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu nēkwere, ewe gua ya n'onye ezi omume;

ỌLU NDI-OZI 8:13 Saimon n'onwe-ya we kwere kwa: mb͕e emere ya baptism, o we nọyere Filip;

Saịmọn kwenyesiri ike na ozi ọma ahụ bụ eziokwu, e wee mee ya baptizim mgbe ọ gbasịrị àmà ọrụ ebube ndị Filip rụrụ.

1. Ike Ịgba Àmà: Otú Ọrụ ebube nke Filip si kpalie Saịmọn ikwere

2. Ikwere na Ime Baptizim: Ihe Mere Ịgbaso Okwukwe Gị Dị Mkpa

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.”

2. Jọn 3:16 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.”

ỌLU NDI-OZI 8:14 Ma mb͕e ndi-ozi ndi nọ na Jerusalem nuru na Sameria anarawo okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn:

Ndịozi nọ na Jeruselem zigara Pita na Jọn na Sameria mgbe ha nụrụ na ndị bi n’ebe ahụ anabatala Okwu Chineke.

1. Ike Ozi Ọma: Otú Ozi Ọma Jizọs Si Agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ

2. Ike Ịgba Àmà: Otú Anyị Ga-esi Na-ekesa Okwu Chineke

1. Ndị Rom 1: 16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere, onye Juu buru ụzọ ma onye Grik.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

Ọrụ Ndị Ozi 8:15 Ndị, mgbe ha ridara, kpere ekpere maka ha, ka ha nata Mmụọ Nsọ.

E mere ndị ikom Sameria baptizim ma kpee ekpere maka Mụọ Nsọ.

1: Anyị ga-achọrịrị Mụọ Nsọ ma kwe ka o mejupụta ndụ anyị na amara Ya.

2: Dị njikere ime baptizim na ịnata Mụọ Nsọ.

Ndị Rom 8:9 - Ma unu anọghị n'anụ ahụ kama unu nọ na mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi n'ime unu.

Matiu 3:11 - Mu onwem nēji miri nēme unu baptism ka ha we chegharia: ma Onye ahu Nke nābia n'azum ka m'nwere, onye m'nērughi iburu akpukpọ-ukwu-Ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim.

Ọlu Ndi-Ozi 8:16 (N'ihi na ọ dighi onye ọ bula n'etiti ha ka Ọ dakwasiri: ọ bu nání ha ka emere baptism n'aha Onye-nwe-ayi Jisus.)

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a nte ke mbon Samaria ikakam inanade Edisana Spirit ke ini ẹkenịmde mmọ baptism ke enyịn̄ Ọbọn̄ Jesus.

1. Ike Baptizim n’aha Onyenweanyị Jizọs

2. Ịghọta ihe Mmụọ Nsọ pụtara

1. Jọn 3:5-8 (N'ihi na onye ọ bula nke nēme ihe ọjọ nākpọ Ìhè ahu asì, ọ dighi-abiakute kwa Ìhè ahu, ka ewe ghara itu ya ọlu-ya nile n'anya. Ma onye nēme ezi-okwu nābiakute Ìhè ahu, ka ewe me ka ọlu-ya nile puta ìhè; na e mere ha n’ime Chineke.)

2. Ndị Efesọs 5:8-10 (N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe ụfọdụ, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị: jeenụ ije dị ka ụmụ nke ìhè: n'ihi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ dị n'ịdị mma na ezi omume na eziokwu niile;) Na-anwapụta ihe bụ. ihe Jehova nātọ utọ.)

Ọrụ Ndị Ozi 8:17 Mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka ha, ha wee nara Mmụọ Nsọ.

Ndi-ozi we bikwasi ndi kwere ekwe aka-ha, ha we juputa na Mọ Nsọ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Mgbanwe nke otite mmanụ nke mmụọ nsọ

1. Luk 24:49 - "Ma, le, Mu onwem nēzite nkwa nke Nnam n'aru unu: ma nọgidenu n'obodo Jerusalem, rue mb͕e agēwere ike nke sitere n'elu nye unu."

2. Ndị Rom 8:11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ Nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

ỌLU NDI-OZI 8:18 Ma mb͕e Saimon huru na site n'ibikwasi ndi-ozi n'aka-Ya ka enye Mọ Nsọ, o we nye ha ego.

Saịmọn nwara iji ego zụta onyinye nke Mmụọ Nsọ.

1: Ayi aghaghi icheta na onyinye-amara nke Chineke enweghi ike zuta ma-ọbu ree.

2: Anyị ga-agbalịsi ike iji obi anyị na-ejere Chineke ozi ọ bụghị iji obere akpa anyị.

1: Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbarala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi. , ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba zuo ohi: n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2: 1 Ndị Kọrịnt 13: 3 - "Ọ bụrụ na m na-enye ihe niile m nwere n'aka ndị ogbenye ma nyefee ahụ m n'ime ihe isi ike ka m wee nya isi, ma enweghị m ịhụnanya, m na-erite ihe ọ bụla."

ỌLU NDI-OZI 8:19 si, Nyekwam ike a, ka onye ọ bula m'bikwasi aka n'isi, ka o we nara Mọ Nsọ.

Ndị Sameria rịọrọ maka ike ibikwasị ndị ọzọ aka iji nye Mụọ Nsọ.

1: Ike nke Mụọ Nsọ bụ onyinye, ọ bụghị ihe a ga-eji gwurie egwu.

2: Anyị kwesịrị ịdị umeala n'obi mgbe anyị na-arịọ Chineke maka onyinye ime mmụọ.

1: Ndị Efesọs 4: 7 "Ma e nyewo onye ọ bụla n'ime anyị amara dịka Kraịst kesara ya."

2: Jemes 4:6 Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

Ọrụ Ndị Ozi 8:20 Ma Pita sịrị ya: “Ego gị ga-eso gị laa nʼiyi, nʼihi na i chere na a pụrụ iji ego zụta onyinye Chineke.

Pita baara Saịmọn mba maka ịgbalị iji ego zụta onyinye Chineke.

1: Anyị enweghị ike iji ego zụta onyinye Chineke.

2: Onyinye nke Onye-nwe anaghị ere ere.

1: Matiu 10:8 - N'efu ka unu natara, na-enye n'efu.

2: Jemes 1:17 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n'ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

ỌLU NDI-OZI 8:21 I nweghi òkè ma-ọbu òkè n'okwu a: n'ihi na obi-gi ezighi ezi n'anya Chineke.

E mesiri mkpa ọ dị inwe obi ziri ezi n’ihu Chineke.

1. Uru nke Ezi Obi N'iru Chineke Uru

2. Mkpa nke obi iguzosi ike n'ezi ihe

1. Ilu 4:23 - Jiri ịdị uchu niile debe obi gị; n'ihi na site na ya ka okwu nile nke ndu si puta.

2. 1 Ihe E Mere 28:9 - Ma gi onwe-gi, Solomon nwam, mara Chineke nke nna-gi, were kwa obi zuru okè na ezi uche were fè Ya òfùfè: n'ihi na Jehova nēnyocha obi nile, nāghọta kwa èchìchè nile nke Jehova. echiche.

ỌLU NDI-OZI 8:22 Ya mere chegharia n'ajọ omume-gi a, kpe-kwa-nu Chineke, ma eleghi anya ewe gbaghara gi echiche nke obi-gi.

Nchegharị dị mkpa iji nweta mgbaghara n'aka Chineke.

1. Ịtụgharị site na Mmehie: Ụzọ nke mgbaghara

2. Mkpa nchegharị maka ịnata ebere Chineke

1. Jeremaia 3:13 - "Naanị mara ajọ omume-gi, na i jehiewo megide Jehova, bú Chineke-gi, we b͕asasara ndi ala ọzọ uzọ-gi nile n'okpuru osisi ndu ọ bula, ma i geghi nti n'olum, ka Jehova siri.

2. Luk 13:3 - "Asim unu, É-è: kama, ọ buru na unu echegharighi, unu nile gāla kwa n'iyì otú ahu."

Ọrụ Ndị Ozi 8:23 N’ihi na ahụrụ m na ị nọ n’ime ilu ilu na n’ihe nkekọ nke ajọ omume.

Otu mmụọ ozi nke Onye-nwe gwara otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, na-adọ ya aka ná ntị banyere ọnọdụ ime mmụọ ya nke obi ilu na ajọ omume.

1. "Njikọ nke ajọ omume"

2. "Ihe ize ndụ nke obi ilu"

1. Ndị Efesọs 4:31-32 - “Ka iwere iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na ikwu okwu ọjọọ n'ebe unu nọ pụọ, ya na ajọ omume niile: na-enwekwaranụ ibe unu ebere, nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu. , ọbụna dị ka Chineke gbaghaara unu n’ihi Kraịst.”

2. Ndị Kọlọsi 3:8 - “Ma ub͕u a unu onwe-unu yipu kwa ihe ndia nile; iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwulu, okwu rụrụ arụ nke si n’ọnụ unu pụta.”

ỌLU NDI-OZI 8:24 Saimon we za, si, Kperenu Jehova ekpere bayerem, ka ihe ọ bula nime ihe ndia nke unu kwuworo ghara ibiakwasim.

Saịmọn kwupụtara mkpa ya maka nchebe Chineke ma rịọ maka ekpere nke ndị na-eso ụzọ ya.

1. Tinye Okwukwe Gị na Chineke: Ihe mmụta sitere na Arịrịọ Saịmọn na Ọrụ 8:24

2. Ịtụkwasị Jehova obi: Ịtụkwasị Obi ná Nchebe Chineke n'oge Ihe isi ike

1. Aisaia 26:3-4 - Ị ga-edobe n'udo zuru oke ndị obi ha guzosiri ike, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi.

2. Abụ Ọma 4:8-N'udo ka m'gādina ala raru ura: N'ihi na nání Gi, Jehova, nēme ka m'biri na ntukwasi-obi.

ỌLU NDI-OZI 8:25 Ma mb͕e ha b͕ara àmà, kwusa kwa okwu Jehova, ha we laghachi na Jerusalem, kwusa ozi ọma n'ọtutu obodo ntà nke ndi Sameria.

Ndị na-eso ụzọ ya gbara ama ma kwusaa okwu nke Onye-nwe, wee laghachi na Jerusalem ikwusa ozi ọma n’ọtụtụ obodo nta nke ndị Sameria.

1. Ike nke ịgba ama na ikwusa okwu Jehova

2. Ịgbasa ozi ọma n'ebe ndị a na-atụghị anya ya

1. Ndị Filipaị 1:18 - “Gịnịzikwanụ? Ọ bụ naanị na a na-ekwusa Kraịst n’ụzọ ọ bụla, ma ọ̀ bụ n’aghụghọ ma ọ bụ n’eziokwu, m na-aṅụrịkwa ọṅụ n’ihi ya.”

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

ỌLU NDI-OZI 8:26 Mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi we gwa Filip okwu, si, Bilie, je n'akuku Ndida, rue uzọ nke si na Jerusalem arida rue Geza, nke bu ọzara.

Otu mmụọ ozi Jehova gwara Filip ka o si na Jerusalem gaa na ndịda Geza, nke bụ ọzara.

1. Mkpa ọ dị ige ntị na ntụziaka Chineke

2. Irube isi n'oku Chineke: Ịgbaso ụzọ a na-emebeghị njem

1. Aisaia 40:3 - Olu nke onye nākpọ òkù: "N'ọzara, dozienu Jehova uzọ, guzonu-kwa-nu Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọhia.

2. Matiu 7:13-14 - "Sinụ n'ọnụ ụzọ ámá dị warara banye: n'ihi na obosara ka ọnụ ụzọ ahụ dị warara, okporo ụzọ ahụ dịkwa obosara nke na-eduba ná mbibi, ọtụtụ ndị na-esikwa na ya abanye. , ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-achọta ya.

ỌLU NDI-OZI 8:27 O we bilie ga: ma, le, otù nwoke onye Etiopia, bú onozi di ike nke-uku n'okpuru Kandace eze-nwanyi ndi Etiopia, onye nēlekọta àkù-ya nile, we bia Jerusalem ikpọ isi ala.

Otu nwoke si Etiopia, onye ọnaozi nke nwere ikike dị ukwuu n'okpuru Eze Nwanyị Etiopia, Candace, bịara Jerusalem ife ofufe.

1. Ike nke ofufe: Akụkọ banyere ọnaozi Etiopia

2. Onye ofufe a na-atụghị anya ya: Akụkọ banyere ọnaozi Etiopia

1. Aisaia 56:3-5 - "Ma nwa nke onye ala ọzọ, nke jikọrọ onwe ya na Jehova, ekwela ka ọ kwuo, sị, Jehova ekewapụghị m n'etiti ndị Ya: ka ọnaozi ahụ gharakwa ịsị, Le, abụ m. N'ihi na otú a ka Jehova siri ndi-onozi ndi nēdebe ubọchi-izu-ikem, rọputa kwa ihe dim utọ, jide kwa ọb͕ub͕a-ndum: ọbuná ha ka M'gēnye n'ulom na n'etiti mb͕idim ọnọdu na aha. nke ka nke umu-ndikom na umu-ndinyom: M'gēnye ha aha ebighi-ebi, nke anāgaghi-ebipu.

2. Matiu 8:14-15 - "Mgbe Jizọs batara n'ụlọ Pita, ọ hụrụ nne nwunye ya ka ọ tọgbọrọ n'ahụ́ ọkụ. nye ha."

Ọrụ Ndị Ozi 8:28 Ọ nọkwa na-alọta, ọ nọdụrụ ala nʼụgbọ ịnyịnya ya gụọ Aisaia onye amụma.

Otu mmụọ ozi gwara Filip ka ọ gaa n’ụzọ ọzara ma o zutere otu nwoke nọ n’ụgbọ ịnyịnya, bụ́ onye na-agụ ihe n’ọnụ Aịzaya onye amụma.

1. Mkpa ọ dị ịdị na-adaba n’okwu Chineke na ige ntị na ntụziaka Ya.

2. Ike nke Okwu Chineke iweta mgbanwe na ndụ anyị.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Jemes 1:22-25 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. n'ihi na ọ nēle anya onwe-ya, we je, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu: Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, we nọgide nime ya, ebe ọ nābughi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēchezọ ihe. onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi nwoke a n'omume ya."

Ọrụ Ndị Ozi 8:29 Mmụọ Nsọ wee sị Filip: “Gaa nso, jikọta onwe gị nʼụgbọ ịnyịnya a.

Mmụọ Chineke gwara Filip ka ọ bịarute n’ụgbọ ịnyịnya.

1. Ike Mmụọ: Otú Chineke Si Eduzi Anyị ná Ndụ Anyị

2. Irube isi n'olu Chineke: Na-eso oku Ya

1. Jọn 14:26 – Ma Onye-nkwuputa, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu.

2. Aisaia 30:21 – Ma i chigharia n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, nti-gi gānu olu n'azu gi, si, Nka bu uzo; jee ije na ya.”

ỌLU NDI-OZI 8:30 Filip we b͕akuru ya n'ebe ahu, we nu ka ọ nāgu Aisaia onye-amuma, si, Ì nāghọta ihe i nāgu?

Filip nụrụ ka otu nwoke na-agụ akụkụ Aịzaya ma jụọ ma ọ̀ ghọtara ihe ọ na-agụ.

1. Akwụsịla Ịchọ Eziokwu

2. Ike nke ige nti n'okwu Chineke

1. Jọn 8:31-32 - "Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu onwe-unu bu kwa ndi nēso uzọm n'ezie; unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù. "

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

ỌLU NDI-OZI 8:31 Ọ si, M'gēsi aṅa pu, ma ọ buru na ọ dighi madu gēdum? O we riọ Filip ka ọ rigota, soro ya nọdu ala;

Otu ọnaozi Etiopia na-agụ Aịzaya ma rịọ Filip ka o nyere ya aka ịghọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ.

1. Okwu Chineke ka e bu n'obi kesaa ma ghọta ya.

2. Ike nke Akwụkwọ Nsọ iweta ndị mmadụ na Chineke.

1. Luk 24:27 – O we malite site na Moses na n'akwukwọ ndi-amuma nile, o we kọwaara ha ihe nile bayere Onwe-ya n'akwukwọ nsọ nile.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, Ọ bụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

Ọrụ Ndị Ozi 8:32 Ebe e dere akwụkwọ nsọ nke ọ gụrụ bụ nke a, sị: “E duuru ya dị ka atụrụ nʼogbugbu; na dika nwa-aturu dara ogbi n'iru onye nākpacha ya anu, otú a ka ọ dighi-asaghe ọnu-ya;

Filip gụrụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ sitere n’Aịsaịa 53 nye ọnaozi ahụ, bụ́ nke na-ekwu na e dugara Jisọs n’ogbugbu dị ka atụrụ.

1. Ibuli Obe Anyị: Ọnụ Iso Jizọs

2. Ike Nrubeisi: Ịgbaso Uche Chineke n'agbanyeghị ọnọdụ ndị siri ike

1. Aisaia 53:7 - Ewe meb͕u ya, ewedara ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya: ewe kpọ ya dika nwa-aturu ka anēb͕u ob͕u, na dika aturu nāb͕a ogbi n'iru ndi nākpacha ya aji, ya mere ọ dighi-asaghe ọnu-ya.

2. Matiu 10:38 – Ma onye nānaraghi obe-ya, nēsokwam, ekwesighm.

ỌLU NDI-OZI 8:33 N'eweda-ala-ya ka ewepuru ikpé-ya: ònye gēgosi kwa ọb͕ọ-ya? n'ihi na ewepuwo ndu-ya n'uwa.

E wedara Jizọs n’ala mere ka e nwee ikpe ziri ezi, mee ka e wepụ ndụ ya n’ụwa.

1. Otu esi enweta ikpe ziri ezi na ikpe na-ezighị ezi

2. Ndụ na Ọnwụ Jizọs

1. Aisaia 53:8 - "Site na nmeb͕u na ikpé ka ewepuru ya: ma ọb͕ọ-ya, ònye huru na ebipuru ya n'ala ndi di ndu, ewe tib͕ue ya n'ihi njehie nke ndim?"

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

ỌLU NDI-OZI 8:34 onozi ahu we za Filip, si, Biko, ònye ka onye-amuma nēkwu okwu a bayere ya? nke onwe-ya, ma-ọbu nke madu ọzọ?

Ọnaozi Etiopia jụrụ Filip ka ọ kọwaa onye bụ́ isiokwu nke amụma ahụ sitere n’Aịsaịa.

1. Nrube isi kwesiri ekwesi: Iza oku Chineke

2. Ịma Uche Chineke: Iji Akwụkwọ Nsọ na-achọ nghọta

1. Aisaia 53:7-8 A kpagburu ya na e wedara ya ala, ma o sagheghị ọnụ ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u;

2. Matiu 16:15 Ọ sịrị ha: “Ma ọ̀ bụ onye ka unu na-asị na m bụ?

Ọrụ Ndị Ozi 8:35 Filip wee saghee ọnụ ya, malite nʼakwụkwọ nsọ ahụ, kwusara ya ozi ọma Jizọs.

Filip meghere Akwụkwọ Nsọ, malite izi nwoke ahụ ozi ọma banyere Jizọs.

1. Ike nke Okwu Chineke - Otu okwu Chineke si nwee ike imeghe obi anyị nye Onyenwe anyị.

2. Ihe ùgwù nke ikwusa ozi ọma - otú anyị nwere ihe ùgwù na ọrụ nke ikwusa ozi ọma nke Jizọs.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Matiu 4:17 - "Site n'oge ahụ, Jizọs malitere ikwusa, na-asị, Chegharịa: n'ihi na alaeze eluigwe dị nso."

Ọlu Ndi-Ozi 8:36 Ma mb͕e ha nāga, ha biaruru otù miri: onozi ahu we si, Le, miri di; gini na-egbochi imem baptism?

Ọnaozi ahụ jụrụ ihe na-egbochi ya ime baptizim.

1. Ike nke Baptizim: Otú Baptizim si agbanwe ndụ anyị

2. Ihe mmiri pụtara na Baptizim

1. Matiu 28:19-20 "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Rom 6:3-4 “Ùnu amataghị na e mere anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa n’ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n’ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee na-eje ije na ndụ ọhụrụ.”

Ọlu Ndi-Ozi 8:37 Filip we si, Ọ buru na i were obi-gi nile kwere, i puru. O we za, si, Ekwerem na Jisus Kraist bu Ọkpara Chineke.

Filip gbara otu nwoke ume ka o kwere na Jizọs Kraịst ma nwoke ahụ zara na ya kwenyere na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke.

1. Were obi gị dum kwere

2. Ọkpara Chineke

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Jọn 1:14-15 – Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa ebube-Ya, bú ebube nke sitere na Ọkpara amuru nání Ya sitere na Nna-ayi, juputara n'amara na ezi-okwu.

Ọlu Ndi-Ozi 8:38 O we nye ub͕ọ-ala-ya ka o guzo, ha abua we rida na miri ahu, ma Filip na onozi ahu; o we me ya baptism.

Filip mere ọnaozi ahụ baptizim.

1. Ike nke Baptizim: Otú Baptizim pụrụ isi gbanwee ndụ

2. Obi Maka Ndị Na-efunahụ Anya: Ịgbaso Ihe Nlereanya Filip nke Ozi

1. Ọrụ 8:26-39

2. Matiu 28:19-20

ỌLU NDI-OZI 8:39 Ma mb͕e ha siri na miri rigota, Mọ nke Onye-nwe-ayi kupuru Filip, na onozi ahu ahughi kwa ya ọzọ: o we je ije-ya nāṅuri.

Mmụọ nke Onyenweanyị wepụrụ Filip mgbe ọnaozi ahụ gasịrị, e meekwa ya baptizim, ọnaozi ahụ gakwara n’ụzọ ya na-aṅụrị ọṅụ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ - ka Mmụọ Chineke nwere ike ịrụ ọrụ na ndụ anyị.

2. Añụrị n'ime Onyenweanyị - Ịchọta ọṅụ n'okwukwe anyị na n'ọrụ Chineke na ndụ anyị.

1. Ndị Efesọs 5:18-20 - Unu ekwe-kwa-la ka manya-vine nke nfesa di nime ya; kama juputara na Mọ Nsọ, nāgwarita onwe-unu okwu n'abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nābùku kwa abù ọma n'obi-unu nye Onye-nwe-ayi, nēkele kwa Chineke, bú Nna, ekele mb͕e nile n'ihi ihe nile n'aha Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

2. Ndị Rom 15:13 – Ma ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we ba uba n'olileanya site n'ike nke Mọ Nsọ.

ỌLU NDI-OZI 8:40 Ma ahuru Filip na Azotọs: mb͕e ọ nāgabiga ọ nēzisa ozi ọma n'obodo nile, rue mb͕e ọ biaruru Sesaria.

Filip kwusara ozi ọma n’obodo niile malite n’Azọtọs ruo Sesaria.

1: Iji nọgidesie ike na-ekwusa ozi ọma

2: Ike nke Nkwusa

Luk 4:18-19 “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n’ahụ́ m, n’ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma, o zitekwara m ka m gwọọ ndị obi ha tiwara etiwa, ikwusa nnapụta nye ndị a dọọrọ n’agha, na ịgbake. ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ime ka ndị e chifịa nwere onwe ha.”

2: Ndị Rom 10:15, "Olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha? dị ka e dere, sị, 'Lee ka ụkwụ nke ndị na-ekwusa ozi ọma nke udo si maa mma, na-ezikwa ozi ọma nke ihe ọma!"

Ọrụ 9 na-akọ banyere ntọghata dị ịrịba ama nke Sọl, nkwusa ya sochirinụ, na ọrụ ebube ndị Pita rụrụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Sọl ka na-ekusa egwu igbu ọchụ megide ndị na-eso ụzọ Onyenwe anyị. Ọ gakwuuru nnukwu onye nchụàjà jụrụ akwụkwọ ozi n'ụlọ nzukọ Damaskọs ma ọ bụrụ na ọ hụrụ onye ọ bụla n'ime ụzọ n'ebe ahụ ma ndị inyom ga-akpọrọ ha n'agha na Jerusalem. Ka ọ na-erute Damaskọs ka ọ na-eme na mberede, ìhè si n'eluigwe nwuo gburugburu ya wee daa n'ala nụrụ olu na-asị, 'Sọl Sọl, gịnị mere i ji na-akpagbu m?' 'Ònye ka ị bụ Onyenwe anyị?' Sọl we si, Mu onwem bu Jisus Onye I nēsob͕u, Ọ zara, si, Bilie ub͕u a, ba n'obodo, agēgosi kwa ihe agēme. Ndị ikom so Sọl guzoro n'ebe ahụ, ndị ogbi nụrụ ụda ma ha ahụghị onye ọ bụla. Sọl si n’ala bilie ma mgbe anya meghere emeghe apụghị ịhụ ihe ọ bụla, ha wee jiri aka duru ya banye Damaskọs ruo ụbọchị atọ kpuru ìsì, erighị ihe ọ bụla (Ọrụ 9: 1-9).

Paragraf nke abụọ: Na Damaskọs, e nwere otu onye na-eso ụzọ aha ya bụ Ananayas. Jehova we kpọ ya òkù n'ọhù, si, Ananaias! Ọ zara, si, E, Onye-nwe-ayi. Onye-nwe-ayi we si ya, Je n'ulo Judas n'uzọ ziri ezi, riọ onye Tasọs, aha-ya bu Sọl, onye ọ nēkpe ekpere ahuwo n'ọhù, aha-ya bu Ananaias, biakwasi ya aka n'aru ya ime ka ọ hu uzọ. Ma Ananayas kwuru nchegbu banyere iwu a n’ihi ihe ọ nụrụ banyere ihe ọjọọ Sọl mere ndị senti nọ na Jeruselem na ikike o nwere n’aka ndị isi nchụàjà jide ndị niile na-akpọ aha Jizọs. Ma Chineke mesiri Ananayas obi ike na ya ahọrọla Sọl ka ọ bụrụ ngwá ọrụ iji kpọsaa aha ya n’ihu ndị Jentaịl ndị eze ha na ndị Izrel nakwa na ọ ga-egosi ya otú ọ ga-esi taa ahụhụ n’ihi aha ya. Ananaias we ba n'ulo, tukwasi Sọl aka n'isi, si, Nwa-nne Sọl, Onye-nwe-ayi, Jisus biaworo, ezitewom ka m'we hu ọzọ juputa na Mọ Nsọ. Ozugbo ihe dị ka akpịrịkpa si n'anya dapụ, e nwere ike ịhụ ọzọ bilie baptizim mgbe o risịrị nri nwetaghachi ume nọrọ ọtụtụ ụbọchị ndị na-eso ụzọ Damaskọs malitere ikwusa ụlọ nzukọ na Jizọs Ọkpara Chineke ozugbo (Ọrụ 9: 10-22).

Paragraf nke Atọ: Mgbe ọtụtụ ụbọchị ndị Juu gbaara izu igbu ya na-amụ atụmatụ na-ekiri ọnụ ụzọ ámá abalị na-egbu ya ma ndị na-eso ụzọ ya were abalị buda ya nkata site ná mgbidi meghere gbapụ wee gaa Jeruselem gbalịrị isonyere ndị na-eso ụzọ ya egwu na-atụ ha ikwere n'ezie onye na-eso ụzọ Banabas kpọtara ndịozi a kọwara n'ụzọ e si ekwusa ozi ọma. n’atụghị egwu kpọọ Jizọs (Ọrụ 9:23-28). Mgbe ahụ Pita gagharịrị na obodo ọzọ bịakwara ndị nsọ bi Lida hụrụ nwoke aha ya bụ Aeneas onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ afọ asatọ wee sị Aeneas ‘Jizọs Kraịst na-agwọta Bilie akwụkwọ mpịakọta’ ozugbo Inias biliri ndị niile dị ndụ Lida Sharon hụrụ wee ghọọ ndị kwere ekwe (Ọrụ 9:32-35). . Na Jọpa onye na-eso ụzọ aha ya bụ Tabita mara Greek Dọkas mgbe niile na-eme ihe ọma na-enyere ndị ogbenye na-arịa ọrịa nwụrụ anwụ sachara enịm n'elu ụlọ na-anụ Pita dị nso zitere ndị ikom abụọ gbara ume ka ha bịa n'egbughị oge Mgbe ha bịarutere kpaliri ha niile gbuo ikpere n'ala kpee ekpere na-atụgharị ahụ sị 'Tabita bilie' o meghere anya ịhụ na-ahụ. Pita nọdụrụ ala nye aka ya nyere ya aka nguzo ya a kpọrọ ndị kwere ekwe ndị di ha nwụrụ n'akwụkwọ akụkọ ndụ gbasapụrụ na Jọpa ọtụtụ ndị kweere na Onyenwe anyị Pita nọrọ Jọpa ọtụtụ ụbọchị ụfọdụ onye na-agba akpụkpọ anụ aha ya bụ Saịmọn (Ọrụ 9:36-43).

Ọrụ Ndị Ozi 9:1 Ma Sọl nọ na-eku ume iyi egwu na igbu ọchụ megide ndị na-eso ụzọ Onyenwe anyị, ọ gakwuuru nnukwu onye nchụàjà.

Sọl yiri ndị na-eso ụzọ Jehova egwu wee gakwuru nnukwu onye nchụàjà.

1. Ike nke Nkwenye: Ntughari nke Sọl

2. Mgbaghara na mgbapụta: Njem Sọl

1. Matiu 18:21-22 - "Mgbe ahụ, Pita bịakwutere Jizọs, jụọ, sị, "Onyenwe anyị, ugboro ole ka m ga-agbaghara onye mehiere m? Ugboro asaa?" Jisus zara, si, É-è, ọ bughi ub͕ò asa, kama ọgu ub͕ò atọ na asa!

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke gosiri anyị ịhụnanya dị ukwuu site n'izite Kraịst ka ọ nwụọ n'ihi anyị mgbe anyị ka bụ ndị mmehie."

ỌLU NDI-OZI 9:2 O we riọ akwukwọ-ozi n'aka-ya ka ọ ga Damaskọs, o gagaara ulo-nzukọ-ha, ka ọ buru na ọ huru otù onye n'uzọ a, ma ha bu ndikom ma-ọbu ndinyom, ka o we kuta ha n'ab͕u je Jerusalem.

Sọl rịọrọ ka e nye ya akwụkwọ ozi n’ụlọ nzukọ ndị dị na Damaskọs ka o nwee ike ịkpọghachi Ndị Kraịst ọ bụla ọ hụrụ n’agbụ laa Jeruselem.

1. Ihe ize ndụ nke Mkpagbu: Otú Ndị Na-emegide Anyị si anwale Okwukwe Anyị

2. Uru Obi Ike Bara: Ịkwụsịsie Ike ná Nkwenkwe Anyị N'agbanyeghị ihe ịma aka

1. Ndị Rom 8:31-37 (Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye pụrụ imegide anyị?)

2. Matiu 5:10-12 (Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume: n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.)

Ọrụ Ndị Ozi 9:3 Ma ka ọ na-aga, ọ bịarutere Damaskọs nso: na mberede, ìhè nke si nʼeluigwe mụnyere ya gburugburu.

Mgbe Sọl na-aga Damaskọs, ìhè si n’eluigwe gbara ya gburugburu.

1. “Ìhè nke Ike na Ebere Chineke”

2. “Oku Iso Iso Ụzọ Sọl”

1. Aịzaya 6:1-8;

2. Luk 9:23-25 .

ỌLU NDI-OZI 9:4 O we da n'ala, nu olu ka ọ nāsi ya, Sọl, Sọl, gini mere I nēsob͕um?

Sọl dara n’ala wee nụ otu olu na-ajụ ihe mere o ji na-akpagbu ọkà okwu.

1. Ike nke Ntughari: Nzuko Sọl na Jehova

2. Mkpa nke ibi ndụ ezi omume: mgbanwe Sọl

1. 1 Ndị Kọrint 15:9-10 - N'ihi na abụ m onye kasị nta n'ime ndị ozi, nke na-ekwesịghị ịbụ onye a na-akpọ onyeozi, n'ihi na m kpagburu ọgbakọ Chineke. Ma site n'amara nke Chineke Mu onwem bu ihe Mu onwem bu: ma amara-Ya nke emere ka m'mere abughi ihe-efu; ma adọb͕urum onwem n'ọlu kari ha nile: ma ọ bughi Mu onwem, kama amara Chineke nke diyerem.

2. Ndị Rom 12:2 – Ka ekwe-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọchichọ Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

ỌLU NDI-OZI 9:5 Ọ si, Ì bu onye, Onye-nwe-ayi? Onye-nwe-ayi we si, Mu onwem bu Jisus Onye Gi onwe-gi nēsob͕u: ọ nādiri gi arọ́ n'ib͕a ihe-ndọ̀ di arọ́.

Sọl, bụ́ onye na-akpagbu Ndị Kraịst, zutere Jizọs n’ụzọ Damaskọs ma gwa ya na ọ bụ ihe efu ịlụso Chineke ọgụ.

1. Ihe efu nke ịlụ ọgụ megide uche Chineke.

2. Ike Chineke ịgbanwe ọbụna onye kacha eme mmehie.

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 33:11 - Ndụmọdụ Jehova na-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi, Echiche nke obi ya ruo ọgbọ nile.

ỌLU NDI-OZI 9:6 O we ma jijiji, ibobo kwa ya n'aru, si, Onye-nwe-ayi, gini ka I nāchọ ka m'mere? Jehova we si ya, Bilie, ba n'obodo, agēgosi kwa gi ihe i gēme.

Otu nwoke jụrụ Jehova ihe ọ ga-eme, Jehova wee gwa ya ka ọ gaa n’obodo ka ọ mata ihe ọ ga-eme.

1. Ịma Uche Chineke - Ilu 3: 5-6

2. Ịgbaso ntụziaka Chineke—Ndị Rom 12:2

1. Abụ Ọma 32:8 - "M ga-ezi gị ntụziaka, zíkwa gị ụzọ ị ga-eje; M ga-eji anya m duzie gị."

2. Aisaia 30:21 - "Ntị gị ga-anụkwa okwu n'azụ gị, na-asị, "Nke a bụ ụzọ, jee ije na ya," Mgbe ọ bụla ị na-atụgharị n'aka nri ma ọ bụ mgbe ọ bụla ị na-atụgharị n'aka ekpe."

ỌLU NDI-OZI 9:7 Ma ndikom ahu ndi soro ya je ije guzo nēkwu okwu, nānu olu, ma ha ahughi onye ọ bula.

Ndị ikom ahụ ha na Sọl na-eme njem nụrụ olu, ma ha ahụghị onye ọ bụla.

1. Ike nke olu Chineke: Inweta ọnụnọ Chineke n'ụzọ a na-atụghị anya ya.

2. Ịsọpụrụ Ihe A Na-adịghị ahụ anya: Ịghọta Ike nke Okwukwe

1. Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Ndị Efesọs 3:20-21 “Ma onye puru ime ihe ọ bula kari ihe nile ayi nāriọ ma-ọbu n'uche, dika ike-Ya nke nālusi ọlu nime ayi si di, ka otuto diri ya nime nzukọ Kraist na nime Kraist Jisus rue ihe nile. ọb͕ọ, rue mb͕e nile ebighi-ebi: Amen.

Ọlu Ndi-Ozi 9:8 Sọl we si n'ala bilie; ma mb͕e anya-Ya saghere, ọ dighi onye ọ bula ọ huru: ma ha duru ya n'aka, me ka ọ ba na Damaskọs.

Sọl nwere nhụta dị egwu ya na Jehova, nke gbanwere ndụ ya ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ike Chineke nwere ike ime mgbanwe dị ịtụnanya ná ndụ anyị.

2. Anyị ga-adị njikere imeghe obi anyị nye Jehova ma kwe ka o duzie anyị.

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

2. Ndị Filipaị 3: 13-14 - "Ụmụnna m, anaghị m agụ onwe m na ejidewo m: ma otu ihe a ka m na-eme, na-echezọ ihe ndị dị n'azụ, na-agbatịkwa aka n'ihe ndị dị n'ihu, m na-agbanye n'ebe akara ahụ dị. ihe mgbata n’ọsọ nke ọkpụkpọ òkù dị elu nke Chineke n’ime Kraịst Jisọs.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:9 O wee nọrọ ụbọchị atọ nʼahụghị ụzọ, ọ dịghịkwa ihe ọ riri, ọ dịghịkwa ihe ọṅụṅụ.

Sọl kpuru ìsì ruo nwa oge, o righị ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo ụbọchị atọ.

1. Ike nke Okwukwe: Njem Sọl na Damaskọs na ike mgbanwe nke okwukwe

2. Ịjụ Ịhapụ: Mkpa nnọgidesi ike dị n'oge ọnwụnwa

1. Jọn 9:1-3 - Jizọs gwọrọ otu nwoke kpuru ìsì

2. Ndị Rom 5: 1-5 - Olileanya nke na-abịa site na nhụjuanya na ntachi obi

Ọrụ Ndị Ozi 9:10 Ma e nwere otu onye na-eso ụzọ na Damaskọs, aha ya bụ Ananayas; Jehova we si ya n'ọhù, Ananaias. Ọ si, Le, abiawom, Onye-nwe-ayi.

Ananayas bụ onye na-eso ụzọ na Damaskọs onye Onyenwe anyị letara n’ọhụụ.

1. Onyenweanyị na-akpọ anyị ka anyị soro ya: Akụkọ Ananayas

2. Chineke na-arụ ọrụ mgbe niile: Okwukwe Ananayas

1. Jọn 10:27 - "Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

ỌLU NDI-OZI 9:11 Onye-nwe-ayi we si ya, Bilie, je n'amá nke anākpọ Nke ziri ezi, jua n'ulo Judas otù onye anākpọ Sọl, onye Tasọs: n'ihi na, le, ọ nēkpe ekpere.

Jehova gwara Ananayas ka ọ gakwuru Sọl ma hụ ya ka ọ na-ekpe ekpere.

1. Oku Onye-nwe-ayi ka Iso Ya: Ananaias na Sọl

2. Na-ekpe ekpere n'atụghị egwu na okwukwe

1. Matiu 4:19 - "O wee sị ha: Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ."

2. Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

Ọrụ Ndị Ozi 9:12 Ọ hụkwara otu nwoke aha ya bụ Ananayas nʼọhụụ ka ọ na-abata, na-atụkwasịkwa ya aka nʼisi, ka o wee hụ ụzọ.

Ọhụụ sitere n’aka Chineke mekwara Sọl kpuo ìsì, a gwakwara ya ka ọ chọọ Ananayas na Damaskọs ka ọ nwetaghachikwa ụzọ ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Chineke Si Jiri Ananayas mee ka Sọl hụghachi anya

2. Mgbe Chineke Na-enye Ọhụụ: Otú Anyị Kwesịrị Isi Meghachi omume

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

2. Jọn 3:16-17 - “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

ỌLU NDI-OZI 9:13 Ananaias we za, si, Onye-nwe-ayi, anuwom ihe n'ọnu ọtutu madu a, ka O meso ndi-ebere-Gi nime Jerusalem:

Jehova maara ihe ọjọọ e mere ndị nsọ na Jeruselem.

1. Chineke maara mgba anyị na-agba, Ọ nọnyeere anyị na nhụjuanya anyị.

2. Cheta na n'agbanyeghị ihe ọjọọ anyị na-eche ihu, Chineke ga-abụ onye nchebe anyị mgbe niile.

1. Abụ Ọma 34:17-19 "Mgbe ndị ezi omume tikuo enyemaka, Jehova na-anụ wee napụta ha na mkpagbu ha nile: Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha. ma Jehova na-anapụta ya n’aka ha niile.”

2. Aisaia 41:10 "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Ọrụ Ndị Ozi 9:14 Ma nʼebe a, o nwere ikike site nʼaka ndị isi nchụaja iwere ndị niile na-akpọku aha gị agbụ.

Sọl, bụ́ onye nọbu na-akpagbu Ndị Kraịst, agbanweela, ndị isi nchụàjà enyewokwa ya ikike ijide ndị na-akpọku aha Jizọs.

1. Ịhụnanya dị ịtụnanya nke Chineke: Otú ngbanwe Sọl si egosipụta ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke.

2. Ike nke Mgbapụta: Olee otú Sọl gbanwere obi si kpughee amara Chineke na-azọpụta

1. Ndị Rom 5:8 - “Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

2. 1 Ndị Kọrint 15:10 - “Ma site n'amara Chineke Mu onwem bu ihe Mu onwem bu: amara-Ya nke emere ka m'nwe-kwa-ra abughi ihe-efu; ma adọb͕urum onwem n'ọlu kari ha nile: ma ọ bughi Mu onwem, kama amara nke Chineke nke diyerem.

Ọlu Ndi-Ozi 9:15 Ma Onye-nwe-ayi siri ya, Je;

Chineke họọrọ Sọl ka ọ bụrụ arịa aha ya nye ndị Jentaịlụ, ndị eze na ụmụ Izrel.

1. Chineke na-ahọrọ ndị na-atụghị anya ya - Ọrụ 9:15

2. Chineke Na-akpọ òkù ná Ndụ Anyị - Ọrụ 9:15

1. Jeremaia 1:5 – “Tupu akpua gi n'afọ ka m’mara gi, ọ bu kwa tutu amua gi ka m’doro gi nsọ; M'doro gi onye-amuma nye mba nile.

2. 1 Ndị Kọrịnt 1:27 - “Ma Chineke họọrọ ihe nzuzu n'ụwa ka ihere ndị maara ihe ihe; Chineke họọrọ ihe na-adịghị ike n’ụwa ka ihere mee ndị dị ike.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:16 Nʼihi na m ga-egosi ya ọtụtụ ihe ọ ga-ata ahụhụ nʼihi aham.

Ntọghata Sọl na Iso Ụzọ Kraịst adịghị mfe n’ihi na Chineke gwara ya na ọ ga-adị ya mkpa ịta ahụhụ dị ukwuu n’ihi aha Chineke.

1. Ịta ahụhụ maka Kraịst bụ nnukwu nsọpụrụ.

2. Ike nke amara Chineke nwere ike iduba anyị n'ọnwụnwa ọ bụla.

1. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

Ọlu Ndi-Ozi 9:17 Ananaias we je, ba n'ulo; o we tukwasi ya aka-ya abua, si, Nwa-nne Sọl, Onye-nwe-ayi, bú Jisus, Onye mere ka i hu Ya anya n'uzọ i siri bia, ezitewom, ka i we hu uzọ, ka i juputa kwa na Mọ Nsọ.

Jizọs zipụrụ Ananayas ka ọ gakwuru Sọl ka o mee ka ọ hụ ụzọ ma mejuo ya na Mmụọ Nsọ.

1: Akpọrọ anyị ka anyị rụọ ọrụ Chineke site n’ike nke Mmụọ Nsọ.

2: Chineke na-arụ ọrụ mgbe niile na ndụ anyị ime uche ya.

1: Ọrụ 1:8 - “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu; unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem na nime Judia nile na Sameria, rue nsọtu uwa.

2: Luk 24:49 - “Le, Mu onwem nēzite nkwa nke Nnam biakwasi unu; ma nọrọnụ n’obodo Jeruselem ruo mgbe a ga-enye gị ike nke si n’elu.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:18 Ngwa ngwa ahụ dị ka ihe akpịrịkpa wee si nʼanya ya dapụ, o wee hụ ụzọ ozugbo o wee bilie mee ya baptizim.

A gwọrọ Pọl ma ghọọ Onye Kraịst.

1: N'agbanyeghị otú anyị si kpafuo, Chineke ga-anọ mgbe niile ịkpọghachite anyị.

2: Chineke nwere ike ịrụ ọrụ na ọbụna ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.

1: Jọn 8:12 - "Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2: Ndị Rom 10: 9 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị."

Ọrụ 9:19 Mgbe ọ natachara ihe oriri, o wee dị ike. Sọl we nọyere ndi nēso uzọ-Ya ndi nọ na Damaskọs ubọchi ufọdu.

Ndị na-eso ụzọ ya nọ na Damaskọs wusiri Sọl ike.

1. Ike Ogbe: Otu mkpakọrịta nwere ike isi mee ka anyị dị ike

2. Ike nke Okwukwe: Otú Inwe okwukwe na Chineke pụrụ isi mee ka anyị dịghachi ume

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. Ndị Rom 12:10 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

Ọrụ Ndị Ozi 9:20 Ngwa ngwa o wee kwusaa Kraịst nʼụlọ nzukọ, na ọ bụ Ọkpara Chineke.

Sọl onye Tasọs malitere ozugbo n’ụlọ nzukọ ndị Juu na-ekwusa banyere Jizọs Kraịst, na-ekwusa na ya bụ Ọkpara Chineke.

1. Ike nke ndụ gbanwere: Inyocha mgbanwe Sọl na Ọrụ 9:20

2. Jisus: Ọkpara Chineke: Ikwusa Ojirimara Ya site n’Ọrụ 9:20

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi ka mmadụ ji kwere, ewe gua ya n'onye ezi omume, na site n'obi gị. ọnụ mmadụ na-ekwupụta wee zọpụta ya.

2. Matiu 16:13-17 - "Ma mgbe Jizọs rutere n'ógbè Sisaria Filipaị, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya, "Ònye ka ndị mmadụ na-ekwu na Nwa nke mmadụ bụ?" Ha we si, Ufọdu nāsi Jọn Baptist, ndi ọzọ nāsi Elaija, ọzọ kwa, Jeremaia ma-ọbu otù onye nime ndi-amuma. Ọ si ha, Ma ònye ka unu onwe-unu nāsi na Mu bu? Saimon Pita zara, si, Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara nke Chineke di ndu. Jisus we za, si, Ngọzi nādiri gi, Saimon, bú Jona: n'ihi na anu-aru na ọbara ekpughere gi nka, kama ọ bu Nnam Nke bi n'elu-igwe.

Ọrụ Ndị Ozi 9:21 Ma ibobo juru ndị niile nụrụ ya anya, ha wee sị; Ọ̀ bughi nka bu onye ahu nke kpochapuru ndi nākpọku aha a na Jerusalem, we bia n'ebe a n'ihi ihe ahu, ka o we kutara ha ab͕u jekuru ndi-isi-nchu-àjà?

Ọ tụrụ ndị mmadụ n’anya ịnụ ka Sọl na-ekwu okwu n’aha Jizọs, ebe ọ bụbu onye na-akpagbu ndị so ya na Jeruselem.

1. Anyị agaghị ada mbà na ndị ahụ kpafuru ụzọ nke ezi omume na ịhụnanya.

2. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ site n'aka onye ọ bụla, n'agbanyeghị onye ọ bụ na mbụ.

1. Luk 15:11-32, Ilu nke Ọkpara mmefu

2. Ndị Rom 5:8, Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ọrụ Ndị Ozi 9:22 Ma Sọl mụbara nʼike nʼike, na-emenye ndị Juu bi na Damaskọs ihere, na-egosi na onye a bụ Kraịst.

Sọl, onye a makwaara dị ka Pọl, gara Damaskọs ma nwee ike igosi ndị Juu nọ ebe ahụ na Jizọs bụ Mezaịa ahụ.

1. Ịkpọsa Onyenwe Anyị: Otú Pọl Si ekwusa Ozi Ọma

2. Ike nke Okwukwe: Pọl ji obi ike gbaa akaebe banyere Jizọs

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:1-8 - Mbilite n'ọnwụ nke Kraịst

2. Ndị Rom 1:16-17 - Ike nke Oziọma maka nzọpụta

Ọrụ Ndị Ozi 9:23 Ma mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, ndị Juu gbara izu igbu ya.

Ndị Juu kpara nkata igbu Pọl mgbe ọtụtụ ụbọchị gachara.

1. Ike nke ntachi obi - N'agbanyeghị ahụhụ, Pọl nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi n'okwukwe ya ma nọgidesie ike.

2. Ike nke atumatu Chineke-N'agbanyegh i na ndi Ju na-akpa nkata igbu Paul, atumatu Chineke maka ya mezuru.

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọrụ 9:24 Ma Sọl matara nʼichere ha. Ha nēche kwa ọnu-uzọ-ama ehihie na abali ime ka ọ nwua.

A maara atụmatụ Sọl igbu ndị kwere ekwe, ha na-echekwa ọnụ ụzọ ámá mgbe niile iji chebe ya.

1. Chineke na-echebe n'oge mkpagbu

2. Atụla Egwu: Ịmara Ọchịchị Chineke

1. Abụ Ọma 23:4 N'agbanyeghị na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Rom 8:31-32 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ọmiko n'aru Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, òle ka Ọ gaghi-eso Ya nye kwa ayi ihe nile n'amara?

ỌLU NDI-OZI 9:25 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya kuru ya n'abali, were nkata buda ya n'akuku mb͕idi.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs na-akpọpụta Sọl na nzuzo na Damaskọs ma jiri nkata buda ya n’ahụ́ ájá.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya

2. Ike nke okwukwe n'ọnọdụ yiri ka ọ gaghị ekwe omume

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike."

ỌLU NDI-OZI 9:26 Ma mb͕e Sọl biaruru Jerusalem, ọ chọsiri ike ijikọ onwe-ya na ndi nēso uzọ-Ya: ma ha nile nātu egwu ya, ha ekweghi kwa na ọ bu onye nēso uzọ Jisus.

Ntọghata Sọl na Iso Ụzọ Kraịst nwere obi abụọ na egwu.

1. "Ịhụnanya Chineke enweghị atụ"

2. "Ike nke Mgbaghara"

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke ji gbaghara unu n'ime Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 9:27 Ma Banabas kpọọrọ ya kpọọrọ ya gakwuru ndịozi, gwa ha otú ọ hụworo Onyenwe anyị nʼụzọ, na na ọ gwakwara ya okwu, na otú o kwusara ozi ọma n'atụghị egwu na Damaskọs nʼaha nke Chineke. Jizọs.

Banabas kpọtara Sọl gakwuru ndịozi ya ma gwa ha ahụmahụ ya n’ebe Onyenwe anyị nọ na otú o si jiri obi ike na-ekwusa ozi ọma n’aha Jizọs na Damaskọs.

1. Okwukwe obi siri ike: Iwere Obi Ike Na-eje ije na Kraịst

2. Ike nke ịgba akaebe: Ịkọrọ ndị ọzọ ahụmahụ anyị

1. Matiu 10:27-28 - Ihe m na-agwa unu n'ọchịchịrị, kwuonụ n'ìhè; ihe anuworo na nti-unu, si n'elu ulo kwusa.

2. Ndị Hibru 11:1-3 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Ọrụ Ndị Ozi 9:28 Ya na ha nọkwa na-abata na-apụ na Jeruselem.

Sọl we nọyere ndi nēso uzọ-Ya na Jerusalem, nējeghari kwa n'etiti ha.

1. Amara Chineke zuru oke n'oge mkpagbu.

2. Ndị kwere ekwe kwesịrị iguzosi ike n'okwukwe ha n'agbanyeghị mmegide.

1. 2 Ndị Kọrịnt 12:9-10 - Ma ọ sịrị m, "Amara m ezuola gị, n'ihi na e mewo ka ike m zuo oke n'adịghị ike." Ya mere m'gānya isi kari ọṅù bayere adighi-ikem nile, ka ike Kraist we dikwasim.

2. Ndị Rom 8:35 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Ọ̀ ga-abụ nsogbu ma ọ bụ ihe isi ike ma ọ bụ mkpagbu ma ọ bụ ụnwụ ma ọ bụ ọtọ ma ọ bụ ihe egwu ma ọ bụ mma agha?

Ọrụ Ndị Ozi 9:29 O wee kwuo okwu nʼatụghị egwu nʼaha Onyenwe anyị Jizọs, na-arụrịtakwa ụka megide ndị Gris: ma ha chọrọ igbu ya.

Sọl kwuziri okwu n’atụghị egwu n’aha Onyenwe anyị Jizọs, ya na ndị Grik kparịtakwara ụka, bụ́ ndị nwara igbu ya.

1. Ike nke Okwukwe: Iguzosi Ike n'Enweghị Nsogbu

2. Ibi ndụ nke obi ike: Iguzosi ike n'ihe ị kwenyere na ya

1. 2 Timoti 1:7 "N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ egwu, kama mmụọ nke ike na nke ịhụnanya na nke uche zuru oke."

2. Aisaia 41:10 “Atụla egwu; n'ihi na anọnyeere m gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-eme ka ị dị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri nke aka nri kwado gị. ezi omume m."

ỌLU NDI-OZI 9:30 mb͕e umu-nna-ayi mara ya, ha we me ka ọ ridata na Sisaria, ziga ya na Tasọs.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs kpọtaara Sọl na Sesaria ma ziga ya na Tasọs.

1. Ike nke nrubeisi: Njem Sọl na Tasọs.

2. Mkpa Ijere Ndị Ọzọ Ozi: Ihe Ndị Na-eso Ụzọ Na-enyere Sọl Aka.

1. Ndị Rom 8:28: "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ndị Filipaị 2:3-4 : “Unu emela ihe ọ bụla n’ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n’ịdị umeala n’obi jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu;

Ọrụ Ndị Ozi 9:31 Mgbe ahụ, ọgbakọ nile dị na Judia na Galili na Sameria dum zuru ike, wuliekwa ya elu; na ije ije n’egwu nke Onye-nwe, na na nkasi-obi nke Mụọ Nsọ, wee mụbaa.

Nzukọ-nsọ nile nke Judia, Galili na Sameria nwetara oge ezumike na uto n’ihi nduzi nke Onye-nwe na Mụọ Nsọ.

1. Ije ije n’egwu Jehova- Ilu 3:5-6

2. Nkasi obi nke Mmụọ Nsọ - Jọn 14: 15-18

1. Aisaia 11:2- Mụọ nke Onye-nwe ga-adakwasị Ya- were Mụọ nke amamihe, amamihe, nghọta, ndụmọdụ, ike, na egwu Jehova te Ya mmanụ.

2. Ndị Rom 15:13- Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

Ọrụ Ndị Ozi 9:32 O wee ruo na mgbe Pita na-agafe nʼakụkụ niile, ọ gbadarakwara ndị nsọ bi na Lida.

Pita gara Lida ịga leta ndị nsọ n’ebe ahụ.

1. Ike Obiọma: Otú Pita gara Lida si gbanwee ndụ ya

2. Ezi Ịdị n’Otu: Ndị-nsọ nke Lidda Jikọọ n’Okwukwe

1. Jọn 13:34-35, "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. nweenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Rom 12:10, "Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwenụ ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ, n'ịsọpụrụ ibe unu."

ỌLU NDI-OZI 9:33 O we hu otù nwoke n'ebe ahu, aha-ya bu Ineas, onye nēdozi ihe-ndina-ya arọ asatọ, nāria kwa akuku-aru-ya.

Aeneas bụ nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ kemgbe afọ asatọ.

1. Ike Okwukwe: Akụkọ nke Aeneas banyere ntụkwasị obi na Chineke

2. Imeri Ahụhụ: Ihe atụ nke nnọgidesi ike nke Aeneas

1. Matiu 9:2-7 - Jizọs gwọrọ nwoke ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ

2. Matiu 11:28-30 - Jizọs kpọrọ òkù ịbịakwute ya maka izu ike na ume ọhụrụ.

Ọlu Ndi-Ozi 9:34 Pita we si ya, Aeneas, Jisus Kraist nēme ka aru di gi nma: bilie, dozie ihe-ndina-gi. O we bilie ozugbo.

Pita gbara Aeneas ume ka a gwọọ ya site n’aka Jizọs Kraịst.

1. Ike Ngwọta Chineke: Otú Jizọs Kraịst si gwọọ Anyị

2. Ịtụkwasị Obi na Jizọs Kraịst: Ịtụkwasị Obi na Ike Ya na Ebere Ya

1. Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya dika onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uru, na eweda ya n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bụkwa n’ọnyá ya ka e ji gwọọ anyị.”

2. Jemes 5:14-15 – “Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, nēte kwa ya manu n'aha Onye-nwe-ayi: ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye-nriaria, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie; ma ọ bụrụ na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:35 Ndị niile bi na Lida na Sarọn wee hụ ya, chigharịkwuuru Jehova.

Ndị niile bi na Lida na Sarọn hụrụ otu nwoke ma chigharịkwuuru Jehova.

1: N'agbanyeghị ihe isi ike anyị na-eche ihu na ndụ, Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọ ga-ewepụkwa anyị.

2: Anyị niile nwere ike ịbụrụ ndị gbara anyị gburugburu ìhè, omume anyị nwekwara ike inwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị ọzọ.

1: Aisaia 40:31 Ma ndi nēchere Jehova gādi ike; ha gēji nkù rigo dika ugo, ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ kwa ha, ha nēje ije, ghara ida ume.

2:2 Ndị Kọrint 5:17 Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ihe ọhụrụ e kere abịawo: ochie agawo, ọhụrụ bụ ebe a!

ỌLU NDI-OZI 9:36 Ma otù onye nēso uzọ Jisus di na Jọpa, aha-ya bu Tabita, nke anākpọ Dọkas, ma asugharia ya: nwanyi a juputara n'ọlu ọma na ihe-ọlu ebere nke ọ nēme.

Tabita, onye a makwaara dị ka Dọkas, bụ ezigbo onye na-eso ụzọ Onye Kraịst nke bi na Jọpa bụ́ onye gosipụtara okwukwe ya site n’ọrụ ọma na inye ihe n’ụba.

1. Oku nke iṅomi Tabitha nke ezi ọrụ na mmesapụ aka.

2. Icheta ihe nketa Tabitha dị ka onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Luk 6:38 "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụnyekwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara afịkpọ, fesa ya, nke jubigakwara ókè, n'apata ụkwụ unu. "

2. Jemes 2:17-18 "N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị site n'omume, nwụrụ anwụ: ma onye ga-asị, "I nwere okwukwe, m nwere ọrụ." Gosi m okwukwe gị n’emeghị omume, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’omume m.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:37 O                                       ru «àgê n'ubọchi ahu, na ọ rua ọria, we nwua: mb͕e ha sasiri ya, ha tọb͕ọrọ ya n'ime-ulo di elu.

Otu nwaanyị dara ọrịa ma nwụọ n’oge Pọl onyeozi. Ndị mmadụ wee saa ahụ́ ya ma tọgbọrọ ya n’ọnụ ụlọ dị n’elu ka e wee ruo uju.

1. Ịtụgharị uche ná Ndụ nke Onye A Hụrụ n’Anya: Ihe Anyị Pụrụ Mụta n’Ọrụ 9:37

2. Nkasi obi nke ịmara ndị anyị hụrụ n'anya na-ezu ike na nlekọta Chineke

1. Jọn 11:25-26 “Jizọs sịrị ya: ‘Abụ m mbilite n’ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ, ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:13-14 “Ma anyị achọghị ka unu bụrụ ndị na-amaghị ihe, ụmụnna anyị, banyere ndị nọ n'ụra, ka unu wee ghara iru uju dị ka ndị ọzọ na-enwe bụ́ ndị na-enweghị olileanya. N’ihi na ebe anyị kweere na Jizọs nwụrụ ma si n’ọnwụ bilie, otú ahụkwa, site n’aka Jizọs, Chineke ga-akpọta ndị dara n’ụra n’ụra ha soro ya bịa.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:38 Ma ebe Lida nọ nso Jọpa, ma ndị na-eso ụzọ ya nụrụ na Pita nọ nʼebe ahụ, ha zigara ya ndị ikom abụọ, rịọ ya ka ọ ghara igbu oge ịbịakwute ha.

Ndị na-eso ụzọ Lida, nke dị nso na Jọpa, nụrụ na Pita nọ n’ebe ahụ, ha ziga ndị ikom abụọ ka ha rịọ ya ka ọ bịaghachikwute ha n’egbughị oge.

1. Chineke ga-eji njikere iji ndị mmadụ mezuo uche Ya.

2. Mkpa ọ dị iso ndị kwere ekwe ibe anyị na-enwe mmekọrịta siri ike.

1. Jọn 15:12-17 – Ozizi Jizọs gbasara ka anyị na ndị kwere ekwe ndị ọzọ na-adị n’otu.

2. Ndị Rom 12:10 - Mkpa ọ dị iji ịhụnanya ụmụnna na-ahụ ibe anyị n'anya.

Ọrụ 9:39 Pita wee bilie soro ha gawa. Mb͕e ọ biaruru, ha we me ka ọ ba n'ime-ulo di n'elu: ndinyom nile di-ha nwuru we guzo n'akuku ya nākwa ákwá, nēgosi kwa uwe-nwuda na uwe nke Dọkas mere, mb͕e ya na ha nọ.

Pita na ndịozi ndị ọzọ gara leta ndị inyom ahụ di ha nwụrụ ma hụ uwe Dọkas yi.

1. Anyị kwesịrị iji oge na nkà anyị na-emesapụ aka ma na-ejere ndị ọzọ ozi dị ka Dọkas mere.

2. Ọ bụrụgodị na anyị na-eru uju, ihe nlereanya nke ndị bu ụzọ anyị ụzọ nwere ike isiri anyị ike ma kasie anyị obi.

1. Mak 10:43-44 "Ma ọ gaghi-adi n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu, gābu onye nējere unu ozi: ma onye ọ bula n'etiti unu gābu onye-isi, gābu orù nke madu nile.”

2. 2 Ndị Kọrint 9:8 “Chineke puru ime ka amara nile ba uba n'ebe unu nọ; ka unu, ebe unu na-enwezu ihe nile mgbe nile n’ihe nile, ka unu wee baa ụba n’ezi ọrụ ọ bụla.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:40 Ma Pita chụpụrụ ha niile, gbuo ikpere n'ala kpee ekpere; o we chigharia n'aru ozu-ya, si, Tabita, bilie. O we saghe anya-ya abua: mb͕e ọ huru Pita, o we guzo ọtọ.

Pita kpere ekpere maka Tabita, o we saghe anya-ya, guzo ọtọ, mb͕e ọ huru Ya.

1. Ike Ekpere: Ịtụkwasị Chineke Obi Ịza Ekpere Anyị

2. Ike Ọrụ ebube nke Jizọs: Ije Ozi Ya ná Ndụ Anyị

1. Jemes 5:16 – Ekwupụtanụ ajọ omume unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

2. Mak 11:24 - Ya mere asim unu, Ihe ọ bula unu nāchọ, mb͕e unu nēkpe ekpere, kwerenu na unu nānara ha, unu gēnwe kwa ha.

Ọlu Ndi-Ozi 9:41 O we nye ya aka-Ya, welie ya, we kpọ ndi-nsọ na ndinyom di-ha nwuru, gosi ya na ndu.

Pita kpọlitere nwanyị nwụrụ anwụ n’ọnwụ site n’ịkpọ ndị nsọ na ndị inyom di ha nwụrụ ka ha nyere ya aka.

1. Ike Chineke n'ebe onwu di - Inabata ndu na okwukwe nime Kraist

2. Inwe olileanya maka ọrụ ebube- Ịtụkwasị obi n’ịhụnanya na onyinye nke Onye-nwe

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Ọrụ Ndị Ozi 9:42 Ewe mara ya na Jọpa dum; ma ọtutu madu kwere na Onye-nwe-ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otú ozi ọma nke ike na ịdị mma Jizọs si gbasaa n’obodo niile nke Jọpa, na ọtụtụ mmadụ kweere na Onyenwe anyị.

1. Ike nke Àmà: Otú Akụkọ Jizọs si gbasaa

2. Kwere na Azọpụta Ya: Ọrụ ebube nke Jọpa

1. Aịzaya 43:10-11 : “Unu onwe unu bụ ndị àmà m,” ka Jehova kwuru, “na ohu m nke M họọrọ, ka unu wee mara wee kwere m, ghọtakwa na mụ onwe m bụ ya. Ọ dịghị chi e kpụworo tupu m kpụọ, ọ dịghịkwa otu onye ga-anọchi m.

2. Matiu 28:18-20: Mgbe ahụ, Jizọs bịakwutere ha, sị: “Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Ọrụ Ndị Ozi 9:43 O wee ruo na ọ nọrọ ọtụtụ ụbọchị na Jọpa, ya na Saịmọn onye na-esiji akpụkpọ anụ.

Pita wee nọrọ na Jọpa ruo ogologo oge na onye na-esiji akpụkpọ anụ aha ya bụ Saịmọn.

1. Ịghọta nzube Chineke n'ọnọdụ ọ bụla

2. Ịhọrọ nrubeisi n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 1 Pita 5:6-7 – Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka o we welie unu elu n'oge ya, nātukwasi kwa nchegbu-unu nile n'aru Ya, n'ihi na ọ nēcheb͕u unu.

Ọrụ 10 na-akọ banyere ọhụụ Pita na ntọghata nke Kọniliọs, onye ọchịagha ndị Rom, na-aka akara mgbanwe dị ịrịba ama na chọọchị Ndị Kraịst oge mbụ na ozi ozi ọma na-agbasa ruo ndị na-abụghị ndị Juu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Kọnịliọs, bụ́ Ọchịagha ndị Rom nke bi na Sesaria bụ́ onye ji okpukpe kpọrọ ihe ma na-atụ egwu Chineke. Otu ehihie, ọ hụrụ ọhụụ, ma mmụọ ozi nke Chineke kpọrọ ya aha. Mmụọ ozi ahụ gwara ya na Chineke echetawo ekpere na onyinye o nyere ndị ogbenye ma gwa ya ka o ziga ndị ikom na Jọpa ka ha kpọta Saịmọn nke a maara dị ka Pita (Ọrụ 10:1-6). Kọniliọs rubere isi wee zipụ ndị odibo abụọ na otu onye agha nke na-efe Chineke ofufe.

Paragraf nke abụọ: Mgbe ha na-aga, Pita rịgoro n'elu ụlọ, agụụ gụwara ya agụụ chọrọ ka ihe rie ya daa n'ọhụụ hụrụ eluigwe meghere ihe dị ka nnukwu mpempe akwụkwọ a na-ewetu ụwa n'akụkụ akụkụ anọ ya nwere ụdị anụ ọhịa nwere ụkwụ anọ na-akpụ akpụ anụ ufe ụwa. olu siri 'Bilie Pita gbuo rie' ma zara ya, 'N'ezie ọ bughi Onye-nwe-ayi! ọ dighi mb͕e ọ bula m'riworo ihe nādighi ọcha.' Olu kwuru nke ugboro abụọ, 'Unu akpọla ihe ọ bụla na-adịghị ọcha nke Chineke mere ka ọ dị ọcha.' Nke a mere ugboro atọ mgbe ahụ a dọlitere ya n'eluigwe ọzọ (Ọrụ 10: 9-16). Mgbe Pita nọ na-eche ihe ọ pụtara, ndị ikom Kọnịliọs zitere chọtara ebe ụlọ Saịmọn kwụsịrị ọnụ ụzọ ámá a kpọrọ ya jụọ ma Saịmọn a na-akpọ Pita ọ̀ nọ n'ebe ahụ. Mmụọ wee sị ya ‘Saịmọn ndị ikom atọ na-achọ gị, ya mere, bilie rịdata n’ala alala azụ, gawa ha n’ihi na ezipụwo m ha’ (Ọrụ 10:17-20).

Paragraf nke Atọ: Ya mere, Pita gbadara kelee ndị ikom echi sochiri ha ndị ọzọ si Jọpa gakwuru Kọniliọs bụ́ onye na-eche ha kpọkọtara ndị ikwu ya. Ka ọ banyere n’ụlọ Kọnịliọs dara ụkwụ na-efe ofufe ma Pita guzoro ọtọ sị, ‘Mụ onwe m bụ naanị mmadụ’ na-ekwu okwu batara n’ime ma hụ nnukwu nnọkọ ndị mmadụ gwara ha otú nwoke Juu na-akwadoghị iwu si na-aga eleta onye ọ bụla ná mba ọzọ ma Chineke gosiri na e kwesịghị ịkpọ onye ọ bụla na-adịghị ọcha (Ọrụ 10). : 23-28 ). Mgbe ahụ Kọniliọs kọwara ihe mere o ji ziga kpọọ ya, na-akọ akụkọ ya n'ọhụụ nke mmụọ ozi na-agwa ya iziga Jọpa ka Saịmọn mara dị ka Pita ga-ezi ozi nke a ga-esi na ya zọpụta ezinụlọ dum (Ọrụ 10: 30-33). Mgbe ahụ Pita malitere ikwu ịghọta eziokwu Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu na-anabata mba ọ bụla, onye na-eme ihe ziri ezi, o kwusara ozi ọma udo site n'aka Jizọs Kraịst Onyenwe anyị mgbe niile mgbe ọ na-ekwu okwu Mmụọ Nsọ bịara nụrụ ozi e biri úgwù ndị soro Pita bịa, ọ tụrụ ya n'anya wụsara mmụọ nsọ ọbụna Ndị mba ọzọ ha nụrụ ka ha na-asụ asụsụ dị iche iche na-eto Chineke wee jụọ onye ọ bụla nwere ike igbochi mmiri ndị a na-eme baptizim natara mmụọ nsọ dịka anyị nyere iwu aha baptizim Jizọs Kraịst wee rịọ ka ha nọrọ ụbọchị ole na ole (Ọrụ 10: 34-48).

Ọrụ Ndị Ozi 10:1 Otu nwoke bi na Sesaria aha ya bụ Kọniliọs, onyeisi ndị agha a na-akpọ Ịtali.

Kọniliọs, bụ́ onyeisi ndị agha Rom nke nọ na Sesaria, bụ nwoke nwere okwukwe.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke karịrị nkewa omenala na okpukpere chi.

2. Ike nke okwukwe ịgbanwe ndụ.

1. Ọrụ Ndịozi 11:19 - “Ma ndị ahụ gbasasịrị n'ihi mkpagbu ahụ e mere Stivin gara Finishia, Saịprọs, na Antiọk, ọ dịghịkwa onye na-agwa onye ọ bụla okwu ahụ ma e wezụga ndị Juu.”

2. Ndị Rom 10:12 - “N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik; n’ihi na otu Onyenwe anyị bụ Onyenwe ihe nile, Ọ na-enye ndị nile na-akpọku Ya akụ̀ Ya.”

ỌLU NDI-OZI 10:2 Nwoke ahu nātu egwu Chineke, na onye nātu egwu Chineke, ya na ulo-ya nile, onye nēnye ndi-Ju ọtutu ebere, nēkpe kwa Chineke ekpere mb͕e nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otu nwoke raara onwe ya nye Chineke ma gosipụta okwukwe ya n'ụzọ bara uru site n'iji mmesapụ aka nye ndị ọzọ na ikpe ekpere mgbe nile.

1. Ibi Ndụ nke Nraranye: Otu esi eme Okwukwe gị nke ọma

2. Uru nke inye ihe na ikpe ekpere: Inweta ezi ngozi na ndu

1. Jemes 2:17-18, "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2. 1 Jọn 3:17-18 , “Ma onye ọ bụla nke nwere ezi ihe nke ụwa a, hụkwa nwanne ya ka ọ nọ na mkpa, ma mechibidokwa obi ọmịiko ya n'ebe ọ nọ, olee otú ịhụnanya Chineke si biri n'ime ya? Ụmụntakịrị m, ka anyị onwe anyị. ọ bụghị ịhụnanya n’okwu ma ọ bụ n’ire; kama n’omume na n’eziokwu.”

Ọrụ Ndị Ozi 10:3 Ọ                   hu,               hu,          g aru,     g gù,   g akwute ya,  K﻿, Kọniliọs;

Kọniliọs hụrụ ọhụụ sitere n'aka Chineke bụ́ nke mmụọ ozi gwara ya okwu kpọmkwem.

1. Anyị niile nwere ike ịnata nzikọrịta ozi sitere n'aka Chineke n'ụzọ anyị na-atụghị anya ya.

2. Chineke nwere ike ịkpọ anyị niile ime ihe ukwu.

1. Jọn 10:27 - "Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m."

2. Joshua 1:9 - "Dị ike, nwee ume, atụla egwu, atụkwala mbà, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị ga-anọnyere gị ebe ọ bụla ị na-aga."

Ọrụ Ndị Ozi 10:4 Ma mgbe ọ lere ya anya, ọ tụrụ egwu, sị: “Gịnị bụ ihe ọ bụ, Onyenwe anyị? Ọ si ya, Ekpere-gi na ebere-gi nile arigotawoworo ibu ihe-ncheta n'iru Chineke.

Kọniliọs nwetara ọ́hụ̀ sitere n’aka Chineke, ma gwa ya na Chineke echetawo ekpere ya na ọrụ ebere ya.

1. Ike Ekpere: Otú Okwu Okwukwe si eduga n’amara Chineke

2. Imesapụ aka na-eduba na mmezu nke mmụọ.

1. Jemes 5:16 - "Ekpere dị irè na nke siri ike nke onye ezi omume na-aba uru nke ukwuu."

2. 2 Ndị Kọrint 9:7 - "Ya mere, ka onye ọ bụla nye dị ka o zubere n'obi ya, ọ bụghị ná mwute ma ọ bụ na ọ dị mkpa: n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

Ọrụ Ndị Ozi 10:5 Ma ub͕u a ziga ndikom na Jọpa, kpọ kwa otù onye, bú Saimon, onye anākpọ Pita:

Chineke zipụrụ onye ozi n’obodo Jọpa ka ọ chọta otu nwoke aha ya bụ Saịmọn Pita.

1. Chineke na-edu anyị mgbe niile - otú Chineke si eduzi anyị na ndụ anyị ọbụna mgbe anyị na-amaghị ya.

2. Ike Ekpere—Otú ekpere pụrụ isi nyere anyị aka ịchọta azịza nye ajụjụ anyị.

1. Jọn 16:13 - "Mgbe mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-eduzi gị n'eziokwu niile, n'ihi na ọ gaghị ekwu n'ike nke aka ya, ma ihe ọ bụla ọ nụrụ ka ọ ga-ekwu, na ọ ga-agwa unu ihe niile. nke ga-abịa."

2. Ilu 3:6 - "N'ụzọ gị nile mara ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie."

ỌLU NDI-OZI 10:6 Ọ nānọ n'ulo otù onye, bú Saimon, bú onye-isi-ọku, onye ulo-ya di n'akuku oké osimiri: ọ gēgosi gi ihe i kwesiri ime.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a eren kiet emi ekerede Simon, eteutom emi okodụn̄de ye owo en̄wen onyụn̄ etịn̄ se ikpanamde.

1. Otú amamihe ndị ọzọ nwere ike isi na-eduzi omume anyị.

2. Mkpa ọ dị ịchọ ndụmọdụ.

1. Ilu 11:14 - "N'ebe ọ na-adịghị ndụmọdụ, ndị mmadụ na-ada: ma n'ìgwè ndị ndụmọdụ na nchekwa dị."

2. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị mba, na a ga-enye ya."

Ọlu Ndi-Ozi 10:7 Ma mb͕e mọ-ozi ahu nke nāgwa Kọniliọs okwu we pua, kpọ madu abua n'etiti ndi-orù ulo-ya, na otù onye-agha nke nātu egwu Chineke nke ndi nēche ya mb͕e nile;

Mmụọ ozi ahụ gwara Kọniliọs okwu ma pụọ, hapụ Kọniliọs na ndị ohu ya abụọ na otu onye agha.

1. Mkpa ọ dị nrube isi n’iwu Onye-nwe.

2. Ike nke ohu Chineke raara onwe ya nye.

1. Luk 6:46-49 - “Gịnị mere unu ji na-akpọ m ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ma unu emeghị ihe m na-agwa gị?”

2. Aisaia 1:19 - “Ọ bụrụ na ị dị njikere wee rube isi, ị ga-erikwa ezi ihe nke ala.”

ỌLU NDI-OZI 10:8 Ma mb͕e O gosisiri ha ihe ndia nile, o zigara ha Jọpa.

Otu mmụọ ozi gwara Kọniliọs ka o ziga kpọta Pita ka o nwee ike izi ya ozi ọma. O zipụrụ ndị ohu ya ka ha gaa Jọpa chọta Pita.

1. Nduzi Chineke: Ịmata na ịgbaso atụmatụ Chineke

2. Ike Ịgba Àmà: Ịkọrọ Ndị Ọzọ Ozi Ọma

1. Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

ỌLU NDI-OZI 10:9 N'echi-ya, ka ha nāga n'ije-ha, nābiaru kwa obodo nso, Pita rigoro n'elu ulo ikpe ekpere dika oge hour nke-isi.

Pita rịgoro n’elu ụlọ ikpe ekpere n’ehihie n’echi ya ka ya na ndị ibe ya na-aga obodo dị nso.

1. Omume nke Ekpere: Ihe Nlereanya nke Pita

2. Iwepụta Oge Maka Chineke: Ibute Ekpere ụzọ

1. Ndị Kọlọsi 4: 2 - "Nọgidenụ na-ekpesi ekpere ike, na-amụ anya na ya na ekele."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 - "Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe niile, na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, na-enye ekele n'ihe niile; n'ihi na nke a bụ uche Chineke n'ime Kraịst Jizọs maka unu."

Ọrụ Ndị Ozi 10:10 agụụ wee gụ ya nke ukwuu, o wee rie ihe: ma mgbe ha jikere, ọ daa nʼọhụụ.

Mgbe agụụ na-agụ Kọniliọs, ọ dara n'ọhụụ tupu ya erie ihe.

1. Oge Chineke zuru oke: ịghọta ike nke ndidi n'oge mkpa.

2. Ịchọ Jehova n'oge agụụ: ịmụta ịdabere n'onyinye Chineke.

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Abụ Ọma 37:25 - "Abụ m nwata, ma ugbu a aghọwo m agadi; ma ahụghị m ka a hapụrụ onye ezi omume, ahụghịkwa m mkpụrụ ya ka ọ na-arịọ nri."

Ọrụ Ndị Ozi 10:11 O wee hụ eluigwe ka emeghere ya, otu arịa dịkwa ka ọ na-agbadakwuru ya, dị ka ọ bụ nnukwu ibé ákwà akpara nke ọma n’akụkụ anọ, e wedara ya n’ala.

Na Ọrụ 10:11, Pita hụrụ ọhụụ nke eluigwe meghere, arịa wee gbadata n'ebe ọ nọ, nke yiri nnukwu ibé.

1. Ike nke Ọhụụ: Otú Chineke Si Jiri Ha Na-agwa Ndị Ya Okwu

2. Site n'eluigwe ruo n'ụwa: Ịhụ ọnụnọ Chineke na ndụ anyị

1. Aisaia 6:1-8 – Ọhụụ Aịzaya banyere Jehova n’ụlọ nsọ

2. Mkpughe 11:19 – Mmeghe nke ụlọ nsọ dị n’eluigwe

Ọlu Ndi-Ozi 10:12 N'ime ya ka anu-ọhia nile nke nwere ukwu anọ di, na anu-ọhia, na ihe nākpu akpu, na anu-ufe nke elu-igwe.

Ihe e kere eke nke Chineke bara ụba n'ụdị anụmanụ dị iche iche, site n'anụmanụ nke ala ruo na anụ ọhịa, site n'ihe na-akpụ akpụ ruo na anụ ufe nke eluigwe.

1. Ihe ebube nke Chineke kere

2. Mma nke okike

1. Abụ Ọma 104:24 “Jehova, lee ka ọrụ Gị si baa ụba nke ukwuu! N'amamihe ka I meworo ha nile; ụwa juputara n’ihe i kere eke.”

2. Jenesis 1:20-25 “Chineke wee sị, 'Ka mmiri juo n'ìgwè anụ ndị dị ndụ, ka anụ ufe fegharịakwa n'elu ụwa gabiga mbara eluigwe.' Chineke we kee ihe uku di iche iche nke oké osimiri, na anu nile ọ bula nwere nkpuru-obi di ndu nke nākpu akpu, nke miri nērùghari nime ha, di iche iche, na anu-ufe ọ bula nke nwere nkù di iche iche. Chineke we hu na ọ di nma. Chineke we gọzie ha, si, Muanu ọmùmù, banu uba, juputa miri di n'oké osimiri nile, ka anu-ufe ba kwa uba n'elu uwa. Ma anyasi di, ututu we di, bú ubọchi nke-ise. Chineke we si, Ka ala weputa anu-ọhia di iche iche, anu-ulo na ihe nākpu akpu na anu-ọhia di iche iche nke uwa. Ma ọ dị otú ahụ.”

Ọlu Ndi-Ozi 10:13 Ma olu we biakute Ya, si, Bilie, Pita; gbuo, rie.

Akụkụ ahụ na-akọ banyere mkparịta ụka dị n'etiti olu Chineke na Pita. Chineke nyere Pita ntụziaka ka o gbuo rie ihe.

1. Anyị ga-adị njikere irube isi n’iwu Chineke, n’agbanyeghị otú ọ siri sie ike ma ọ bụ nke ahụ́ erughị ala, ka anyị wee soro uche ya.

2. Anyị ga-anọgide na-emeghe maka nduzi nke mmụọ nsọ Chineke na ndụ anyị iji hụ na anyị na-eme uche Ya.

1. Matiu 4:4 - "Ma Ọ zara, si, Edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ bughi nání achicha ka madu gēji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Chineke puta."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

Ọlu Ndi-Ozi 10:14 Ma Pita siri, Ọ bughi otú a, Onye-nwe-ayi; n'ihi na ọ dighi mb͕e ọ bula m'riworo ihe nādighi nsọ ma-ọbu ihe nādighi ọcha.

Pita jụrụ ịnakwere ọhụụ sitere n’aka Chineke na ọ gaghị akpọ ihe ọ bụla na-adịghị ọcha nke Chineke mere ka ọ dị ọcha.

1. Amara Chineke: Ihe ncheta ka anyị ghara ikpe ihe Chineke mere ka ọ dị ọcha

2. Ịmata Uche Chineke: Otu esi amata iwu Chineke na mgbe a ga-agbaso ha

1. Ndị Rom 14:14 - "Amaara m ma kweta na Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha n'onwe ya: ma onye na-ewere ihe ọ bụla dị ka ihe na-adịghị ọcha, onye ahụ bụ ihe na-adịghị ọcha."

2. Ndị Efesọs 2:8 - "N'ihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe;

Ọlu Ndi-Ozi 10:15 Ma olu ahu we gwa ya okwu ọzọ nke ub͕ò abua, si, Ihe Chineke mere ka ọ di ọcha, gi onwe-gi akpọla ihe-efu.

Chineke enyela anyị ike ime ka anyị sachaa na sachapụ onwe anyị; anyị ekwesịghị ịjụ ma ọ bụ leda onyinye a anya.

1. Ike nke Chineke na-asachapụ: Ịna-enweta ngozi nke ịdị ọcha

2. Obi Ịdị Ọcha: Ịnabata onyinye Chineke nke ime ka ọ dị ọcha

1. Aisaia 1:18 – “Bịa ugbu a, ka anyị tụgharịa uche,” ka Jehova kwuru. “Ọ bụ ezie na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-adị ọcha dị ka snow; ọ bu ezie na ha nācha uhie uhie dika ogho uhie, ha gādi ka aji-anu.

2. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

Ọlu Ndi-Ozi 10:16 Emere nka ub͕ò atọ: ewe welie ihe ahu rigo n'elu-igwe ọzọ.

Itien̄wed emi otode Utom 10:16 etịn̄ aban̄a n̄kukụt Peter aban̄ade ubom ẹmende ẹka heaven utịm ikata.

1: Chineke na-achị mgbe niile; Ọ bụ ya bụ isi iyi nke ike na ike.

2: Ike Chineke enweghị ngwụcha - anyị ga-agba mbọ mgbe niile iso Ya na uche Ya.

1: Abụ Ọma 18:2 - Jehova bụ oké nkume m na ebe e wusiri ike na onye mgbapụta m, Chineke m, oké nkume m, onye m na-agbaba n'ime ya, ọta m, na mpi nke nzọpụta m, m ebe siri ike.

2: Isaiah 40:28 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya.

ỌLU NDI-OZI 10:17 Ma mb͕e Pita nēnweghi obi abua n'obi-ya ihe ọhù a ọ huworo bu, le, ndikom ahu ndi ezitere site na Kọniliọs we jua ase bayere ulo Saimon, guzo kwa n'iru ọnu-uzọ-ama;

Pita hụrụ ọhụụ sitere n’aka Chineke na-agwa ya ka ọ ghara ikpe ndị mmadụ ikpe n’ihi otú e si zụlite ha.

1. Tukwasi obi na ntụzịaka Chineke ma makụọ ụmụ Ya niile, n'agbanyeghị agbụrụ ha si.

2. Ekwela ka echiche anyị bu ụzọ gbochie anyị ịgbaso uche Chineke.

1. Ọrụ 10:17

2. Ndị Galeshia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị; n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

ỌLU NDI-OZI 10:18 Ha we kpọ òkù, jua ma Saimon, onye anākpọ Pita, ọ̀ nọ ọnọdu-abali n'ebe ahu.

Kọniliọs, bụ́ onyeisi ndị agha Rom, zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị ohu ya ka ha gaa chọta Pita onyeozi bụ́ onye bi n’ụlọ Saịmọn onye na-esiji akpụkpọ anụ.

1. Ịgbaso nduzi Chineke: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke ga-eduzi anyị n'ụzọ anyị.

2. Ijere Jehova ozi: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịgbaso iwu Chineke ọ bụrụgodị na o siri ike.

1. Aịzaya 55:8-9 “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

2. Jọn 14:15 “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-edebe ihe m nyere n’iwu.”

ỌLU NDI-OZI 10:19 Ma mb͕e Pita nēchere ọhù ahu, Mọ Nsọ siri ya, Le, ndikom atọ nāchọ Gi.

Onye-nwe-ayi zigaara Pita ọhù, Mọ Nsọ we gwa ya ka ndikom atọ nāchọ ya.

1. Onye-nwe-ayi na-edu: Otu esi ege nti olu Onye-nwe-ayi

2. Ịgbaso nduzi Chineke: Ịmụta ịzaghachi nduzi Ya

1. Aisaia 30:21 - Ma i chigharia n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, nti-gi gānu olu n'azu gi, si, Nka bu uzo; jee ije na ya.”

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

ỌLU NDI-OZI 10:20 Ya mere, bilie, rida, soro ha je, nēnweghi obi abua: n'ihi na ezitewom ha.

Chineke nyere Pita iwu ka o soro ndị ikom Kọniliọs zitere, ghara inwe obi abụọ.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị tụkwasị obi na rube isi.

2. Ike nke inwe okwukwe na atumatu Chineke.

1. Ndị Hibru 11: 1-3 - Ma okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

Ọlu Ndi-Ozi 10:21 Pita we ridakuru ndikom ahu ndi eziteworo ya site na Kọniliọs; ọ si, Le, Mu onwem bu Onye unu nāchọ: gini mere unu ji bia?

Pita zutere ndị ikom e si n’aka Kọnịliọs zitere ma jụọ ha ihe mere ha ji bịa.

1. Mkpa ọ dị ibu ụzọ na-arụ ọrụ Chineke

2. Ịbịa ọbịa na ịnabata ndị bịara abịa

1. Jọn 4:35-36 - "Ùnu asịghị, ọnwa anọ fọkwara, owuwe ihe ubi abịazi? lee, ana m asị unu, welienụ anya unu lee ubi; Ma onye na-ewe ihe ubi na-anata ụgwọ ọrụ, na-achịkọtakwa mkpụrụ maka ndụ ebighị ebi: ka onye na-agha mkpụrụ na onye na-ewe ihe ubi we ṅụrịkọ ọṅụ ọnụ.”

2. Luk 10:2-3 - "Ya mere Ọ si ha, Owuwe-ihe-ubi riri nne n'ezie, ma ndi-ọlu di ole-na-ole: ya mere, nēkpenu Onye-nwe owuwe-ihe-ubi, ka O zipu ndi-ọlu ba n'owuwe-ihe-ubi-Ya. : le, Mu onwem nēzipu unu dika umu-aturu n'etiti agu.

ỌLU NDI-OZI 10:22 Ha we si, Kọniliọs, bú ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise, onye ezi omume, onye nātu kwa egwu Chineke, onye nēnwe kwa ozi ọma n'etiti mba ndi-Ju, mọ-ozi di nsọ duru Chineke dọọ ya aka na nti iziga gi ka i bata n'ulo-ya. na inu okwu-gi.

Mmụọ ozi Chineke dọrọ Kọniliọs, bụ́ onye ezi omume na onye na-atụ egwu Chineke, bụ́ nwoke ezi aha n’etiti ndị Juu, dọrọ Pita aka ná ntị ka ọ kpọọ Pita n’ụlọ ya ka ọ nụ okwu ya.

1. Ịhụnanya na ikpe ziri ezi nke Chineke na-erute ndị niile na-achọ Ya.

2. Chineke ga-eji onye ọbụla mezuo uche Ya.

1. Luk 1:5-25 – Ọbịbịa mmụọ ozi Gebriel gara Zekaraya ikwusa ọmụmụ Jọn Baptist.

2. Ọrụ Ndịozi 17:26-27 - Ọchịchị Chineke n'ebe mba niile nọ, na ebumnuche Ya ịzọpụta ha.

Ọrụ 10:23 O wee kpọbata ha, mee ka ha nọrọ. Ma n'echi-ya Pita so ha pua, umu-nna nime Kraist ufọdu ndi si na Jọpa we so Ya.

A kpọrọ Pita onyeozi ka ọ bịa soro ụfọdụ ndị mba ọzọ na-arahụ, n'ụtụtụ echi ya, ọ gawara na ụfọdụ ụmụnna si Jọpa.

1. Akpọrọ anyị ka anyị nabata ma nabata ndị dị iche na anyị, n'agbanyeghị agbụrụ ha.

2. Ayi bughi nani n'okwukwe ayi; dabere na ike nke ndị gbara gị gburugburu.

1. Ndị Galeshia 2: 11-14 - "Ma mgbe Pita rutere Antiọk, m na-emegide ya n'ihu ya, n'ihi na o doro anya na ọ bụ ihe ọjọọ. O rue, mb͕e Ọ malitere iwezuga onwe-ya, kewaputa Onwe-ya n'ebe ndi mba ọzọ nọ, n'ihi na ọ nātu egwu ndi nēbì úgwù, ndi-Ju we so kwa ya n'iru-abua-ya, nke mere na site n'iru-abua-ha duhie ọbuná Banabas: ha emeghị ihe n'ụzọ kwekọrọ n'eziokwu nke ozi ọma, m wee sị Pita n'ihu ha niile, 'Ị bụ onye Juu, ma ị na-ebi dị ka onye mba ọzọ, ọ bụghịkwa dị ka onye Juu. Ndị Jentaịl ga-agbaso omenala ndị Juu?'

2. Ọrụ 11: 1-3 - "Ndịozi na ndị kwere ekwe bi na Judia niile nụrụ na ndị mba ọzọ anatawokwa okwu Chineke. Ya mere, mgbe Pita rigoro Jerusalem, ndị kwere ekwe e biri úgwù boro ya ebubo, sị, 'Ị banyere n'ime obodo. ulo ndikom anēbighi úgwù we so ha rie ihe. Pita malitere ịkọwara ha ihe niile kpọmkwem dị ka o mere:

Ọrụ 10:24 Nʼechi ya, ha banyere na Sizaria. Ma Kọniliọs nēchere ha, kpọkọta kwa umu-nne-ya na ndi-eyì-ya.

Kọniliọs kpọrọ ezinụlọ ya na ezigbo ndị enyi ya ma chere ha n'echi ya ọ banyere Sizaria.

1. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ ga-akpọkọtakwa ndị ahụ o jikọtara ọnụ.

2. Anyị kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe niile ịnabata ndị batara na ndụ anyị.

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlekwa anya ka anyị ga-esi kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dịka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

Ọrụ Ndị Ozi 10:25 Ma ka Pita na-abata, Kọniliọs zutere ya, daa nʼala nʼụkwụ ya, kpọọ isiala nye ya.

Kọniliọs zutere Pita ma daa n’ala fee ya ofufe mgbe ọ bịarutere.

1. Ike nke Ịdị umeala n'obi: Ihe atụ nke Kọniliọs

2. Ibi Ndụ nke Ofufe: Otú Kọnịliọs Si Gosi Anyị Ụzọ

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. Ndị Rom 12: 1-2 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe bụ́ ezi ihe na ihe a na-anakwere na nke zuo okè.”

Ọrụ Ndị Ozi 10:26 Ma Pita kulitere ya, si, Bilie; Mụ onwe m bụkwa nwoke.

Pita gbara Kọniliọs ume ka o bilie, mesie ya obi ike na ya onwe ya bụkwa nwoke.

1. Ịsọpụrụ Onye Ọ bụla: Ọmụmụ Agbamume Pita nyere Kọniliọs

2. Ntughari onwe onye na ike nke agbamume

1. Jọn 13:34-35, "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya: mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. , ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Galetia 3:28, “Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

ỌLU NDI-OZI 10:27 Ma mb͕e Ọ nākpayere Ya uka, O we ba nime, hu ọtutu madu ka ha zukọrọ.

Kọniliọs nwere ọtụtụ ndị ọbịa mgbe Pita rutere n'ụlọ ya.

1. Ike Ịbụ Enyi: Ịghọta Uru Ileta Ndị Ọzọ Bara

2. Mkpa Ogbe: Ọmụmụ nke Ọrụ 10:27

1. Ndị Rom 12:10-13: Were ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya; nāsọpuru ibe-unu. Unu adịla ume-ngwụ n'ekworo, na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ, jeere Jehova ozi. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidenụ na-ekpesi ekpere ike.

2. Eklisiastis 4:9-12: Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgbuworo onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya! Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ, ha na-ekpo ọkụ, ma olee otú mmadụ pụrụ isi kpo ọkụ nání ya? Ma ọ buru na madu nwere ike imegide onye nání ya, ma madu abua gēguzogide ya: Udọ̀ aturu akàrà atọ adighi- agbaji ngwa ngwa.

Ọlu Ndi-Ozi 10:28 O we si ha, Unu onwe-unu matara na o zighi ezi n'iwu ka onye-Ju b͕akọrọ, ma-ọbu biakute otù onye nke mba ọzọ; ma Chineke emewo ka m'mara na m'gaghi-akpọ onye ọ bula onye nādighi ọcha ma-ọbu onye nādighi ọcha.

Chineke gwara Pita na o kwesịghị ile onye ọ bụla anya dị ka onye na-adịghị ọcha ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha.

1. Ịhụnanya Chineke anaghị akpa ókè

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke

1. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

ỌLU NDI-OZI 10:29 N'ihi nka ka m'biakutere unu nēnweghi okwu-ugha, mb͕e eziterem ka m'we bia: ya mere ajum ajuju gini mere unu ziterem?

Kọniliọs rịọrọ ka Pita bịakwute ya, Pita wee jụọ Kọniliọs ihe mere e ji zite ya.

1. Otu esi azaghachi mgbe ndị ọzọ kpọrọ ya

2. Ịmụta ịjụ ajụjụ mgbe ọ gbagwojuru anya

1. Matiu 5:41 "Ma onye ọ bụla nke ga-amanye gị ịga otu maịl, soro ya gaa abụọ."

2. Ọrụ 17:11 "Ndị a dị ebube karịa ndị nọ na Tesalonaịka, n'ihi na ha ji obi ụtọ nabata okwu ahụ, na-enyocha Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị, ma ihe ndị ahụ ọ dị otú ahụ."

Ọrụ Ndị Ozi 10:30 Kọnịliọs wee sị: “Ụbọchị anọ gara aga ka m na-ebu ọnụ ruo oge awa a; na n'awa nke-iteghete ka m'kpere ekpere n'ulom, ma, le, otù nwoke nēguzo n'irum nke yi uwe mara nma;

A zara ekpere Kọniliọs mgbe otu mmụọ ozi bịakwutere ya.

1. Chineke na-anụ ma na-aza ekpere niile.

2. Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị ma tụkwasị obi n'oge Chineke.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - "Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị."

2. Jeremaịa 29:11-13 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya."

ỌLU NDI-OZI 10:31 O we si, Kọniliọs, anuru ekpere-gi, eche-kwa-ra ebere-gi n'iru Chineke.

Kọniliọs ekpeela ekpere, Chineke na-echetakwa onyinye ebere ya.

1. Ike Ekpere: Otú Chineke si anụ ma na-echeta ekpere anyị

2. Uru Inye Onyinye: Otú Chineke si echeta Inye Ndị Ọzọ Ihe

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

2. Jemes 1:27 – Okpukpe dị ọcha nke emerughi-kwa-ra onwe-ya n'iru Chineke na Nna, bu nka, ileta umu-nb͕ei na ndinyom di-ha nwuru nime nkpab͕u-ha, na idebe onwe-ya n'ihe nādighi ntupọ site n'uwa.

ỌLU NDI-OZI 10:32 Ya mere ziga na Jọpa, kpọ kwa Saimon, onye anākpọ Pita; Ọ nānọ ọnọdu-abali n'ulo otù onye, bú Saimon, bú onye-isi-anu, n'akuku oké osimiri: onye, mb͕e ọ gābia gāgwa gi okwu.

E nyere Kọniliọs ntụziaka ka o ziga kpọpụta Saịmọn Pita, bụ́ onye bi n’ụlọ onye na-esiji akpụkpọ anụ dị n’akụkụ oké osimiri dị na Jọpa.

1. Ike Nrubeisi: Otú Ịgbaso ntụziaka Chineke nwere ike isi mee ka anyị nweta ihe ndị dị ukwuu

2. Ndokwa Chineke Na-adịghị Agbanwe: Otú Chineke Na-esi Na-egbo Ndị Ya Mgbe niile

1. Jemes 4:17 - "Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụ ya mmehie."

2. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m na-ezube, ọ ga-emezukwa n'ihe m zitere ya."

Ọrụ 10:33 Ozugbo ahụ, ezitere m gị ozi; ma i mewo nke-ọma na i bia. Ma ub͕u a ayi nile nọ n'ebe a n'iru Chineke, inu ihe nile nke Chineke nyere gi n'iwu.

Kọniliọs, bụ́ ọchịagha ndị Rom, akpọwo ka ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya zukọta ka ha nụ okwu Chineke n’ọnụ Pita.

1. Chineke na-akpọ onye ọ bụla n’ime anyị ka anyị gee ntị n’okwu ya

2. Ime Ihe Iji Na-eso Okwu Chineke

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

ỌLU NDI-OZI 10:34 Pita we saghe ọnu-ya, si, N'ezie anurum na Chineke adighi-ele madu anya n'iru.

Pita kwuputara na Chineke anaghị akpa ókè megide onye ọ bụla dabere na nzụlite ha.

1. Chineke bụ Onye Ukwu Na-ahazi: Ọ dịghị ele mmadụ anya n’ihu

2. Chineke Hụrụ Mmadụ Nile n'Anya: N'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ ndabere

1. Ndị Galetia 3:28 - Ọ dịghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ọrụ Ndị Ozi 10:35 Ma ná mba ọ bụla, onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ihe na-atọ ụtọ n’ebe ọ nọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na Chineke na-anabata ndị na-atụ egwu Ya ma na-eme ihe ziri ezi, n'agbanyeghị mba ha.

1. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi: Otú ibi ndụ ezi omume si enweta Chineke nakweere

2. N'agbanyeghị onye ị bụ, Chineke na-anabata ndị na-atụ egwu ya ma na-eme ihe ziri ezi

1. Aisaia 66:2 - "Onye a ka m'nēji: onye di ume-ala n'obi, nēweta kwa ala nime mọ-ya, nāma kwa jijiji n'okwum."

2. Matiu 7:21 - “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n’eluigwe.”

Ọlu Ndi-Ozi 10:36 Okwu ahu nke Chineke zigara umu Israel, nēzisa udo site n'aka Jisus Kraist: (Ọ bu Onye-nwe-ayi nile:)

Chineke zigaara ụmụ Izrel ozi udo site n’aka Jizọs Kraịst, bụ́ Onyenwe ihe niile.

1. Ozi Udo nke Chineke 2. Jisus Kraist, Onye-nwe nile

1. Ndị Efesọs 2:14-17 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye mere ka ayi abua di otù, tipia-kwa-ra n'anu-aru-Ya mb͕idi nēkesa nke ibu iro. 2. Ndị Rom 10:9-13 - Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Ọlu Ndi-Ozi 10:37 Unu mara okwu ahu, nke anēkwusa na Judia dum, nke nēsi kwa na Galili malite, mb͕e baptism nke Jọn kwusara gasiri;

Mgbe Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusachara baptizim nke nchegharị, ozi ọma gbasara na Judia dum, malite na Galili.

1. Oziọma nke nchegharị: Mgbasa ozi nke olileanya

2. Ike nke akaebe: Otu ozi nwere ike isi gbanwee ụwa

1. Aisaia 40:3-5 - Olu nke onye nākpọ òkù: “N'ọzara, dozienu uzọ Jehova; meere Chineke-ayi uzọ atuliri atuli n'ọzara. 4 Ndagwurugwu ọ bụla ka a ga-ebuli elu, mee ka ugwu na ugwu nta ọ bụla dị ala; ala ahu siri ike gābu ka ọ di larịị; 5 Agēkpughe kwa ebube nke Onye-nwe-ayi, ma madu nile gāhu ya n'otù.

2. Mak 1:14-15 – Mgbe a tụrụ Jọn mkpọrọ, Jizọs gara Galili na-ekwusa ozi ọma Chineke. 15 Ọ sịrị: “Oge ahụ eruwo. “Alaeze Chineke eruwo nso. Chegharịanụ, kwerekwa ozi ọma ahụ!”

Ọrụ Ndị Ozi 10:38 Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ: onye jere ije na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu; n'ihi na Chineke nọyere ya.

Chineke ji Mụọ Nsọ na ike tee Jizọs mmanụ ime ihe ọma na gwọọ ndị ekwensu na-emegbu.

1: Ịghọta na Ịtụkwasị Obi Mmanya nke Chineke

2: Nwee Onwe Gị n'Aka Imegbu Ekwensu

1: Aisaia 61:1 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Chineke dikwasim; n’ihi na Onye-nwe tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ntikpọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u;

2: Jemes 5:14 - Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa n'etiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpe-kwa-ra ya ekpere, were manu te ya n'aha Jehova.

Ọlu Ndi-Ozi 10:39 Ayi bu kwa ndi-àmà nke ihe nile O mere n'ala ndi-Ju na nime Jerusalem; onye ha gburu, kwuba n'elu osisi;

Itien̄wed oro etịn̄ ikọ ntiense oro mme apostle ẹketiede ẹban̄a se iketịbede ke uwem Jesus, esịnede n̄kpa esie ke cross.

1. Ike nke Àmà: Ịmata na itinye Àmà Ime Mmụọ Anyị n’ọrụ

2. Ihere adịghị eme: Ibi obi ike n'agbanyeghị ahụhụ

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere.

2. Ndị Hibru 12:1-2 - Ya mere, ebe ọ bụ na igwe-oji nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ́, ka anyị werekwa ntachi obi gba ọsọ nke e debere n'ihu. ayi, nēlekwasi Jisus anya, Onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe ayi.

Ọlu Ndi-Ozi 10:40 Chineke we me ka O bilie n'ubọchi nke-atọ, we me ka ọ puta ìhè;

Chineke kpọlitere Jizọs n’ọnwụ ma gosi ya ndị niile.

1. Ike Mbilite n’Ọnwụ: Otú Chineke Ga-esi Emeri Ọnwụ

2. Jizọs: Ihe Nlereanya nke Ndụ E Mbilite n'Ọnwụ

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndị Rom 6:4-5 - Ya mere e liri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka, dika emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu.

Ọrụ Ndị Ozi 10:41 Ọ bụghị ndị mmadụ niile, kama              dịrị ndị àmà a buru ụzọ họpụta Chineke,  bụ               nyere anyị onwe anyị,                 nyere anyị,            nyere Ya ri nri ṅu kwa ihe-ọṅuṅu mb͕e O siri na ndi nwuru anwu bilie.

Chineke ahọpụtala ụfọdụ ndị ka ha na-ahụ ike ya na ebube ya site n’aka Jizọs Kraịst.

1. Ike Jizọs: Inyocha Mbilite n'Ọnwụ nke Onyenwe Anyị na Mmetụta Ọ na-enwe n'ahụ Ndịàmà A Họpụtara.

2. Nhọrọ Chineke: Ịghọta Nhọrọ Ọ họpụtara Ndị Pụrụ Iche Ịgbaama Ọrụ Ebube Ya

1. Jọn 20:19-31 - Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya n'anyasị nke mbilite n'ọnwụ ya

2. Mak 16:14-18 - Jizọs pụtara ìhè n'ihu ndị na-eso ụzọ ya mgbe o bilitesịrị ma nye ha ọrụ ịgbasa ozi ọma.

Ọrụ Ndị Ozi 10:42 O wee nye anyị iwu ka anyị kwusaara ndị mmadụ ozi ọma, na ịgba akaebe na ọ bụ ya bụ onye Chineke họpụtara ịbụ Onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.

O nyere anyị iwu ka anyị kwusaa ozi ọma ma gbaa akaebe na Jizọs bụ Onyeikpe nke dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.

1. Jizọs: Onyeikpe niile

2. Ikwusa Ozi Ọma: Iwu Chineke nyere anyị

1. Jọn 3:17-18, N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa. Ekpeghị onye ọ bụla nke kwere na ya ikpe, ma onye na-ekweghị na ya, ekpeworị ikpe, n’ihi na o kweghị n’aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya.”

2. Ndị Rom 14:10-12, “Gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma-ọbu gi onwe-gi, gini mere i nēleda nwa-nne-gi? N'ihi na ayi nile gēguzo n'iru oche-ikpé nke Chineke; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu onwem nādi ndu, (ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi puta), ikperè nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke. Ya mere, onye ọ bụla n’ime anyị ga-enye Chineke akụkọ banyere onwe ya.”

Ọlu Ndi-Ozi 10:43 Ndi-amuma nile nāb͕a àmà, na onye ọ bula nke kwere na Ya gānata nb͕aghara nmehie site n'aha-Ya.

Ndị niile kwere na Jizọs na-enweta mgbaghara nke mmehie ha.

1: Amara nke ngbaghara n'ime Jisus

2: Onyinye mgbapụta nke Chineke

1: Ndị Kọlọsi 1: 13-14 - Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara Ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara nke mmehie.

2: Ndị Rom 3: 23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, ewe gụkwa ha ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

Ọrụ Ndị Ozi 10:44 Mgbe Pita nọ na-ekwu okwu ndị a, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ.

Pita nēkwu okwu, Mọ Nsọ we dakwasi onye ọ bula nke nuru okwu ahu.

1. “Amara Chineke Na-ezokwasị Ndị Na-anụ Okwu Ya”

2. "Ike nke Ige Ntị n'Okwu Chineke"

1. Isaiah 55: 10-11 - "N'ihi na dị ka mmiri ozuzo na snow na-esi n'eluigwe na-agbada ma ghara ịlaghachi n'ebe ahụ ma na-agba ụwa mmiri, na-eme ka ọ pụta ma pulite, na-enye mkpụrụ nye onye na-agha mkpụrụ na nri nye onye na-eri nri, otú ahụ ka ọ dị. ọ̀ gābu okwum nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'aka efu, kama ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gāga kwa n'ihe M'zitere ya.

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

ỌLU NDI-OZI 10:45 Ibobo we nwua ndi ahu nke ndi bi úgwù, bú ndi kwere ekwe, bú ndi ha na Pita bia, n'ihi na anāwukwasi kwa ndi mba ọzọ onyinye nke Mọ Nsọ.

O juru ndị Juu kwere ekwe anya ịhụ na e nyewokwa ndị Jentaịlụ Mmụọ Nsọ.

1. Ịhụnanya Chineke bụ maka onye ọ bụla, n'agbanyeghị ihe nketa ha ma ọ bụ nzụlite ha.

2. Amara Chineke karịrị ihe anyị tụrụ anya ya.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ọrụ 10:46 Nʼihi na ha nụrụ ka ha ji asụsụ dị iche iche na-ekwu okwu, na-etokwa Chineke. Pita we za, si,

Ihe Pita gwara ndị Jentaịlụ gosiri na atumatu nzọpụta nke Chineke dịkwa n’ebe ha nọ.

1. Ịhụnanya Chineke buru ibu ma ghe oghe nye mmadụ nile, n'agbanyeghị agbụrụ ha ma ọ bụ nkwenkwe ha.

2. Nzọpụta dịịrị onye ọ bụla site na Jizọs Kraịst.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:9-10 - Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu nēkwere, ewe gua ya n'onye ezi omume;

Ọrụ Ndị Ozi 10:47 Ọ̀ dị onye ọ bụla pụrụ igbochi mmiri ka e mee ndị a baptizim, bụ́ ndị nataworo Mmụọ Nsọ, dịkwa ka anyị onwe anyị?

Ndị Kọniliọs jụrụ ma a ga-eme ha baptizim mgbe ha nwetasịrị Mụọ Nsọ, nke Pita zara na ọ dịghị onye nwere ike igbochi ha ime ha baptizim.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ịghọta onyinye nke nzọpụta

2. Mkpa Baptizim dị: Inwe nzọụkwụ nke okwukwe na nrubeisi

1. Ndị Rom 6: 3-5 - "Ùnu amataghi na ayi nile, bú ndi emere baptism iba nime Kraist Jisus, emere ayi baptism iba n'ọnwu-Ya? site n'ebube nke Nna si na ndi nwuru anwu bilie, ayi onwe-ayi we nējeghari n'ọhu nke ndu.

2. Ọrụ Ndịozi 16:33 - "O wee were ha n'otu oge awa nke abalị na-asa ọnyá ha; e mere ya baptizim ozugbo, ya na ezinụlọ ya nile."

Ọrụ 10:48 O wee nye iwu ka e mee ha baptizim nʼaha Onyenwe anyị. Ha we kpere ya ka ọ nọgide ubọchi ufọdu.

Ndị-ozi nyere Kọniliọs na ezinụlọ ya iwu ka e mee ha baptizim n’aha nke Onye-nwe, wee rịọ ya ka ọ nọrọ nwa oge.

1. Mkpa Baptizim dị n’aha nke Onye-nwe

2. Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịnọgide N'ime Onyenwe Anyị

1. Matiu 28: 19-20 - "Ya mere, gaanụ, na-akụziri mba niile, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ: na-ezi ha ka ha debe ihe niile, ihe ọ bụla m nyere unu n'iwu. : ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu uwa. Amen."

2. Ọrụ Ndịozi 1:4 - "Mgbe ha na ha zukọrọ, o nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pụọ, kama chere nkwa nke Nna, nke, sị, 'unu nụrụ n'ọnụ m."

Ọrụ 11 na-akọ nkọwa nke Pita banyere ozi-ọma bụ maka ndị Jentaịlụ kwa, na nguzobe nke nzukọ-nsọ na Antiọk.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere mgbe ndịozi kwere ekwe nọ na Judia niile nụrụ na ndị Jentaịl natakwara okwu Chineke. Ma mb͕e Pita rigoro Jerusalem, obìe úgwù, ndi kwere ekwe bayere ya, si, I batara n'ulo, ndi anēbighi úgwù riri ha. Na nzaghachi, Pita kọwara nke ọma ihe merenụ —ọhụụ ya banyere anụmanụ ndị na-adịghị ọcha na olu na-agwa ya ka ọ ghara ịkpọ ihe ọ bụla na-adịghị ọcha nke Chineke mere ka ọ dị ọcha, ndị ikom atọ si Sesaria bịarute n'otu oge ahụ ọhụụ ahụ kwụsịrị, Mmụọ Nsọ gwara ya ka o soro ha pụọ. igbu oge. Ọ kọkwara otú ụmụnna isii si soro ya gaa n’ụlọ Kọnịliọs bụ́ ebe otu mmụọ ozi gwara Kọniliọs ka o ziga Jọpa ka ọ kpọta Saịmọn nke a na-akpọ Pita, onye ga-ekwusa ozi a ga-esi na ya zọpụta ezinụlọ dum. Ma mb͕e Ọ malitere ikwu okwu, Mọ Nsọ dakwasiri ha, dika ayi chetara okwu Jehova siri, Jọn mere miri baptism, ma agēme unu baptism na Mọ Nsọ. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ o nyere anyị ka anyị kwere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ònye ka m chere nwere ike iguzo n'ụzọ Chineke?' Mgbe ha nụrụ nke a, ha enwekwaghị mgbagha ọzọ toro Chineke na-asị 'Ya mere ọbụna ndị mba ọzọ Chineke nyere nchegharị na-eduga ná ndụ' (Ọrụ 11: 1-18).

Paragraf nke Abụọ: Ka ọ dị ugbu a, ndị a kpagburu site na mkpagbu dawapụrụ n'ihi Stivin gawara Finishia Saịprọs Antiọk na-agbasa ozi naanị n'etiti ndị Juu ụfọdụ ndị Saịprọs Saịrini ma Antiọk gara n'ihu na-asụ Grik na-ekwusakwa ozi ọma banyere Onyenwe anyị Jizọs, Onyenwe anyị nọnyeere ha nnukwu mmadụ. kwere ekwe chighariri Onye-nwe (Olu 11:19-21). Akụkọ nke a ruru nzụkọ Jerusalem ha zipụrụ Banabas Antiọk mgbe ha bịarutere hụ ihe akaebe amara Chineke ji obi ụtọ gbaa mmadụ niile ume ka ha nọgide n'ezi Onyenwe anyị obi na ọ bụ ezi mmadụ zuru oke Mmụọ Nsọ okwukwe ọtụtụ mmadụ butere Onyenwe anyị (Ọrụ 11:22-24).

Paragraf nke atọ: Mgbe ahụ Banabas gara Tasọs lee Sọl mgbe a hụrụ wetara ya Antiọk Ya mere afọ zukọrọ ọnụ ụka kuziri ọtụtụ mmadụ ndị na-eso ụzọ ka akpọrọ Ndị Kraịst na mbụ Antiọk (Ọrụ 11:25-26). N'oge a, ụfọdụ ndị amụma si na Jeruselem gbadata Antiọk, otu onye aha ya bụ Agabọs biliri site na mmụọ nsọ buru amụma na oké ụnwụ ga-agbasa n'ụwa nile nke ndị Rom mere n'oge ọchịchị Klọdiọs na-eso ụzọ onye ọ bụla dị ka ike kpebiri inye aka ụmụnna ụmụnna nwaanyị bi na Judia zitere ndị okenye onyinye ha na-elekọta Banabas Sọl. (Ọrụ 11:27-30).

Ọrụ Ndị Ozi 11:1 Ndị ozi na ụmụnna ndị nọ na Judia wee nụ na ndị mba ọzọ anatawokwa okwu Chineke.

Akụkọ ahụ gbasara na ndị mba ọzọ anabatala ozi Chineke.

1. Ozi ọma nke nzọpụta bụ maka onye ọ bụla

2. Ịdị n'otu Site n'Oziọma

1. Ndị Efesọs 2:14-18 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di n'otù, tipia kwa mb͕idi etiti nke nkewa n'etiti ayi.

2. Ndị Rom 10: 12-13 - N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik, n'ihi na otu Onyenwe anyị nke ihe niile bara ọgaranya nye ndị niile na-akpọku Ya.

ỌLU NDI-OZI 11:2 Ma mb͕e Pita rigoro Jerusalem, ndi nēbì úgwù we so ya okwu.

Ndị Juu kwere ekwe nọ na Jeruselem gbara aka n’ozi Pita na-ezi ndị Jentaịlụ.

1: Ịhụnanya Chineke dịịrị onye ọ bụla, n'agbanyeghị otú e si zụlite ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi mgbe anyị na ndị dị iche na anyị na-akpakọrịta.

1: Ndị Galetia 3:26-28 - N'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe. N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiwo Kraist. E nweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.

2: Ndị Kọlọsi 3:11 - N'ime Kraịst, ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik, ndị e biri úgwù na ndị a na-ebighị úgwù, ndị ala ibe, ndị Sitia, ohu na ndị nweere onwe ha, ma Kraịst bụ ihe niile na ihe niile.

ỌLU NDI-OZI 11:3 si, I bakuru ndikom anēbighi úgwù, we so ha rie ihe.

Pita gbachitere mkpebi ya na ndị ikom a na-ebighị úgwù rie nri nye ndịozi nọ na Jeruselem.

1. "Ịhụnanya Chineke Maka Mmadụ Niile"

2. "Ibi ndụ nke nnabata"

1. Ndị Rom 2:11-16

2. Ndị Galeshia 3:26-29

ỌLU NDI-OZI 11:4 Ma Pita nēkwughachi okwu ahu site na mbu, we kọwa ya n'usoro nye ha, si,

Pita kọọrọ ndịozi ihe ndị mere ná ndụ ya na Mmụọ Nsọ.

1. Ayi aghaghi ighe oghe nye ndu nke Mụọ Nsọ, n'agbanyeghị etu ọ ga-esi dị anyị.

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere ịkọrọ ndị ọzọ ihe anyị kweere na ahụmahụ anyị.

1. Ọrụ Ndịozi 11:4 - Ma Pita kwughachiri okwu ahụ site na mmalite, kọwaara ha ya n'usoro, sị:

2. Jọn 14:26 – Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n’aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.

Ọlu Ndi-Ozi 11: 5 M nọ n'obodo Jọpa na-ekpe ekpere: ma otu arịa hụrụ m ọhụụ, otu arịa na-ada, ka ọ bụrụ otu akụkụ ya; o we biakute m:

Otu nwoke nọ na Jọpa hụrụ otu nnukwu ibé ákwà ka o si n’eluigwe na-agbada.

1. Atụmatụ Chineke karịrị nke anyị.

2. Site n'ekpere, anyị pụrụ inweta nduzi Chineke.

1. Aịzaya 55:8-9 ??? ma- ọbu èchìchèm nile abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2. Jems 1:5-6 ??? Ma ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufe nēnweghi ita uta, ewe nye ya. Ma ya rịọ n'okwukwe, n'enweghị obi abụọ: n'ihi na onye nwere obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-ebugharị.

ỌLU NDI-OZI 11:6 Ma mb͕e m'lesiri anyam abua lekwasi ya anya, we hu anu-ọhia nwere ukwu anọ nke uwa, na anu-ọhia, na ihe nākpu akpu, na anu-ufe nke elu-igwe.

Mgbe onye na-akọ akụkọ nke Ọrụ 11:6 na-eleru anya nke ọma, ọ hụrụ anụ ọhịa ndị nwere ụkwụ anọ nke ụwa, anụ ọhịa, ihe ndị na-akpụ akpụ, na anụ ufe nke eluigwe.

1. Ihe Okike nke Chineke: Ọrụ ebube a ga-ahụ

2. Ihe ebube nke okike: Ihu aka Chineke gburugburu anyi

1. Abụ Ọma 8:3-9

2. Aịzaya 40:25-26

Ọrụ Ndị Ozi 11:7 M'we nu olu ka ọ nāsim, Bilie, Pita; gbuo rie nri.

Otu olu si n’eluigwe gwara Pita ka o rie nri ndị Juu machibidoro iwu na mbụ.

1. Amara Chineke karịrị iwu anyị - Ndị Rom 6:14

2. Ịgbaso ntụziaka Chineke na-eduga ná ngọzi—Ọrụ 11:18

1. Ndị Rom 6:14 N'ihi na nmehie agaghị enwe ike n'isi unu: n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. Ọrụ Ndị Ozi 11:18 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha gbachiri nkịtị, na-enye Chineke otuto, si, Ya mere Chineke enyewokwa ndị mba ọzọ ohere nchegharị na ndụ.

ỌLU NDI-OZI 11:8 Ma m'siri, Ọ bughi otú a, Onye-nwe-ayi: n'ihi na ọ dighi ihe nādighi nsọ ma-ọbu ihe nādighi ọcha bara n'ọnum mb͕e ọ bula.

Chineke nyere anyị iwu ka anyị ghara ịtụ egwu itinye ihe egwu n'ịgbasa ozi Ya, ọbụlagodi n'ọnọdụ dị iche iche na nke amaghị ama.

1. "Atụla Egwu: Na-ekwusa Ozi Ọma n'atụghị egwu"

2. "Tụkwasị Chineke Obi: Ịpụ n'Okwukwe"

1. Jọshụa 1:9 - "Ọ̀ bụ na mụ enyeghị gị iwu? Dị ike, nweekwa ume. Atụla egwu, atụkwala mbà, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị ga-anọnyere gị ebe ọ bụla ị na-aga."

2. Aisaia 43:1 - "Ma ugbu a, nke a bụ ihe Jehova kwuru? 봦 e Onye kere gị, Jekọb, Onye kpụrụ gị, Izrel : aha; ị bụ nke m."

ỌLU NDI-OZI 11:9 Ma olu ahu we si n'elu-igwe zam ọzọ, si, Ihe Chineke mere ka ọ di ọcha, gi onwe-gi akpọla ihe-efu.

Ịdị nsọ Chineke adịghị n’okpuru nghọta mmadụ.

1: Chineke karịrị nghọta anyị na ekwesịrị ịnakwere mkpebi ya n'enweghị ajụjụ.

2: Anyị kwesịrị ịmata ma nabata ikike nke Chineke na ndụ anyị.

1: Joshua 24: 15 - "Họpụtara gị taa onye ị ga-efe..."

2: Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

Ọlu Ndi-Ozi 11:10 Ewe me nka ub͕ò atọ: ewe dọghachi ha nile ọzọ n'elu-igwe.

Otu mmụọ ozi si n'eluigwe hụrụ ọhụụ ugboro atọ, na mgbe ọ bụla mmụọ ozi ahụ adọtaghachiri n'eluigwe.

1. Ebere Chineke na amara n'ọhụụ

2. Ike ekpere n'igosi uche Chineke

1. Jọn 14:18 ? 🏧 agaghị ahapụ unu dị ka ụmụ mgbei; a ga m abiakute gi.??

2. Jenesis 28:12-13 ? 쏛 na ọ rọrọ nrọ, ma, le, ubube nke ewuliri elu n'elu uwa, elu-ya ruru elu-igwe: ma, le, ndi-mọ-ozi nke Chineke nārigo nārida kwa n'elu ya. Ma, le, Jehova nēguzo n'elu ya.

Ọrụ Ndị Ozi 11:11 Ma, le, ozugbo ahụ, e nwere ndị ikom atọ abịarutewo n'ụlọ ebe m nọ, ndị ezitere na Sizaria bịakwute m.

Ndị ikom atọ ezitere na Sizaria bịara leta Pita onyeozi.

1. Chineke nwere ike iji ndị ọbịa anyị na-atụghị anya ya gosi anyị uche ya.

2. Chineke ga-enye anyị aka na nduzi mgbe ọ dị mkpa.

1. Matiu 2:1-12 – Ọbịbịa nke ndị amamihe na-abịara Jizọs.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọrụ 11:12 Mmụọ nsọ wee gwa m ka m soro ha gaa n’enweghị obi abụọ ọ bụla. Umu-nne isi ndia we som je, ayi we ba n'ulo nwoke ahu;

Mmụọ Chineke gwara Pita onyeozi ka o soro ndị ikom ahụ bịakwutere ya gaa, ya na ụmụnna isii ndị ọzọ gakwara.

1. Uche Chineke na-abụkarị ihe a na-atụghị anya ya, e kwesịkwara ime ya n'egbughị oge.

2. Mgbe Chineke na-akpọ anyị ka anyị mee ihe, Ọ ga-enye ike na mkpakọrịta anyị chọrọ.

1. Ndị Hibru 11:8 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata dịka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

Ọlu Ndi-Ozi 11:13 O we gosi ayi otú ọ huru mọ-ozi n'ulo-ya, ka o guzo, si ya, Ziga ndikom na Jọpa, kpọ kwa Saimon, onye anākpọ Pita;

Ọhụụ mmụọ ozi ahụ dugara Kọnịliọs iziga ka a kpọọ Pita.

1: Ntuzi aka nke Chukwu di ike ma doo anya, Ọ ga-edurukwa anyị n’ụzọ ziri ezi mgbe niile.

2: Mkpa ọ dị ịtụkwasị nduzi Chineke obi ka anyị na-eme njem na ndụ.

1: Ilu 3: 5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro onwe ya n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2: Abụ Ọma 32:8 - "M ga-ezi gị ntụziaka, zíkwa gị ụzọ ị ga-eje; M ga-adụ gị ọdụ ka m anya ịhụnanya m n'ahụ gị."

Ọrụ 11:14 Onye ga-agwa gị okwu, nke a ga-eji zọpụta gị na ụlọ gị nile.

Pita kọwara ndị mmadụ na Chineke ezitewo ya izisa ozi ọma ka e wee zọpụta ha na ezinụlọ ha.

1. Ike nke Okwu Chineke Izoputa

2. Mkpa nke nzọpụta ezinụlọ

1. Ndị Rom 10: 13-14 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta, oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? a nụkwara, oleekwa otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2. 2 Ndị Kọrint 5:17-18 - "Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ihe ochie agabigawo; lee, ihe niile aghọwo ihe ọhụrụ. nye onwe-ya site na Jisus Kraist, O nyewo kwa ayi ozi nke ime ka ayi di n'udo."

Ọrụ Ndị Ozi 11:15 Ma ka m malitere ikwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha nʼisi, dị ka ọ dakwasịrị anyị na mbụ.

Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị Jentaịl, dị nnọọ ka ọ dakwasịrị ndịozi ná mmalite nke ozi ha.

1. "Mmụọ nke Chineke dịịrị mmadụ niile"

2. "Nkwa nke Nna"

1. Luk 24:49 - Ma, le, Mu onwem nēzite nkwa nke Nnam n'aru unu: ma nọgidenu n'obodo Jerusalem, rue mb͕e agēwere ike nke sitere n'elu nye unu.

2. Olu 2:38-39 Pita we si ha, chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism n'otù n'otù n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye nke Mọ Nsọ. N'ihi na nkwa ahu diri unu, na umu-unu, na diri ndi nile nọ n'ebe di anya, bú ndi Jehova, bú Chineke-ayi, gākpọ.

ỌLU NDI-OZI 11:16 M'we cheta okwu Onye-nwe-ayi, na Ọ siri, Jọn were miri me baptism n'ezie; ma a ga-eji Mụọ Nsọ mee unu baptism.

Onye-nwe buru amụma na a ga-eji Mụọ Nsọ mee ndị kwere ekwe baptizim.

1: Mkpa nke Mmụọ Nsọ na ike o nwere ịgbanwe ndụ anyị.

2: Mkpa ọ dị ibi ndụ dịka Okwu Chineke siri dị.

1: Ndị Efesọs 5:18, ? unu ekwe -kwa- la ka manya-vine ṅubiga manya ókè, bú nke nfebigara ókè di nime ya; kama juputara na Mọ Nsọ.

2: Ndị Rom 8:9, ? N'ihi na unu anọghi n'anu-aru, kama nime Mọ Nsọ, ma ọ buru na Mọ nke Chineke nēbi nime unu. Ma ọ buru na onye ọ bula nēnweghi Mọ nke Kraist, ọ bughi nke ya.

Ọrụ Ndị Ozi 11:17 Ya mere, ebe ọ bụ na Chineke nyere ha ụdị onyinye ahụ o nyere anyị, bụ́ ndị kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst; gini bu m, ka m'we guzogide Chineke?

Amara Chineke ka e nyere ndị niile kwere na Jizọs Kraịst.

1. Ike nke amara Chineke

2. Ntinye aka nke amara Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2. Taịtọs 3: 5-7 - "Ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị rụrụ n'ezi omume, kama dị ka ebere nke Ya si dị, site n'ịsachapụ nke ọhụrụ na ime ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ, onye ọ wụkwasịrị anyị n'ụba. site n'aka Jisus Kraist Onye Nzọputa-ayi, ka ewe gua ayi na ndi ezi omume site n'amara-Ya, ka ayi we buru ndi-nketa dika olile-anya nke ndu ebighi-ebi si di.

ỌLU NDI-OZI 11:18 Ma mb͕e ha nuru ihe ndia, ha b͕a nkiti, we nye Chineke otuto, si, Ya mere Chineke enye-kwa-ra ndi mba ọzọ nchèghari na ndu.

Chineke enyela mmadụ niile nchegharị, ma ndị Jentaịl ma ndị Juu.

1: Chineke chọrọ ka mmadụ niile chegharịa ka a zọpụta ya.

2: Amara Chineke dịịrị onye ọ bụla, ọ bụghị naanị ndị Juu.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2:2 Pita 3:9 - Onye-nwe-ayi adigh-ume n'okwu-Ya, dika ufọdu nāguru ọnwu; ma ọ na-enwe ntachi obi n’ebe anyị nọ, n’achọghị ka onye ọ bụla laa n’iyi, kama ka mmadụ nile bịa na nchegharị.

Ọlu Ndi-Ozi 11:19 Ma ndi b͕asaworo n'ebe nile n'ihi nkpab͕u ahu nke putara n'ihi Stifen we je rue Finike, na Saiprọs, na Antiọk, nēzisaghi onye ọ bula okwu ahu, ma-ọbughi nání ndi-Ju .

Ndị na-eso ụzọ Stifen gbasasịrị ná mba ọzọ n’ihi mkpagbu wee gaa Finike, Saịprọs, na Antiọk, ma kwusaa okwu ahụ nanị nye ndị Juu.

1. Nchebe Chineke site na mkpagbu

2. Mkpa ọ dị izi ndị na-ege ntị ziri ezi ozi ọma

1. Ọrụ 8: 4 - "Ya mere, ndị gbasasịrị n'ebe nile na-ekwusa okwu ahụ."

2. Matiu 28:19 - "Ya mere, gaanụ, na-akụziri mba niile, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ."

Ọrụ Ndị Ozi 11:20 Ma ụfọdụ nʼime ha bụ ndị Saịprọs na Saịrini, bụ́ ndị bịarutere Antiọk, gwakwara ndị Gris okwu, na-ekwusa Onyenwe anyị Jizọs.

Ndị Saịprọs na ndị Saịrini kwusara ozi ọma banyere Onyenwe anyị Jizọs n’Antiọk nye ndị Gris.

1. Ike nke ikwusa ozioma

2. Ikwusa Jisos na mba nile

1. Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-abịakwasị gị, na unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem, na na Judia dum na Sameria, ruo na nsọtụ ụwa."

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. M nọnyeere gị mgbe niile, ruo na njedebe nke oge. ??

Ọlu Ndi-Ozi 11:21 Aka Onye-nwe-ayi we diyere ha: ọtutu madu we kwere, chigharikute Onye-nwe-ayi.

Aka nke Onye-nwe nọnyeere ndị kwere ekwe, na-eme ka ọtụtụ ndị chigharịkwuru Onyenwe anyị.

1. Chineke? 셲 Aka di na anyi mgbe nile

2. Ịza Chineke ajụjụ? Kpọọ \_

1. Ndị Rom 8:31 - ? ọ̀ bu kwa okpu ka ayi gāsi ihe ndia? Ọ bụrụ na Chineke dịrị anyị, ònye ga-emegide anyị???

2. Abụ Ọma 23:4 - ? 쏣 Ọ buru na ejem ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwu, M'gaghi-atu egwu ihe ọjọ ọ bula, n'ihi na Gi onwe-gi nọyerem; mkpanaka gị na mkpara gị, ha na-akasi m obi.

Ọrụ Ndị Ozi 11:22 Akụkọ ihe ndị a wee ruo ọgbakọ dị na Jeruselem ntị: ha wee zipụ Banabas ka ọ gaa Antiọk.

Ụka dị na Jeruselem zigara Banabas n’Antiọk ka ọ gaa gbasaa ozi ahụ.

1. Ike nke Ịgbasa Ozi Ọma

2. Mkpa ndị ozi ala ọzọ nke Ndị Kraịst

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

2. Aisaia 6:8 - "M wee nụ olu Jehova ka ọ na-asị, ? 쏻 hom ka m'gēziga? Ma ònye gējere ayi? M'we si, ? 쏦 erere m. Zigam!??

Ọrụ Ndị Ozi 11:23 Ma mb͕e ọ biaruru, hu kwa amara nke Chineke, ṅuriri ọṅu, we riọ ha nile ka ha were nzube obi rapara n'aru Onye-nwe-ayi.

Banabas hụrụ amara nke Chineke wee gbaa mmadụ niile ume ka ha nọgide na-efe Jehova.

1. Amara Chineke bụ onyinye a na-ekwesịghị iji gwurie egwu.

2. Nrara anyị raara onwe anyị nye Jehova kwesịrị ịbụ nke a kpachapụrụ anya na nkwa na-enweghị mgbagha.

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi Chineke? Ọ̀ bu ebere, ka ewe were aru-unu churu Chineke àjà di ndu, di nsọ nke nātọ kwa Chineke utọ? Ya bụ ezi ofufe gị.

2. Deuterọnọmi 6:5 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

Ọlu Ndi-Ozi 11:24 N'ihi na Ọ bu ezi madu, juputa-kwa-ra na Mọ Nsọ na okwukwe: ewe tukwasi kwa ọtutu madu nye Onye-nwe-ayi.

Ezi nwoke ahụ juputara na Mụọ Nsọ na okwukwe, na-edu ọtụtụ mmadụ na Onye-nwe.

1. Ike nke Okwukwe na Mụọ Nsọ

2. Mmetụta Ezi Ndị Mmadụ nwere n’Alaeze Chineke

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Matiu 5:14-16 - ? Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

Ọrụ Ndị Ozi 11:25 Ya mere Banabas gawara Tasọs ịchọ Sọl.

Banabas gara ịchọ Sọl gaa Tasọs.

1. Aka ndebe nke Chineke na-arụ ọrụ - na Banabas hụrụ Sọl na Tasọs.

2. Mkpa nke mkpakọrịta kwesịrị ntụkwasị obi - Banabas na-achọ Sọl.

1. Ilu 16:9 - Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ya guzosie ike.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọrụ Ndị Ozi 11:26 Mgbe ọ chọtara ya, ọ kpọtara ya Antiọk. Ma o wee ruo otu afọ, na ha na nzukọ-nsọ ahụ zukọtara, ma kuziere ọtụtụ mmadụ ihe. Ewe buru uzọ kpọ ndi nēso uzọ-Ya Kraist na Antiọk.

Barnabas chọtara Sọl wee kpọta ya n’ọgbakọ dị n’Antiọk. Ha abụọ kụziri ndị mmadụ ihe otu afọ dum, ndị bi n’ebe ahụ bụkwa ndị mbụ kpọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst.

1. Ụka nke Antiọk: Ihe Nlereanya nke Ọrụ Mgbasa Ozi

2. Ịbụ Onye Na-eso Ụzọ Kraịst: Gịnị Ka Ọ Pụtara?

1. Ọrụ 11:26

2. Matiu 28:18-20 - ? Jisus we bia, si ha, ? E nyewo m ikike n’eluigwe na n’elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.? bụ €?

Ọrụ Ndị Ozi 11:27 Ma nʼụbọchị ndị a, ndị amụma si na Jeruselem bịa Antiọk.

Ndị amụma si Jerusalem bịarutere Antiọk n’oge a.

1. Ike Prọfesi: Otú Okwu Chineke Pụrụ Ịgbanwe Ndụ

2. Mkpa ọ dị ịgbaso oku Chineke: Nnyocha nke Ọrụ 11:27

1. Ọrụ 11:27 - "N'ụbọchị ndị a, ndị amụma si Jerusalem bịa Antiọk."

2. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

Ọrụ Ndị Ozi 11:28 Ma otu onye nʼime ha, aha ya bụ Agabọs biliri, wee gosi site na Mmụọ Nsọ na oké ụnwụ ga-adị nʼụwa nile: nke mere nʼụbọchị Klọdiọs Siza.

Agabọs bụ onye amụma buru amụma banyere oke ụnwụ n’oge Klọdiọs Siza, nke bịara n’ikpeazụ.

1. Ike nke Amụma: Ịghọta Ozi Agabọs

2. Ọchịchị Chineke: Ka Chineke si jiri ụnwụ ahụ mezuo atụmatụ ya

1. Habakuk 2:3 - N'ihi na ọ fọduru ka ọhù ahu nēche oge-ya; ọ na-eme ngwa ngwa ruo ọgwụgwụ? 봧 t agaghị agha ụgha. Ọ bụrụ na ọ dị ka ọ dị nwayọ, chere ya; n'ezie ọ gābia; ọ gaghị egbu oge.

2. Emọs 3:7 – N’ihi na Onye-nwe Chineke adịghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na o kpugheghị nzuzo ya nye ndị ohu ya bụ́ ndị amụma.

ỌLU NDI-OZI 11:29 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya, onye ọ bula dika ike-ya si di, we zube izigara umu-nna ndi bi na Judia ihe enyemaka.

Ndị na-eso ụzọ ya na-ekerịta ihe ha nwere na ndị kwere ekwe nọ na Judia.

1. Ịkekọrịta bụ ilekọta: Ihe atụ nke ndị na-eso ụzọ

2. Ngọzi nke imesapụ aka: Ihe atụ nke ndị na-eso ụzọ

1. Ndị Galetia 6:10 Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, ọkachasị ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

2. Ndị Rom 12:13 Gị na Chineke kerịta ihe? Ndị mmadụ nọ na mkpa. Na-ele ọbịa.

Ọrụ Ndị Ozi 11:30 Ha mekwara ya, ziga ya ndị okenye site nʼaka Banabas na Sọl.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Banabas na Sọl si ziga ndị Jentaịlụ onyinye ego n’aka ndị okenye nọ na Jeruselem.

1. Ike Imesapụ aka: Otú Anyị Ga-esi Mụta Ihe n’Aka Banabas na Sọl

2. Ihe kacha mkpa obodo: Otu anyị nwere ike isi kwado ibe anyị

1. Ilu 11:25, "Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume."

2. 2 Ndị Kọrịnt 9:7, "Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị inye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

Ọrụ 12 na-akọ banyere mkpagbu nke Eze Herọd kpagburu ọgbakọ mbụ, mgbapụ n’ụzọ ọrụ ebube Pita si n’ụlọ mkpọrọ pụta, na ọnwụ Herọd.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Eze Herọd Agripa nke Mbụ na-akpagbu ụfọdụ ndị chọọchị. O mere ka e gbuo Jems, nwanne Jọn, ebe ọ hụrụ na ndị Juu nwere obi ụtọ wee jide Pita n'oge Ememme Nri na-ekoghị eko mgbe o jidechara ya tụba ya n'ụlọ mkpọrọ nyefere ya ndị agha anọ na-eche ya nche, nke ọ bụla n'ime ha bu n'obi kpọpụta ya n'ihu ọha mgbe Ememme Ngabiga gasịrị (Ọrụ Ndịozi). 12:1-4). N’ihi ya, e debere Pita n’ụlọ mkpọrọ, ma ndị chọọchị na-ekpesi ekpere ike maka ya.

Paragraf nke Abụọ: N'abalị tupu e kpewe Herọd ikpe, Pita na-arahụ ụra n'etiti ndị agha abụọ agbụ agbụ ndị nche guzoro ọnụ ụzọ nche Na mberede, mmụọ ozi Onyenwe anyị pụtara ìhè n'ọnụ ụlọ mkpọrọ gburu Pita n'akụkụ teta 'Bilie ọsọ ọsọ!' agbụ dapụ na wrists mmụọ ozi sịrị 'yiri uwe gị akpụkpọ ụkwụ' mere nke a ọbọp uwe elu soro mmụọ ozi maara ihe na-eme n'ezie chere na ọ hụrụ ọhụụ gafere nke mbụ nke abụọ nche bịara ígwè ámá na-eduga obodo meghere ha onwe ha wee si ogologo otu okporo ámá na mberede, mmụọ ozi. hapụrụ ya (Ọrụ 12:6-10). N'ịghọta ihe merenụ, Meri nne Jọn kpọkwara Mak bụ́ ebe ọtụtụ ndị gbakọrọ na-ekpe ekpere gwara Rhoda bịara zaa ọnụ ụzọ na-enwe obi ụtọ matara olu Pita na ọ gbagara azụ na-emegheghị ọnụ ụzọ na-asị, 'Pita nọ n'ọnụ ụzọ!' Ha kwuru na ọ nọ n'obi nọ na-esi ọnwụ na ọ bụ eziokwu, ha sịrị 'Ọ ga-abụ mmụọ ozi ya.' Ma Pita nọgidere na-akụ aka mgbe ha meghere ọnụ ụzọ hụrụ na ọ tụrụ ha n'anya, o tiri ha aka ka ha gbachie nkịtị kọwara otú Onyenwe anyị si kpọpụta ihe ndị a Jemes ụmụnna ndị ọzọ wee pụọ gaa ebe ọzọ (Ọrụ 12:11-17).

Paragraf nke atọ: N'ụtụtụ ọ dịghị obere ọgbaghara n'etiti ndị agha dị ka ihe ghọrọ Pita. Mgbe Herọd chọchara ya nke ọma, ahụghị ndị nche e nyere iwu ka e gburu. Herọd we si na Judia gawa Sisaria, ọ nọ kwa n'ebe ahu ọtutu mb͕e. Ya na ndị Taịa Saịdọn na-ese okwu ugbu a jikọtara ọnụ chọọ ndị na-ege ntị nwere nkwado Blastọs tụkwasịrị obi na-ejere eze ozi na-arịọ udo n'ihi na obodo ha dabeere na obodo eze nri N'ụbọchị a kara aka Herọd yi uwe eze nọ ọdụ n'ocheeze, kwuru okwu ihu ọha ndị mmadụ tiri mkpu, 'Olu a abụghị chi mmadụ. .' Ngwa ngwa n’ihi na enyeghị Chineke otuto, mmụọ ozi Jehova tigburu ikpuru riri nwụrụ okwu Chineke gara n’ihu na-agbasa agbasa Banabas Sọl kwuchara ozi ha laghachiri Jerusalem na-akpọrọ ha Jọn a na-akpọkwa Mak (Ọrụ 12:18-25).

ỌLU NDI-OZI 12:1 Ma dika mb͕e ahu Herọd, bú eze, we setipu aka-ya imekpa ufọdu nime nzukọ Kraist iwe.

Eze Herọd kpagburu ụfọdụ ndị chọọchị.

1. Ka anyị ghara inwe nkụda mmụọ n'oge mkpagbu, kama nọgidesie ike n'okwukwe anyị.

2. N'oge nsogbu, ka anyị nọgide na-elekwasị anya n'ebumnobi na ozi anyị.

1. Matiu 5:10-12 “Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n’ụgha n’ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe, n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.”

2. Ndị Hibru 10:32-34 “Ma cheta ụbọchị mbụ mgbe, mgbe e mesịrị ka unu nweta ìhè, unu tachiri obi n'ọgụ siri ike na nhụjuanya, mgbe ụfọdụ n'ihu ọha n'ịkọcha na mkpagbu, na mgbe ụfọdụ na-eso ndị a na-emeso ha ihe. N’ihi na unu nwere ọmịiko n’ebe ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ nọ, unu jikwa ọṅụ nara ịkwakọrọ ihe onwunwe unu, ebe unu maara na unu onwe unu nwere ihe onwunwe ka mma na nke na-adịgide adịgide.”

Ọrụ 12:2 O wee were mma agha gbuo Jems nwanne Jọn.

Herọd Agrịpa nke Mbụ mere ka e were mma agha gbuo Jems nwanne Jọn.

1. Ihe ncheta na anyị ekwesịghị ichefu ịdị umeala n'obi ma mata ike nke Chineke na ndụ anyị.

2. Ihe mmụta na ike nke ịhụnanya na mgbaghara, ọbụna n'ihu ọnwụ.

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ewelikwa unu."

2. Matiu 5: 43-45 - "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị.' Ma ana m asị unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.”

Ọrụ Ndị Ozi 12:3 Ma ebe ọ hụrụ na ọ dị ndị Juu mma, ọ gakwara nʼihu kuru Pita. (Mgbe ahụ bụ ụbọchị achịcha na-ekoghị eko.)

Herọd Agripa nke Mbụ jidere Pita n'oge achịcha na-ekoghị eko, dị ka ọ masịrị ndị Juu.

1: N'oge ihe isi ike, anyị ga-anọgide na-eguzosi ike n'okwukwe anyị, na-atụkwasị Jehova obi na-edu anyị na ihe isi ike.

2: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ikwe ka ọchịchọ ndị mmadụ mee ka anyị mebie okwukwe anyị na Chineke.

1: Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2: Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke; a ga-ebuli m n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa."

ỌLU NDI-OZI 12:4 O we jide ya, tubà ya n'ulo-nkpọrọ, rara ya nye n'aka usu ndi-agha anọ ka ha debe ya; na-ezube mgbe Ista gachara ịkpọpụta ya nye ndị mmadụ.

Mgbe Herọd jidechara Pita, ọ tụbara ya n’ụlọ mkpọrọ ma kenye ìgwè ndị agha anọ ka ha na-eche ya nche. O zubere ịkpọpụtara Pita ndị mmadụ mgbe Ista gachara.

1. Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke n'oge Ihe Isi Ike

2. Na-eguzosi ike n'okwukwe Mgbe ndụ siri ike

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9 - Ma ọ sịrị m, "Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ike m zuo oke n'adịghị ike."

Ọlu Ndi-Ozi 12:5 Ya mere anēdebe Pita n'ulo-nkpọrọ;

Ụka ahụ kpere ekpere n’akwụsịghị akwụsị ka a tọhapụ Pita n’ụlọ mkpọrọ.

1. Ike Ekpere - Otu ekpere anyị nwere ike isi nyere anyị aka n'oge mkpa.

2. Ike nke Okwukwe - Otú okwukwe na Chineke nwere ike isi nyere anyị aka imeri ihe isi ike ọ bụla.

1. Jemes 5:16b - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Matiu 21:22 - "Ihe ọ bụla ị na-arịọ n'ekpere, ị ga-anata, ma ọ bụrụ na i nwere okwukwe."

Ọrụ Ndị Ozi 12:6 Ma mgbe Herọd chọrọ ịkpọpụta ya, nʼabalị ahụ Pita nọ na-arahụ ụra nʼetiti ndị agha abụọ, e jikwa ụdọ̀ abụọ kee ya: ndị nche nʼọnụ ụzọ na-echekwa ụlọ mkpọrọ ahụ.

E jidere Pita ma tụba ya n’ụlọ mkpọrọ, bụ́ ebe ndị agha abụọ na agbụ abụọ chekwara ya mgbe ọ na-ehi ụra.

1. A na-ahụkarị nchebe Chineke n'ebe a na-atụghị anya ya.

2. Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke, ọbụna n'ime ọnọdụ ndị siri ike.

1. ABÙ ỌMA 91:11- N'ihi na Ọ gēnye ndi-mọ-ozi-Ya iwu bayere gi, idebe gi n'uzọ-Gi nile.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

ỌLU NDI-OZI 12:7 Ma, le, mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi biakutere ya, ìhè we nwua n'ulo-nkpọrọ: o we tie Pita aka n'akuku, welie ya, si, Bilie ngwa ngwa. Mkpọrọ-ya nile we dapu n'aka-ya.

Mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi biakutere Pita mb͕e ọ nọ n'ulo-nkpọrọ, nēti ya ihe, si ya ka o bilie. Agbụ ígwè ya wee daa n’aka ya.

1. Ike Chineke: Ka Chineke Ga-esi Napụta Anyị n'Agbụ anyị

2. Ọrụ ebube a na-atụghị anya ya: Ịchọta olileanya n'oge ihe isi ike

1. Aisaia 61:1 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Chineke dikwasim, n'ihi na Jehova etewom manu iwetara ndi ewedara n'ala ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha na nnwere onwe nye ndị mkpọrọ.

2. Abụ Ọma 146:7 - Ọ na-akwado ndị dị umeala n'obi, na-atụdakwa ndị ajọ omume n'ala.

Ọrụ Ndị Ozi 12:8 Mmụọ ozi ahụ wee sị ya: “Kee onwe gị ihe n'úkwù, kekwa akpụkpọ ụkwụ gị. O wee mee otú ahụ. Ọ si ya, Tukwasi uwe-gi n'aru gi, som.

Otu mmụọ ozi gwara Pita ka o yikwasị akpụkpọ ụkwụ ya na uwe ya ma soro ya.

1. Nrubeisi: Ihe atụ nke Pita

2. Njikere: Dị njikere iso Chineke

1. Isaiah 52:7 - "Lee ka ukwu nke onye nēzisa ozi ọma si di n'elu ugwu, onye nēkwusa udo; onye nēzisa ozi ọma nke ezi ihe, onye nēkwusa nzọputa; Nke nāsi Zaion, Chineke-gi bu eze!"

2. Matiu 4:20 - "Ngwa ngwa ha hapụrụ ụgbụ ha, soro Ya."

Ọlu Ndi-Ozi 12:9 O we pua, so Ya; ma ọ maghị na ọ bụ ezi-okwu nke e mere site n’aka mụọ-ozi; ma o chere na ọ hụrụ ọhụụ.

Onye na-eso ụzọ ya aghọtaghị nduzi mmụọ ozi ahụ, ebe o chere na ọ na-ahụ ọhụụ.

1. Nduzi Chineke: Ịmata Aka nke Onye-nwe na Ndụ anyị

2. Ike Okwukwe: Ịmụta ịtụkwasị Onyenwe anyị obi

1. Matiu 28:20 - “Na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

Ọrụ Ndị Ozi 12:10 Mgbe ha gafesịrị ndị nche mbụ na nke abụọ, ha bịarutere n'ọnụ ụzọ ámá ígwè nke na-eduba n'obodo ahụ; nke meghere ha n'onwe-ya: ha we pua, gabiga n'otù èzí; Ngwa ngwa mọ-ozi ahu we si n'ebe ọ nọ pua.

Otu mmụọ ozi meghere ọnụ ụzọ ígwè e si abanye n’obodo ahụ ma duru Pita gaa n’otu okporo ámá tupu ya esi n’ebe ọ nọ pụọ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke ndị mmụọ ozi Chineke

2. Inweta nduzi Chineke n'ụzọ a na-atụghị anya ya

1. Abụ Ọma 91:11-12 - N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị ka ha chebe gị n'ụzọ gị niile; ha gēweli gi elu n'aka-ha, ka i we ghara itu ukwu-gi na nkume.

2. Aisaia 30:21 – Ma i chigharia n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, nti-gi gānu olu n'azu gi, si, Nka bu uzo; jee ije na ya.”

ỌLU NDI-OZI 12:11 Ma mb͕e Pita biaruru onwe-ya, ọ si, Ub͕u a amawom n'ezie, na Jehova ezitewo mọ-ozi-Ya, naputam n'ọbu-aka Herọd, na n'olile-anya nile nke ndi obodo. ndị Juu.

Pita ji n’aka na Jehova ezitewo mmụọ ozi ịzọpụta ya n’aka Herọd na ndị Juu.

1. Chineke na-achị mgbe niile, ọbụlagodi na ọnọdụ ndị siri ike.

2. Nchebe Chineke na-adị mgbe niile mgbe anyị na-achọ ya n'okwukwe.

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 34:7 - "Mmụọ ozi nke Jehova mara ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu Ya, na ọ na-anapụta ha."

Ọrụ Ndị Ozi 12:12 Mgbe ọ tụlere ihe a, ọ bịarutere nʼụlọ Meri nne Jọn, onye aha ya bụ Mak; ebe ọtụtụ ndị zukọrọ na-ekpe ekpere.

Ụka mbụ gbakọtara maka ekpere.

1. Ogbe Ekpere: Ike nke idi n'otu n'ekpere

2. Ike Ekpere: Ihe mere anyị ji ekpe ekpere na ihe ọ na-eme

1. Ndị Efesọs 6:18 - "Na-ekpe ekpere mgbe niile n'ekpere na aririọ niile na Mmụọ Nsọ, na-eche banyere ya na ntachi obi niile na aririọ maka ndị nsọ niile."

2. Jemes 5:16 - "Kwapụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

Ọrụ Ndị Ozi 12:13 Ma ka Pita na-akụ aka nʼọnụ ụzọ ámá, otu nwa agbọghọ aha ya bụ Roda bịara ige ntị.

Pita kụrụ aka n’ọnụ ụzọ ámá, otu nwa agbọghọ aha ya bụ Roda kelekwara ya.

1. Gee ntị n'Akụkụ: Ịnụ Oku Chineke Na Ndụ Anyị

2. Imeghe ọnụ ụzọ nke Okwukwe: Ịzaghachi òkù Chineke

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Luk 11:9 - "Ya mere ana m asị unu: Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka na a ga-emeghere unu ụzọ."

Ọrụ Ndị Ozi 12:14 Ma mgbe ọ matara olu Pita, o megheghị ọnụ ụzọ ámá nʼihi ọṅụ, ma ọ gbabara nʼime, kọrọ otú Pita guzoro nʼihu ọnụ ụzọ ámá.

Pita bịarutere n’ụlọ Meri na Roda bụ ihe a na-atụghị anya ya, mgbe Meri nụrụ olu ya, obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu nke na ọ gbabara n’ime ka ọ kọọrọ Rhoda.

1. Chineke na-enye ọṅụ ọ na-atụghị anya ya ná ndụ.

2. Ike nke imata olu Chineke.

1. Abụ Ọma 30:11 - "Ị mewo ka iru uju m ghọọ ite egwú: I tọpụwokwa ákwà iru uju m, werekwa ọṅụ kee m ihe."

2. Jọn 10:3-5 - "Ya onye-ọnu-uzọ-ama meghere ya; aturu nānu kwa olu-Ya: ọ nākpọ kwa aturu nke aka ya n'aha, nēdupu kwa ha. , atụrụ na-esokwa ya: n'ihi na ha maara olu ya.

Ọlu Ndi-Ozi 12:15 Ha we si ya, I nāwi ara. Ma ọ na-ekwukarị na ọ dị otú ahụ. Ha we si, Ọ bu mọ-ozi-Ya.

Ndị mmadụ chere na iwe were Meri mgbe ọ gwara ha na Pita ka dị ndụ, ma ọ nọgidere na-ekwusi ike na ọ bụ eziokwu. Ha wee sị na ọ ga-abụ mmụọ ozi ya.

1. Ịtụkwasị obi ná nkwa Chineke na-adịghị ada ada

2. Iji okwukwe na-eche ekweghị ekwe ihu

1. Luk 1:45 - “Ngọzi na-adịrị nwanyị ahụ nke kwere na Onyenwe anyị ga-emezu nkwa O kwere ya!”

2. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

Ọrụ Ndị Ozi 12:16 Ma Pita nọgidere na-akụ aka;

Pita kụrụ aka n’ọnụ ụzọ ma mgbe e meghere ya, ọ wụrụ ndị mmadụ akpata oyi ịhụ ya.

1. Ike Na-atụ n'anya nke Okwukwe - Inyocha okwukwe Pita enweghị mgbagha n'oge ihe ịma aka.

2. Ọrụ ebube na-eme - Na-enyocha ka ihe na-agaghị ekwe omume si kwe omume site n'okwukwe.

1. Matiu 17:20 - "Ọ zara, sị, "N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ mọstad, ị nwere ike sị ugwu a, 'Si ebe a gaa n'ebe ahụ. ọ ga-akwagharịkwa, ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

2. Luk 5:5-Saịmọn zara, sị: “Onyenwe anyị, anyị agbasiwo mbọ ike n’abalị dum, ma ọ nweghị ihe ọ bụla              wụsa ụgbụ              mma n’ihi na ị kwuru.

Ọlu Ndi-Ozi 12:17 Ma O were aka-ya kpọkue ha ka ha b͕a nkiti, kọrọ ha otú Onye-nwe-ayi siri me ka ọ puta n'ulo-nkpọrọ. Ọ si, Je, gosi Jemes na umu-nna-ayi ihe ndia. O we pua, ba n'ebe ọzọ.

Pita gbapụrụ n’ụlọ mkpọrọ site n’enyemaka nke Onyenwe anyị wee gwa ndị mmadụ ka ha gwa Jems na ndị kwere ekwe ndị ọzọ banyere nnapụta ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Pita Si Meri Nsogbu Ndị Yiri Ka Ọ Na-agaghị ekwe omume

2. Ndokwa nke Onye-nwe: Inwe Nchedo Chineke n’oge Ihe isi ike

1. 1 Pita 5:7-Tụkwasịnụ ya nchegbu gị nile, n'ihi na ọ na-eche banyere gị.

2. Abụ Ọma 34:7 – Mmụọ ozi Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu ya, na-anapụtakwa ha.

Ọrụ Ndị Ozi 12:18 Ma ozugbo chi bọrọ, ọnweghị ntakịrị ọgbaghara nʼetiti ndị agha ahụ, ihe mere Pita.

Ndị agha ahụ gbagwojuru anya nke ukwuu mgbe ha chọpụtara na Pita anọghị ebe ha debere ya.

1. Chineke nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ya obi

2. Ọbụna n'oge ndị kasị njọ, okwukwe anyị pụrụ inyere anyị aka imeri

1. Matiu 19:26 - Ma Jizọs lere ha anya wee sị, "N'ebe mmadụ nọ, ihe a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọrụ Ndị Ozi 12:19 Mgbe Herọd chọsịrị Ya, ma ọ hụghị ya, o wee ju ndị nche nche ọnụ, nye iwu ka e gbuo ha. O si na Judia rida rue Sesaria, nọdu n'ebe ahu.

Herọd chọkwuru Pita, ma e nweghị ike ịhụ ya. N’ihi ya, o gburu ndị nche ahụ ma si na Judia kwaga Sesaria.

1. Amara Chineke Zuruo Ya: Akụkọ Pita na Herọd na-eme ka a mara otú amara Chineke si zuo ezu iji chebe anyị ọbụna mgbe anyị nọ n'ihe ize ndụ.

2. Ike Okwukwe: Akụkọ Pita na Herọd na-akụziri anyị otú okwukwe nwere ike isi mee ka anyị nwee ike imeri ihe mgbochi ọ bụla.

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu, nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ                     mmakwa       ́́ ́́' ka a n'ọnwụnwa,            nyerekwa                   `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ንዴ » Ã ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ˙N ONWU-UWA KWESỊRỊ, Ọ ga-enyekwara unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.”

2. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọrụ Ndị Ozi 12:20 Herọd wee weso ndị Taịa na Saịdọn iwe nke ukwuu: ma ha ji otu obi bịakwute ya, ebe ha mekwara Blastọs onye na-eje ozi eze enyi ha, rịọkwa udo; n'ihi na ala-ha ka obodo eze nāzù ya.

Ndị Taịa na Saịdọn gbara mbọ ime ka ha na Herọd dị n’udo site n’ime ka Blastọs, bụ́ onye na-eje ozi eze bụrụ enyi, ebe ọ bụ na obodo ha dabeere n’ala eze.

1. Ike nke Diplomacy: ka Chineke si eji ngwọta udo dozie esemokwu

2. Ihe ịma aka nke ịdabere na ya: Ịchọta nchekwa na nkwụsi ike na ụwa na-adịghị akwụ ụgwọ

1. Aisaia 2:4 - Ọ ga-ekpe ikpe n'etiti mba dị iche iche ma dozie esemokwu maka ọtụtụ ndị mmadụ. Ha ga-akpụgharịkwa mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè, kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ nko osisi. Mba agaghị ebuli mma agha ibuso mba ọzọ agha, ha agaghịkwa na-azụ agha ọzọ.

2. Ilu 3: 29-30 - Emela atụmatụ imejọ onye agbata obi gị, bụ onye bi n'ebe ị tụkwasịrị obi. Esola mmadụ okwu n'efu, ma ọ bụrụ na o meghị gị ihe ọjọọ.

ỌLU NDI-OZI 12:21 Ma n'ubọchi akara àkà, Herod nēyi uwe ala-eze, we nọkwasi n'oche-eze-ya, gwa ha okwu.

A hụrụ Herọd ka ọ na-ekwu okwu n’uwe eze.

1: Mkpa uwe na-ebuga ike na ikike.

2: Ike okwu na mkpa nke ikwu okwu n'ihu ọha.

1: Ilu 17: 27-28 - "Onye nwere ihe ọmụma na-echebe okwu ya, ma onye nghọta na-enwe mmụọ dị jụụ. nghọta.”

2: Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - "Ya mere, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. megide onye ọ bula: b͕aghara kwa dika Jehova b͕aghara gi: yikwasi-kwa-nu ihu-n'anya n'elu omume nile ndia, nke nēkekọ ha nile n'otù n'otù zuru okè.

ỌLU NDI-OZI 12:22 Ndi-Ju we tie nkpu, si, Ọ bu olu chi, ọ bughi kwa nke madu.

Ndị bi na Jeruselem ghọtara na olu ha nụrụ bụ nke chi, ọ bụghị mmadụ.

1. Ịghọta olu Chineke na ndụ anyị

2. Ịmụta ịgbaso olu Chineke

1. Jọn 10:27 - "Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m."

2. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m, mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

Ọlu Ndi-Ozi 12:23 Ngwa ngwa mọ-ozi nke Onye-nwe-ayi we tib͕ue ya, n'ihi na o nyeghi Chineke otuto: ikpuru we rie ya, we kubie ume.

Eze Herọd enyeghị Chineke otuto, e wee taa ya ahụhụ ọnwụ.

1: Anyị ga-akpachapụ anya inye Chineke otuto mgbe niile maka ihe ndị ọ na-eme na ndụ anyị.

2: Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịdị mpako ma chefuo inye Chineke otuto maka ihe niile Ọ na-eme.

Jemes 4:6 Ma Ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara.

2:1 Ndị Kọrint 10:31 Ya mere ma unu nēri, ma unu nāṅu, ma-ọbu ihe ọ bula unu nēme, nēmenu ihe nile ka ewe nye Chineke otuto.

Ọrụ 12:24 Ma okwu Chineke na-eto ma na-amụba i.

Okwu Chineke gbasara wee na-aba ụba.

1. Ike nke Okwu: Otu ozioma nke Kraist si gbasaa ma na-abawanye

2. Okwu Chineke Na-akparaghị ókè: Otú Okwu Chineke Si Abawanye ma Na-ewusi Ike

1. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”

2. Aisaia 55:11 - “Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, kama ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gāga kwa n'ihe M'zitere ya.

ỌLU NDI-OZI 12:25 Banabas na Sọl we si na Jerusalem lata, mb͕e ha jezuru ozi-ha, ha we kuru Jọn, onye anākpọ Mak, tiyere ha.

Ndịozi bụ́ Banabas na Sọl dechara ozi ha na Jerusalem wee soro Jọn Mak laghachi.

1: A na-ahụ ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'ime Akwụkwọ Nsọ ka Ọ na-enye anyị ndị enyi na njem ime mmụọ anyị.

2: A ghaghị icheta anyị mkpa ọ dị inwe ndị na-enyere anyị aka na-eduzi anyị n'okwukwe anyị na-eje ije.

1: Eklisiastis 4:9-10 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi nloghachi n'ọrụ ha: Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ha daa n'ala, otu onye nwere ike inyere ibe ya elu.

2: Ilu 27:17 - Ígwè na-amụcha ígwè, ma otu onye na-amụ ibe ya.

Ọrụ 13 kọrọ ná mmalite njem ozi ala ọzọ Pọl, ozi ọma ya n’Antiọk nke Pisidia, na mmegide o chere ihu.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ụka dị n'Antiọk nwere ndị amụma na ndị nkuzi. Ma mb͕e ha nēkpere Onye-nwe-ayi nēbu ọnu, Mọ Nsọ siri, wezugaram Banabas Sọl ọlu nke M'kpọworo ha. Ya mere mb͕e ha busiri ọnu-ha tukwasi aka-ha n'isi ha zipu ha (Ọlu 13:1-3). Mmụọ nsọ zipụrụ ha n’ụzọ ha gbadara Seleushia wee si n’ebe ahụ gaa Saịprọs. Mgbe ha rutere Salamis, ha kwusara okwu Chineke n’ụlọ nzukọ ndị Juu Jọn nọnyeere ha dị ka onye inyeaka (Ọrụ 13:4-5). Ha gara n’agwaetiti ahụ dum ruo Pefọs, bụ́ onye Juu bụ́ dibịa afa aha ya bụ Ba-Jesus, onye bụ́ onye na-eje ozi gọvanọ Sajiọs Pọlọs, onye ọchịchị nwere ọgụgụ isi a na-akpọ Banabas Sọl n’ihi na ọ chọrọ ịnụ okwu Chineke ma Elima bụ́ onye mgbaasị megidere ha gbalịrị ịtụgharị okwukwe gọvanọ (Ọrụ 13:6-13). 8).

Paragraf nke abụọ: Sọl nke a makwaara dị ka Pọl jupụtara na Mmụọ Nsọ legidere Elimas anya, sị, 'Ị bụ nwa ekwensu onye iro ihe niile dị mma ụdị aghụghọ aghụghọ agaghị akwụsị ịgbagha ụzọ ziri ezi Onyenwe anyị? Ub͕u a Jehova gādikwasi gi ìsì rue mb͕e ebighi-ebi, ọ dighi kwa ike ihu ìhè anyanwu. Ozugbo ọchịchịrị gbara ya, ọ chọsiri ike ịchọ onye ga-eji aka duo ya mgbe onye ọchịchị hụrụ ihe merenụ, o kwere na ozizi tụrụ n’anya banyere Onyenwe anyị (Ọrụ 13:9-12). Site na Pafọs Pọl na ndị ibe ya ji ụgbọ mmiri gaa Paga dị na Pamfilia bụ́ ebe Jọn hapụrụ ha si na Paga lọghachi Jeruselem wee gaa Antiọk Pisidia n’Ụbọchị Izu Ike banyere n’ụlọ nzukọ n’ụbọchị izu ike nọdụrụ ala na-agụ iwu ndị amụma ndị isi ụlọ nzukọ zigara ozi ‘Ụmụnna m ọ bụrụ na unu nwere okwu agbamume ndị mmadụ biko kwuonụ’ (Ọrụ 13). : 13-15 ).

Paragraf nke atọ: Iguzo ọtọ na-agbachi nkịtị malitere ikwu okwu na-enye akụkọ dị nkenke nnapụta Israel n'ohu ndị Ijipt na-awagharị ọzara ha na-ebuli Eze Devid mgbe ahụ Onye Nzọpụta na-abịa dịka nwa Devid kwere ná nkwa, O kwukwaara ozi Jọn Baptist nchegharị nchegharị wee kwusaa ozi ọma Jizọs nkpọgidere n'obe mbilite n'ọnwụ mgbaghara mmehie ziri ezi. okwukwe onye ọ bụla nke kwere na-enweghị ọdịiche n'etiti ndị Juu Jentaịl. Ndị Juu kpọrọ ha òkù ịbịaghachi n’Ụbọchị Izu Ike na-abịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo nile gbakọtara nụrụ okwu Onyenwe anyị mgbe ndị Juu hụrụ ka ìgwè mmadụ jupụtara n’ekworo malitere imegide ihe Pọl na-ekwu na-ekwulu Chineke, Pọl Banabas wee zaa n’atụghị egwu, sị: “Anyị buru ụzọ kwuo okwu Chineke, ebe ọ bụ na ajụla unu ewerela na unu ruru ndụ ebighị ebi, anyị na-atụgharị ugbu a. Ndị Jentaịl’ (Ọrụ 13:16-46). Ndị Jentaịl ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha nụrụ okwu a dị nsọ Onyenwe anyị niile họpụtara ndụ ebighị ebi kwere okwu gbasara n'ógbè dum ndị Juu ma kpasuo ndị inyom na-atụ egwu Chineke ndị nọ n'ọkwá dị elu na-edu ndị ikom obodo kpalitere mkpagbu megide Pọl Banabas nke a chụpụrụ n'ógbè ha, nke mere na-egwepịa uzuzu nke ụkwụ na-emegide. ha gara Aịkoniọm ndị na-eso ụzọ jupụta n’ọṅụ mụọ Nsọ (Ọlụ Ndị Ozi 13:48–52).

Ọrụ Ndị Ozi 13:1 Ma ụfọdụ ndị amụma na ndị ozizi dị nʼọgbakọ dị nʼAntiọk; dika Banabas, na Simiọn onye anākpọ Naija, na Lukiọs onye Sairini, na Manaen, onye ya na Herod, bú tetrarch, na Sọl tolitere.

Chọọchị dị n’Antiọk nwere ndị amụma na ndị ozizi dị ka Banabas, Simiọn, Lushiọs, Manaen na Sọl.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị amụma na ndị nkuzi ijere ọgbakọ ozi

2. Mkpa ọ dị ikwesị ntụkwasị obi nye ọkpụkpọ Chineke

1. Aisaia 6:8 – “M wee nụ olu Jehova ka ọ na-asị, “Ònye ka m ga-eziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:28 - Ma Chineke ahọpụtawo n'ime ọgbakọ ndị mbụ ndịozi, ndị amụma nke abụọ, ndị nkuzi nke atọ, mechaa ọrụ ebube, e mesịa, onyinye ọgwụgwọ, inye aka, inye ndụmọdụ, na ụdị asụsụ dị iche iche.

ỌLU NDI-OZI 13:2 Ma mb͕e ha nēfè Onye-nwe-ayi, nēbu kwa ọnu, Mọ Nsọ siri, Kewaputanum Banabas na Sọl n'ọlu ahu nke M'kpọworo ha.

Mmụọ Nsọ kpọrọ Banabas na Sọl n’ọrụ pụrụ iche.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ ịkpọ na iziga ndị mmadụ

2. Na-aza oku nke Mụọ Nsọ

1. Aisaia 6:8 – “M wee nụ olu Jehova ka ọ na-asị, “Ònye ka m ga-eziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

2. Ndị Rom 10:13-15 - "N'ihi na, "Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta." Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma? Ma ònye gēsi kwa aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha? Dị ka e dere, sị: “Lee ka ụkwụ ndị na-ezi ozi ọma si maa mma!”

Ọrụ Ndị Ozi 13:3 Ma mgbe ha buchara ọnụ ma kpee ekpere, bikwasịkwa ha aka nʼisi, ha zilaga ha.

Ndị na-eso ụzọ nọ n’Antiọk bukọrọ ọnụ ma kpee ekpere ọnụ, wee bikwasị mmadụ abụọ n’ime ndị òtù ha aka ma zipụ ha.

1. Ike nke ekpere ụlọọrụ

2. Mkpa ibikwasị aka

1. Jemes 5:14-15 – Ọ̀ dị onye ọ bụla n’ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi.

2. 1 Timoti 4:14 – Elegharala onyinye ahụ i nwere anya, nke e nyere gị site n’amụma mgbe ọgbakọ ndị okenye bikwasịrị gị aka ha.

Ọlu Ndi-Ozi 13:4 Ya mere ndi ahu, ebe Mọ Nsọ zipuru ha, we je Seleucia; ha sikwa n’ebe ahụ gawa Saịprọs.

Mmụọ nsọ zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa Seleushia ma mesịa gaa Saịprọs.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Na-enye anyị ike imezu ozi Chineke

2. Ịtụkwasị obi na Mmụọ Nsọ: Ịtụkwasị obi n'ike nke Mmụọ Nsọ iji rụchaa ọrụ Chineke

1. Aisaia 6:8 – “M wee nụ olu Jehova ka ọ na-asị, 'Ònye ka m ga-eziga? ònye gāga-kwa-ra ayi? M'we si, Le, zigam.

2. Jọn 16:13 – “Mgbe mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-edu unu n'eziokwu niile, n'ihi na ọ gaghị ekwu n'ike nke aka ya, ma ihe ọ bụla ọ nụrụ ka ọ ga-ekwu, ọ ga-agwakwa unu ihe niile. nke gaje ịbịa.”

ỌLU NDI-OZI 13:5 Ma mb͕e ha nọ na Salamis, ha nēzisa okwu Chineke n'ulo-nzukọ nile nke ndi-Ju: ọzọ kwa, ha nwere Jọn onye nējere ha ozi.

Pọl onyeozi na Banabas kwusara okwu Chineke n’ụlọ nzukọ ndị Juu dị na Salamis, Jọn bụkwa onye na-enyere ha aka.

1. Oku nke ikwusa ozioma

2. Ike nke ikwusa okwu Chineke

1. Ndị Rom 10:14-15 - Lee ka ụkwụ nke ndị na-ekwusa ozi ọma nke udo si maa mma, na-ewetakwa ozi ọma nke ihe ọma!

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

ỌLU NDI-OZI 13:6 Ma mb͕e ha gabigasiri n'agwe-etiti ahu rue Pefọs, ha hu otù onye-mb͕asi, bú onye-amuma ugha, onye-Ju, aha-ya bu Bajesus:

Ndịozi Pọl na Banabas hụrụ otu onye amụma ụgha aha ya bụ Bajesus n’agwaetiti Pafọs.

1. Ihe ize ndụ nke ndị amụma ụgha

2. Ike nke Ozioma

1. Jeremaia 23:16-17 - "Otú a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri: Unu egela nti okwu nile nke ndi-amuma nēburu unu amuma: ha nēme unu ihe-efu: ọhù sitere n'obi-ha ka ha nēkwu, ọ bughi kwa n'ọnu-ha ka ha nēkwu. nke Jehova."

2. Ọrụ Ndịozi 17:10-11 - "Ngwa ngwa ụmụnna zipụrụ Pọl na Saịlas n'abalị gawa Beria: ndị bịarutere n'ebe ahụ batara n'ụlọ nzukọ ndị Juu. na-eji obi ụtọ nile na-enyocha akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ma ihe ndị ahụ ọ̀ dị otú ahụ.”

Ọlu Ndi-Ozi 13:7 Ya na onye-isi ala ahu, bú Sajiọs Pọlọs, onye nwere nghọta nọ; onye kpọrọ Banabas na Sọl, we chọ inu okwu Chineke.

Onye-isi obodo ahụ, Sajiọs Pọlọs, kpọrọ Banabas na Sọl ka ha nụ okwu Chineke.

1. Ike nke Ntachigide: Banabas na Sọl ji ikwesị ntụkwasị obi na-achụ

2. Uru Ige Ntị: Ihe Nlereanya nke Sajiọs Pọlọs

1. Jemes 1:19-20 - "Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe; n'ihi na iwe nke mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

2. Jeremaịa 33:3 - "Kpọkua m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe ezoro ezo nke ị na-amaghị."

Ọrụ Ndị Ozi 13:8 Ma Elimas bụ́ onye dibịa afa (nʼihi na otú ahụ ka aha ya dị nʼasụgharị ya) guzogidere ha, na-achọ ime ka osote ahụ pụọ nʼokwukwe ahụ.

Elymas onye mgbaasị nwara igbochi osote onye ahụ ịnakwere okwukwe Ndị Kraịst.

1. Ike okwukwe na-emeri ihe mgbochi

2. Na-eguzosi Ike Imegide Ahụhụ

1. Aisaia 55:10-11 - “N'ihi na dika miri-ozuzo na snow nēsi n'elu-igwe nērùda, ha adighi-alọghachi kwa n'ebe ahu, kama nēnye uwa miri, nēme ka ọ pua, pue, nēnye nkpuru nye onye nāgha nkpuru na nri nye onye nēri nri; okwum gābu nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, kama ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gāga kwa n'ihe M'zitere ya.

2. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya.”

Ọrụ Ndị Ozi 13:9 Sọl, (onye a na-akpọkwa Pọl,) jupụtara na Mmụọ Nsọ, lekwasị ya anya.

Sọl jupụtara na Mụọ Nsọ ma lekwasị anya n’ebe mmadụ nọ.

1. Mkpa ọ dị imejupụta na Mụọ Nsọ

2. Ike nke otu anya

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu, nēzírita ihe nād kwa ibe-unu àmà n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēji ekele n'obi-unu nye Chineke.

2. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto, cheenụ echiche. banyere ihe ndị a.

ỌLU NDI-OZI 13:10 O we si, Gi onye juputara n'aghughọ nile na ajọ ihe nile, gi nwa ekwensu, gi onye-iro nke ezi omume nile, ì gaghi-akwusi n'ihie uzọ nile nke Onye-nwe-ayi?

Pọl zutere Elimas bụ́ dibịa afa maka ịgbalị ime ka onye ọchịchị ahụ pụọ n’okwukwe.

1. Ike nke esemokwu na-eguzo maka ezi omume

2. Ịmata na ịjụ aghụghọ nke onye iro

1. Ilu 28:4-5 "Ha bụ ndị e kewapụrụ n'ebe ndụ Chineke nọ n'ihi amaghị ihe nke dị n'ime ha, n'ihi isi ike nke obi ha. nke adịghị ọcha."

2. Ndị Efesọs 6:11-13 “Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe. Ya mere, bulienu ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide n'ajọ ubọchi ahu, na ebe unu meworo ihe nile, guzosie ike.

Ọlu Ndi-Ozi 13:11 Ma ub͕u a, le, aka Onye-nwe-ayi di n'aru gi, i gākpu kwa ìsì, i dighi-ahu anya anyanwu rue otù mb͕e mb͕e. Ngwa ngwa alulu na ọchichiri we dakwasi ya; o we jegharia nāchọ onye gēdu ya n'aka.

E nwekwara Pọl ìsì ruo nwa oge n’ụzọ ọrụ ebube n’ihi aka Onyenwe anyị.

1. Ike nke Aka Onye-nwe: Ncheta dị ike nke ọnụnọ ya na ikike ya

2. Oku Ndabere: Aka Onye-nwe Na-edu Anyị Mgbe Anyị Na-apụghị ịhụ Ya

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

ỌLU NDI-OZI 13:12 Mb͕e ahu onye-isi-ọchi-agha ahu, mb͕e ọ huru ihe emereri, o kwere, ebe ibobo ozizí nke Onye-nwe-ayi nwuru ya n'aru.

Ọ tụrụ onye nnochite anya ahụ anya ma kwere na nkuzi nke Onye-nwe mgbe ọ hụchara ọgwụgwọ ọrụ ebube.

1. Ike nke Okwukwe: Olee otú ikwere na ozizi nke Onyenwe anyị pụrụ isi duga n’ọrụ ebube.

2. Ihe ebube nke Onye-nwe: Otu nkuzi nke Onye-nwe nwere ike isi kpalie ọrụ ebube

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 2:19 - "Ị kwere na Chineke bụ otu; ị na-eme nke ọma. Ọbụna ndị mmụọ ọjọọ kwere-na-ama jijiji!"

ỌLU NDI-OZI 13:13 Ma mb͕e Pọl na ndi-òtù-ya siri na Pafos pua, ha bia rue Paga nke di na Pamfilia: Jọn we si n'ebe ha nọ pua laghachi na Jerusalem.

Pọl na ndị ha na ya so si na Pafọs bịarute Paga nke dị na Pamfilia. Otú ọ dị, Jọn hapụrụ ha laghachi Jeruselem.

1. Mkpa ọ dị ịnọgidesi ike n’ozi gị n’agbanyeghị ọnwụnwa

2. Nduzi Chineke na njem ndu anyi

1. Ndị Filipaị 3:14 - Ana m agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrita nke Chineke kpọrọ m n'eluigwe n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya anya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

Ọrụ Ndị Ozi 13:14 Ma mgbe ha si na Paga pụọ, ha bịarutere Antiọk dị na Pisidia, banye nʼụlọ nzukọ nʼụbọchị izu ike wee nọdụ ala.

Pọl na Banabas si na Paga gaa Antiọk dị na Pisidia ma gaa n’ụlọ nzukọ n’Ụbọchị Izu Ike.

1. Mkpa ọ dị iwepụta oge na nnwekọrịta n'ọgbakọ.

2. Mkpa ọ dị ido ụbọchị izu ike nsọ.

1. Ndị Hibru 10:25 – Ka anyị ghara ịhapụ nkpọkọta nke onwe anyị, dị ka ufọdu na-eme; kama nāritanu ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi nābia.

2. Aisaia 58:13 - Ọ buru na i si n'ubọchi-izu-ike chigharia ukwu-gi, ime ihe nātọ Gi utọ n'ubọchi nsọm; kpọ kwa ubọchi-izu-ike ka ọ buru ihe nātọ utọ, ihe nsọ nke Jehova, ihe nsọpuru; ma i gāsọpuru ya, ka i ghara ime uzọ-gi, ma-ọbu ichọputa ihe nātọ gi utọ, ma-ọbu ikwu okwu-gi nile.

ỌLU NDI-OZI 13:15 Ma mb͕e agusiri iwu ahu na ndi-amuma, ndi-isi ulo-nzukọ ahu zigara ha ozi, si, Umu-nnam, ọ buru na unu nwere okwu nkasi-obi nye ndi-ayi, kwuenu.

Ndị isi ụlọ nzukọ ahụ gwara ndịozi ka ha kwuo okwu na-agba ndị mmadụ ume mgbe ha gụchara iwu na ndị amụma.

1. Ike nke agbamume

2. Obi ike na-agwa ndị mmadụ okwu

1. Abụ Ọma 138:2, "M'gākpọ isi ala n'ebe ulo nsọ Gi di, Ọ bu kwa aha-Gi ka m'gēto n'ihi ebere-Gi na ezi-okwu-Gi: n'ihi na I mewo ka okwu-Gi di uku kari aha-Gi nile."

2. Jemes 1:19, "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ."

ỌLU NDI-OZI 13:16 Pọl we bilie, were aka-ya kpọ òkù, si, Ndikom Israel, na unu ndi nātu egwu Chineke, genu nti.

Pọl gwara ndị Izrel ka ha gee ya ntị.

1. Tụọ egwu Chineke, rubere ya isi ma nweta uru.

2. Irubere Chineke isi na-eweta ngozi mgbe niile.

1. Ilu 16:20 – Onye na-eji amamihe eme okwu ga-achọta ezi ihe: Ma onye na-atụkwasị Jehova obi, onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ.

2. Deuterọnọmi 10:12-13 – Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, na ije ije n'uzọ-Ya nile, na ihu Ya n'anya, na ife Jehova-gi òfùfè. Chineke ji obi-gi dum na nkpuru-obi-gi nile.

Ọrụ Ndị Ozi 13:17 Chineke nke ndị Izrel a họọrọ nna nna anyị hà, we welie ndị mmadụ elu mgbe ha biri dị ka ndị ọbịa nʼala Ijipt, O werekwa ogwe aka dị elu kpọpụta ha nʼime ya.

Chineke họọrọ ndị Izrel ka ha bụrụ ndị Ya ọ họọrọ ma jiri ogwe aka ya dị ike napụta ha n’ịbụ ohu n’Ijipt.

1. Ike nke ịhụnanya na mgbapụta nke Chineke

2. Nkwenye nke Chineke nye ndi Ya

1. Ọpụpụ 3: 7-10 - Chineke si n'osisi na-ere ọkụ gwa Mozis okwu ma zite ya ka ọ napụta ụmụ Izrel n'ohu n'Ijipt.

2. Abụ Ọma 136:10-12 – Abụ otuto nye Chineke maka ikwesị ntụkwasị obi na ịhụnanya Ya n’ịnapụta ndị Ya n’agbụ.

ỌLU NDI-OZI 13:18 Ma ọ ra ka ọgu arọ abua ka o nēkweye omume-ha n'ọzara.

Chineke diri nnupụ-isi nke ụmụ Israel n’ime ọzara ruo afọ iri anọ.

1. Tukwasi obi na Chineke ka o nweta gi n'oge ihe isi ike.

2. Nọgidesie ike n'ọnwụnwa na ọnwụnwa na okwukwe.

1. Ndị Hibru 11: 17-19 "Okwukwe Abraham, mgbe a nwara ya, were Aịzik chụọ àjà: onye natara nkwa ahụ wee chụọ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya. : Ebe ọ bụ na Chineke nwere ike ịkpọlite ya, ọbụna site na ndị nwụrụ anwụ;

2. Jemes 1:2-4 "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu daba n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwapụta nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. , achọghị ihe ọ bụla."

ỌLU NDI-OZI 13:19 O we me ka mba asa n'iyì n'ala Kenean we kee ha ala-ha n'ife-nzà.

Chineke bibiri mba asaa n’ala Kenan ma nye ụmụ Izrel ala ahụ site n’oke nketa.

1. "Ike nke Nyere Chineke"

2. “Ikwesị ntụkwasị obi nke Nkwa Chineke”

1. Deuterọnọmi 32:8-9 "Mgbe Onye Kasị Elu nyere mba dị iche iche ihe nketa, mgbe O kewara mmadụ niile, O nyere ndị dị iche iche ókè dị ka ọnụ ọgụgụ ụmụ Izrel si dị: n'ihi na òkè Jehova bụ ndị ya; Jekọb bụ ihe nketa ya.”

2. Joshua 21:43-45 "Jehova we nye Israel ala ahu nile nke Ọ ṅuru iyi inye ndi bu nna-ha, ha we nweta ya, biri n'ebe ahu: Jehova we me ka ha zuru ike n'akuku nile, dika Ọ ṅuru iyi. ọ dighi kwa onye-iro-ha nke nēguzogide ha: Jehova we nye ndi-iro-ha nile n'aka ha: ọ dighi kwa otù nime okwu ọma nile nke Jehova kwere Israel nke dapuru: ewe mezu ha nile.

Ọrụ Ndị Ozi 13:20 Mgbe nke ahụ gasịrị, o nyere ha ndị-ikpe ihe dị ka narị afọ anọ na iri ise ruo mgbe Samuel onye amụma.

Chineke nyere ụmụ Izrel ndị ikpe ka ha chịa ha ruo narị afọ anọ na iri ise ruo mgbe Samuel onye amụma.

1. Nlenye Chineke: Ịghọta atụmatụ Chineke maka ndị Ya

2. Mkpa nke nrubeisi: Ịmụta ihe site n'ihe nlereanya nke Israel

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Joshua 24:15 - Ma ọ buru na ọ jọ njọ n'anya-unu ife Jehova, rọputanu onwe-unu ta onye unu gēfè òfùfè; ma ọ bu chi nile nke nna-unu-hà fère òfùfè nke di n'ofè Osimiri ahu, ma-ọbu chi nile nke ndi-Amorait, ndi unu onwe-unu bi n'ala-ha: ma mu onwem na ulom, ayi gēfè Jehova òfùfè.

ỌLU NDI-OZI 13:21 Emesia ha riọ eze: Chineke we nye ha Sọl nwa Kis, bú nwoke nke ebo Benjamin, ọgu arọ abua.

Chineke nyere ndị Izrel eze, bụ́ Sọl, onye si n’ebo Benjamin ruo afọ iri anọ.

1. Ọchịchị Chineke: Ike Chineke nwere n'ịhọpụta Eze

2. Ịdị mma nke Chineke n'inye ndị Ya ihe

1. Daniel 4:35 - "Agu-kwa-ra ndi nile bi n'uwa dika ihe-efu: ọ nēme kwa dika uche-Ya si di n'usu-ndi-agha nke elu-igwe, na n'etiti ndi bi n'uwa: ọ dighi kwa onye ọ bula puru ib͕ochi aka-ya, ma-ọbu ikwu okwu. si ya, Gini ka i nēme?

2. Abụ Ọma 25: 8-10 - "Onye dị mma na onye ziri ezi ka Jehova bụ: n'ihi ya ka Ọ ga-akụziri ndị mmehie n'ụzọ. ebere na ezi-okwu diri ndi nēdebe ọb͕ub͕a-ndu-Ya na ihe-àmà-Ya nile.

Ọlu Ndi-Ozi 13:22 O we wezuga ya, me ka Devid biliere ha ibu eze-ha; onye ọ b͕a-kwa-ra àmà, si, Achọtawom Devid nwa Jesi, bú nwoke dika obim si di, onye nēmezu ihe nile nātọm utọ.

Chineke họọrọ Devid ka ọ bụrụ eze ha ma gbaa ama maka ikwesị ntụkwasị obi na nrubeisi ya.

1: Ikwesị ntụkwasị obi na irubere Chineke isi ga-enweta ụgwọ ọrụ.

2: Chineke na-ahọrọ anyị maka ebumnuche anyị ga-agbakwa mbọ imezu ya.

NDI EFESỌS 2:10 N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke doworo na mbu ka ayi we jeghari nime ha.

2: Ndị Filipaị 2:13 N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime unu ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ.

Ọlu Ndi-Ozi 13:23 Site na nkpuru nwoke a ka Chineke wetara Israel Onye-nzọputa, dika nkwa-Ya si di, bú Jisus.

Chineke enyela Israel Onye Nzọpụta dịka nkwa Ya siri dị.

1. "Onye Nzọpụta ahụ E kwere ná Nkwa: Onyinye Chineke nyere Jizọs"

2. "Ọgbụgba ndụ Chineke nke Na-adịghị Agbanwe: Mmezu nke Nkwa Ya n'ime Jizọs"

1. Ndị Galetia 3:16 - "Ma Abraham na nkpuru-ya ka ekwere nkwa ahu: Ọ bughi kwa na nkpuru, dika nke ọtutu;

2. Aisaia 9:6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agēkpo kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmdu, Chineke di ike, bú Chineke ebighi-ebi, Nna, Onye-isi Udo: nke nba uba nke ochichi ya na udo agaghi-adi n'isi, n'elu oche-eze Devid, na n'elu ala-eze-ya, ime ka o guzosie ike, na ime ka o guzosie ike n'ikpé na n'ezi omume site ugbu a we rue mb͕e ebighi-ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme ihe a.

Ọrụ Ndị Ozi 13:24 Mgbe Jọn kwusara na mbụ tupu ọ bịa, baptism nke nchegharị nye ndị Izrel niile.

Jọn kwusara ndị Izrel ozi nchegharị tupu Jizọs abịa.

1. Ike nke nchegharị: Oku ịgbanwe

2. Ozi nke nchegharị: Oku ime ihe

1. Jeremaia 31:18-20 - Anụwo m n'ezie ka Ifrem na-akwa onwe ya újú otu a; Gi onwe-gi adọwom aka na nti, ewe dọm aka na nti, dika oke-ehi nke nāmaghi yoke: gi chigharia, m'we chigharia; n'ihi na Gi onwe-gi bu Jehova, bú Chinekem.

2. Luk 5:31-32 - Jisus we za, si ha, Ọ dighi dibia di ndi ahu zuru okè nāchọ; ma ndi aru nādighi ike. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

ỌLU NDI-OZI 13:25 Ma mb͕e Jọn nējezu ọb͕ọ-ya, ọ si, Ònye ka unu nēchè na Mu onwem bu? Abụghị m ya. Ma, lee, o nwere onye na-abịa n’azụ m, onye m na-erughị eru ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ ya.

Jọn Onye Na-eme Baptizim ghọtara na Jizọs bụ Mesaya na ohu ya dị umeala n’obi.

1. Olee otú anyị, dị ka Jọn Onye Na-eme Baptizim, ga-esi mata na Jizọs bụ Mesaya ahụ ma jiri obi umeala jeere ya ozi?

2. Gịnị ka ịbụ onye ruru eru ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ Jizọs pụtara?

1. Matiu 3: 11-12 - "M na-eji mmiri eme unu baptizim maka nchegharị, ma onye na-abịa n'azụ m ka m ike, onye m na-erughị eru iburu akpụkpọ ụkwụ ya, ọ ga-eji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee unu baptizim.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

Ọrụ Ndị Ozi 13:26 Ụmụnna m, ụmụ osisi Ebreham na onye ọ bụla n’ime unu na-atụ egwu Chineke, ọ bụ unu ka ezitere ozi nke nzọpụta a.

Itien̄wed emi aban̄a Abasi ọnọ mbon oro ẹbakde enye ikọ edinyan̄a, akpan akpan nditọ ubon Abraham.

1. "Okwu nke Nzọpụta na-adịghị agbanwe agbanwe"

2. "Oku nke umu Abraham"

1. Ndị Rom 10:13 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

2. Abụ Ọma 33:18 - "Le, anya Jehova dị n'ahụ ndị na-atụ egwu Ya, na ndị na-ele anya n'ebere Ya."

Ọlu Ndi-Ozi 13:27 N'ihi na ndi bi na Jerusalem na ndi-isi-ha, n'ihi na ha amaghi Ya, ma-ọbu olu ndi-amuma nke anāgu kwa ubọchi-izu-ike, ha emezuwo ha n'ikpe Ya ikpe.

Ndị bi na Jeruselem, tinyere ndị ọchịchị ha, mara Jizọs ikpe n’aghọtaghị okwu ndị amụma, bụ́ ndị a gụrụ n’oge Ụbọchị Izu Ike.

1: Okwu Chineke ka dị mkpa taa, ọ dịkwa mkpa ịghọta amụma na ozi nke Akwụkwọ Nsọ iji mee mkpebi ziri ezi.

2: Dị nnọọ ka ndị bi na Jeruselem na-aghọtaghị amụma ndị dị n’Akwụkwọ Nsọ ma mara Jizọs ikpe, ọ dị mkpa ka anyị jide n’aka na anyị anaghị eme ụdị ihe ahụ taa na mkpebi anyị.

1: Aisaia 53:1-5 - Ònye kweworo akukọ-ayi? ònye ka ewe kpugheere ogwe-aka Jehova?

2: Ndị Rom 10:14-17 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

Ọrụ Ndị Ozi 13:28 Ma ọ bụ ezie na ha ahụghị ihe kpatara ọnwụ ya, ma ha rịọrọ Paịlet ka e gbuo ya.

Ndị Juu boro Jizọs ebubo na o mere mpụ, ma Paịlet ahụghị ihe ọjọọ n’ime ya. Otú o sina dị, ndị Juu rịọrọ Paịlet ka ọ kpọgide ya n’obe.

1. "Ihe ize ndụ nke ebubo ụgha"

2. "Ike nke ekweghiekwe"

1. Matiu 27:17-26 - Paịlet nwara ịtọhapụ Jizọs

2. Jọn 19:1-16 – Mkpebi Paịlet kpọgidere Jizọs n’obe

Ọrụ Ndị Ozi 13:29 Ma mgbe ha mezuru ihe niile e dere banyere ya, ha si n’osisi ahụ budata ya, tọgbọrọ ya n’ili.

Ndị mmadụ mezuru ihe niile e dere banyere Jizọs ma tọgbọrọ ya n’ili.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Jizọs na uche Nna site n’ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya.

2. Ike nke onwu na olili ozu Jisos ji weta nzoputa.

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:3-4 - "N'ihi na m nyefere unu na mbụ ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, na e liri ya, na na O biliri ọzọ n'ụbọchị nke atọ. dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo."

2. Ndị Rom 4:25 - "Onye e raraara nye n'ihi mmebi iwu anyị, e wee si n'ọnwụ bilie n'ihi izi ezi anyị."

Ọrụ Ndị Ozi 13:30 Ma Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Pọl n’Ọrụ 13 na-ekwu maka mbilite n’ọnwụ Jizọs.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Olileanya Anyị n'Oge Nsogbu

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Oge Mgbanwe nke Akụkọ ihe mere eme

1. Ndị Rom 6:4-11 - Ọnwụ Kraịst na mbilite n'ọnwụ dịka ụzọ ndụ ọhụrụ.

2. Ndị Kọlọsi 2: 12-15 - ike nke mbilite n'ọnwụ Jizọs na mmeri n'ọnwụ.

ỌLU NDI-OZI 13:31 Ewe hu Ya ọtutu ubọchi nye ndi soro Ya si na Galili rigoro Jerusalem, bú ndi-àmà-Ya nye ndi-Ju.

Ndị so ya si Galili gaa Jeruselem gbaara ozizi Pọl àmà.

1. A na-esi n’aka Ndịàmà gosi Okwu Chineke

2. Ibi ndụ nke na-agba àmà maka Kraịst

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezikwa ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Hibru 12:1 “Ya mere, ebe ọ bụ na oké igwe ojii dị otú ahụ nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụ ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ekekọta ngwa ngwa. Ka anyị jirikwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e        ịrị.

Ọlu Ndi-Ozi 13:32 Ayi nēzisa kwa unu ozi ọma, na nkwa ahu nke ekwere nna-ayi-hà.

Chineke mezuru nkwa o kwere ndị nna site na Jizọs Kraịst.

1: Nkwa Chineke Maka Nzọpụta site na Jizọs Kraịst

2: Onyinye nke amara na mgbapụta n’ime Jisus Kraịst

1: Ndị Rom 3: 23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, gharakwa iru ebube Chineke, ewe gua ya na ndi ezi omume site n'amara-Ya dika onyinye-inata-iru-ọma, site na nb͕aputa ahu nke di nime Kraist Jisus.

2: Ndị Galetia 3:13 - Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị - n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị: "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla nke a kwụgburu n'elu osisi bụ."

Ọlu Ndi-Ozi 13:33 Chineke emewo kwa ayi ihe ahu umu-ha, n'ihi na O mere ka Jisus si n'ọnwu bilie ọzọ; dika edeworo ya n'akwukwọ nke-abua nke-abua, si, Gi onwe-gi bu Ọkparam, ta ka m'muworo gi.

Chineke emezuwo nkwa o kwere anyị na nna nna anyị site n’ịkpọlite Jizọs n’ọnwụ, dị ka e dere n’Abụ Ọma 2.

1: Jisus mezuru nkwa Chineke site na nbilite n'onwu- ihe ncheta nke ike nke ihunanya na amara nke Chineke.

2: Mbilite n’ọnwụ Jizọs bụ ihe ịrịba ama nke olileanya na nkwa nke ndụ ebighị ebi.

1: Abụ 2: 7 - "M ga-akpọsa iwu Jehova: O wee sị m, 'Ị bụ nwa m, taa ka m aghọwo Nna gị."

2: Ndị Rom 4:25 - "E nyefere ya n'aka ọnwụ maka mmehie anyị, e wee mee ka o si n'ọnwụ bilie ka ọ bụrụ onye ezi omume."

Ọrụ Ndị Ozi 13:34 Ma banyere na O mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ka ọ ghara ịlaghachi nʼire ure ọzọ, o kwuru otú a, ‘M ga-enye unu ebere Devid kwesịrị ntụkwasị obi.

Chineke mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie ma kwe nkwa na ọ ga-enye anyị obi ebere Devid kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Mmesi obi ike nke Chineke gọziri agọzi

2. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ

1. Aisaia 55:3: "Tara nti-unu n'ala, biakutem: nuru, nkpuru-obi-unu gādi kwa ndu: Mu na unu gāb͕a kwa ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi, bú obi-ebere nile kwesiri ntukwasi-obi nke Devid."

2. Ndị Efesọs 1:18-20: “Anya nke nghọta unu na-enwu enwu, ka unu wee mara ihe bụ olileanya nke ọkpụkpọ ya, na ihe bụ akụ nke ebube nke ihe nketa ya n'ime ndị nsọ, na gịnị bụ ịdị ukwuu nke ukwuu. nke ike-Ya nye ayi, bú ndi kwere, dika ọlu nke ike-Ya siri di, nke O luru nime Kraist, mb͕e O mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, we debe ya n'aka-nri-Ya n'ebe di n'elu-igwe.

Ọlu Ndi-Ozi 13:35 N'ihi nka Ọ nāsi kwa n'ab͕ọ ọzọ, I gaghi-ekwe ka Onye Nsọ Gi hu ire ure.

N’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, Pọl hotara Abụ Ọma 16:10 nke na-ekwu na Chineke agaghị ekwe ka Onye Nsọ Ya ree ure.

1. Ike nke Chineke na-echebe

2. Nkwa Chineke na-agaghị ada ada

1. Abụ Ọma 16:10 - "N'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m na Shiol, ị gaghịkwa ekwe ka onye nsọ gị hụ ire ure."

2. Aisaia 53:9 - "O we me ka ili-ya na ndi nēmebi iwu, Ya na ọgaranya di kwa n'ọnwu-ya: n'ihi na o meghi ihe-ike, ọ dighi kwa aghughọ di n'ọnu-ya."

Ọlu Ndi-Ozi 13:36 N'ihi na Devid, mb͕e o jesiri ọb͕ọ-ya ozi n'ọchichọ Chineke, ọ da n'ura-ura, ewe tọb͕ọ ya n'ebe nna-ya-hà nọ, we hu ire-uku.

Devid jere ozi Chineke n'oge ndụ ya wee nwụọ, e wee lie ya.

1. Ijere uche Chineke ozi: Otú e si ebi ndụ nke imeju afọ na afọ ojuju

2. Ihe nketa Devid: Isetịpụ Ọmụmaatụ maka Ọgbọ Ọdịnihu

1. Ndị Rom 11:36 - N'ihi na ihe niile sitere na ya, sitekwa n'aka ya, dịrịkwa ya.

2. Eklisiastis 12:13-14 - Ọgwụgwụ okwu ahụ; ihe niile ka a nụrụ. Tụọ egwu Chineke ma debe iwu-nsọ ya, n'ihi na nke a bụ ọrụ nile nke mmadụ.

Ọrụ 13:37 Ma onye ahụ Chineke mere ka o si n’ọnwụ bilie ahụghị ire ure.

Pọl kwusara ozi ọma n’Antiọk na Jizọs si ná ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ nweghịkwa ire ure.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Inyocha Mmetụta nke ntinye aka n'ụzọ ọrụ ebube nke Chineke.

2. Olileanya nke Ndụ Ebighị Ebi: Ịnabata Nkwa nke Mbilite n'Ọnwụ Jizọs

1. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na ya site na baptism ịba n'ọnwụ, ka, dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna, anyị onwe anyị kwa wee jee ije na ndụ ọhụrụ."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15: 20-22 - "Ma n'ezie, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N’ihi na dị ka ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ esitewokwa n’aka mmadụ. N’ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst.”

Ọlu Ndi-Ozi 13:38 Ya mere maranu, umu-nnam, na esitere n'aka nwoke a kwusara unu nb͕aghara nmehie.

Itien̄wed emi otode Utom 13:38 anam an̄wan̄a ete ke Jesus, mme owo ẹkeme ndibọ edifen mme idiọkn̄kpọ mmọ.

1. "Onyinye nke Mgbaghara"

2. "Ike nke amara"

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, b͕aghara nmehie, dika àkù nke amara Chineke si di.

Ọlu Ndi-Ozi 13:39 Site kwa n'aka-Ya ka agāgu ndi nile kwere na ndi ezi omume n'ihe nile, nke anāgaghi-esi kwa n'iwu Moses gu unu n'onye ezi omume.

A na-agụ ndị niile kwere ekwe n’onye ezi omume site n’aka Jizọs Kraịst, ọ bụghị n’Iwu Mozis.

1. Ibi Ndụ n'Okwukwe: E nyere Jizọs n'onye ezi omume, ọ bụghị Iwu

2. Nzọpụta: Ịnata ezi omume site n'aka Jizọs

1. Ndị Rom 3:20-22 - Ya mere, site n'omume nke iwu, a gaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume n'iru Ya: n'ihi na ọmuma nke nmehie sitere n'iwu.

2. Ndị Galetia 3:11 – Ma na ọ dighi onye ọ bula ewere iwu gua n'onye ezi omume n'iru Chineke, o putara ìhè: n'ihi na, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu.

Ọlu Ndi-Ozi 13:40 Ya mere lezienu anya, ka ihe ahu we ghara ibikwasi unu, nke ekwuru okwu bayere ya n'akwukwọ ndi-amuma;

Ịdọ aka ná ntị Chineke megide nnupụisi: ṅaa ntị n'ịdọ aka ná ntị nke ndị amụma ma ọ bụ na-eche ihe ga-esi na ya pụta.

1. "Olu Ndị Amụma - Na-aṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị Chineke maka ihe ga-esi na ya pụta"

2. "Na-eje ije na nrubeisi - Na-ezere ihe ga-esi na nnupụisi pụta"

1. Jeremaịa 17:9-10 - "Obi dị aghụghọ karịa ihe niile, ọ dịkwa njọ nke ukwuu: ònye pụrụ ịma ya? dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị.”

2. Abụ Ọma 37:27 - "Si n'ihe ọjọọ pụọ, mee ezi ihe, na-ebi ruo mgbe ebighị ebi."

Ọlu Ndi-Ozi 13:41 Le, unu ndi nēlelì anya, tu-kwa-nu anya, laa n'iyì: n'ihi na Mu onwem nālu ọlu n'ubọchi-unu, ọlu nke unu nāgaghi-ekwe ma-ọli, ọ buru na onye ọ bula gākọrọ unu ya.

Chineke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị omimi, a gaghị agọnarị ya.

1: Enweghị ike igbochi atụmatụ Chineke, ma ọ dịịrị anyị ịtụkwasị Ya obi.

2: Ayi aghaghi inwe okwukwe ma ghara inwe obi abua, obuna mgbe odi ka ihe na-adighi ike.

1: Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike."

2: Isaiah 40: 31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

ỌLU NDI-OZI 13:42 Ma mb͕e ndi-Ju siri n'ulo-nzukọ-ha pua, ndi mba ọzọ riọrọ ka ezisa ha okwu ndia n'ubọchi-izu-ike ọzọ.

Ndị Jentaịl chọrọ ka ndị Juu kwusaara ha ozi ọma n’ụbọchị izu ike na-abịa.

1. “Oku Chineke Na-akpọ Mba Nile”

2. “Ịhụnanya Chineke Maka Mmadụ Nile”

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”

2. Ndị Rom 10:12 “N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik; otu Onyenwe anyị bụ Onyenwe ihe niile, Onye na-enye ndị niile na-akpọku Ya akụ̀ ya.”

Ọrụ Ndị Ozi 13:43 Ma mgbe e kewasịrị ọgbakọ ahụ, ọtụtụ ndị Juu na ndị na-eso ụzọ ndị Juu so Pọl na Banabas;

Pọl na Banabas gwara ọgbakọ ahụ okwu ma gbaa ha ume ka ha nọgide n’amara Chineke, ọtụtụ n’ime ndị Juu na ndị okpukpe tọghatara sochiri ha.

1. Ịghọta Amara nke Chineke - Otu esi anọgide na-eguzosi ike

2. Ibi n'amara nke Chineke - Inweta ugwo olu

1. Ndị Rom 5:20-21 - Ọzọ kwa, iwu batara, ka nmehie ahu we babiga ókè. Ma ebe nmehie babigara, amara bara uba kari nke-uku.

2. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ọrụ Ndị Ozi 13:44 Ma nʼechi ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo nile zukọtara ịnụ okwu Chineke.

N’Ụbọchị Izu Ike nke na-eso ya, ọtụtụ n’ime obodo ahụ gbakọtara ịnụ Okwu Chineke.

1. “Okwu Chineke: Isi Iyi nke Olileanya na Nkasi Obi”

2. "Ike nke Obodo n'iwebata Okwu Chineke"

1. Ndị Hibru 4:12 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu n'ikewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, nke nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke obi. .

2. Abụ Ọma 1:2 - Ma iwu Jehova ka ihe ụtọ ya dị, Ọ bụkwa iwu ya ka ọ na-atụgharị uche ehihie na abalị.

ỌLU NDI-OZI 13:45 Ma mb͕e ndi-Ju huru ìgwè madu ahu, ekworo juru ha obi, nēkwu okwu megide kwa ihe Pọl nēkwu, nēkwulu kwa ha.

Ndị Juu nwere anyaụfụ mgbe ha hụrụ ka ìgwè mmadụ na-eso Pọl, na-ekwukwa okwu megide ya, na-emegidekwa ozizi ya.

1. Anyị ekwesịghị ịna-ekwo ekworo maka ihe Chineke na-eme ná ndụ ndị ọzọ.

2. Anyị agaghị ekwe ka anyaụfụ na ekworo mee ka anyị ghara ịnụ ihe Chineke kwuru.

1. Jemes 3:14-16 – Ma ọ buru na unu nwere ekworo di ilu na ise-okwu n'obi-unu, unu enwela isi, unu ekwu-kwa-la okwu-ugha megide ezi-okwu.

2. Ilu 14:30 – Obi zuru okè bu ndu nke anu-aru: ma ire-ure nke ọkpukpu.

Ọrụ Ndị Ozi 13:46 Pọl na Banabas wee nwee obi ike wee sị: “Ọ dị mkpa ka e buru ụzọ gwa unu okwu Chineke; nye ndi mba ozo.

Pọl na Banabas ji nkwuwa okwu kwusaa okwu Chineke nye ndị Juu, ma mgbe ndị Juu jụrụ ya, kama ha chigharịkwuru ndị Jentaịl.

1. Ịjụ Okwu Chineke Na-arụpụta Ihe

2. Ṅaa ntị n'Okwu Chineke ma ọ bụ Ọjụjụ Ihe ize ndụ

1. Ndị Hibru 3:7-11 – Ya mere, dị ka Mmụọ Nsọ na-ekwu: “Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu Ya, unu emela ka obi unu sie ike dị ka n’ime nnupụisi, n’ụbọchị ọnwụnwa n’ime ọzara.

2. Matiu 7:21-23 - “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme uche Nna m nke bi n’eluigwe.

Ọlu Ndi-Ozi 13:47 N'ihi na otú a ka Onye-nwe-ayi nyeworo ayi iwu, si, Edowom i ka i buru ìhè nke mba nile, ka I we buru nzọputa rue nsọtu uwa.

Chineke enyewo ndịozi iwu ka ha wetara ndị mba ọzọ ìhè nke nzọpụta, ruo na nsọtụ ụwa.

1. Ike Chineke iwetara mba nile nzọpụta

2. Iwu Chineke nyere mmadụ nile ikwusa ozi ọma

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2. Aisaia 49:6 - O we si, Ọ bu ihe nfe na i gābu orùm ime ka ebo nile nke Jekob bilie, na ime ka Israel echebeworo laghachi: M'gēnye kwa gi ka ọ buru mba nile ìhè; Ka I we buru nzọputam rue nsọtu uwa.

Ọrụ Ndị Ozi 13:48 Mgbe ndị mba ọzọ nụrụ nke a, ha ṅụrịrị ọṅụ, nyekwa okwu Onyenwe anyị otuto: ma ka ha ra bụ ndị edoro ndụ ebighị ebi kwere.

Ndị Jentaịlụ nwere obi ụtọ ịnụ Okwu nke Onye-nwe ma ọtụtụ n’ime ndị ahụ e chiri echichi baa ndụ ebighị ebi kwere.

1. Ibi ndụ nke ọma site n’okwukwe n’ime Onyenwe anyị

2. Inweta oke site n'ikwere n'okwu Chineke

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:17 - N'ihi ya, okwukwe na-abịa site n'ịnụ ozi ahụ, a na-anụkwa ozi ahụ site n'okwu banyere Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 13:49 Ewe kpọsa okwu Jehova nʼala ahụ dum.

Okwu Jehova gbasara n’ala ahụ dum.

1. Okwu Chineke nwere ike iru mmadụ niile

2. Ozioma diri onye obula

1. Ndị Rom 10:18 - "Ma a na m ajụ, ọ bụ na ha anụbeghị? N'ezie ha nwere: "Olu ha apụwo n'ụwa nile, okwu ha ruo nsọtụ ụwa."

2. Aịsaịa 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-eme ihe masịrị m, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zitere ya."

Ọrụ Ndị Ozi 13:50 Ma ndị Juu kpalitere ndị inyom na-asọpụrụ Chineke na ndị a na-asọpụrụ, na ndị isi obodo, wee kpagbuo Pọl na Banabas, wee chụpụ ha n'ókè ha.

Ndị Juu kpalitere ndị obodo ahụ imegide Pọl na Banabas ma mee ka a kpagbuo ha ma chụpụ ha n’obodo ahụ.

1. Mkpagbu: Iguzosi ike n'etiti mmegide

2. Ike nke Mmetụta: Iji olu anyị eme ihe maka ebumnuche ziri ezi

1. Aisaia 54:17 - "Ọ dịghị ngwa agha ọ bụla a kpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma, ire ọ bụla nke na-ebili imegide gị n'ikpe ka ị ga-ama ikpe. Nke a bụ ihe nketa nke ndị ohu Jehova, ezi omume ha sikwa n'aka m," ka ọ na-ekwu . Onyenweanyị.

2. Jemes 5:16 – Ekwupụtanụ njehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere dị irè na nke siri ike nke onye ezi omume na-aba uru nke ukwuu.

Ọrụ Ndị Ozi 13:51 Ma ha tipụrụ ájá ukwu ha megide ha, bịarute Aịkoniọm.

Pọl na Banabas hapụrụ Antiọk ma kwusaa ozi ọma n’ọtụtụ obodo. Mgbe ndị Juu nọ n’Antiọk nke Pisidia jụrụ ozi ha, ha tipụrụ ájá dị n’ụkwụ ha iji mee mkpesa wee gaa Aịkoniọm.

1. Adịla nkụda mmụọ mgbe a jụrụ ajụ, kama kpachapụ ya ma gaa n'ihu.

2. Iguzosi ike na nkwenye gị ga-enwe mmegide, ma Jehova ga-eduzi ụzọ gị.

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ 13:52 Ndị na-eso ụzọ ya wee jupụta nʼọṅụ na Mmụọ Nsọ.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere ọṅụ na Mmụọ Nsọ.

1. Añụrị nke Onyenweanyị bụ ike anyị - Nehemaịa 8:10

2. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị Mgbe nile - Ndị Filipaị 4:4

1. Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

Ọrụ 14 na-akọ banyere njem ozi ala ọzọ Pọl na Banabas gara n’ihu, ọrụ ebube ndị ha rụrụ, na mmegide ha chere ihu.

Paragraf nke Mbụ: N’Aịkoniọm, Pọl na Banabas banyere n’ụlọ nzukọ ndị Juu dị ka ha na-emebu. N'ebe ahụ, ha kwuru okwu nke ọma nke na ọtụtụ ndị Juu na ndị Grik kweere. Ma ndị Juu jụrụ okwukwe kpalitere ndị Jentaịl mere ka uche ha megide ụmụnna Ya mere Pọl Banabas nọrọ ogologo oge n'ebe ahụ na-ekwu okwu nkwuwa okwu n'ihi na Onyenwe anyị na-akwado ozi amara ya na-enyere ha aka ịrụ ọrụ ebube dị iche iche (Ọrụ 14:1-3). E kewara ndị obodo ụfọdụ na ndị Juu ndị ọzọ na ndị ozi kpakọrịtara n’etiti ndị Jentaịl ndị ndú ha na-akpagbu ha na nkume mgbe ha nụrụ na ha si n’obodo Likaonia gbapụ na Listra Derbe, bụ́ obodo gbara ya gburugburu, bụ́ ebe nọgidere na-ekwusa ozi ọma (Ọrụ 14:4-7).

Paragraf nke Abụọ: Na Listra, e nwere nwoke nọ ọdụ, onye dara ngwọrọ site n'afọ nne ya, ọ nụtụbeghịkwa Pọl ka ọ na-ekwu, na-ele ya anya, ebe o nwere okwukwe na a gwọrọ ya, kpọkwara oké olu sị, 'Bilie ụkwụ gị!' Mgbe ìgwè mmadụ hụrụ ihe Pọl mere, ha tiri n'asụsụ Likaonia, sị, 'Ndị bụ́ chi agbadatawo anyị n'ụdị mmadụ!' Ha kpọrọ Banabas Zeus Pọl Hemis n’ihi na ọ bụ onyeisi ndị ọkà okwu bụ́ Zeus ụlọ nsọ dị ná mpụga obodo ahụ butere oké ehi okpueze n’ihu ọnụ ụzọ ámá chọrọ ịchụ ìgwè mmadụ na ndịozi àjà mgbe Pọl onyeozi bụ́ Banabas Pọl nụrụ uwe a dọwara adọwara awụba n’ìgwè mmadụ na-eti, ‘Ndị enyi, gịnị mere unu ji eme ihe a? Anyị onwe anyị bụkwa mmadụ dị ka gị! Ayi nēzisa unu ozi ọma, si n'ihe-efu ndia chigharia, bú Chineke di ndu, Onye mere elu-igwe n'elu uwa oké osimiri nke ihe nile di nime ha. Ọbụna okwu ndị a jisiri ike mee ka igwe mmadụ na-achụrụ ha àjà (Ọlụ Ndịozi 14:8–18).

Paragraf nke Atọ: Mgbe ahụ ụfọdụ ndị Juu si Antiọk Aịkoniọm bịa, Pọl dọkpụrụ ya n'azụ obodo na-eche na ọ bụ ya nwụrụ anwụ, ndị na-eso ụzọ ya gbakọtara gburugburu ya wee bilie laghachi n'obodo n'echi ya gawa Derbe Mgbe ha kwusachara ozi ọma obodo ahụ na-eme ọtụtụ ndị na-eso ụzọ laghachiri Listra Aịkoniọm. Antiọk na-ewusi ndị na-eso ụzọ ike ume nọgidere na-enwe ezi okwukwe na-asị 'Anyị aghaghị ịgabiga ọtụtụ ihe isi ike baa n'alaeze Chineke.' Ha họpụtara ndị okenye ọgbakọ ọ bụla na-ekpekwa ọnụ ọnụ nyefe ha Onyenwe anyị onye ha tụkwasịrị obi mgbe ha gafesịrị Pisidia bịarutere Pamfilia kwusara okwu Perga wee gbadaa Attalia wee si n'ebe ahụ ụgbọ mmiri laghachi Antiọk bụ́ ebe e nyefere amara Chineke ọrụ ugbu a bịarutere zukọtara ọnụ na-akọ akụkọ ihe niile Chineke mere. site n’otú okwukwe si meghere ndị Jentaịlụ nọrọ ogologo oge ndị na-eso ụzọ (Ọlụ Ndịozi 14:19–28).

Ọrụ Ndị Ozi 14:1 O wee ruo nʼAịkoniọm, na ha abụọ banyere nʼụlọ nzukọ ndị Juu, kwue okwu, na nnukwu igwe mmadụ ma ndị Juu na ndị Grik kweere.

Pọl na Banabas gara Aịkoniọm, ha abụọ kwusara ozi ọma n’ụlọ nzukọ, nke mere ka ọtụtụ ndị Juu na ndị Grik kwere n’ozi ọma.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Pọl na Banabas Si Si Gbanwee Ndụ

2. Ike nke Ịdị n'Otu: Olee otú ịrụkọ ọrụ ọnụ pụrụ isi weta ihe ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya.

1. Ọrụ 1:8 “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-abịakwasị unu; + ndien mbufo ẹyedi ntiense mi ke Jerusalem ye ke ofụri Judea ye Samaria tutu esịm utịt ererimbot.”

2. Matiu 28:19 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.”

Ọrụ Ndị Ozi 14:2 Ma ndị Juu na-ekweghị ekwe kpaliri ndị mba ọzọ, mebie obi ha megide ụmụnna.

Ndị Juu kpalitere ndị Jentaịl ma mee ka ha na-emegide ndị Kraịst.

1. Iguzogide Ọnwụnwa - Otu esi anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'etiti mkpagbu

2. Ịzaghachi na iro - Otu esi egosipụta ịhụnanya na amara n'ihu ịkpọasị

1. 1 Jọn 4:7-21 - Ịhụnanya Chineke na otú ọ pụrụ isi merie ihe ọjọọ

2. Matiu 5: 43-48 - Na-ahụ ndị iro gị n'anya na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu gị

ỌLU NDI-OZI 14:3 Ya mere, ọtutu ubọchi ka ha nānọ n'obi nēkwuwa okwu nime Onye-nwe-ayi, Onye nāb͕a àmà nye okwu amara-Ya, nēnye kwa ihe-iriba-ama na ọlu-ebube ka ha were aka-ha me.

Ndi-ozi nēkwu okwu n'atụghị egwu nime Onye-nwe-ayi, nāb͕a àmà nye amara Chineke, nālu kwa ihe-iriba-ama na ọlu-ebube nile.

1) Ike nke ikwu okwu Chineke n'atụghị egwu

2) Ọrụ ebube nke amara Chineke

1) Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Oleekwa otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2) Matiu 17:20 - "Ọ sịrị ha: "N'ihi okwukwe nta unu. N'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

Ọrụ Ndị Ozi 14:4 Ma ìgwè mmadụ nke obodo ahụ kewara ekewa: ụfọdụ nʼotu nʼotu nʼetiti ndị Juu, akụkụ ọzọ sokwa ndị ozi.

E kewara obodo ahụ n’etiti ndị ha na ndị Juu ji n’aka na ndị ha na ndịozi ahụ jikọrọ aka.

1. Ike nke ntachi obi n'ihu nkewa

2. Mkpa ọ dị iguzosi ike n'okwukwe anyị n'agbanyeghị mmegide

1. Ndị Efesọs 6:10-20 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Jemes 1:2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

ỌLU NDI-OZI 14:5 Ma mb͕e a wab͕u-kwa-ra ma ndi mba ọzọ, ma ndi-Ju na ndi-isi-ha, imegide ha n'eleghi anya, na itu ha nkume.

Ndị Jentaịl na ndị Juu na ndị na-achị ha nwara imegbu Pọl na Banabas bụ́ Pọl onyeozi na nkume.

1. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu mkpagbu

2. Ike nke okwukwe n'oge ihe isi ike

1. Ndị Hibru 11:24-27 - Site n'okwukwe Moses, mgbe ọ tolitere, ọ jụ ka akpọ ya nwa ada Fero; Ọ na-ahọrọ ka ya na ndị nke Chineke na-akpagbu, karịa iri ihe ụtọ nke mmehie ruo nwa oge.

2. Ndị Rom 8:31-39 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

ỌLU NDI-OZI 14:6 Ha we mara ya, we b͕alaga rue Listra na Dabe, bú obodo Likaonia, na n'ala di ya buruburu.

Ndịozi ahụ kwusara ozi ọma n’obodo Listra na Dabe na ógbè ndị gbara ya gburugburu.

1. Ike nke Okwukwe: Otu ndi-ozi si gbasaa ozi-ọma

2. Mkpa ọ dị ịkọrọ ndị ọzọ Okwukwe anyị

1. Ndị Rom 10:14-15 "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Oleekwa otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụtụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? ha ga-ekwusa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2. Matiu 28:19-20 "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a."

Ọrụ 14:7 Ha wee kwusaa ozi ọma n’ i.

Pọl na Banabas kwusara ozi ọma na Listra.

1. Atụla egwu, n’ihi na Chineke nọnyeere anyị – Aịzaya 41:10

2. Kwere na Onyenwe anyị Jizọs, a ga-azọpụtakwa gị - Ọrụ 16: 30-31

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ọrụ 16: 30-31 - "Mgbe ahụ, ọ kpọpụtara ha, sị: "Nna anyị ukwu, gịnị ka m ga-eme ka a zọpụta m?" Ha we si, Kwere n'Onye-nwe-ayi Jisus, agāzọputa kwa gi, gi onwe-gi na ulo-gi.

Ọrụ Ndị Ozi 14:8 Ma otu nwoke nọ ọdụ na Listra, onye na-adịghị ike nʼụkwụ ya, onye dara ngwụrọ site nʼafọ nne ya, onye na-ejebeghị ije.

Otu nwoke na Listra dara ngwọrọ malite mgbe a mụrụ ya, ọ dịghịkwa ije ije.

1. Ike Okwukwe: Otú Chineke Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

2. Imeri Ahụhụ: Mgbe ndụ siri ike, na-aga n'ihu

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

Ọrụ Ndị Ozi 14:9 Onye ahụ nụrụ Pọl ka ọ na-ekwu: onye legidere ya anya ma mara na o nwere okwukwe na a ga-agwọ ya.

Nwoke ahụ nụrụ ka Pọl na-ekwu okwu ma hụ na o nwere okwukwe na a ga-agwọ ya.

1. Okwukwe bụ ntọala nke ọgwụgwọ.

2. Kwere n'ike nke Chineke ma gwọọ ya.

1. Ndị Hibru 11:1 “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.”

2. Jemes 5:14-15 “Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ahụ na-arịa ọrịa, Jehova ga-emekwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya.”

Ọlu Ndi-Ozi 14:10 O were oké olu si, Guzo ọtọ n'ukwu-gi. O we malie, je ije.

Pọl onyeozi gwọrọ otu nwoke dara ngwọrọ, mee ka o guzoro jee ije.

1. Chineke dị ike ma nwee ike ịgwọ anyị ọrịa anụ ahụ́.

2. Ọbụlagodi mgbe anyị chere nsogbu ndị yiri ihe a na-apụghị imeri emeri ihu, Chineke ka nwere ike inye anyị ume na olileanya.

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m; unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

ỌLU NDI-OZI 14:11 Ma mb͕e ndi Israel huru ihe Pọl mere, ha welie olu-ha, nāsi n'okwu Licaonia, Chi aridakutewo ayi n'oyiyi madu.

Ndị Likaonia hụrụ Pọl ka ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ ebube ma kwere na chi abịakwutewo ha n’ụdị mmadụ.

1. Chineke na-eji ndị nkịtị eme ihe pụrụ iche.

2. Anyị ekwesịghị ichefu ike nke Chineke na ike Ya isi n’ime anyị gafere.

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Luk 10:19 - Le, enyewom unu ikike izọkwasi agwọ na akpi, na n'isi ike nile nke onye-iro, ọ dighi kwa ihe gēmejọ unu.

Ọrụ 14:12 Ha we kpọ Banabas, Jupita; na Pọl, Merkur, n'ihi na ọ bu onye-isi okwu.

Enyere ndị Jepitas na Ma Mercurius, ka ha na-eme nkwusa na Lystr.

1. Ike nke Okwu Chineke: Inyocha ndụ Banabas na Pọl

2. Ịgbaso oku Chineke: Banabas na ihe atụ nke okwukwe Pọl

1. Aisaia 55:11 “Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, kama ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gāga kwa n'ihe M'zitere ya.

2. 2 Ndị Kọrịnt 4:7 “Ma anyị nwere akụ̀ a n'ite ụrọ, iji gosi na ike kasịnụ bụ nke Chineke, ọ bụghị nke anyị.”

ỌLU NDI-OZI 14:13 Onye-nchu-àjà nke Jupita, nke di n'iru obodo-ha, wetara ehi na okoko-osisi n'ọnu-uzọ-ama, we chọ-kwa-ra ndi Israel ka ha chua àjà.

Onye nchụàjà Jupita gbalịrị ịchụrụ ndị mmadụ àjà n’ọnụ ụzọ ámá obodo.

1. Chineke bụ naanị otu onye kwesịrị ka anyị na-efe na ofufe.

2. Anyị ekwesịghị ikwe ka nkwa ụgha nke ikpere arụsị megharịa anyị anya.

1. Ọpụpụ 20:3-5 - "Ị gaghị enwe chi ọzọ n'ihu m: Emela onwe gị ihe oyiyi n'ụdị ihe ọ bụla dị n'eluigwe ma ọ bụ nke dị n'elu ụwa n'okpuru ma ọ bụ na mmiri n'okpuru. Akpọrọla isiala. gbadakwuru ha ma-ọbu kpọ isi ala nye ha: n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-unu, bu Chineke ekworo.

2. Ndị Rom 1: 18-25 - "N'ihi na e si n'eluigwe kpughe ọnụma Chineke megide adịghị asọpụrụ Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ, ndị site n'ajọ omume ha na-emebi eziokwu. ewe gosi ha ya: n'ihi na site n'okike nke uwa ka anāhuta nke-ọma n'ihe nile ekèworo, bú ihe-ngọzi-Ya nke nādighi-ahu anya, bú ike ebighi-ebi-Ya na udi nsọ Ya: ya mere ha enweghi ihe ngọpu: n'ihi na ọ bu ezie na ha matara. Chineke, ha asọpụrụghi Ya dika Chineke, ha enyeghi kwa Ya ekele: kama ha ghọrọ ihe-efu n'echiche-ha, obi-ha di nzuzu we b͕a ọchichiri: n'ikwu na ha bu ndi mara ihe, ha we ghọ ndi-nzuzu, were ebube nke Chineke nādighi anwu anwu n'ọnọdu arusi di ka ha were were were were ihe oyiyi yiri ya. mmadụ na-anwụ anwụ na nnụnụ na anụmanụ na ihe na-akpụ akpụ.”

ỌLU NDI-OZI 14:14 Ma mb͕e ndi-ozi, Banabas na Pọl, nuru ya, ha dọwara uwe-ha, b͕abà n'etiti ìgwè madu, nēti nkpu, si,

Ndịozi, Banabas na Pọl, nụrụ na a kpara nkata ịtụ ha nkume, o wee wute ha nke ukwuu.

1. Mgbe nsogbu chere ihu, kama ịgba ọsọ, guzosie ike n'okwukwe gị ma tụkwasị Chineke obi.

2. Chineke nọnyeere anyị n’etiti ahụhụ anyị na-ata, ọ ga-enyekwa ike anyị ga-eji gafee ya.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

ỌLU NDI-OZI 14:15 we si, Ndi-nwe-ayi, gini mere unu nēme ihe ndia? Ayi onwe-ayi kwa, ayi onwe-ayi bu ndi di otú a n'etiti unu, nēkwusa kwa unu ka unu si n'ihe-efu ndia chigharikute Chineke di ndu, Onye mere elu-igwe na uwa na oké osimiri na ihe nile nke di nime ha:

Pọl onyeozi na Banabas gwara ndị nọ na Listra na ha adịghị iche n’ebe onye ọ bụla ọzọ nọ, ma gbaa ha ume ka ha hapụ chi ụgha ma fee Chineke dị ndụ, bụ́ onye kere eluigwe na ụwa.

1. Chineke bu Onye Okike nke ihe nile ma kwesịkwa ife anyị ofufe

2. Anyị niile dị ka agụụ mmekọahụ, anyị aghaghịkwa ịla azụ n'ebe chi ụgha dị

1. Aisaia 40:25-26 – Ònye kwa ka unu gātuyerem, ma-ọbu ka m'gāra? ka Onye Nsọ siri. Welienu anya-unu elu, hu Onye kèworo ihe ndia, Nke nēme ka usu-ndi-agha-ha puta n'ọnu-ọgugu: Ọ nākpọ ha nile n'aha n'idi-uku nke idi-uku-Ya, n'ihi na Ọ di ike n'ike; ọ dighi onye nāda.

2. Abụ Ọma 19:1 - Elu-igwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe ahu nēgosi kwa ọlu aka-Ya.

Ọrụ 14:16 Onye n’oge gara aga kwere ka mba niile na-eje ije n’ụzọ nke aka ha.

N’akụkụ a, Pọl na Banabas kwusaara ndị Listra ozi ọma, na-echetara ha na Chineke enyela mba niile ikike ịgbaso ụzọ nke ha.

1. Ịghọta ọbụbụeze Chineke na ndụ anyị

2. Ịhụnanya Chineke Maka Mba Nile

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 9:15 - "N'ihi na ọ sịrị Moses, M ga-emere ebere n'ahụ onye m ga-emere ebere, m ga-enwekwa obi ebere n'ahụ onye m ga-enwe obi ebere."

Ọlu Ndi-Ozi 14:17 Otú ọ di, Ọ rapughi Onwe-ya nādighi-ama, n'ihi na O mere ezi ihe, we nye ayi miri-ozuzo sitere n'elu-igwe, na mb͕e ọmùmù, nēmeju obi-ayi n'ihe-oriri na ọṅù.

Ịdị mma na ndokwa nke Chineke pụtara ìhè n’ihe nile e kere eke.

1. Uju nke ihe Chineke na-enye

2. Ịhụ ịdị mma Chineke

1. ABÙ ỌMA 145:9- Jehova di nma n'ebe madu nile nọ, ebere-Ya di kwa n'aru ihe nile O meworo.

2. Jemes 1:17 – Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

Ọrụ Ndị Ozi 14:18 Ma site nʼokwu ndị a ka ha na-egbochi ndị mmadụ na ha achụghịrị ha àjà.

Pọl na Banabas, bụ́ ndịozi abụọ, aghaghị igbochi ndị mmadụ ịchụrụ ha àjà n’ihi na ha abụghị chi.

1. Ịmata ọdịiche dị n'etiti mmadụ na Chineke

2. Ịjụ ikpere arụsị na iso ezi Chineke

1. Abụ Ọma 115:1-8 “Ọ bụghị anyị, Jehova, ọ bụghị anyị, kama inye aha Gị otuto, n'ihi ebere Gị, na n'ihi eziokwu Gị.

2. Aịzaya 45:5-6 "Abụ m Jehova, ọ dịghịkwa onye ọzọ, ọ dịghịkwa Chineke dị ma e wezụga m: ekeere m gị n'úkwù, ọ bụ ezie na ị maghị m: ka ha wee mara site n'ọwụwa anyanwụ, na site n'Ọdida-anyanwu, na ọ dighi onye ọzọ ma-ọbughi náním: Mu onwem bu Jehova, ọ dighi kwa onye ọzọ di.

Ọrụ Ndị Ozi 14:19 Ma ụfọdụ ndị Juu si Antiọk na Aịkoniọm bịarutere nʼebe ahụ, ha mekwara ka ndị mmadụ kweta, ha wee tụọ Pọl nkume, dọpụta ya nʼobodo ahụ, ha chere na ọ nwụwo.

Ụfọdụ ndị Juu si Antiọk na Aịkoniọm tụrụ Pọl nkume ma dọkpụrụ ya si n’obodo ahụ, na-ekwere na ọ nwụọla.

1. Ike nke ikwenye - Ọrụ 14: 19

2. Iguzosi ike n’Okwukwe Anyị - Ọrụ 14:19

1. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke nọgidere na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ndị Hibru 10:25 - Ka anyị ghara ịhapụ izukọ ọnụ, dị ka ụfọdụ na-eme, kama ka anyị na-agbarịta ibe anyị ume - na karịa ka ị na-ahụ ụbọchị na-abịa.

ỌLU NDI-OZI 14:20 Otú ọ di, mb͕e ndi nēso uzọ-Ya guzoro Ya buruburu, O biliri, ba n'obodo: n'echi-ya o we soro Banabas pua rue Dabe.

E                                               a agh               g a           yere  Banabas ga Dabe n’echi-ya.

1. Ike nke ọgwụgwọ Chineke - Inyocha ọrụ ebube nke Chineke nwere ike ịrụ na ndụ anyị

2. Nduzi Chineke - Ịghọta ka Chineke si edu anyị na-eduzi anyị na ndụ anyị.

1. Abụ Ọma 147:3 - "Ọ na-agwọ ndị e tiwara obi, na-ekechikwa ọnyá ha."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 14:21 Mgbe ha kwusara obodo ahụ ozi ọma, kụzikwaara ọtụtụ mmadụ ihe, ha laghachiri na Listra na Aịkoniọm na Antiọk.

Pọl na Banabas kwusara ozi ọma ma kụzie ọtụtụ ndị n’obodo ahụ tupu ha alaghachi Listra, Aịkoniọm, na Antiọk.

1. Na-eweghachi Ozi Anyị: Iji Ozi Ọma Na-erute

2. Ime Ka Okwukwe Anyị dị ọhụrụ: Ịchọpụtaghachi ike nke Oziọma ahụ

1. Ndị Rom 10:14-15 - “Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Oleekwanụ otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na e                              ያልተ              ያልተ a.

2. Matiu 28:19-20 - “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Ọrụ Ndị Ozi 14:22 Na-emesi mkpụrụ obi ndị na-eso ụzọ ya ike, na-agbakwa ha ume ka ha nọgide n'okwukwe, na na anyị ga-eji oke mkpagbu bata n'alaeze Chineke.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghaghị ịnọgide na-agbasi mbọ ike n’okwukwe n’agbanyeghị mkpagbu ndị ha ga-eche ihu.

1: Nọgidesie ike n'okwukwe-unu site na nkpab͕u ọ bula.

2: Ekwela ka ọnwụnwa na mkpagbu nke ndụ mee ka okwukwe gị sie ike.

Jemes 1: 2-4 - “Gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi rụchaa ọrụ ya ka unu wee tozuo okè, n’enweghị ihe kọrọ unu.”

2: Ndị Rom 5: 3-4 - “Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya."

Ọrụ Ndị Ozi 14:23 Ma mgbe ha họpụtara ha ndị okenye nʼọgbakọ ọ bụla, werekwa obubu ọnụ kpee ekpere, ha nyefere ha Onyenwe anyị onye ha kweere na ya.

Ndịozi Pọl na Banabas họpụtara ndị okenye n’ọgbakọ ọ bụla site n’ekpere na ibu ọnụ, ma nyefee ha Onyenwe anyị onye ha kweere na ya.

1. Ịmụta Idu: Ike ekpere na ibu ọnụ

2. Onyinye nke nrubeisi: Ịtụkwasị obi na Onyenwe anyị na inyefe Ya

1. Matiu 6:16-18 - "Mgbe unu na-ebu ọnụ, unu adịla ka ndị ihu abụọ na-agbagọ, n'ihi na ha na-emebi ihu ha ka ndị ọzọ wee hụ obubu ọnụ ha. N'ezie, a sị m unu, ha natara ụgwọ ọrụ ha. Ma mb͕e ọ bula i nēbu ọnu, te isi-gi manu, sa kwa iru-gi, ka ndi ọzọ we ghara ibu obubu-ọnu-gi, kama ọ bu Nna-gi Nke nọ na nzuzo: Nna-gi Nke nāhu ihe na nzuzo gākwughachi kwa gi.

2. 1 Pita 5:5-7 – N'otu aka ahụ, unu ndị na-eto eto, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye. Yiri onwe-unu uwe, unu nile, were obi-ume-ala n'ebe ibe-unu nọ, n'ihi na Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara. Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka o we welie unu elu n'oge-ya, nātukwasi kwa nchegbu-unu nile n'aru Ya, n'ihi na ọ nēcheb͕u unu.

Ọrụ Ndị Ozi 14:24 Mgbe ha gafesịrị na Pisidia, ha bịarutere Pamfilia.

Pọl na Banabas si na Pisidia gawa, bịarute Pamfilia.

1. Njem nke Okwukwe: Otú Ịtụkwasị Obi n’Atụmatụ Chineke Isi eduga ná mmezu.

2. Ịgbaso Ụzọ Chineke: Mụta ihe n'ihe atụ Pọl na Banabas

1. Aịzaya 40:31: "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku felie dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Filipaị 3:13-14 : “Ụmụnna m, agụghị m na e mere m ya nke m: ma otu ihe ka m na-eme: na-echezọ ihe dị n’azụ na ịgbasi mbọ ike ime ihe dị n’ihu, m na-aga n’ihu ime ihe mgbaru ọsọ ahụ nke ga-emezu n’ọdịnihu. ihe nrita nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs.”

Ọrụ Ndị Ozi 14:25 Mgbe ha kwusara okwu ahụ na Paga, ha gbadara Atalia.

Pọl na Banabas kwusara okwu ahụ na Paga ma mesịa gawa Atalia.

1. Ịnọgidesi ike n'ime nkwusa: Lee anya Pọl na Banabas

2. Okwukwe Na-adịghị Agbanwe: Ịgbaso Ihe Nlereanya Pọl na Banabas

1. Ndị Hibru 10:35-36 - “Ya mere, atụpụla ntụkwasị obi gị; a ga-akwụghachi ya nke ukwuu. Ọ dị unu mkpa ịnọgidesi ike, ka unu wee nata ihe o kwere ná nkwa mgbe unu meworo uche Chineke.”

2. 2 Timoti 4:2 - “Kwusaa okwu ahụ; dị njikere n'oge na n'oge; ziri ezi, baara mba na agbamume—ji nnukwu ntachi obi na ntụziaka nke nlezianya.”

Ọrụ Ndị Ozi 14:26 Site nʼebe ahụ wee ụgbọ mmiri gawa Antiọk, bụ́ ebe e nyere ha aka nʼamara nke Chineke maka ọrụ ha rụrụ.

Pọl na Banabas ji ụgbọ mmiri si Listra gawa Antiọk, bụ́ ebe Chineke jara ha mma maka ọrụ ha.

1. "Ike Ịja mma"

2. "Uru nke Ezi Ọrụ"

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụsi ọrụ ike n'obi, dị ka n'ihi na Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-enweta ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu. Ị na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi."

2. Ilu 27:21 - "Ite ite bụ maka ọlaọcha, oké ọkụ bụkwa maka ọla edo, Jehova na-anwale obi."

Ọrụ Ndị Ozi 14:27 Mgbe ha bịarutere wee kpọkọta ọgbakọ ahụ, ha kọrọ ihe niile Chineke mere ha, na otú o si meghere ndị mba ọzọ ọnụ ụzọ nke okwukwe.

Pọl na Banabas kọọrọ ọgbakọ ihe niile Chineke meere ha na otú o si meghere ndị mba ọzọ ọnụ ụzọ okwukwe.

1. Ọnụ ụzọ nke Okwukwe mepere emepe: ka Chineke si meghe ụzọ maka nzọpụta

2. Ike Àmà: Otú Chineke Si Eji Ndị Ya Na-ekwusa Ozi Ọma

1. Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke,

2. Ndị Rom 10:14-15 Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma?

Ọrụ 14:28 Ha na ndị na-eso ụzọ ya wee nọrọ ogologo oge nʼebe ahụ.

Pọl na Banabas nọnyere ndị na-eso ụzọ na Listra ruo ogologo oge.

1. "Ịhụ ndị furu efu n'anya site na ọnụnọ ogologo oge"

2. "Ijikota Ndị Na-eso Ụzọ n'ime Ndụ Kwa Ụbọchị"

1. Ndị Rom 12:13: "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

2. 1 Jọn 4:7-21: "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke."

Ọrụ 15 na-akọ banyere mkpebi ndị kansụl Jerusalem mere banyere ọrụ Ndị Kraịst bụ́ ndị Jentaịl nwere n’Iwu Mozis, na nghọtahie dị n’etiti Pọl na Banabas.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na ụfọdụ ndị kwere ekwe bụ́ ndị so n’òtù ndị Farisii si na Judia bịa Antiọk, na-akụzi na e kwesịrị ibi ndị Jentaịl úgwù dị ka omenala Mozis kụziri ka e wee zọpụta ha. Nke a butere nnukwu esemokwu Pọl Banabas Ụka kpebiri iziga Pọl Banabas ndị ọzọ ka ha bilie Jerusalem ndị okenye ndị ozi banyere ajụjụ (Ọlụ Ndịozi 15:1-2). Mgbe ezigara ha n'ụzọ site na chọọchị ha gafefe na Finisia Sameria na-akọwa mgbanwe ndị Jentaịl wetara oké ọṅụ ụmụnna niile mgbe bịarutere Jerusalem a nabatara ndị okenye ọgbakọ, ebe ha kọrọ ihe nile Chineke mere site na ha (Ọrụ 15: 3-4).

Paragraf nke Abụọ: Ma ụfọdụ ndị kwere ekwe bụ́ ndị so ná ndị Farisii biliri, sị, 'A ghaghị ibi ndị Jentaịl úgwù, a ga-achọ ka ha debe iwu Mozis.' Ndị okenye ndị ozi zukọrọ na-atụle ajụjụ mgbe ọtụtụ mkparịta ụka gasịrị Pita guzoro na-agwa ha okwu na-akọ otú Chineke si họrọ ya ka ọ bụrụ onye ndị mba ọzọ ga-esi n’aka ya na-anụ ozi ọma ndị kwere ekwe na-ekwusi ike na Chineke maara na obi nakweere ha inye Mmụọ Nsọ dị ka o si mee ka anyị ghara ịkpa ókè n’etiti anyị ka ha na-asachapụ ha. Okwukwe nke obi gbara aka n'ihe mere na-anwale Chineke na-etinye yoke na-eso ụzọ n'olu ọbụghị nna nna ma ọ bụ na-enweghi nkwenye siri ike nke a zọpụtara amara Onyenwe anyị Jizọs dịka ha dị (Ọrụ 15: 5-11). Mgbe ahụ ọgbakọ dum gbachiri nkịtị wee gee Banabas Pọl na-akọ banyere ihe ịrịba ama dị ebube nke Chineke mere n’etiti ndị mba ọzọ site n’aka ha (Ọlụ Ndịozi 15:12).

Paragraf nke atọ: Mgbe ha mechara Jemes kwuru okwu na-asị 'Ụmụnna m gee m ntị, Saịmọn kọwara anyị otú Chineke buru ụzọ tinye aha ya n'aha ndị Jentaịlụ okwu ndị amụma kwenyere na nke a.' O hotara Emos na-ekwusi ike na nke a kwekọrọ n'amụma. Ọ tụrụ aro ka ọ ghara ime ka o siere ndị Jentaịlụ ike na-atụgharị Chineke kama dee ha ka ha ghara iri ihe oriri rụrụ arụ arụsị ịkwa iko anụ nyagburu anyagbu anụ ọbara ihe na-akpasu ndị Juu kwere ekwe gbasasịa n’obodo ebe ụlọ nzukọ na-agụ iwu kwa ụbọchị izu ike (Ọrụ 15:13-21). Kansụl ahụ kwekọrịtara na aro Jemes zigara ndị ikom a họpụtara ahọpụta Judas Barsabas Saịlas na Pọl Banabas, na-ekwupụta mkpebi ha mere ka ọ ṅụrịa ọṅụ n'etiti ndị kwere ekwe bụ́ ndị Jentaịl. Otú ọ dị, n’oge na-adịghị anya ka e mesịrị, esemokwu bilitere n’etiti Pọl na Banabas banyere ma Jọn kpọkwara Mak so ha gaa njem ọzọ n’ihi na ha hapụrụ ha Pamfilia akwụsịghị ịrụ ọrụ, n’ihi na Banabas kpọọrọ Mak gaa Saịprọs ma Pọl họọrọ Saịlas, jaa ụmụnna mma amara amara. Onyenweanyị gara Siria Silishia na-ewusi ọgbakọ dị iche iche ike (Ọlụ Ndịozi 15:22–41).

ỌLU NDI-OZI 15:1 Ma ufọdu ndi si na Judia ridata we zí umu-nna nime Kraist, si, Ọ buru na ebìghi unu úgwù n'uzọ Moses, apughi izọputa unu.

Ụfọdụ ndị ikom si Judia kụziiri ndị kwere ekwe na ọ gwụla ma e biri ha úgwù dị ka iwu Mozis si dị, a pụghị ịzọpụta ha.

1. Ebere na Nzọpụta nke Chineke - Ka ihunanya na amara Chineke si azọpụta anyị n'agbanyeghị adịghị ike anyị

2. Iwu na Okwukwe - Inyocha ka iwu na okwukwe siri jikọta, na otu anyị ga-esi ebi ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi na ha abụọ.

1. Ndị Rom 3:21-24 - Ma ugbu a ka ezi omume nke Chineke na-apụtaghị n'iwu, ebe iwu na ndị amụma na-agba ama;

2. Ndị Galetia 3:23-25 - Ma tutu okwukwe abia, edebeworo ayi n'okpuru iwu, ebe emechibidoro ayi rue okwukwe ahu nke gaje ikpughe ma emesia.

ỌLU NDI-OZI 15:2 Ya mere mb͕e Pọl na Banabas nēnwerighi-okwu na ise-okwu n'etiti ha, ha we kpebie ka Pọl na Banabas na ufọdu n'etiti ha rigoro Jerusalem jekuru ndi-ozi na ndi-okenye bayere ajuju a.

Pọl na Banabas na ụfọdụ ndị ọzọ nwere nghọtahie, n’ihi ya, ha kpebiri ịga Jeruselem ka ha gwa ndịozi na ndị okenye okwu banyere ya.

1. "Ike nke ịrụ ọrụ site na esemokwu"

2. "Mkpa nke Inwe Ndụmọdụ Amamihe"

1. Jemes 1:19-20, "Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n'ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke."

2. Ilu 11:14, "N'ebe nduzi na-adịghị, ndị mmadụ na-ada: ma n'uba nke ndị ndụmọdụ, nchebe dị."

ỌLU NDI-OZI 15:3 Mb͕e nzukọ Kraist mere ka ha la, ha gabigara n'etiti Finike na Sameria, nēgosi nchighari nke ndi mba ọzọ: ha we me ka obi-ha di ọṅu nke-uku nye umu-nna-ayi nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ọṅụ ụmụnna nwere mgbe ndị ozi kwupụtara ntọghata nke ndị Jentaịl.

1. Ọṅụ Na-abịa n'Ikesa Ozi Ọma - Ọrụ 15:3

2. Ịṅụrị ọṅụ ná Nzọpụta nke Ndị Ọzọ - Ọrụ 15: 3

1. Jọn 15:11 - ? 쏷 ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka ọṅùm we di nime unu, ka ọṅù-unu we zu kwa.

2. Ndị Rom 15:13 - ? 쏯 Chineke nke olile-anya mejuwo unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we ba uba n'olile-anya, site n'ike nke Mọ Nsọ.

Ọrụ Ndị Ozi 15:4 Mgbe ha bịarutere Jeruselem, ọgbakọ ahụ na ndị ozi na ndị okenye nabatara ha, ha wee kọọrọ ha ihe niile Chineke mere ha.

Ndịozi na ndị okenye nọ na Jeruselem nabatara ndị ọhụrụ kwere ekwe ma nụ banyere ihe ukwu ndị Chineke meere ha.

1. Ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi: Ike nke nrubeisi n’ime Nzukọ-nsọ

2. Iguzo n'ubu Giants: Ịmata mmetụta nke ndị bu ụzọ anyị

1. Ndị Hibru 13:7 – Chetanụ ndị na-achị unu, bụ́ ndị gwaworo unu okwu Chineke;

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:12-13 – Ma ayi nāriọ unu, umu-nnam, ka unu mara ndi nādọb͕u onwe-ha n'ọlu n'etiti unu, ndi bu kwa ndi-isi-unu nime Onye-nwe-ayi, nād kwa unu adụ; Na iji ịhụnanya na-asọpụrụ ha nke ukwuu n'ihi ọrụ ha. Na-adịkwa n’udo n’etiti onwe unu.

ỌLU NDI-OZI 15:5 Ma ufọdu nime òtù ndi-Farisi ndi kwere ekwe biliri, si, Ọ di nkpà ka ebì ha úgwù, na inye ha iwu ka ha debe iwu Moses.

Ụfọdụ ndị Farisii bụ́ ndị ghọrọ ndị kwere ekwe kwuru na e kwesịrị ibi ndị Jentaịl úgwù na irube isi n’iwu Mozis.

1. Mkpa ọ dị irubere Iwu Chineke isi

2. Ike nke okwukwe na Jisus Kraịst

1. Ndị Galetia 3:10 - N'ihi na ndị niile na-adabere n'ọrụ nke iwu nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, dịka e dere, sị: ? Ọ bụ onye ọ bụla nke na-adịghị anọgide na-eme ihe niile e dere n'akwụkwọ Iwu.

2. Ndị Rom 3:28 - N'ihi na anyị na-ekwusi ike na a na-agụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe n'enweghị ọrụ nke iwu.

Ọrụ Ndị Ozi 15:6 Ndịozi na ndị okenye gbakọtara ka ha tụle ihe a.

Ndịozi na ndị okenye zukọrọ ka ha kwurịta otu okwu.

1. Mkpa ịdị n’otu na Nzukọ-nsọ

2. Ime mkpebi n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ Chineke? Will \_

1. Ndị Efesọs 4:3-6 ? 🏮 na-arịọ mgbalị nile iji debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo. Otù aru di na otù Mọ Nsọ, dika akpọrọ unu n'otù olile-anya mb͕e akpọrọ unu; otu Onye-nwe, otu okwukwe, otu baptism; otu Chineke na Nna nke ihe niile, onye na-achị ihe niile na site n'ihe niile na n'ime ihe niile. ??

2. Jems 1:5 ? Ma ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula n'etiti unu, jua Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufe n'enweghi ajọ omume, agēnye kwa unu ya.

ỌLU NDI-OZI 15:7 Ma mb͕e ọtutu ise-okwu disiri, Pita biliri, si ha, Umu-nnam, unu matara na mb͕e gara aga ka Chineke rọputara n'etiti ayi, ka ndi mba ọzọ we site n'ọnum nu okwu Chineke. ozi-ọma ahu, kwere kwa.

Pita gwara ìgwè mmadụ ahụ gbakọtara ma chetara ha otú Chineke si họpụta ya izi ndị Jentaịl ozi ọma.

1. Chineke na-ahọrọ ndị kacha eleghi anya ịrụ ọrụ Ya.

2. Olee otú anyị nwere ike isi tụkwasị obi na nzube Chineke maka anyị, ọ bụrụgodị na ha enweghị isi.

1. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

2. Ndị Rom 10:14-15 - Oleekwanụ otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, ? Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma si maa mma! ??

Ọlu Ndi-Ozi 15:8 Ma Chineke, Onye mara obi, b͕ara ha àmà, nēnye ha Mọ Nsọ, dika Ọ nara ayi;

Ịhụnanya Chineke pụtara ìhè n’onyinye nke Mmụọ Nsọ.

1: Onyinye nke Mụọ Nsọ, Ọrụ 15:8

2: Ịhụ Chineke n’anya na-enweghị atụ, Ọrụ 15:8

1: Ndị Rom 5:5- ? 쏯 olile-anya ahu adighi-emechu ya ihu, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke n'obi-ayi site na Mọ Nsọ nke enyere ayi.

2:1 Ndị Kọrịnt 2:10- ? Chineke ekpughere anyị ha site na Mụọ Ya. N'ihi na Mọ Nsọ nāchọ ihe nile, e, ihe miri emi nke Chineke.

Ọlu Ndi-Ozi 15:9 unu ekwe-kwa-la ka unu di iche n'etiti ayi na ha, nēwere okwukwe nēme ka obi-ha di ọcha.

Nzukọ-nsọ nke mbụ egosighị ihe dị iche n’etiti ndị Juu na ndị Jentaịlụ kama ha lekwasịrị anya n’ime ka obi mmadụ niile dị ọcha site n’okwukwe na Kraịst.

1. "Ike nke Okwukwe: Ime Ka Obi Anyị Dị Ọcha"

2. "Ọ dịghị ihe dị iche: ịdị n'otu site n'ịhụnanya"

1. Jọn 14:6 ? Mu onwem bu uzọ, na ezi-okwu, na ndu. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ndị Galeshia 3:26-28 ? ma ọ bụ na unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe na Kraịst Jizọs. N’ihi na unu niile ndị e mere baptizim baa na Kraịst, unu yikwasịwo onwe unu Kraịst. Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi kwa orù ma-ọbu onye efu, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di? Ma -ọbu unu nile bu otù nime Kraist Jisus.

ỌLU NDI-OZI 15:10 Ma ub͕u a gini mere unu nānwa Chineke, itiye yoke n'olu ndi nēso uzọ-Ya, nke nna-ayi-hà ma ayi onwe-ayi nāpughi iburu?

Ụka mbụ tụlere mkpa ọ dị ibi úgwù n’ahụ́ ndị kwere ekwe bụ́ ndị Jentaịl, ma n’ikpeazụ kpebiri na ọ dịghị mkpa.

1: Anyị ekwesịghị ịnwa iburu ndị ọzọ ibu arọ nke anyị onwe anyị na-agaghị ebuli.

2: Anyị kwesịrị ịchọ Chineke? Ọ ga -atụkwasị obi na ikpe ya.

1: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

2: Ndị Galetia 5:1 - N'ihi na nnwere onwe Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienu ike, unu adi-kwa-la n'okpuru yoke nke orù.

Ọlu Ndi-Ozi 15:11 Ma ayi kwere na site n'amara nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist ka agāzọputa ayi, dika ndi ahu.

Ndịozi nọ n’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi kweere na nzọpụta na-abịa site n’amara nke Jizọs Kraịst.

1: Amara Chineke ezuola - 2 Ndị Kọrịnt 12:9

2: E site n’okwukwe bụrụ ndị ezi omume—Ndị Rom 5:1-2

1: Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bụ amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu? Ma nka esiteghi n'onwe-unu, ọ bu onyinye Chineke?

2: Taịtọs 3:5 - Ọ bughi n'ihi ezi omume nke ayi mere, kama ọ bu n'ihi ebere-Ya ka Ọ zọputara ayi. Ọ zọpụtara anyị site na ịsacha nke ọmụmụ na ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ.

ỌLU NDI-OZI 15:12 Ìgwè madu ahu nile we b͕a nkiti, nēge Banabas na Pọl nti, nēgosi ihe-iriba-ama na ọlu-ebube nile nke Chineke mere n'etiti ndi mba ọzọ site n'aka-ha.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a nte idem akpade Barnabas ye Paul aban̄a mme utịben̄kpọ ye mme utịben̄kpọ oro Abasi akanamde ọnọ mmọ.

1. Ike Chineke ịrụ ọrụ ebube na ọrụ ebube

2. Mmetụta ọrụ ebube Chineke nwere n’ahụ ndị ya

1. Ndị Efesọs 3:20 - "Ugbu a nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị"

2. Jọn 10: 37-38 - "Unu ekwetala na m ma ọ bụrụ na m adịghị arụ ọrụ nke Nna m. ọ di nimem, Mu onwem kwa nime Nnam."

Ọrụ Ndị Ozi 15:13 Ma mgbe ha gbasịrị ọnụ, Jemes zara, sị: “Ụmụnna m, geenụ m ntị.

Ndịozi na ndị okenye zukọrọ ka ha kwurịta okwu banyere ibi úgwù na chọọchị mbụ. James kwuru okwu iji dozie okwu ahụ.

1. Ike nke Okwu n’ime Nzukọ-nsọ: Otu okwu Jemes si gbanwee akụkọ ihe mere eme

2. Mkpa ibi úgwù pụtara na Nzukọ-nsọ mbụ: Ọmụmụ nke Okwu Jemes

1. Ndị Efesọs 4: 15-16 - N'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'akụkụ nile nke onye ahụ nke bụ isi, ya bụ, Kraịst. Site n'aka ya ka ahụ dum, nke ejikọtara ma jikọta ya site na njikọ ọ bụla na-akwado, na-eto ma na-ewuli onwe ya elu n'ịhụnanya, dịka akụkụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ ya.

2. 1 Ndị Kọrint 12:25-26 - ka nkewa wee ghara ịdị n'anụ ahụ, kama ka akụkụ ahụ nile wee nwee otu echiche ahụ maka ibe ha. Ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ́ na-ata ahụhụ, mmadụ nile na-atakọ ahụhụ; ọ bụrụ na a na-asọpụrụ otu akụkụ ahụ, unu niile ṅụrịa ọṅụ.

ỌLU NDI-OZI 15:14 Simiọn egosiwo otú Chineke si leta ndi mba ọzọ na mbu, iwere aha-Ya otù ndi nime ha.

Chineke ahọpụtala ndị si n’ebe niile ka ha bụrụ akụkụ nke aha Ya.

1: Anyị niile bụ akụkụ nke ezi-na-ụlọ Chineke n’agbanyeghị na anyị dị iche, Ọ na-akpọkọtakwa anyị ọnụ ka anyị na ibe anyị kerịta ịhụnanya ya.

2: Anyị niile bụ akụkụ nke atumatu Chineke, ma Ọ họrọla anyị ịbụ akụkụ nke aha Ya.

1: Ndị Galeshia 3: 26-28 - "N'ihi na unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Ma ndị niile e jikọrọ ha na Kraịst na baptizim yikwasị Kraịst, dị ka yikwasị ọhụrụ uwe. Onye mba ọzọ, ma orù ma ọ bụ onye nweere onwe ya, nwoke na nwanyị: n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Ndị Efesọs 2: 14-18 - "N'ihi na Kraịst n'onwe ya wetara anyị udo. O mere ka ndị Juu na ndị mba ọzọ dịrị n'otu ka ọ bụrụ otu ndị mgbe, n'ime ahụ nke ya n'elu obe, ọ kwaturu mgbidi nke iro nke kewara anyị. nke a site n'iwebi usoro iwu nke ndị Juu nke na-ekewapụ ndị mba ọzọ, O mere ka udo dị n'etiti ndị Juu na ndị Jentaịl site n'ike n'ime onwe ya otu ndị sitere n'òtù abụọ ahụ: Kraịst ọnụ, dị ka otu ahụ, mere ka ìgwè abụọ ahụ dịghachi ná mma n'ebe Chineke nọ site n'ọnwụ ya n'ọnwụ ya n'isi. obe, e gbukwara iro anyị n’ebe ibe anyị nọ.”

Ọrụ Ndị Ozi 15:15 Ma otu a ka okwu ndị amụma kwekọrịtara; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si,

Itien̄wed emi aban̄a nte ikọ mme prọfet ẹsan̄ade ye mme ikọ mme apostle ke Utom 15:15 .

1. Ike Nkwekọrịta: Otu Ịdị n'Otu Jikọọ Anyị

2. Ike Ime Ka Ndị Amụma Dị n’Otu: Ige Okwu Chineke Ntị

1. Abụ Ọma 133: 1 - "Le, ka ọ dị mma ma na-atọ ụtọ mgbe ụmụnna bi n'ịdị n'otu!"

2. Ndị Efesọs 4:3 - "na-anụ ọkụ n'obi ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Ọlu Ndi-Ozi 15:16 Mb͕e ihe a gasiri M'gālaghachi, wughachi kwa ulo-ikwū Devid, nke dara n'ala; M'gāwughachi kwa nkpọnkpọ-ya nile, wulie ya elu;

Chineke kwere nkwa iwughachi ụlọikwuu Devid nke dara ada.

1. Nkwa Chineke nke Mweghachi

2. Olileanya nke ụbọchị ọhụrụ

1. Aisaia 61:4 - Ha ga-ewu ebe nile tọgbọrọ n'efu nke ochie, ha gēbuli kwa ebe tọb͕ọrọ n'efu nke mbu, me kwa ka obodo nile tọb͕ọrọ n'efu di ike, bú ebe tọb͕ọrọ n'efu nke ọtutu ọb͕ọ.

2. Hagai 2:9 - Ebube nke ulo ikpeazu a gādi uku kari nke mbu, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri: ọ bu kwa n'ebe a ka M'gēnye udo, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri.

Ọlu Ndi-Ozi 15:17 Ka ndi madu fọduru we chọ Onye-nwe-ayi, na mba nile, ndi akpọkwasiri aham, ka Onye-nwe-ayi siri, onye nēme ihe ndia nile.

Amaokwu a sitere na Ọrụ 15:17 na-ekwusi ike na Chineke chọrọ ka mmadụ niile chọọ Ya, ma ndị Juu ma ndị Jentaịl.

1. "Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Ịchọ Onyenwe anyị n'agbanyeghị onye ị bụ"

2. "Ike nke Onye-nwe-ayi: Ọlu-Ya nile Gafere Mba nile"

1. Aisaia 45:22 "Lenum anya, ewe zọputa unu, nsọtu nile nke uwa: n'ihi na Mu onwem bu Chineke, ọ dighi kwa onye ọzọ di."

2. Ndị Rom 10:13 "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

Ọrụ 15:18 Chineke mara ọrụ ya nile site na mmalite nke ụwa.

Itien̄wed emi otode Utom 15:18 ọdọhọ ete ke Abasi ọfiọk kpukpru utom esie, toto ke ntọn̄ọ ererimbot.

1. Ihe nile nke Chineke: imara ihe nile

2. Ike na amamihe nke ọrụ Chineke

1. Job 37:16 - "Ị maara itule nke ígwé ojii, ebube ọrụ nke Onye zuru okè na ihe ọmụma?"

2. Abụ Ọma 139:4 - "Ọbụna tupu okwu dị n'ire m, le, Jehova, I mara ya kpamkpam."

ỌLU NDI-OZI 15:19 Ya mere okwum bu, ka ayi we ghara imekpa ha aru, bú ndi sitere n'etiti mba ọzọ chigharikute Chineke.

Ndịozi na ndị okenye nọ na chọọchị Jeruselem kwetara na ha agaghị etinyekwu ibu arọ n’isi Ndị Kraịst bụ́ Ndị Kraịst ghọrọ Ndị Kraịst.

1. Ịtụkwasị obi na Amara Chineke: Ịnabata ntinye nke ndị Jentaịl na Nzukọ-nsọ

2. Ọrụ anyị nke ịnabata ndị Jentaịlụ: Na-egosi ọmịiko na nghọta

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2. Ndị Efesọs 2: 11-13 - Ya mere cheta na n'otu oge unu ndị mba ọzọ n'anụ ahụ, ndị a kpọrọ ? Ọ̀ bụ onye e birighị úgwù, nke a na-akpọ ibi úgwù, nke e ji aka mee n’anụ ahụ́, chetara na e kewapụrụ unu n’oge ahụ na Kraịst, ndị e kewapụrụ n’ebe ọchịchị Izrel na ndị ala ọzọ nọ n’ọgbụgba ndụ nke nkwa, n’enweghị olileanya. na-enweghị Chineke n'ụwa.

Ọrụ Ndị Ozi 15:20 Ma ka anyị degara ha akwụkwọ ozi, ka ha ghara imerụ arụsị, na ịkwa iko, na ihe a nyagburu anyagbu, na ọbara.

Ndịozi na ndị okenye nọ na Nzukọ-nsọ nke Jerusalem gwara ndị Jentaịlụ a tọghatara ka ha zere mmetọ arụsị, ịkwa iko, ihe a nyagburu anyagbu, na ọbara.

1. Ike Ụka: Ịchọta Ike n'ịdị n'otu

2. Ike nke Abstinence: Ịhọrọ ịdị nsọ karịa Mmehie

1. Ndị Efesọs 5:3-7 - ? Ùnu agaghi-adi kwa n'etiti unu ihe-iriba-ama nke ikwa-iko, ma-ọbu idi-ọcha ọ bula, ma-ọbu anya-uku, n'ihi na ihe ndia nēkwesighi Chineke? Ndị nsọ . Ma ọ bụ na a gaghị enwe okwu rụrụ arụ, okwu nzuzu ma ọ bụ njakịrị na-enweghị isi, nke na-abụghị ebe, kama inye ekele. N'ihi nke a, ị pụrụ ijide n'aka: Ọ dịghị onye rụrụ arụ, adịghị ọcha ma ọ bụ onye anyaukwu? Olee otú mmadụ bụ onye na-ekpere arụsị? Dị ka ihe nketa ọ bụla n’ala-eze nke Kraịst na nke Chineke. Ka onye ọ bula ghara iji okwu efu rafue unu, n'ihi na n'ihi ihe di otú a ka Chineke? + ọnụma na-abịakwasị ndị na-enupụ isi. Ya mere unu na ha aghọla ndị mmekọ. ??

2. 1 Ndị Kọrịnt 8:1-13 - ? 쏯 ow banyere nri e ji chụọrọ arụsị àjà: Anyị maara na ? Ma ihe ọmụma na-afụli elu ma ịhụnanya na-ewuli elu. Ndị na-eche na ha maara ihe amabeghị ka ha kwesịrị ịma. Ma onye ọ bula nke nāhu Chineke n'anya, Chineke mara ya. Ya mere, banyere iri ihe e ji chụọrọ arụsị àjà, anyị maara na ? 쏿 n arụsị enweghị adị adị, na na ? 쐔 ebe a ọ dighi Chineke ma-ọbughi otù. N'ezie enwere ọtụtụ? ods na ọtụtụ? ords ? 앪 €?Ma ayi onwe-ayi nwere otù Chineke, bú Nna, Onye ihe nile sitere na Ya, Onye ayi diri, na otù Onye-nwe-ayi, Jisus Kraist, Onye ihe nile sitere n'aka-Ya bu kwa Onye ayi sitere. Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile nwere ihe ọmụma a. Ma ụfọdụ, site na mbụ ha na arụsị na-akpakọrịta, na-eri nri dị ka a chụrụ n’àjà nye arụsị n’ezie, akọnuche ha adịghịkwa emerụ. Udia idiyakke nnyịn inọ Abasi. Anyị agaghị adị njọ ma ọ bụrụ na anyị erighị nri, ọ dịghịkwa mma ma anyị mee ya. Ma lezienụ anya ka ikike unu a ghara ịbụrụ ndị na-adịghị ike ihe ịsụ ngọngọ n’ụzọ ọ bụla. N'ihi na ọ buru na onye ọ bula gāhu gi onye mara ihe nēri ihe n'arusi? Ọ buru na akọ-na-uche-ya adighi-adi ike, ọ̀ bughi n'obi-ya ka ọ rie nri achuru n'àjà nye arusi? Ya mere, nwa-nna a nādighi ike, onye Kraist nwuru n'ihi ya, ka ejiworo ihe-ọmuma-unu la n'iyì. Mgbe unu na-emehie megide ụmụnna unu ma na-emerụ akọnuche ha na-adịghị ike, unu na-emehie megide Kraịst. Ya mere, ọ bụrụ na ihe oriri eme ka nwanna m sụọ ngọngọ, m gaghị eri anụ ma ọlị, ka m wee mee ka nwanna m sụọ ngọngọ.

Ọrụ Ndị Ozi 15:21 Nʼihi na Mozis nʼoge ochie nwere ndị na-ekwusa ya nʼobodo niile, ndị a na-agụkwa ha nʼụlọ nzukọ nʼụbọchị izu ike ọ bụla.

A na-ekwusa ozizi Mozis n’obodo ukwu dị iche iche n’ụwa, na-agụkwa ya n’ụbọchị izu ike.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Anyị Ga-esi Jiri Ozizi Mozis Na-emetụta Obodo Anyị

2. Ịghọta Ụbọchị Izu Ike: Otu esi eme ka ụbọchị ezumike kacha mma

1. Luk 4:16-21 - Jizọs gụrụ Aịzaya n'ụlọ nzukọ

2. Ọpụpụ 20: 8-11 - Iwu Iri ahụ

ỌLU NDI-OZI 15:22 Ya mere, ọ di nma n'anya ndi-ozi na ndi-okenye, ha na nzukọ Kraist dum, iziga ndikom arọputara n'etiti ha na Pọl na Banabas n'Antiọk; bú Judas onye anākpọ Basabas, na Sailas, bú ndi-isi n'etiti umu-nna-ayi;

Ndịozi na ndị okenye na ọgbakọ dum họpụtara Judas Basabas na Saịlas ka ha soro Pọl na Banabas gawa Antiọk.

1. Ike ịdị n’otu na Ụka

2. Mkpa ijekọ ozi ọnụ

1. Ndị Filipaị 2:2-4 - ? 쐁 mezuo ọńụm site n'inwe otù uche, inwe otù ihunanya, inwe obi-uju na inwe otù obi. Unu emela ihe ọ bula site n'ọchichọ ichọ-n'anya ma-ọbu npako; Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa ọ na-amasị ndị ọzọ.

2. Ndị Efesọs 4:1-3 - ? Ya mere, onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ ahu nke akpọkuworo unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nēnwenu ntachi-obi n'etiti onwe-unu nime ihu-n'anya, nāchọsi kwa ike imegide idi-n'otù nke Chineke. Mmụọ n'ihe nkekọ nke udo.??

Ọlu Ndi-Ozi 15:23 Ha we si n'aka-ha de akwukwọ di otú a; Ndi-ozi na ndi-okenye na umu-nna-ayi nēzigara umu-nna-ayi ndi mba ọzọ nọ n'Antiọk na Siria na Silisia ekele:

Ndịozi na ndị okenye zigaara ụmụnna ndị Jentaịl nọ n’Antiọk, Siria na Silisia ekele.

1: Hụ onye agbata obi gị n'anya n'agbanyeghị okpukperechi.

2: Adọgbula ndị ọzọ ịkpa ókè.

1:Maịka 6:8 O gosiwo gi, madu, ihe di nma; ma gini ka Jehova nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ime ezi omume, na ihu ebere n'anya, na iji obi-ume-ala soro Chineke-gi nēje ije?

2: Ndị Rom 12:18 Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime unu, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

ỌLU NDI-OZI 15:24 N'ihi na ayi nuru na ufọdu ndi si n'ebe ayi nọ puta were okwu mejọ unu, nēwezuga nkpuru-obi-unu, si, Agēbì unu úgwù, debe kwa iwu ahu: onye ayi nēnyeghi iwu di otú a:

Ụfọdụ ndị ikom si n’ọgbakọ jiri okwu kpagbuo ndị Jentaịl, na-agwa ha na e kwesịrị ibi ha úgwù na idebe iwu, n’agbanyeghị na ọgbakọ enyeghị iwu dị otú ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha - Ọrụ 15: 24

2. Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-enwe Nghọta - Ọrụ 15:24

1. Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịla n'iyi site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ, dị ka ozizi mbụ nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst.

2. 1 Jọn 4:1 – Ndi m'huru n'anya, unu ekwe-kwa-la mọ nile, kama nānwaputa mọ-mọ ma ha bu nke Chineke: n'ihi na ọtutu ndi-amuma ugha apuwo ba n'uwa.

ỌLU NDI-OZI 15:25 Ọ di ayi nma n'anya, ebe ayi zukọrọ n'otù obi, izigara unu ndikom arọputara arọputa, ha na Banabas na Pọl, ndi ayi huru n'anya.

Ụka mbụ gbakọtara ka ha ziga Banabas na Pọl ka ha kesaa Oziọma ahụ.

1. Ike nke ịdị n’otu – Ndị Rom 12:5

2. Mkpa Ịgba Àmà—Matiu 28:19-20

1. Ndi Efesos 4:3 – Na-agbasi mbọ ike idebe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ site n’ihe nkekọ nke udo.

2. 1 Pita 2:9 – Ma ùnu bu ndi arọputara, ndi-nchu-àjà nke eze, mba di nsọ, Chineke? Ọ bụ ihe onwunwe pụrụ iche, ka i wee kwusaa otuto nke Onye kpọpụtara gị n'ọchịchịrị baa n'ìhè ya dị ebube.

Ọrụ Ndị Ozi 15:26 Ndị tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ n’ihi aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Ebe ahụ na-ekwu banyere ndị tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ n’ihi aha Jizọs Kraịst.

1. ? O nwere obi ike nke Okwukwe ??

2. ? 쏷 ọ Ike nke aha??

1. Ndị Hibru 11:32-34 ??? Gịnị ọzọ ka m ga-ekwu? N'ihi na oge ga-agwụ m ịkọ banyere Gideon, Berak, Samson, Jefta, Devid na Samuel na ndị amụma? , ndị gbapụrụ n'ọnụ mma agha, ndị e mere ka ha dị ike n'adịghị ike, bụrụ ndị dike n'agha, mee ka usuu ndị agha ala ọzọ gbalaga.

2. Matiu 10:39 ??? 쏻 onye ọ bula nke gāchọta ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke tufuru ndu-ya n'ihim gāchọta ya.

Ọrụ Ndị Ozi 15:27 Ya mere, anyị ezipụwo Judas na Saịlas, ha ga-agwakwa unu otu ihe ahụ nʼọnụ.

Ndịozi ahụ zipụrụ Judas na Saịlas ka ha gaa gwa ndị Jentaịl kwere ekwe otu ihe ahụ ha nụrụ n’ọnụ ndịozi.

1. Ike nke Okwu: mkpa ọ dị izi otu ozi ahụ nye ndị niile kwere ekwe.

2. Ịgbaso Ozi Chineke: Olee otú ịgbaso uche Chineke pụrụ isi weta ịdị n’otu na nghọta.

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, ? E nyewo m ikike n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu nke oge a.

2. Ndị Rom 15:5-6 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu were otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. .

Ọlu Ndi-Ozi 15:28 N'ihi na ọ di nma n'anya Mọ Nsọ, na ayi, ka aghara itukwasi unu ibu di uku kari ihe ndia di nkpa;

Ndị isi ụka mbụ ghọtara na ọ bụ nanị ihe ụfọdụ dị mkpa ka a ga-achọ n’aka ndị kwere ekwe, na Mụọ Nsọ kwetara.

1. Nduzi Chineke na-eweta nnwere onwe

2. Mkpa ọ dị ịgbaso uche Chineke

1. Matiu 11:28-30 – Oku Jisos ka biakute Ya maka izu ike

2. Ndị Galetia 5:1-15 - Nnwere onwe n'ime Kraịst na ibi ndụ site na nduzi nke mmụọ nsọ

Ọlu Ndi-Ozi 15:29 ka unu wezuga onwe-unu n'ihe achuru n'àjà nye arusi, na ọbara, na ihe anyab͕uru anyab͕u, na ikwa-iko; Daalụ nke ọma.

Chọọchị dị na Jeruselem nyere ndị Jentaịl kwere ekwe ntụziaka ka ha zere ihe anọ: iri ihe e ji chụọrọ arụsị àjà, iri ọbara, iri anụ a nyagburu anyagbu, na ịkwa iko.

1. Kwụsịnụ ikpere arụsị: Ilerukwuo Ọrụ Ndịozi 15:29 anya

2. Ike nke Abstinence: Mkpa nke njide onwe onye

1. 1 Ndị Kọrint 10:14-22 - Ndụmọdụ Pọl nyere ọgbakọ dị na Kọrint banyere ịghara ikpere arụsị.

2. Ndị Rom 13:11-14 - Ndụmọdụ Pọl nyere ọgbakọ dị na Rom ka e si ebi ndụ n'ụzọ na-atọ Chineke ụtọ.

ỌLU NDI-OZI 15:30 Ya mere mb͕e ezipusiri ha, ha biaruru Antiọk: mb͕e ha kpọkọtara ìgwè madu ahu, ha we nye ha akwukwọ-ozi ahu.

Ndịozi ahụ zigaara ìgwè mmadụ nọ n’Antiọk akwụkwọ ozi.

1. Ike nke nzikọrịta ozi ederede

2. Mkpa nke nrube isi

1. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2. 2 Ndị Kọrịnt 3: 4-6 - "Otú ahụ bụ ntụkwasị obi anyị nwere site na Kraịst n'ebe Chineke nọ, ọ bụghị na anyị zuru ezu n'onwe anyị ikwu ihe ọ bụla si n'aka anyị pụta, kama ike anyị sitere na Chineke, onye mere ka anyị ruo eruo. ka ha buru ndi-orù nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, ọ bughi nke akwukwọ, kama nke Mọ Nsọ: n'ihi na akwukwọ ahu nēb͕u madu, ma Mọ Nsọ nēnye ndu.

Ọrụ 15:31 nke ha gụchara, ha ṅụrịrị ọṅụ maka nkasi obi ahụ.

Ndị mmadụ ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha gụchara okwu nkasi obi n’Ọrụ 15:31.

1. Inwe anuri n’ozi nkasi obi nke Onye-nwe

2. Ịnabata nkasi obi nke Okwu Chineke

1. Aisaia 40:1-2 - Kasienụ ndị m obi, ka Chineke unu kwuru.

2. Abụ Ọma 147:3 - Ọ na-agwọ ndị obi ha tiwara etiwa na-ekechikwa ọnyá ha.

ỌLU NDI-OZI 15:32 Judas na Sailas, ebe ha onwe-ha bu kwa ndi-amuma, ha were kwa ọtutu okwu dua umu-nna-ayi, me ka ha guzosie ike.

Ndịozi Judas na Saịlas ji okwu gbaa ụmụnna ume ma mee ka ha guzosie ike.

1. Na-ekwu Okwu Agbamume—1 Ndị Tesalonaịka 5:11 Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirịtanụ ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

2. Kwuonụ ụmụnna—Ndị Rom 15:14 Ihe banyere unu eju mụ onwe m, ụmụnna m, na unu onwe unu juputara n'ịdị mma, juputara n'ọmụma niile, nweekwa ike ịkụzirirịta ibe unu ihe.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirịtanụ ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

2. Ndị Rom 15:14 Mụ onwe m enweela afọ ojuju banyere unu, ụmụnna m, na unu onwe unu juputara n'ịdị mma, juputara na ihe ọmụma niile, nweekwa ike ịkụziri ibe unu ihe.

Ọrụ Ndị Ozi 15:33 Ma mgbe ha nọsịrị nʼebe ahụ ntakịrị oge, ụmụnna hapụrụ ha ka ha lakwuru ndịozi.

Ndị-ozi na ụmụnna nwoke ahụ nọgidere na-enwe mmekọrịta ruo nwa oge tupu ha apụọ n’udo.

1: Site na mkpakọrịta, anyị nwere ike nweta udo.

2: Wepụta oge na mkpakọrịta iji nweta udo nke Chineke.

1: Ndị Filipaị 4:7 - Ma udo nke Chineke, nke karịrị nghọta niile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs.

2: Ndị Kọlọsi 3:15 - Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke akpọrọ unu ka ọ bụrụ otu ahụ. Ma nwee ekele.

Ọrụ 15:34 Otú ọ dị, ọ masịrị Saịlas ka ọ nọgide nʼebe ahụ.

Saịlas họọrọ ịnọgide na Antiọk.

1. Ime Nhọrọ ná Ndụ: Otú Anyị Ga-esi Amata Uche Chineke

2. Ibi ndụ na mgbanwe na ịdị umeala n'obi n'uche.

1. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro Ya anya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2. Jemes 4: 7-8 - "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. obi unu, unu nwere obi abua.”

Ọrụ Ndị Ozi 15:35 Pọl na Banabas wee nọgide na Antiọk, na-ezi ma na-ekwusa okwu Onyenwe anyị, ya na ọtụtụ ndị ọzọ.

Pọl na Banabas kwusara okwu Jehova n'Antiọk na ọtụtụ ndị ọzọ.

1. Ike nke ikwusa ozioma ọnụ

2. Ike Ogbe na Mgbasa Okwu Chineke

1. Ndị Filipaị 1:27 - "Naanị ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke kwesịrị ozi ọma nke Kraịst, ka m wee nụ ma m̀ bịara hụ unu ma ọ bụ na anọghị m, ka m wee nụ na unu guzosie ike n'otu mmụọ, nweekwa otu. ịdị na-agbalịsi ike n’akụkụ maka okwukwe nke ozi ọma,”

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa. ??

ỌLU NDI-OZI 15:36 Mb͕e ubọchi ufọdu gasiri Pọl we si Banabas, Ka ayi je ọzọ leta umu-nne-ayi n'obodo nile ebe ayi kwusaworo okwu Jehova, hu otú ha nēme.

Pọl gwara Banabas ka ha gaaghachi n’ebe ndị ha kwusara okwu Chineke ma hụ otú ndị mmadụ na-eme.

1. Ilaghachi n’ebe gọziri gi: Cheta ebe Chineke gọziri gi, laghachikwa gosi ha ihunanya Chineke.

2. Mkpa nlegharị anya: Ichigharịgharị ebe ị kwusara okwu Chineke dị mkpa iji gosi nkwado gị na-aga n'ihu na ichetara ha ịhụnanya Chineke.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 3:10 - Ka ewe kasie anyị obi site n'okwukwe nkekọrịtara mụ na gị.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlekwa anya ka anyị ga-esi kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dịka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

ỌLU NDI-OZI 15:37 Banabas we zube iwere Jọn, onye anākpọ Mak, tiyere ha.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a nte ke Barnabas ama ebiere ndida John, emi ekekerede Mark, ntiene mmọ.

1. Chineke na-ezigakarị ndị mmadụ na-eleghị anya na njem ozi ịgbasa Okwu ya.

2. Anyị kwesịrị ntụkwasị obi mgbe niile na uche Chineke ma na-agbaso atụmatụ ya, ọ bụrụgodị na ha enweghị isi n'ebe anyị nọ.

1. Aịzaya 55:8-9 - ? ma- ọbu èchìchèm nile abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. ? Elu - igwe di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2. Ilu 16:9 - N'obi ha ka mmadụ na-eche ụzọ ha, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ha guzosie ike.

Ọrụ Ndị Ozi 15:38 Ma Pọl echeghị na ọ dị mma ikuru ya, bụ́ onye si na Pamfilia hapụ ha, o soghịkwa ha jee ozi ahụ.

Pọl achọghị ịkpọrọ otu onye n’ihi na ha kewapụrụ na Pamfilia, ha esoghịkwa ha rụọ ọrụ ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịdị n'otu na iso ya

2. Ike nke ime mkpebi siri ike

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. Ilu 16:9 - Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ya guzosie ike.

Ọlu Ndi-Ozi 15:39 Ise-okwu ahu we di ike nke-uku n'etiti ha, nke mere na ha kewara ibe-ha: Banabas we kuru Mak, ba n'ub͕ọ je Saiprọs;

Esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ dị n'etiti Banabas na Pọl mere ka ha kewaa, Banabas kpọọrọ Mak gaa Saịprọs.

1) Ezi ịdị n’otu n’ime Kraịst abụghị nanị ikwekọrịta, kama ọ bụ ịhụ ibe anyị n’anya na ịkwanyere ibe anyị ùgwù ọbụna n’esemokwu.

2) Chineke nwere ike ịrụ ọrụ site na nghọtahie anyị iji weta uche Ya.

1) Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime unu, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo."

2) Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

ỌLU NDI-OZI 15:40 Pọl we rọputara Sailas, pua, ebe umu-nna-ayi duru ya nye n'amara nke Chineke.

Ụmụnna tụrụ Pọl na Saịlas n’amara nke Chineke.

1. Ike nke Ịdị n'Otu: Otú Ijikọ Ọnụ Na-arụkọ Ọrụ Pụrụ Isi Na-eduga n'Amara Chineke

2. Uru Ndụmọdụ Bara: Otú Ezi Okwu Pụrụ Ime Ka Anyị Na-abịarukwu Chineke nso

1. Ndị Efesọs 4:3 - Na-agba mbọ idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ilu 21:1 - Obi eze di n'aka Jehova, dika osimiri miri: Ọ nēchighari ya n'ebe ọ bula Ọ nāchọ.

ỌLU NDI-OZI 15:41 O we gabiga nime Siria na Silisia, nēme ka nzukọ Kraist guzosie ike.

Pọl gara Siria na Silisia iji gbaa ọgbakọ ume na iwusi ha ike.

1. Ike Anyị Na-enweta n'agbamume - Ọrụ 15: 41

2. Ike nke ime ka okwukwe anyị dị n’otu - Ọrụ 15:41

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. Ndị Rom 1:11-12 - N'ihi na ọ na-agụsi m agụụ ike ịhụ unu, ka m wee nye unu onyinye ime mmụọ iji wusie unu ike, ya bụ, ka anyị wee bụrụ ihe agbamume n'otu n'otu site n'okwukwe nke ibe anyị, ma nke gị ma nke m.

Ọrụ Ndịozi 16 kọrọ banyere mgbakwunye Timoti n’òtù ndị ozi ala ọzọ Pọl, ntọghata nke Lidia na ezinụlọ ya, na a tụrụ Pọl na Saịlas mkpọrọ na Filipaị.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl bịara Dabe, mesịakwa gaa Listra, bụ́ ebe otu onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Timoti bi. Nne ya bụ onye Juu ma nna ya bụ onye Grik ma nna ya bụ onye Grik ma n'ihi na nne ya bụ onye Juu nke ụmụnne ya Listra Aịkoniọm kwuru nke ọma chọrọ ka e kuru ya gaa njem ka e biri ya úgwù n'ihi na ndị Juu bi n'ógbè ha na-agafe maara na nna ya bụ onye Grik. Ọrụ 16:1-3 ). Ka ha na-esi n’obodo na-eme njem na-ezi ndị ozi ndị okenye na Jerusalem maka ndị mmadụ na-erube isi ka ọgbakọ dị iche iche wee wusie okwukwe ike mụbaa kwa ụbọchị (Ọlụ Ndịozi 16:4-5).

Paragraf nke abụọ: Ha gafere na Frijia Galatia n'ógbè niile, ebe Mmụọ Nsọ chebere ka ha ghara ikwusa ozi ọma n'ógbè Eshia, mgbe ókè-ala Misia nwara ịbanye Bitinia Mmụọ Jizọs ekweghi ka ha si na Misia gafere, gbadara Troas n'abalị Pọl hụrụ nwoke Masedonia ka o guzo na-arịọ ya. Gafeta Masedonia nyere anyị aka.' Mgbe Pọl hụrụ ọhụụ, anyị jikere otu ugboro gawa Masedonia na-ekwubi na Chineke akpọwo anyị ikwusa ozi ọma ha (Ọrụ 16: 6-10). Site na Troas wee gaa Samotrace kwụ ọtọ n'echi ya Neapolisi ndị Rom na-achị ógbè Masedonia nọrọ n'ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị izu ike, anyị pụrụ n'èzí ọnụ ụzọ ámá osimiri ebe anyị tụrụ anya na a ga-ahụ ebe ekpere zute Lidia onye na-ere ákwà na-acha odo odo obodo Taịataịra onye na-efe Chineke Jehova meghere obi zaa ozi nke sitere n'aka Chineke. Paul ya onwe ya na ezinụlọ ya mere baptizim kpọrọ òkù ịnọ n'ụlọ ya ma ọ bụrụ na e weere na Jehova kwesịrị ntụkwasị obi kwetara (Ọrụ 16: 11-15).

Paragraf nke Atọ: Ka ha na-aga ebe ekpere zutere ohu nwa agbọghọ bụ́ onye nwere amụma mmụọ na-akpata ego dị ukwuu maka ndị nwe ha ịgba afa sochiri Pọl zuru ike na-eti mkpu, sị: 'Ndị ikom a bụ́ ohu Onye Kasị Elu nke Chineke na-ekwu, ka a zọpụta ha.' O mere ihe a ọtụtụ ụbọchị n'ikpeazụ, iwe were Pọl nke ukwuu wee tụgharịa sị mmụọ, 'N'aha Jizọs Kraịst nyere gị iwu ka ị pụta ya!' N'oge ahụ, mmụọ hapụrụ ya. Mgbe ndị nwe ụlọ ghọtara olileanya, uru ha agabigawo, Pọl Saịlas dọkpụrụ ha n'ọma ahịa, ndị ọchịchị kpọtakwara ha n'ihu ndị ọkàikpe kwuru, sị, 'Ndị ikom a ndị Juu na-atụba obodo anyị n'oké ọgba aghara na-akwado omenala iwu megidere, anyị ndị Rom na-anabatakwa omume.' Ìgwè mmadụ sonyeere ha ịwakpo ha ndị ọkàikpe nyere iwu ka a yipụ ha ihe mgbe a pịachara ha ụtarị siri ike nke a tụbara n'ụlọ mkpọrọ nyere iwu ka ha chezie ha nke ọma mgbe ha nata iwu ndị dị otú ahụ tinye ha n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ n'ụkwụ ihe dị ka etiti abalị na-ekpe ekpere na-abụ abụ abụ Chineke ndị mkpọrọ ndị ọzọ na-ege ntị na mberede ala ọma jijiji ntọala ụlọ mkpọrọ maa jijiji ozugbo ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ niile . feghee onye ọ bụla n'agbụ bịara rụrụ ụlọ mkpọrọ teta hụrụ ka ụlọ mkpọrọ meghere ụzọ mịpụtara mma agha banyere igbu onwe ya chere na ndị mkpọrọ gbapụrụ ma tie mkpu 'Emerụla onwe gị! Anyị niile nọ ebe a!' Onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ a na-akpọ ọkụ gbara ọsọ dara ịma jijiji tupu Pọl Saịlas kpọpụta ya jụrụ, sị, 'Nna anyị, gịnị ka a ga-azọpụta?' Ha zara, si, Kwere Onye-nwe-ayi Jisus, agāzọputa gi, gi onwe-gi, ulo-gi. Mgbe ahụ, kwuru okwu Onyenwe anyị ya ndị ọzọ niile n'ụlọ awa abalị sachara ọnyá ozugbo ọ ezinụlọ niile baptizim ṅụrịrị ọṅụ n'ihi na ọ bịara kwere na Chineke. Mgbe chi bọrọ, ndị ọkàikpe ezigara ndị uwe ojii ka ha gwa onye nche ụlọ mkpọrọ ka a tọhapụrụ ndị ikom ahụ, onye nche ụlọ mkpọrọ gwara akụkọ a, Pọl kwuru na ndị ọkàikpe nyere iwu ka ha hapụ ha ugbu a gaa chọwa ụzọ ọzọ ndị ọrụ ọrụ kwuru na-ekwu na ndị ọkàikpe ahụ tụrụ ụjọ na ha nụrụ na a ezigara ụmụ amaala Rom mgbaghara n’onwe ha kpọpụtara ha ka ha pụọ n’obodo ahụ mgbe ha zutere Lidia. nwaanyị ebe aka ekpe (Ọrụ 16:16-40).

ỌLU NDI-OZI 16:1 O we bia rue Dabe na Listra: ma, le, otù onye nēso uzọ Jisus nọ n'ebe ahu, aha-ya bu Timọti, nwa otù nwanyi Ju, onye kwere; ma nna-ya bu onye-Grik:

Pọl gara Dabe na Listra, bụ́ ebe o zutere otu onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Timoti, onye nne ya bụ onye Juu ma kwere na Jizọs, ma nwee nna Grik.

1. Ike Ikwere: Otú okwukwe Timoti si gbanwee ndụ ya

2. Ịnabata Ụdị Dị iche iche: Otú Timoti Pụrụ Iche Si Gosipụta Ịhụnanya Chineke

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

Ọrụ Ndị Ozi 16:2 Ụmụnna ndị nọ na Listra na Aịkoniọm kọrọ akụkọ ya nke ọma.

A nabatara ozi Pọl na Saịlas nke ọma na Listra na Aịkoniọm.

1. Ike nke akụkọ ọma - ka ezigbo akaebe nwere ike isi mee ka ọ pụta ìhè

2. Ṅụrịa ọṅụ n'Akụkọ Dị Mma - Ime Ememme Ozi Ọma nke Pọl na Saịlas

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

Ọrụ 16:3 Pọl ga-eso ya pụọ; ha we kuru ya bìe ya úgwù n'ihi ndi-Ju ndi nọ n'ebe ahu: n'ihi na ha matara na nna-ya bu onye-Grik.

Pọl na Saịlas nakweere Timoti, bụ́ onye Grik, ma bie ya úgwù ka ndị Juu bi n’ógbè ahụ nabata ha.

1: Chineke na-eche banyere mmadụ niile n’agbanyeghị agbụrụ ha ma ọ bụ omenala ha.

2: Anyị kwesịrị ịnakwere ndị si n’ọdịbendị na nzụlite n’obodo anyị, dị ka Pọl na Saịlas mere.

1: Ndị Galetia 3:28 - Ọ dighi onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2: Ndị Rom 10:12 - N'ihi na ọ dighi ihe di iche n'etiti onye-Ju na onye-Grik: n'ihi na otù Onye-nwe-ayi nke kachasi ihe nile bu ọgaranya nye ndi nile nākpọku Ya.

ỌLU NDI-OZI 16:4 Ma mb͕e ha nāga n'obodo nile, ha nēnye ha iwu idebe nke ndi-ozi na ndi-okenye ndi nọ na Jerusalem chiri echichi.

Ndịozi na ndị okenye nọ na Jeruselem nyere iwu ka e debe obodo ndị ahụ.

1: Na-erube isi n’iwu Jehova

2: Na-erube isi n'iwu nke Ndịozi

1: Ndị Rom 13: 1-2 "Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dịghị ike ọ bụla ma ọ bụghị site na Chineke: ike ndị dịnụ bụ ndị Chineke họpụtara.

2: 1 Pita 2: 13-14 "Doonụ onwe unu n'okpuru iwu ọ bụla nke mmadụ n'ihi Onyenwe anyị: ma ọ bụ eze, dị ka onye kasị elu; ma ọ bụ n'okpuru ndị ọchịchị, dị ka ndị o zitere maka ntaramahụhụ nke ndị na-eme ihe ọjọọ. maka otuto nke ndi nēme ezi ihe.

Ọlu Ndi-Ozi 16:5 Ewe me ka nzukọ Kraist guzosie ike n'okwukwe, nāba kwa uba n'ọnu-ọgugu kwa-ubọchi.

Nzukọ-nsọ nile nke okwukwe ka e hiwere ma na-abawanye ụba kwa ụbọchị.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke pụtara ìhè na uto nke ụka mbụ.

2. Ike nke mkpakọrịta na obodo n'ime ụka.

1. Ndị Rom 1:16-17, “N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike Chineke na-eweta nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere; N'ihi na n'ozi ọma ka anēkpughe ezi omume nke Chineke, bú ezi omume nke sitere n'okwukwe site na mbu rue n'ikpe-azu, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu.

2. Ndị Galeshia 6:10, “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, karịsịa ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.”

Ọrụ Ndị Ozi 16:6 Ma mgbe ha gachara na Frijia na ógbè Galeshia, mmụọ nsọ machibidoro ha iwu ikwusa okwu ahụ nʼEshia.

Mụọ Nsọ machiri Pọl na ndị ibe ya ikwusa okwu ahụ n’Eshia.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Irube isi n'uche Chineke

1. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.

2. Aisaia 30:21 - "Ntị gị ga-anụkwa okwu n'azụ gị, na-asị, 'Nke a bụ ụzọ, jee ije na ya,' mgbe ị na-atụgharị n'aka nri ma ọ bụ mgbe ị na-atụgharị n'aka ekpe."

ỌLU NDI-OZI 16:7 Mb͕e ha biaruru Misia, ha we chọ ibà na Bitinia: ma Mọ Nsọ ekweghi ha.

Mmụọ nsọ ekweghị ka Pọl na Saịlas gaa Bitinia.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịnakwere uche Chineke, ọ bụrụgodị na ọ na-ewega anyị n’ebe anyị na-atụghị anya ya.

2: Anyị kwesịrị irube isi na mkpali nke Chineke ma tụkwasị ya obi na ọ ga-edu anyị n'ụzọ ziri ezi.

1: Ilu 3:5-6 "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

2: Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Ọrụ Ndị Ozi 16:8 Ha wee na-agafe na Misia gbadara Troas.

Pọl na ndị ha na ya so si na Misia gafere na Troas.

1. Ike na Ndokwa nke Atụmatụ Chineke: Otú Pọl na Ndị Ha na Ya so Si soro Nduzi Chineke

2. Imeri ihe mgbochi na ihe ịma aka: Otú Pọl na Ndị òtù ya si nọgidesie ike na njem ha.

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

2. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

Ọrụ Ndị Ozi 16:9 Ewe me ka Pọl hu ọhù n'abali; Otù nwoke nke Masedonia guzo, nēkpe ya ekpere, si, Gabiga na Masedonia, nyere ayi aka.

Pọl hụrụ ọhụụ n’abalị site n’aka otu nwoke Masedonia na-arịọ maka enyemaka.

1. Ijekwuru ndị nọ ná mkpa: Oku Masedonia

2. Ịnụ olu Chineke: Ike nke ọhụụ

1. Aisaia 6:8 – “M wee nụ olu Jehova ka ọ na-asị, “Ònye ka m ga-eziga? Ònye ga-ejekwara anyị?” M'we si, Lekwam, zigam.

2. Jọn 10:27 - “Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m.”

ỌLU NDI-OZI 16:10 Ma mb͕e ọ husiri ọhù ahu, ngwa ngwa ayi we gbalịsie ike ibà na Masedonia, we zukọta na Jehova kpọrọ ayi ka ayi zie ha ozi ọma.

Pọl na ndị ibe ya ka       nyere              nyere                                                                                                                                                                             ezi ]l `` } b› ´ u Onye`nwe-ayi› ka ]`m´m´miche ] b la.

1. Oku Onye-nwe-ayi: Nzaghachi na ndu Chineke na ndu ayi

2. Ike nke Ọhụụ: Ịghọta uche Chineke ekpughere

1. Aisaia 6:8 - M'we nu olu Jehova ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga? Ònye ga-ejekwara anyị?”

2. Jọn 6:44 - Ọ dịghị onye pụrụ ịbịakwute m ma ọ bụrụ na Nna nke zitere m adọtaghị ha, m ga-akpọlitekwa ha n'ụbọchị ikpeazụ.

ỌLU NDI-OZI 16:11 Ya mere, mb͕e ayi siri na Troas puta, ayi je n'uzọ ziri ezi bia Samotrasia, n'echi-ya ayi we rue Neapọlis;

Pọl na ndị òtù ya si na Troas gawa Samọtrasia ma n’echi ya gawa Neapọlis.

1. Ike Nduzi: Iso Ụzọ Chineke Na Ndụ

2. Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịnọgide Na-eme Ihe n'agbanyeghị ihe ịma aka

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Hibru 11:8 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ gaje ịnara dịka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

Ọrụ Ndị Ozi 16:12 Sitekwa nʼebe ahụ gaa Filipaị, nke bụ isi obodo nke akụkụ Masedonia, nke dị nʼotu obodo, anyị wee nọrọ nʼobodo ahụ ubọchi ụfọdụ.

Pọl onyeozi na ndị ha na ya so si Troas gaa Filipaị, bụ́ obodo bụ́ isi obodo Masedonia na obodo ndị Rom na-achị.

1. Ike nke ntachi obi: Njem Pọl si Troas gaa Filipaị

2. Njem nke Okwukwe: Inweta nduzi Chineke n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-agba m ume.

Ọrụ Ndị Ozi 16:13 Ma nʼụbọchị izu ike, anyị pụrụ nʼobodo ahụ nʼakụkụ osimiri, bụ́ ebe a na-ekpe ekpere; ayi we nọdu ala, gwa ndinyom ndi biaruru ebe ahu okwu.

N’Ụbọchị Izu Ike, Pọl na ndị ha na ya so gara n’otu osimiri dị ná mpụga obodo ahụ bụ́ ebe ndị mmadụ na-ekpe ekpere ma gwa ndị inyom gbakọtara n’ebe ahụ okwu.

1. Ike Ekpere: Otú Chineke Si Eji Ekpere Na-agbanwe Ndụ

2. Ike Mmekọrịta: Otu anyị nwere ike isi mụta na itokọ ọnụ

1. Ndị Filipaị 4:6-7 "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Hibru 10:23-25 "Ka anyị jidesie olileanya ahụ anyị na-ekwupụta n'esepụghị aka, n'ihi na onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụlekwa anya otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ịhapụ izukọta ọnụ, dị ka ihe atụ. ụfọdụ nwere àgwà ime ihe, ma na-agbarịta ibe ha ume—nakwa ka unu na-ahụ ka ụbọchị ahụ na-abịa.”

Ọrụ Ndị Ozi 16:14 Ma otu nwaanyị aha ya bụ Lidia, onye na-ere ákwà ododo, onye obodo Tayataịra, onye na-efe Chineke, wee nụ olu anyị: Onye Onyenwe anyị meghere obi ya na ọ nụrụ ihe Pọl kwuru.

Lidia bụ nwaanyị na-atụ egwu Chineke nke gere Pọl ntị, okwu ya mekwara ka o mee.

1: Ịhụnanya na ebere Chineke nwere ike imegharị ma gbanwee obi anyị.

2: Anyị ga-adị njikere mgbe ọ bụla ige ntị n'okwu Chineke ma meghee obi anyị nye Ya.

1: Jeremaia 29:13 - "Unu gāchọ kwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm."

2: Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe na-esi n'ọnụnụ abịa, nụkwa site n'okwu Chineke."

Ọlu Ndi-Ozi 16:15 Ma mb͕e emere ya baptism, ya na èzí-na-ulo-ya, ọ riọ ayi, si, Ọ buru na unu ewerewo na Mu onwem bu onye kwesiri ntukwasi-obi nye Onye-nwe-ayi, bata n'ulom, nọdu n'ebe ahu. O we kpachie ayi.

E                               « otu nwanyi na 'l ya 'l ya nd ya.

1. Chineke na-akwụghachi okwukwe ụgwọ site n'ile ọbịa

2. Ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi na-eweta ngọzi

1 Luk 14:12-14: O we si kwa onye nākpọ ya, Mb͕e i nēsi nri-anyasi ma-ọbu nri-anyasi, akpọla ndi-eyì-gi, ma-ọbu umu-nne-gi, ma-ọbu ndi-ikwu-gi, ma-ọbu ndi-ab͕ata-obi-gi ọgaranya; ka ha we ghara ikpọ kwa gi ọzọ, ka ewe nye gi ugwọ-ọlu. Ma mb͕e i nēme oriri, kpọ ndi-ob͕eye, ndi-ọgwugwu, ndi-ngwurọ, ndi-ìsì: agāgọzi kwa gi; n'ihi na ha apughi ikwughachi gi: n'ihi na agēnyeghachi gi na nbilite-n'ọnwu nke ndi ezi omume.

2. Ndi Rom 12:13: nēkesa ihe di nkpà nke ndi nsọ; e nyere ndị ọbịa ọbịa.

ỌLU NDI-OZI 16:16 O rue, mb͕e ayi nāga ekpere, otù nwa-ab͕ọghọ nke nwere mọ nke iju-afa zutere ayi, nke wetara ndi-nwe-ya ọtutu urù site n'iju-aka:

Otu nwa agbọghọ nke mmụọ ịgba afa zutere Pọl na ndị ibe ya ka ha na-aga ekpere. Nna-ukwu nwa agbọghọ ahụ na-anata ọtụtụ uru site n'ịgba afa ya.

1. Kpachara anya maka ịgba afa na amụma ụgha - Ọrụ 16:16

2. Ọnụ nnupụisi - Ọrụ 16: 16

1. Jeremaịa 14:14 - "Jehova wee sị m: "Ndị amụma na-ebu amụma ụgha n'aha m, eziteghịkwa m ha, ọ bụghịkwa m nyere ha iwu ma ọ bụ gwa ha okwu: ha na-ebu amụma ụgha nye gị; ịgba afa na-abaghị uru, na aghụghọ nke uche ha.”

2. Deuterọnọmi 18:10 - "A gaghị ahụ n'etiti gị onye ọ bụla nke na-esure nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị dị ka àjà, onye ọ bụla nke na-agba afa ma ọ bụ na-agba afa ma ọ bụ na-akọwa mgbaasị, ma ọ bụ onye na-agba afa."

ỌLU NDI-OZI 16:17 Onye ahu so ayi na Pọl, nēti kwa nkpu, si, Ndikom ndia bu ndi-orù nke Chineke kachasi ihe nile elu, ndi nēgosi ayi uzọ nzọputa.

Pọl na ndị ibe ya bụ ndị na-ekwusa ozi ọma, na-ekwusara ndị niile ga-ege ntị ụzọ nzọpụta.

1. Ike nke Mkpọsa: Ịkesa Ozi Ọma nke Nzọpụta

2. Ndị Ohu Chineke: Ibi ndụ nke Mkpọsa

1. Ndị Rom 10:14-17 - Olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ha enweghị onye nkwusa?

2. 2 Ndị Kọrint 5:18-20 - Chineke nọ na-eme ka ya na ụwa dị ná mma nime Kraịst, na-agụghị njehie ha megide ha.

Ọrụ 16:18 Ma nke a ka o mere ọtụtụ ụbọchị. Ma Pọl, ebe o nēwuta ọnwu, o we chigharia, si Mọ Nsọ, Anamenye gi iwu n'aha Jisus Kraist ka i si nime ya puta. O we puta n'otù oge hour ahu.

Pọl ji ike Jizọs Kraịst chụpụrụ otu mmụọ nsọ.

1: Anyị nwere ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba anyị ume.

2: Site n'okwukwe, anyị nwere ike ibugharị ugwu na ịchụpụ mmụọ.

1: Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye ahụ nke na-ewusi m ike.”

2: Matiu 17:20-21 - “Ọ sịrị ha, 'N'ihi okwukwe nta unu. N’ihi na n’ezie, ana m asị unu, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ‘Si ebe a gaa n’ebe ahụ,’ ọ ga-akwali, ọ dịghịkwa ihe ga-eme unu.”

ỌLU NDI-OZI 16:19 Ma mb͕e ndi-nwe-ya huru na olile-anya nke urù-ha agwuwo, ha jidere Pọl na Sailas, dọba ha n'ọma-ahia jekuru ndi-isi.

Ndị nna ha jidere Pọl na Saịlas n’ụzọ na-ezighị ezi mgbe ha hụrụ na ohere ha nwere inweta uru agwụla.

1: N'oge ọnwụnwa, Chineke agaghị ekwe ka ndị na-achọ iri anyị were zọda anyị ụkwụ.

2: Onye-nwe ga-alụrụ anyị ọgụ mgbe niile ma chebe anyị ma a na-emeso anyị ihe n’ụzọ na-ezighị ezi.

1: Isaiah 54: 17, "Ọ dịghị ngwa agha ọ bụla a kpụrụ imegide gị nke ga-aga nke ọma, ire ọ bụla nke na-ebili imegide gị n'ikpe ka ị ga-ama ikpe. Nke a bụ ihe nketa nke ndị ohu Jehova, ezi omume ha sikwa n'aka m," ka ọ na-ekwu. Onyenweanyị.

2: Isaiah 41:10, "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị, atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

ỌLU NDI-OZI 16:20 O we kpọta ha jekuru ndi-ikpé, si, Ndikom ndia, bú ndi-Ju, nēsob͕u obodo-ayi nke-uku;

E boro Pọl na Saịlas ebubo na ha na-akpaghasị udo, ndị obodo Filipaị kpọgakwara ha n’ihu ndị ọkàikpe.

1. Ekwela ka nsogbu bata n’etiti gi na uche Chineke

2. Mkpa ọ dị ịnọgidesi ike n'okwukwe n'agbanyeghị mmegide

1. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ́ ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. Ndị Hibru 11:1 – Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Ọrụ Ndị Ozi 16:21 na-ezikwa omenala ndị iwu na-akwadoghị ka anyị nara ma ọ bụ idebe, ebe anyị bụ ndị Rom.

E jidere Pọl na Saịlas na Filipaị maka izi omenala ndị akwụghị ha iwu maka ụmụ amaala Rom idebe.

1. Na-echeta iwu na omenala nke obodo, ọ bụrụgodị na ọ gaghị ekwekọ na nkwenkwe gị.

2. Na-eguzosi ike mgbe niile n'okwukwe gị, ekwela ka nrụgide ndị dị n'èzí duhie gị.

1. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị elu. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

ỌLU NDI-OZI 16:22 Ìgwè madu ahu we bilie n'otù imegide ha: ndi-ikpé we dọwa uwe-ha, si ka iti ha ihe.

Ìgwè mmadụ ahụ biliri imegide Pọl na Saịlas ma ndị ọkàikpe nyere iwu ka a tie ha ihe.

1: Chineke nọnyeere anyị ọbụna mgbe a na-akpagbu anyị.

2: Ayi nwere ike inweta ume nime Kraist n'etiti ahuhu.

1: Isaiah 43:2 “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2: Ndị Hibru 12: 2 "Lee Jizọs, onye malitere na onye zuru okè nke okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere n'ihu ya, na-eleda ihere anya, na-anọdụkwa n'aka nri nke ocheeze Chineke."

ỌLU NDI-OZI 16:23 Ma mb͕e ha tisiri ha ihe ọtutu ihe, ha tubà ha n'ulo-nkpọrọ, nye onye-nkpọrọ ka o debe ha.

Pọl na Saịlas e tiri ezigbo ihe ma tụba ha n’ụlọ mkpọrọ, a gwakwara onye nche ụlọ mkpọrọ ka o chebe ha.

1. Ike nke ntachi obi: Akụkọ Pọl na Saịlas

2. Ịghọta atụmatụ Chineke na nhụjuanya: Ahụmahụ Pọl na Saịlas

1. Ndị Hibru 12: 1-3 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jirikwa ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n'iru ayi, nēle anya Jisus, Onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe-ayi, Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere anya, nānọdu kwa n'aka-nri nke oche-eze Chineke. Chee echiche banyere onye tachiri obi n’aka ndị mmehie megide onwe ya, ka ike ghara ịgwụ unu ma ọ bụ daa mbà.”

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 16:24 Mgbe ha natara ihe ahụ eboro ya, ọ tụbara ha nʼụlọ mkpọrọ dị nʼime, meekwa ụkwụ ha ike nʼọtọsị.

Onye nche ụlọ mkpọrọ ahụ tụbara Pọl na Saịlas n’ụlọ mkpọrọ dị n’ime ma tinye ụkwụ ha n’ọtọsị.

1: Ekwela ka ọnọdụ gị na-ekpebi okwukwe gị.

2: Nwee ntụkwasị obi n'ihu ahụhụ.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gādighachi ike-ha; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Ọrụ Ndị Ozi 16:25 Ma nʼetiti abalị Pọl na Saịlas kpere ekpere, bụọ abụ otuto nye Chineke: ndị mkpọrọ wee nụ olu ha.

N’etiti abalị, Pọl na Saịlas kpere ekpere ma bụrụ abụ otuto nye Chineke, ọbụna ndị mkpọrọ nụrụ ya.

1. Ike nke otuto-Otú ito Chineke nwere ike isi weta ọńụ na olile anya ọbụna n’oge ọjọọ.

2. Ime mkpọtụ ọṅụ - mkpa ọ dị ịbụ abụ otuto nye Chineke n'agbanyeghị ọnọdụ.

1. Abụ Ọma 105: 1-2 - "Keleenụ Jehova, kpọkuonụ aha Ya, meenụ ka amara omume Ya n'etiti ndị dị iche iche!

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 16:26 Na mberede e nwere oké ala ọma jijiji, nke mere na ntọ-ala nile nke ụlọ-nkpọrọ ma jijiji: ngwa ngwa ọnụ ụzọ nile meghere, tọpụkwa agbụ nile nke onye ọ bụla.

Otu ala ọma jijiji mere na mberede nke mere ka ntọala ụlọ mkpọrọ maa jijiji, mere ka ọnụ ụzọ niile meghee ma tọhapụ ụdọ onye mkpọrọ ọ bụla.

1. Nnapụta dị ike - ike Chineke gosipụtara site na ala ọma jijiji

2. Akwụsịla okwukwe n'oge ihe isi ike - Ọ bụrụgodị na ihe niile yiri ka ọ furu efu, Chineke nwere ike itinye aka na ya.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2. Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

ỌLU NDI-OZI 16:27 Onye-isi ulo-nkpọrọ ahu we teta n'ura-ya, hu kwa uzọ ulo-nkpọrọ ka emegheworo ya, ọ we miputa mma-agha-ya, we chọb͕u onwe-ya, nēche na ndi-nkpọrọ ab͕alagawo.

Onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ teta n'ụra ịhụ ka ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ahụ meghere, ebe o kwere na ndị mkpọrọ agbapụla, mịpụtara mma agha ya igbu onwe ya.

1. Ike Ụjọ: Na-enyocha nzaghachi onye ụlọ mkpọrọ na ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ mepere emepe.

2. Olileanya n'etiti obi nkoropụ: Ịchọta obi ike mgbe ị na-eche ọnọdụ ndị na-ejighị n'aka ihu.

1. Jọn 16:33 - "Ihe ndị a ka M gwara gị, ka unu wee nwee udo n'ime m. N'ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Ma nwee obi ike; emeriwo m ụwa."

2. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọrụ Ndị Ozi 16:28 Ma Pọl were oké olu tie mkpu, sị: “Emerụla onwe gị ahụ́: nʼihi na anyị niile nọ nʼebe a.

Pọl tiri mkpu n’oké olu na-agwa onye nche ụlọ mkpọrọ ka ọ ghara imerụ onwe ya ahụ́ n’ihi na ha niile nọ ya.

1: Adịla ngwa ngwa iche echiche kacha njọ mgbe ihe egwu bilitere, kama tụkwasị Chineke obi na nchekwa Ya.

2: Ọ dịghị mgbe ọ bụla anyị nọ nanị anyị, ọ bụrụgodị na ọ dị anyị ka ọ dị ya, n’ihi na Chineke na-anọ mgbe nile ichebe anyị n’oge mkpa anyị.

1: Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Abụ Ọma 23:4 - Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu nke ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

Ọlu Ndi-Ozi 16:29 O we kpọ òkù òkù, we ba nime, ba n'ama-jijiji, da n'iru Pọl na Sailas.

Onye nche ụlọ mkpọrọ ahụ tụrụ Pọl na Saịlas oké egwu nke na ọ kpọrọ ọkụ, maba n’ime ya ma daa n’ala n’ihu ha.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-echeta ike nke Chineke na ike Ya ịgbanwe ndụ.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịdị ka Pọl na Saịlas, ndị bụụrụ ihe atụ nke ndị na-asọpụrụ Chineke.

1: Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye ahụ nke na-ewusi m ike.”

2: 1 Pita 5: 6-7 - "Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge ya, na-atụkwasị nchegbu unu niile n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ na-eche banyere unu."

ỌLU NDI-OZI 16:30 O we me ka ha puta, si, Ndi-nwe-ayi, gini ka m'gēme ka ewe zọputam?

Onye nche ụlọ mkpọrọ na Filipaị jụrụ ihe ọ na-aghaghị ime ka a zọpụta ya.

1: Anyị ga-echigharịkwuru Jizọs Kraịst n’okwukwe na nchegharị ka e wee zọpụta anyị.

2: Anyị ga-anabata ma na-eso ozi ọma nke Jizọs Kraịst ka a ga-azọpụta.

1: Ndị Rom 10: 8-10 - Ma gịnị ka ọ na-ekwu? “Okwu ahụ dị gị nso, n’ọnụ gị na n’ime obi gị” (ya bụ, okwu nke okwukwe nke anyị na-ekwusa); n’ihi na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n’obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na mmadụ ji obi kwere ma bụrụ onye ezi omume, e jikwa ọnụ kwupụta ma zọpụta ya.”

2: Jọn 3: 16-17 - “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ọrụ Ndị Ozi 16:31 Ha wee sị: Kwere nʼOnyenwe anyị Jisọs Kraịst, a ga-azọpụtakwa gị na ezinụlọ gị.

Pọl na Saịlas na-agba onye nche ụlọ mkpọrọ ume ka o kwere na Jizọs Kraịst ka e wee zọpụta ya.

1. Ike nke Okwukwe: Ka Ikwenye na Jizọs Kraịst Pụrụ Ịzọpụta Gị

2. Mmetụta nke Nzọpụta: Olee otú ịnakwere Jizọs Kraịst dị ka Onye Nzọpụta gị ga-esi gbanwee ndụ gị

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 10:9 - "Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs, na i kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị."

Ọrụ Ndị Ozi 16:32 Ha wee gwa ya okwu Jehova, gwakwa ndị niile nọ nʼụlọ ya.

Pọl na Saịlas na-eso onye nche ụlọ mkpọrọ na ezinụlọ ya nile kerịta okwu nke Onyenwe anyị.

1. Ike nke Okwu Chineke - Otu ozi Chineke nwere ike isi gbanwee ndụ.

2. Ihe ùgwù nke ikwusa okwu Chineke - mkpa ọ dị ịgbasa ozi ọma.

1. Ndị Rom 10:14-15 - “Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, sị: “Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma si maa mma!”

2. Matiu 28:18-20 - “Jizọs wee bịa, sị ha: “Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Ọlu Ndi-Ozi 16:33 O we chiri ha n'otù oge hour nke abali ahu, sa ihe-otiti-ha; ewe me ya baptism, ya onwe-ya na ndi-ya nile, ngwa ngwa.

Pọl na Saịlas nọ n’ụlọ mkpọrọ na Filipaị mgbe onye nche ụlọ mkpọrọ bịakwutere ha ma rịọ ka a zọpụta ha. Pọl na Saịlas zaghachiri site n'ịsa ọnyá ya ma mee ya na ezinụlọ ya nile baptizim.

1. Ike Nzọpụta: Otú Pọl na Saịlas si gbanwee ndụ onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ

2. Ike nke nrubeisi: Na-eso oku ka anyi hu ndi agbata obi anyi n'anya

1. Ndị Rom 10:13, "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta."

2. Ndị Galetia 6:1-2, “Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ n'ihi mmehie, unu ndị bụ mmụọ, mee ka onye dị otú ahụ dịghachi ndụ n'ime mmụọ ịdị nwayọọ; tukwasi onwe-gi anya, ka ewe ghara inwa gi onwe-gi. Na-eburunụ ibe unu ibu arọ, ma mezuo iwu nke Kraịst.”

Ọlu Ndi-Ozi 16:34 O we me ka ha bata n'ulo-ya, tiye ihe-oriri n'iru ha, we ṅuria, nēkwere na Chineke, ya na ulo-ya nile.

A nabatara Pọl na Saịlas n’ụlọ otu nwoke, bụ́ ebe a na-ele ha ọbịa ma ṅụrịa ọṅụ n’ihi okwukwe o nwere na Chineke.

1. Ike nke ile ọbịa na ọñụ nke ikwere na Chineke

2. Ịchọta nkasi obi na ume n'ebe Chineke nọ

1. Ndị Rom 15:7 – Ya mere na-anabatanụ ibe unu dịka Kraịst nabatara unu, maka otuto nke Chineke.

2. Ndị Hibru 13:2 - Echela ilele ndị ọbịa ọbịa, n'ihi na site n'ime nke a ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi n'amaghị ama.

ỌLU NDI-OZI 16:35 Ma mb͕e chi bọrọ, ndi-ikpé zigara ndi-ochi-agha, si, Hapu ndikom ahu ka ha la.

Ndị ọkàikpe ahụ kwere ka Pọl na Saịlas pụọ n’efu n’ụtụtụ.

1. Ike nke mgbaghara

2. Nnwere Onwe Site n'okwukwe

1. Luk 6:37: "Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpé: ama-kwa-la unu ikpé, agaghi-ama kwa unu ikpé: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu."

2. Ndị Efesọs 2:8-9 : "N'ihi na ọ bụ n'amara ka e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe - nke a esiteghịkwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi."

ỌLU NDI-OZI 16:36 Onye-isi ulo-nkpọrọ we gwa Pọl okwu a, si, Ndi-ikpé eziwo izipu unu: ma ub͕u a pua, la n'udo.

Onye nche ụlọ mkpọrọ ahụ gwara Pọl na ndị ọkàikpe ezigara ya iwu ka a tọhapụ ya, e kwekwara Pọl ka ọ lawa n’udo.

1. Ike nke Mgbaghara: Ka Ebere Chineke Pụrụ Isi Na-eduga na Mgbapụta

2. Imeri Ihe Ọmụma: Ịtụkwasị Chineke Obi n’oge Ihe Isi Ike

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Abụ Ọma 34:17-19 - "Ndị ezi omume na-eti mkpu, Jehova wee nụ, wee napụta ha na mkpagbu ha niile. Ọtutu ahuhu nke onye ezi omume: Ma Jehova nānaputa ya n'aka ha nile.

Ọlu Ndi-Ozi 16:37 Ma Pọl siri ha, Ha etib͕uwo ayi n'iru-ọma nāmaghi kwa ayi ikpé, ebe ayi bu ndi Rom, tubà kwa ayi n'ulo-nkpọrọ; ma ub͕u a ha nāchupu ayi na nzuzo? mba n'ezie; ma ka ha onwe-ha bia kuputa ayi.

Ẹma ẹmia Paul ye Silas ke idiọk usụn̄ ẹnyụn̄ ẹtop ẹsịn ke ufọk-n̄kpọkọbi, edi mmọ ẹma ẹka iso ẹbuọt idem ye Abasi.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụna n'etiti ahụhụ.

2. Tukwasi obi na Jehova n'agbanyeghi onodu.

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2. Abụ Ọma 56:3 - Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi.

ỌLU NDI-OZI 16:38 Ndi-isi-ọchi-agha we gwa ndi-ikpé okwu ndia: ha we tua egwu, mb͕e ha nuru na ha bu ndi Rom.

Ndị ụkọchukwu ahụ gwara ndị ọkàikpe ahụ na Pọl na Saịlas bụ ụmụ amaala Rom, nke mere ka ụjọ jide ndị ọkàikpe ahụ.

1. Ụjọ n'ihu ọchịchị

2. Tukwasi obi na ọbụbụeze na nchekwa nke Chineke

1. Ndị Rom 13:1-7

2. Aịzaya 41:10-13

Ọrụ Ndị Ozi 16:39 Ha wee bịa riọ ha, kpọpụta ha, rịọkwa ha ka ha si nʼobodo ahụ pụọ.

A tọhapụrụ Pọl na Saịlas n’ụlọ mkpọrọ mgbe ala ọma jijiji mechara, a gwakwara ha ka ha si n’obodo ahụ pụọ.

1. Chineke na-achị mgbe niile na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị omimi.

2. Ikwesị ntụkwasị obi nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

1. Ndị Hibru 11:6 “Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9 “O wee sị m: Amara m ezuola gị: n'ihi na emewo ka ike m zuo oke na adịghị ike. Ya mere ọ ga-akara m mma ịnya isi n’adịghị ike m, ka ike nke Kraịst wee dịkwasị m.”

ỌLU NDI-OZI 16:40 Ha we si n'ulo-nkpọrọ pua ba n'ulo Lidia: mb͕e ha huru umu-nna-ayi, ha kasiri ha obi, la.

Pọl na Saịlas a tọhapụrụ n’ụlọ mkpọrọ gaa n’ụlọ Lidia, bụ́ ebe ha mesiri ụmụnna obi ike tupu ha apụọ.

1. Chineke ga-enye ụzọ mgbapụ n'ọnwụnwa anyị.

2. Ike nke agbamume na nkasi obi.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme n'ezie.

Ọrụ 17 kọrọ banyere njem ozi ala ọzọ Pọl gara na Tesalonaịka, Berea, na Atens, ozi ọma o ziri ndị Juu na ndị Grik, na ozi ọma o ziri n’Ariopagọs.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere mgbe Pọl na Saịlas rutere Tesalonaịka. N'ebe ahu ulo-nzukọ-ha nke ndi-Ju, Pọl jere dika ọme-n'ala-ya si n'akwukwọ nsọ, nēgosi na Kraist anwuwo n'ọnwu bilie, nēkwusa, si, Jisus a Mu onwem nākpọsa Gi onwe-gi bu Kraist. Ụfọdụ ndị Juu mere ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Grik na-atụ egwu Chineke kwenye (Ọrụ 17:1-4). Ma ndị Juu ndị ọzọ nwere ekworo kpalitere ụfọdụ ndị ajọ omume n’ọma ahịa, ìgwè mmadụ malitere ọgba aghara obodo Jeson wee chọọ Pọl Saịlas kpọpụtara ha ìgwè mmadụ ma mgbe ha ahụghị ha adọkpụrụ Jason ụfọdụ ụmụnna n’ihu ndị isi obodo na-eti mkpu, ‘Ndị ikom a akpatawo nsogbu n’ụwa nile. ugbu a bịarutere ebe a Jason anabatawo ha n'ụlọ ya, mmadụ niile na-emegide iwu Siza na-ekwu n'ebe ahụ eze ọzọ a na-akpọ Jizọs' (Ọrụ 17: 5-7). Mgbe ha nwetasịrị nkwekọ n'aka Jason ndị ọzọ hapụ ha ka ha laa.

Paragraf nke Abụọ: Ozugbo o ruru abalị, ụmụnna zipụrụ Pọl na Saịlas ka ha gaa Beria. Mgbe ha rutere n'ebe ahụ, ha gara n'ụlọ nzukọ ndị Juu Ma ndị Juu Beria bụ ndị a ma ama karịa ndị Tesalonaịka n'ihi na ha natara ozi dị ukwuu a na-enyocha Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị iji hụ ma ihe Pọl kwuru ọ̀ bụ eziokwu, ọtụtụ ndị kweere, gụnyere ọnụ ọgụgụ ndị inyom a ma ama bụ́ ndị Gris ọtụtụ ndị ikom (Ọrụ 17:10-12). . Ma mgbe ndị Juu Tesalonaịka mụtara okwu Chineke nke Pọl Beria kpọsara, ha bịakwara n’ebe ahụ na-akpalite ìgwè mmadụ, ozugbo ahụ ụmụnna zipụrụ Pọl n’ụsọ oké osimiri hapụrụ Saịlas Timoti n’azụ ebe ndị ahụ na-edu ya kpọtaara ya Atens wee weghachi ntụziaka Saịlas Timoti sonyeere ya ngwa ngwa o kwere mee (Ọrụ 17: 13-15).

Paragraf nke atọ: Mgbe ọ nọ na-eche ha n’Atens, o wutere ya nke ukwuu ịhụ na obodo ahụ jupụtara n’arụsị. Ya mere, ha na ndị Grik ma ndị Juu na-atụ egwu Chineke na-atụgharị uche nke ọma n'ọma ahịa kwa ụbọchị, ha na ndị ahụ mere n'ebe ahụ ka ìgwè ndị ọkà ihe ọmụma bụ́ ndị Stoic, bụ́ ndị Epicurean malitere ịrụrịta ụka ya na ụfọdụ ndị sịrị, 'Gịnị ka onye nkwutọ a na-agbalị ikwu?' Ndị ọzọ kwuru, sị: 'Ọ dị ka ọ na-akwado chi mba ọzọ.' Ha kwuru n'ihi na e kwusara ozi ọma banyere mbilite n'ọnwụ Jizọs mere ka o zute Ariopagọs ebe ha jụrụ ya, sị, 'Ànyị nwere ike ịmara ozizi ọhụrụ a ị na-ezi? Ị na-eweta echiche dị iche iche, ntị anyị ga-achọ ịma ihe ihe ndị a pụtara' (Ọrụ 17: 16-20). Mgbe ahụ, o biliri ná nzukọ Areopagos kwuru okwu na-akọwa echiche a na-amaghị ama bụ́ chi ndị Atens na-efe, na-ekwupụta na Onye Okike eluigwe na ala adịghị ebi ụlọ arụsị mere ka mmadụ na-enye ume ndụ ihe ọ bụla ọzọ ebe ọ bụ na anyị bụ ụmụ, e kwesịghị iche na Chineke dị ka nkume ọlaọcha ọla edo kpụrụ mmadụ. nka oge amaghị ihe leghaara anya ma ugbu a iwu ndị mmadụ n'ebe niile chegharịrị ewepụtala ụbọchị ga-ekpe ụwa ikpe ziri ezi site n'aka mmadụ ọ họpụtara nyere ihe akaebe nke a onye ọ bụla na-akpọlite ya nwụrụ anwụ na-anụ mbilite n'ọnwụ nwụrụ ụfọdụ ndị ọzọ snered asị chọrọ ịnụ ọzọ isiokwu a Mgbe nke ahụ hapụrụ Council mmadụ ole na ole sonyeere kwere n'etiti. Dionysius Areopagite nwaanyị aha ya Damaris ndị ọzọ so ha (Ọlụ Ndịozi 17:22–34).

ỌLU NDI-OZI 17:1 Ma mb͕e ha gabigara n'Amfipọlis na Apọlonia, ha biaruru Tesalonaika, ebe ulo-nzukọ ndi-Ju di:

Pọl na Saịlas si n’Amfipọlis na Apọlọnia gafere tupu ha eruo Tesalonaịka, bụ́ ebe ha hụrụ otu ụlọ nzukọ ndị Juu.

1. Ike nke Okwukwe: Njem nke Okwukwe Pọl na Saịlas

2. Mkpa nke Ụlọ Nzukọ: Ijikọ na ndị Juu obodo

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

ỌLU NDI-OZI 17:2 Ma Pọl, dika ọ na-eme, ọ bakuru ha, ubọchi-izu-ike atọ we nēkwu okwu site n'akwukwọ nsọ, si,

Pọl gwara ndị mmadụ n’ụlọ nzukọ ha banyere Akwụkwọ Nsọ ruo ụbọchị atọ.

1. Otú e si amụ na ịghọta Baịbụl

2. Ike nke nkweta site n'Akwukwo nso

1. 2 Timoti 3:16 - Akwụkwọ nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume.

2. Ilu 18:13 – Onye na-aza okwu tutu ọ nụ ya, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere.

Ọrụ Ndị Ozi 17:3 Na-emeghe ma na-ekwu, na Kraịst kwesịrị ịta ahụhụ na si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ; ma na Jisus nka, Onye Mu onwem nēzisa unu ozi, bu Kraist.

Pọl kwusaara ndị bi na Beria ozi ọma na Jizọs Kraịst ga-atarịrị ahụhụ ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie, nakwa na ọ bụ ya bụ Kraịst.

1: Jisus Kraist huru ahuhu ma bilie ọzọ, Ya onwe-ya bu Kraist ahu

2: Kwere na Jizọs Kraịst, Ọ bụ Onye Nzọpụta anyị

1: Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2:1 Pita 3:18 - N'ihi na Kraist ahuhu-kwa-ra ahuhu otù ub͕ò n'ihi nmehie, Onye ezi omume n'ihi ndi ajọ omume, ka O we kuru ayi biakute Chineke, ebe ewe nwua ya n'anu-aru, ma Mọ Nsọ we me ka ayi di ndu.

Ọrụ Ndị Ozi 17:4 Ma ụfọdụ nʼime ha kwere, ha na Pọl na Saịlas gbakọrọ aka; na n'etiti ndi-Grik bara uba, na nime ndi-isi ndinyom ọ bughi ole-na-ole.

Pọl na Saịlas na-ezi ndị bi na Beria ozi ọma, ọtụtụ ndị kwerekwa, gụnyere oké ìgwè ndị Grik na-asọpụrụ Chineke na ụfọdụ ndị inyom bụ́ ndị isi.

1. Inye Chineke Otuto Niile: Otú Pọl na Saịlas si jiri nkwuwa okwu na ịdị umeala n'obi zie ozi ọma.

2. Ike nke Àmà: Otú ndị Beria si were okwukwe na nraranye zaghachi Oziọma ahụ.

1. 1 Ndị Kọrint 1:27-29 - Chineke ahọrọwo ihe nzuzu nke ụwa ime ka ihere me ndị maara ihe; ma Chineke ahọrọwo ihe ndị na-adịghị ike nke ụwa ka ihere mee ihe ndị dị ike.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

ỌLU NDI-OZI 17:5 Ma ndi-Ju ndi nēkweghi ekwe were ekworo, were kwa ufọdu nime ndi-orù-ha di iche iche biakute ha, we chikọta usu nile, me ka obodo ahu nile guzosie ike n'ọgba aghara, wab͕u kwa ulo Jeson, we chọ imegide ha. kpọpụtara ha ndị mmadụ.

Ndị Juu ndị na-ekweghị ekwe kpalitere nsogbu site n’ịkpọ ndị dị umeala n’obi ka ha kpalite ọgba aghara wee wakpo ụlọ Jeson ka ha mee ha ihe atụ nye ndị mmadụ.

1. Ihe ize ndụ nke ekweghị ekwe: Otu ekweghị ekwe si akpata ọgba aghara na nkewa

2. Ike nke Okwukwe: Ka Okwukwe si eweta udo na ịdị n'otu

1. Jemes 3:16 – N'ihi na ebe ekworo na esem-okwu di, n'ebe ahu ka ọgbaghara na ọlu ọjọ ọ bula di.

2. Ndị Filipaị 4:7 – Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

Ọlu Ndi-Ozi 17:6 Ma mb͕e ha nāhughi ha, ha dọtara Jeson na umu-nna nime Kraist ufọdu jekuru ndi-isi obodo ahu, nēti nkpu, si, Ndi ahu ndi nēwezuga uwa iru-uju abiawo kwa n'ebe a;

Ndị ọchịchị obodo ahụ gbalịrị ịchọta Pọl na Saịlas, ma mgbe ha na-achọtaghị ha, ha jidere Jeson na ụfọdụ ndị enyi ya.

1. Anyị Pụrụ Inwe Ahụ Ike Ndụ Site n'Iso Jizọs

2. Ihe ga-esi na ya pụta n'ịgbaso Jizọs

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Matiu 5: 10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.

Ọlu Ndi-Ozi 17:7 Onye Jeson naraworo: ndia nile nēmegide kwa iwu Sisa, nāsi na eze ọzọ di, bú Jisus.

Ndị Tesalonaịka jụrụ irube isi n'iwu Siza, na-azọrọ na Jizọs bụ eze ha n'ezie.

1. Ibi ndụ Maka Jizọs Karị Ihe Ndị Ọzọ

2. Iso Iwu Chineke n’agbanyeghi ikike nke uwa

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

2. Ndị Rom 13:1 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N’ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma ọ́ bụghị site na Chineke, ma ọchịchị ndị dị adị bụ ndị Chineke họpụtara.

Ọrụ Ndị Ozi 17:8 Ha we kpagbuo ndị mmadụ na ndị isi obodo mgbe ha nụrụ ihe ndị a.

Ma ndị obodo ahụ na ndị isi obodo ahụ bịara kụgbuo ha mgbe ha nụrụ ozi Pọl na Saịlas wetara.

1. Atụla egwu ịnụ Oziọma - Ọrụ 17:8

2. Atụla egwu ndị na-emegide Oziọma ahụ - Ọrụ 17:8

1. Jọn 16:33 - "N'ime ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Ma nwee obi ike; emeriwo m ụwa."

2. 2 Timoti 1:7 - "N'ihi na Chineke nyere anyị mmụọ ọ bụghị egwu kama nke ike na ịhụnanya na njide onwe onye."

ỌLU NDI-OZI 17:9 Ma mb͕e ha naraworo ihe-ibe n'aka Jeson na ndi ọzọ, ha we rapu ha.

Ndị ọchịchị weghaara Jason na onye ọzọ nchebe tupu ha ahapụ ha ka ha laa.

1. Chineke ga-enye ụzọ mgbapụ mgbe niile n'oge ihe isi ike.

2. Ike nke okwukwe n'ọnọdụ siri ike.

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13, "Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. ụzọ ka i wee nwee ike idi ya."

2. Matiu 17:20, "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N'ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, 'Si n'ebe a pụọ. gaa n'ebe ahụ,' ọ ga-agakwa, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe gị omume.”

Ọrụ Ndị Ozi 17:10 Ngwa ngwa ụmụnna zipụrụ Pọl na Saịlas nʼabalị gawa Beria;

Ụmụnna ha zipụrụ Pọl na Saịlas ka ha gaa Beria n’abalị, bụ́ ebe ha banyere n’ụlọ nzukọ ndị Juu.

1. Chineke ga-egboro anyị ihe ọbụna n’abalị.

2. Onye-nwe ga-edu anyị n’ebumnobi anyị ọbụlagodi mgbe anyị na-atụghị anya ya.

1. Aisaia 55:7-8 "Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile: ka ọ laghachikute kwa Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere n'aru Ya; N’ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru.

2. Aịzaya 40:29-31 "Ọ na-enye ndị dara mbà ike, ọ bụkwa ndị na-enweghị ike ka Ọ na-eme ka ike dị ukwuu. Ọbụna ụmụ okorobịa ga-ada mbà, ike gwụkwa ha, ụmụ okorobịa ga-adakwa nnọọ mbà: Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejekwa ije, ghara ịda mbà.

Ọrụ Ndị Ozi 17:11 Ndị a dị ebube karịa ndị nọ na Tesalonaịka, nʼihi na ha ji obi ụtọ nabata okwu ahụ, na-enyochakwa akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ma ihe ndị ahụ ọ̀ dị otú ahụ.

Ndị bi na Beria ji obi ha niile na-amụ ihe, na-amụsikwa Baịbụl ike ka ha mara ma ihe a na-akụziri ha ọ̀ bụ eziokwu.

1. Nwee obi mepere emepe: Dị njikere ige ntị n'echiche ọhụrụ ma na-anabata uto na mgbanwe.

2. Chọọ Eziokwu: Jiri Akwụkwọ Nsọ mee ihe nduzi gị iji chọpụta eziokwu.

1. Ndị Kọlọsi 3:10 ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu;

2. Ilu 2:3-5 Ee, ọ buru na i tikue nghọta, welie olu-gi elu inwe nghọta, ọ buru na ichọ ya dika ọla-ọcha, we chọ ya dika àkù zoro ezo; mb͕e ahu ka i gāghọta egwu Jehova, we chọta ọmuma-ihe Chineke.

Ọrụ Ndị Ozi 17:12 Ya mere ọtụtụ n'ime ha kwere; nke ndinyom anāsọpuru, bú ndi-Grik, na nime ndikom, ọ bughi ole-na-ole.

Ọtụtụ ndị Gris kwenyesiri ike na ozi nke Iso Ụzọ Kraịst ma gbanwee, gụnyere ndị nwere ọnọdụ ọha na eze.

1. Ike nke Ntughari: Otu ozi nke ozioma si agbanwe ndụ

2. Ntinye nke Ozioma: ka Chineke si aru oru site n'aka mmadu nile

1. Olu 2:38-39 Pita we si ha, chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism n'otù n'otù n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye nke Mọ Nsọ. N'ihi na nkwa ahu diri unu, na umu-unu, na diri ndi nile nọ n'ebe di anya, bú ndi Jehova, bú Chineke-ayi, gākpọ.

2. Ndị Rom 5:8-9 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị. Ya mere, ebe aguworo ayi na ndi ezi omume ub͕u a site n'ọbara-Ya, agāzọputa ayi n'ọnuma site n'aka-Ya.

Ọrụ Ndị Ozi 17:13 Ma mgbe ndị Juu bi na Tesalonaịka matara na Pọl na-ekwusakwa okwu Chineke na Beria, ha bịakwara nʼebe ahụ kpalie ndị mmadụ.

Ndị Juu nọ na Tesalonaịka nụrụ na Pọl na-ekwusa Okwu Chineke na Beria wee gaa n’ebe ahụ ịkpalite ndị mmadụ.

1. Ike Okwu Chineke: Ihe Ndị Juu Zara n’Okwusa Pọl

2. Ihe ize ndụ dị n'ịkpalite Nsogbu: Ihe Ndị Juu Mere n'Okwusa Pọl

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

2. Jemes 3:16 - "N'ihi na ebe ekworo na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị dị, a ga-enwe ọgba aghara na omume ọjọọ ọ bụla."

ỌLU NDI-OZI 17:14 Mb͕e ahu umu-nna-ayi we zipu Pọl ngwa ngwa ka ọ je rue oké osimiri: ma Sailas na Timoti nọgidere n'ebe ahu.

Ụmụnna ahụ zipụrụ Pọl ka Saịlas na Timoti nọrọ n’ebe ahụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Otu Chineke siri kpọọ anyị ka anyị rube isi n'uche Ya

2. Ike nke Mkpakọrịta: Ka ịrụkọ ọrụ ọnụ nwere ike isi nyere anyị aka iru ihe mgbaru ọsọ anyị

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m."

ỌLU NDI-OZI 17:15 Ndi duru Pọl we kuru ya rue Atens: mb͕e ha natara iwu nye Sailas na Timoti ka ha were ọsọ biakute ya, ha we pua.

Ndị na-edu Pọl kpọtaara ya Atens. A gwara ha ka ha kpọta Saịlas na Timoti ngwa ngwa na Pọl.

1. Atụmatụ Chineke maka anyị na-achọkarị ka anyị gbanwee na ime mgbanwe n'ọnọdụ ọhụrụ na nke a na-atụghị anya ya.

2. Eledala mkpa ọ dị ịdị njikere ime ihe Chineke nyere n'iwu.

1. Jọn 14:15, "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2. Ndị Rom 12:2, "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

ỌLU NDI-OZI 17:16 Ma mb͕e Pọl nēchere ha n'Atens, mọ-ya di ike nime ya, mb͕e ọ huru obodo ahu ka emeworo ka arusi di ike.

Okwu ikpere arụsị ọ hụrụ n’Atens wutere Pọl nke ukwuu.

1: Mmehie ga-eduga ná mbibi, ma Chineke na-enye nzọpụta.

2: Ikpere arụsị bụ mkparị nye otu ezi Chineke ahụ.

1: Jeremaia 17:9 “Obi di aghugho kari ihe nile, o bu kwa ihe ojo nke di nma: ònye puru ima ya?

2: 1 Ndị Kọrịnt 10:14 "Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, gbanarị ikpere arụsị."

Ọrụ Ndị Ozi 17:17 Ya mere ọ na-arụrịta ụka nʼụlọ nzukọ ndị Juu na ndị na-asọpụrụ Chineke na ndị ha na ya zukọrọ nʼọma ahịa kwa ụbọchị.

Pọl kwusara ozi ọma n’ụlọ nzukọ na n’ọma ahịa iji kwusaa ozi ọma.

1. Ike nke Ozi Ọma: Ikwusa Ozi Ọma Ebe ọ bụla I na-aga

2. Ime Ka Okwukwe Gị Dị Ndụ: Ime Ndị Na-eso Ụzọ nke Mba Nile

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma?

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

Ọrụ Ndị Ozi 17:18 Mgbe ahụ, ụfọdụ ndị ọkà ihe ọmụma nke ndị Efesọs na ndị Stoik zutere ya. Ma ufọdu nāsi, Gini ka onye nēkwu okwu a gāsi? ufọdu nāsi, Ọ di ka ọ bu onye nēgosi chi ala ọzọ: n'ihi na o kwusara ha ozi ọma Jisus na nbilite-n'ọnwu.

Ụfọdụ ndị Epikurọs na ndị Stoik zutere Pọl, ha na ya rukwara ụka, na-eche ihe ọ na-ekwu. Ụfọdụ boro ya ebubo na ọ na-ewepụta chi ndị mba ọzọ n’ihi na ọ na-ekwusa banyere Jizọs na mbilite n’ọnwụ.

1. Mkpa ọ dị iguzosi ike n'okwukwe n'agbanyeghị mmegide

2. Ịchọta ume n'ime Jizọs n'oge obi abụọ

1. Ọrụ 17:18

2. Ndị Hibru 11: 1-3, "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-adịghị ahụ anya. Chineke, nke mere na ihe a na-ahụ anya esiteghị n’ihe a na-ahụ anya.”

ỌLU NDI-OZI 17:19 Ha we kuru ya, kuru ya jerue Ariopagọs, si, Àyi puru ima ihe ozizí ọhu a, nke i nēkwu, bu?

Ndị obodo Atens kpọtaara Pọl n’Ariopagọs ma rịọ ya ka o kọwaa ozizi ọhụrụ ya.

1. Otu esi emeghachi omume na nkuzi ọhụrụ

2. Ike nke Echiche Ọhụrụ

1. Ndị Filipaị 4: 8-9 - "N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke kwesịrị nsọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị. otuto, chee echiche banyere ihe ndị a."

2. Ndị Hibru 13:8 - "Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

ỌLU NDI-OZI 17:20 N'ihi na Gi onwe-gi nēwetara ayi ihe-iju-anya: ya mere ayi gāmara ihe ihe ndia bu.

Okwu Pọl juru ndị bi na Beria n’ọrụ 17:20 anya, ha chọkwara ịmatakwu ihe ọ na-ekwu.

1. Okwu Chineke Dị Ndụ - Olee otú ihe odide ochie pụrụ isi gbanwee ndụ

2. Ike nke Okwukwe - Olee otú Nkwenye pụrụ isi gbanwee ndụ anyị

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Ọrụ Ndị Ozi 17:21 (Nʼihi na ndị Atens nile na ndị ala ọzọ nọ nʼebe ahụ etinyeghị oge ha nʼihe ọ bụla ọzọ, ma-ọbụghị ikwu okwu ma-ọbụ ịnụ ihe ọhụrụ.)

Ndị Atens na-enwekarị mmasị ịnụ ihe ọhụrụ.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe maka ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na-amụta site na gburugburu anyị.

2: Adịla afọ ojuju n'ihe ị maara, mana na-agba mbọ mgbe niile ka ị na-amụta na ito eto.

1: Ilu 9:9 - "Nye onye maara ihe ihe, ma ọ ga-amakwa ihe ọzọ: zí onye ezi omume, ọ ga-aba ụba n'ihe mmụta."

2:2 Timoti 3:16-17 - “Akwụkwọ nsọ nile sitere n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, na ịba mba, na mgbazigharị, na ntụzi-aka n’ezi omume: ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụkwa ihe a kwadebere nke ọma nye mmadụ niile. ezigbo ọrụ."

ỌLU NDI-OZI 17:22 Pọl we guzo n'etiti ugwu Mars, si, Ndikom Atens, amawom na n'ihe nile, unu onwe-unu nātukwasi uche-ha n'ihe nile.

Pọl gwara ndị Atens okwu n’ọma ahịa ma katọọ ha n’ihi na ha na-enwekarị nkwenkwe ụgha.

1. Ịmụta Ịmata Ịmata N'etiti Okpukpe Eziokwu na nke Ụgha

2. Ihe ize ndụ dị n'ịgbaso nkwenkwe ụgha

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:21-22 - Nyochaa ihe niile; jidesie ezi ihe ike.

2. Aisaia 8:20 - Nye iwu na ihe-àmà: ọ buru na ha ekwughi dika okwu a si di, ọ bu n'ihi na ọ dighi ìhè di nime ha.

ỌLU NDI-OZI 17:23 N'ihi na mb͕e m'nāgabiga, hu nsọpuru-unu, ahụrụm ebe-ichu-àjà nke edeworo n'akwukwọ nsọ, nke diri CHINEKE anāmaghi ama. Ya mere, onye unu onwe-unu nākpọ isi ala n'amaghi-ama, onye ahu ka Mu onwem nēgosi unu.

Pọl hụrụ otu ebe ịchụàjà a raara nye Chineke ọ na-amaghị ma jiri ya mee ihe dị ka ohere izi ndị mmadụ ozi ọma.

1. Ike Chineke Amaghi Ama

2. Ịghọta na ịzaghachi ọnụnọ Chineke na ndụ anyị

1. Ndị Rom 1: 19-20 - N'ihi na ihe a pụrụ ịmata banyere Chineke pụtara ìhè nye ha, n'ihi na Chineke gosiri ha ya. Kemgbe e kere ụwa ọdịdị ya a na-adịghị ahụ anya, ya bụ, ike ebighị ebi ya na chi ya, ka a na-aghọta nke ọma n’ihe ndị e kere eke.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma ewezuga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ.

Ọlu Ndi-Ozi 17:24 Chineke Nke mere uwa na ihe nile di nime ya, ebe Ọ bu Onye-nwe elu-igwe na uwa, ọ dighi-ebi kwa n'ulo uku nke ejiri aka me;

Chineke adịghị ebi n’ụlọ arụsị mmadụ mere; Ọ bụ Jehova nke eluigwe na ụwa.

1. Chineke bu eze ihe nile

2. Ibi n'ihu Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile

1. Aisaia 66:1 “Otú a ka Jehova siri: Elu-igwe bu oche-ezem, uwa bu kwa ihe-nb͕akwasi-ukwu nke ukwum. Òle ebe ulo ahu nke unu gēwurum di? Òle ebe kwa ebe izu-ikem di?

2. Abụ Ọma 139:7-10 “Olee ebe m ga-esi pụọ na mmụọ gị? Ma-ọbu òle ebe m'gāb͕apu n'iru Gi? Ọ buru na arigo n'elu-igwe, I nọ n'ebe ahu; Ọ buru na adọwom ihe-ndinam n'ala-mọ, le, I nọ n'ebe ahu. Ọ buru kwa na mu onwem ewere nkù ututu, we biri na nsọtu nile nke oké osimiri, Ọbuná n'ebe ahu ka aka-Gi gēdum, Ma aka-nri-Gi gējidem.

Ọlu Ndi-Ozi 17:25 Ọ dighi kwa aka madu nēfè òfùfè, dika agāsi na ihe ọ bula di ya nkpà, ebe Ọ nēnye madu nile ndu, na ume, na ihe nile;

Akụkụ ahụ na-emesi ike na ọ dịghị ihe ọ bụla Chineke chọrọ n'aka anyị, ebe ọ na-enye anyị ndụ, ume, na ihe niile.

1. "Onyinye bara ụba nke Chineke"

2. "Ebe kachasi ebi ndụ anyị"

1. Jemes 1:17, "Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe ọ bụla na-adịghị n'ebe ọ nọ, ma ọ bụ onyinyo nke ntụgharị."

2. Jọn 4:24, "Chineke bụ Mmụọ: ndị na-efe Ya aghaghịkwa ife ya ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu."

Ọlu Ndi-Ozi 17:26 O we si kwa n'otù ọbara me mba nile nke madu ka ha biri n'elu uwa nile, we guzo kwa mb͕e akara àkà, na ókè-ala nke ebe-obibi-ha;

Chineke si n’otu ọbara kee mmadụ niile, ọ bụkwa ya ka o ji kpebie ókè ebe ha ga-ebi.

1. Ọchịchị Chineke: Ebe Anyị Dị n'Ụwa

2. Ịdị n'Otu Site na Diversity: Ike nke Otu Ọbara

1. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka O kere ha; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Ndị Kọlọsi 3:11 - N'ebe a, ọ dịghị onye Jentaịl ma ọ bụ onye Juu, onye e biri úgwù ma ọ bụ onye a na-ebighị úgwù, onye mba ọzọ, onye Sitia, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ma Kraịst bụ ihe niile, dịkwa n'ime ihe niile.

Ọlu Ndi-Ozi 17:27 Ka ha we chọ Onye-nwe-ayi, ma eleghi anya ha gāchọta Ya, we chọta Ya, ọ bu ezie na Ọ nọghi n'ebe di anya n'ebe ayi nile nọ:

Chineke nọ anyị niile nso; ayi kwesiri ichọ Ya.

1: Chineke nọ nso karịa ka anyị chere - Ọrụ 17:27

2: Echefula ịchọ Onyenweanyị - Ọrụ 17:27

1. Jeremaia 29:13 – Unu gāchọm we chọtam, mb͕e unu ji obi-unu nile chọm.

2. Abụ Ọma 145:18 - Jehova nọ ndị niile na-akpọku Ya nso, Bụ ndị niile na-akpọku Ya n'eziokwu.

Ọrụ 17:28 N'ihi na nime Ya ka ayi di ndu, nējeghari kwa, nwe kwa ayi; dika ufọdu nime ndi-ọbù-unu siri, N'ihi na ayi bu kwa umu-Ya.

Chineke bu isi iyi nke ndu na ihe nile di ndu.

1: Ndụ anyị bụ onyinye sitere n’aka Chineke nke e kwesịrị iji nye ya otuto.

2: Anyị niile bụ ndị ezinụlọ Chineke, anyị kwesịkwara ịna-ebi n’udo.

1 Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n'aka ya.

Jemes 2:14-17 - Ùrù gini ka ọ bara, umu-nnam, ọ buru na onye ọ bula asi na o nwere okwukwe, ma o nweghi ọlu? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya? Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara? Otú ahụkwa ka okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ.

Ọrụ Ndị Ozi 17:29 Ya mere, ebe anyị bụ ụmụ Chineke, anyị ekwesịghị iche na Chineke dị ka ọla-edo ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ nkume, ndị e ji nkà na aghụghọ kpụọ.

Anyị, dị ka ụmụ Chineke, ekwesịghị iche na Chineke dị ka ihe mmadụ nwere ike kee na iji mee ihe.

1. Ekère anyị n’onyinyo Chineke

2. ikpere arụsị nke mmadụ

1. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka o kere ya; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Aisaia 40:18-20 – Ònye kwa ka unu gātuyere Chineke? ma-ọbu ihe-oyiyi gini ka unu gātuyere ya? Onye-ọ̀kà nāb͕aze arusi apiri api, onye-ọ̀kà ọla-edo nēwere ọla-edo b͕asa ya, nātukwa iyab͕a ọla-ọcha. Onye dara ogbenye nke na o nweghi onyinye-inata-iru-ọma nārọputa osisi nādighi-ere ure; Ọ nāchọ ya onye-ọ̀kà-ọ̀kà idozi arusi apiri api, nke anāgaghi-ewezuga ya n'ọnọdu-ya.

Ọrụ 17:30 Ma oge nke amaghị ihe a ka Chineke legidere anya; ma ub͕u a ọ nēnye madu nile iwu ka ha chegharia;

Chineke enyewo mmadụ nile iwu ka ha chegharịa, n'agbanyeghị oge amaghị ihe ọ gafeworo na mbụ.

1. Ebere na amara nke Chineke na nchegharị

2. Mkpa nchegharị na ndụ anyị

1. Jọn 3:16-17 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. ụwa, kama iji zọpụta ụwa site n'aka ya."

2. 2 Pita 3:9 "Onyenwe anyị adịghị egbu oge n'imezu nkwa ya, dị ka ụfọdụ ndị na-aghọta ịdị nwayọọ, kama ọ na-enwere unu ndidi, n'achọghị ka onye ọ bụla laa n'iyi, kama ka onye ọ bụla bịa na nchegharị."

Ọlu Ndi-Ozi 17:31 N'ihi na O dowo otù ubọchi, nime ya ka Ọ gēkpe uwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ahu Onye O doro; nke O nyeworo madu nile obi-ike, ebe O mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie.

Chineke ewepụtala ụbọchị ikpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka Jizọs, onye e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

1: Anyị ga-ejikere maka ụbọchị ikpe nke ga-abịa ma jide n'aka na anyị dị njikere ihu Onyenwe anyị ihu.

2: Site n'ikwere na Jisos na inabata Ya dika Onye-nwe-ayi na Onye-nzọputa ayi, ayi puru inwe obi ike n'ubọchi ikpe na ayi gēguzo n'ezi omume n'iru Onye-nwe-ayi.

1: Ndị Rom 14: 10-12 - N'ihi na anyị niile ga-eguzo n'ihu oche ikpe nke Kraịst.

Matiu 24:36-44 - Na-echenụ nche, n'ihi na unu amataghị ụbọchị Onyenwe unu ga-abịa.

Ọlu Ndi-Ozi 17:32 Ma mb͕e ha nuru okwu bayere nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu, ufọdu nākwa emò: ma ndi ọzọ nāsi, Ayi gānu kwa gi ọzọ bayere okwu a.

Ụfọdụ ndị kwara emo mgbe ha nụrụ ka Pọl na-ekwusa banyere mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, ebe ndị ọzọ kwuru na ha ga-anụkwa ya ọzọ n’okwu ahụ.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Inyocha olileanya nke ndụ ebighị ebi

2. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịghọta Nkwa nke Ndụ Ebighị Ebi

1. Ndị Rom 6:4-5 - Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere na ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2. 1 Ndị Kọrint 15:20-22 - Ma ugbu a, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ nke ndị dara ụra. N'ihi na ebe ọnwu sitere n'aka madu, nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu si-kwa-ra n'aka madu. N'ihi na dika madu nile nānwu nime Adam, ọbuná otú a ka agēme ka madu nile di ndu nime Kraist.

Ọrụ 17:33 Pọl wee si nʼetiti ha pụọ.

Pọl hapụrụ ndị mmadụ wee gawa n’ụzọ ya.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị bie ndụ nke okwukwe na obi ike, dị ka Pọl, na ka anyị ghara ịtụ egwu ịhapụ ebe nkasi obi anyị iso ya.

2: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ Pọl ka anyị na-eme ihe Chineke na-achọghị ka anyị mee, ọbụna mgbe ọ pụtara ịhapụ ihe ndị anyị maara.

1: Isaiah 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2: Ndị Hibru 13: 5-6 - Debe ndụ gị ka ọ ghara ịhụ ego n'anya, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị." Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị, “Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

Ọrụ Ndị Ozi 17:34 Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ikom rapara n'ahụ́ ya, kwerekwa: n'etiti ha bụ Dionysius onye Areopago, na otu nwaanyị aha ya bụ Damaris, na ndị ọzọ so ha.

Ụfọdụ ndị rapara Pọl n’ahụ ma kwere n’ozi ya, kpọmkwem Dionysius onye Areopago, Damaris, na ụfọdụ ndị ọzọ.

1. Ịrapara Onyenwe anyị: Ọrụ anyị dị ka ndị kwere ekwe

2. Ole Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Imeri Egwu na Inwe Obi Abụọ Iso Jizọs

1. Joshua 1:9 - “Ọ̀ bụ na mụ enyeghị gị iwu? Dị ike, nweekwa obi ike. Atụla egwu, atụkwala ụjọ, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga.

2. Matiu 10:31-33 - “Ya mere, atụla egwu; Ị bara uru karịa ọtụtụ nza. Ya mere, onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu mmadụ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe; ma onye ọ bụla nke ga-agọnarị m n’ihu mmadụ, m ga-agọnarịkwa ya n’ihu Nna m nke bi n’eluigwe.”

Ọrụ 18 kọrọ banyere ọrụ ozi ala ọzọ Pọl na Kọrịnt na Efesọs, ihe o zutere Akwịla na Prisila, na akụkọ banyere Apọlọs.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl hapụrụ Atens gaa Kọrịnt bụ́ ebe o zutere otu di na nwunye ndị Juu aha ya bụ Akwịla na Prisila bụ́ ndị si Ịtali bịa n’oge na-adịbeghị anya n’ihi na Klọdiọs nyere ndị Juu niile iwu ka ha si na Rom pụọ. Pọl gara hụ ha n’ihi na ọ bụ onye na-akpa ákwà ụlọikwuu ka ha na ha na-arụkọ ọrụ kwa ụbọchị izu ike na-atụgharị uche n’ụlọ nzukọ na-agbalị ime ka ndị Juu kweta ndị Grik (Ọrụ 18:1-4). Mgbe Saịlas Timoti bịarutere Masedonia, Pọl tinyere onwe ya n'ọrụ ikwusa ozi ọma nke na-agbara ndị Juu àmà, Jizọs bụ Kraịst mgbe ọ na-akparị ya, gbapụrụ uwe ya, sị: “Ọbara unu dị n'isi unu! Edochawo m ọrụ m site ugbu a gaa n’ihu, m ga-alakwuru ndị Jentaịlụ’ (Ọlụ Ndịozi 18:5-6).

Paragraf nke abụọ: O wee pụọ n’ebe ahụ, nwoke ahụ aha ya bụ Taịtọs Jọstọs onye na-efe Chineke, onye ụlọ ya na-esote ụlọ nzukọ Krispọs ụlọ nzukọ ndị ezinụlọ ya niile kwere na Onyenwe anyị ọtụtụ ndị Kọrịnt, bụ́ ndị nụrụ ya, e mere ha baptizim n’otu abalị, Onyenwe anyị gwara Pọl ọhụụ ‘Atụla egwu na-ekwu okwu, agbala nkịtị. Mu onwem nọyere gi, ọ dighi onye ọ bula gābiaru gi imejọ, n'ihi na enwerem ọtutu ndi obodo a.' Ya mere, nọrọ ọkara afọ na-akụziri ha okwu Chineke (Ọrụ 18: 7-11). Ma mgbe Galio bụ onye ọchịchị Akaya, ndị Juu gbakọrọ aka lụso Pọl ọgụ kpọpụtara ya n’ụlọikpe na-ebo ya ebubo na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-efe Chineke n’ụzọ megidere iwu, ma nanị n’ịgbachitere onwe ya Gallio kwuru, sị: ‘Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọjọọ, ime mmehie dị oké njọ gaara enwe ihe mere ha ga-eji nabata mkpesa, ma ebe ọ gụnyere ajụjụ. banyere okwu aha iwu gị dozie okwu n'onwe gị. Agaghị m ekpe ikpe ndị dị otú ahụ’ ya mere, chụpụrụ ha n’ụlọ ikpe ahụ mgbe ahụ ìgwè mmadụ tụgharịrị onye ndú ụlọ nzukọ Sosthenes tie ya ihe n’ihu ikpe Gallio enweghị nchegbu ọ bụla (Ọrụ 18: 12-17).

Paragraf nke atọ: Mgbe Pọl nọrọ ọtụtụ oge n’ebe ahụ, o kpebiri ịlaghachi Siria, ya na Prisila na Akwịla. Tupu o si na Senkrea esi n'ụgbọ mmiri ahụ, ọ kpụrụ ntutu isi ya nke na-emezu nkwa o kwere wee bịarute Efesọs, ebe Prisila Akwịla gawara n'ụlọ nzukọ, ya na ndị Juu tụgharịrị uche, ha jụrụ ya ka o wepụtakwu oge, ha ekwetaghị na m ga-alọghachi ma ọ bụrụ na ọ bụ uche Chineke. E mesịa, si n’Efesọs gawa Sizaria kelee chọọchị wee gaa Antiọk mgbe ọ nọrọ oge ụfọdụ, wepụta ebe a na-ejegharị ejegharị n’ógbè niile, Galeshia Frijia na-ewusi ndị na-eso ụzọ niile ike, ma onye Juu aha ya bụ Apọlọs nwa afọ Aleksandria bịara Efesọs bụ́ nwoke ọkà n’ihe e nyere Akwụkwọ Nsọ ntụziaka ka Jehova ji obi ike kwuo okwu kụziri nke ọma. Ihe banyere Jizọs n’agbanyeghị na ọ maara naanị baptizim Jọn malitere ikwu okwu n’atụghị egwu n’ụlọ nzukọ mgbe Prisila Akwịla nụrụ ka o wepụrụ ụzọ kọwaara Chineke nke ọma mgbe a chọrọ obe Akaia ụmụnna dere, ndị na-eso ụzọ nabatara ya bịarutere nyeere ndị si n’amara kweta n’ike n’ike n’ihu ọha na-egosi Akwụkwọ Nsọ na Jizọs. bụ Kraịst (Ọrụ 18:18-28).

Ọrụ Ndị Ozi 18:1 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Pọl si na Atens pụọ wee bịa Kọrịnt;

Pọl hapụrụ Atens wee bịa Kọrịnt.

1. Atụmatụ Chineke adịghị ada - N'agbanyeghị ihe mgbochi na ihe isi ike anyị na-eche ihu, atumatu Chineke ga-emezurịrị.

2. Ịtụkwasị obi na nduzi Chineke - Ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ihe mere Chineke ji eduga anyị n'otu ụzọ, anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Ọ maara ihe kacha mma maka anyị.

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

Ọrụ Ndị Ozi 18:2 O wee hụ otu onye Juu aha ya bụ Akwịla, onye a mụrụ na Pọntọs, onye si Ịtali bịa na nso nso a, ya na Prisila nwunye ya; (n'ihi na Klọdiọs nyere ndi-Ju iwu ka ha si na Rom pua:) we biakute ha.

Akwịla na Prisila bụ ndị Juu si Pọntọs bịarutere n’ebe ahụ n’oge na-adịbeghị anya mgbe Klọdiọs nyere ya iwu ka ha si na Rom pụọ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Akwịla na Prisila n’ịgbaso Iwu Chineke

2. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ ikike na ịgbaso iwu Chineke

1. Ndị Rom 13:1-2 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

ỌLU NDI-OZI 18:3 Ma n'ihi na o sitere n'otù aka ahu, O we nọyere ha, nālu kwa ọlu: n'ihi na ọlu-ha ka ha bu ndi-ọlu-ulo.

Pọl na Akwịla bụ ndị na-akpa ákwà ụlọikwuu, na-azụkwa otu ahịa, n’ihi ya, ha bi, na-arụkọkwa ọrụ ọnụ.

1. Ike nke mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ndụ anyị

2. Mkpa ibi ndụ na ịrụkọ ọrụ ọnụ

1. Eklisiastis 4:9-10 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, n'ihi na ọ dighi onye nēyere ya aka elu.

2. Ndị Galetia 6:2 – Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 18:4 O wee na-atụgharị uche nʼụlọ nzukọ ha kwa ụbọchị izu ike, na-ekpekwa ndị Juu na ndị Grik okwu.

Pọl na-ekwusa ozi ọma n’ụlọ nzukọ n’ụbọchị izu ike ọ bụla.

1. Ike nke ikwusa ozioma

2. Mkpa nke nkweta n'ime ozioma

1. Ndị Rom 10:14-15 "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Oleekwa otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụtụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? ka ha ga-ekwusa ma ọ buru na eziteghi ha, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le, ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma si ma nma!

2. 1 Ndị Kọrịnt 9:19-22 N'ihi na ọ bụ ezie na enwere m onwe m n'ebe mmadụ niile nọ, emewo m onwe m ohu mmadụ niile, ka m wee nweta ọtụtụ n'ime ha. N’ebe ndị Juu nọ, abụrụ m onye Juu, ka m wee rite ndị Juu. N’ebe ndị nọ n’okpuru iwu nọ, adịrị m ka onye nọ n’okpuru iwu (ọ bụ ezie na anọghị m onwe m n’okpuru iwu) ka m wee rite ndị nọ n’okpuru iwu n’uru. N'ebe ndị na-anọghị n'iwu nọ, adịrị m ka ndị na-anọghị n'iwu (ọ bụghị ndị na-abụghị iwu Chineke kama n'okpuru iwu Kraịst) ka m wee rite ndị na-abụghị iwu n'uru. N'ebe ndi nādighi ike ka m'ghọworo onye nādighi ike, ka m'we rita ndi nādighi ike. Aghọwo m ihe niile n'ebe mmadụ niile nọ, ka m wee si n'ụzọ ọ bụla zọpụta ụfọdụ.

ỌLU NDI-OZI 18:5 Ma mb͕e Sailas na Timoti siri na Masedọnia bia, obi di Pọl ike nime mọ-ya, b͕a àmà nye ndi-Ju na Jisus bu Kraist.

Pọl gbaara ndị Juu àmà na Jizọs bụ Kraịst ahụ.

1. Mkpa ọ dị ịgba akaebe maka eziokwu nke Jizọs dị ka Kraịst.

2. Obi ike Pọl nwere ịgbara Jizọs àmà n’agbanyeghị mmegide.

1. Matiu 28:16-20 - Ya mere gaanụ mee mba nile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.

2. Ọrụ Ndịozi 1:8 - Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jerusalem na na Judia dum na Sameria, ruokwa na nsọtụ ụwa.

Ọlu Ndi-Ozi 18:6 Ma mb͕e ha nēguzogide onwe-ha, kwulu kwa, O we feghari uwe-Ya, si ha, Ọbara-unu di n'isi-unu; Mu onwem di ọcha: site n'ub͕u a M'gālakuru ndi mba ọzọ.

Pọl jụrụ ịnọgide na-ezi ndị Juu ozi ọma mgbe ha na-emegide ma na-ekwulu Chineke, na-ekwusa kama ịga kwusaara ndị Jentaịl ozi ọma.

1. Chineke agaghị agbahapụ anyị, ọ bụrụgodị na ọ dị anyị ka ọ bụ naanị anyị.

2. Ekwela ka ike gwụ anyị n’imezu ozi Chineke nyere anyị.

1. Ndị Rom 8: 31-39 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?”

2. Ndị Hibru 12: 1-3 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ma ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n'ihu anyị."

Ọrụ Ndị Ozi 18:7 O wee si nʼebe ahụ pụọ, banye nʼụlọ otu nwoke aha ya bụ Jọstọs, onye na-efe Chineke, onye ụlọ ya jikọtara ọnụ na ụlọ nzukọ.

Pọl gara n’ụlọ Jọstọs, bụ́ nwoke na-efe Chineke, onye ụlọ ya dịkwa nso n’ụlọ nzukọ.

1. Mkpa ọ dị ịbịaru Nzukọ-nsọ na ndị na-efe Chineke nso nso.

2. Ike nke mkpakọrịta Ndị Kraịst na otú ọ pụrụ isi dọta anyị nso na Chineke.

1. Ndị Hibru 10:25 – Ka anyị ghara ịhapụ nkpọkọta nke onwe anyị, dị ka ufọdu na-eme; kama nāritanu ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi nābia.

2. 1 Jọn 2:6 – Onye na-asị na ọ na-anọgide na ya kwesịrị ya onwe ya kwesịkwara na-eje ije otú ahụ, ọbụna dị ka o jere.

Ọrụ Ndị Ozi 18:8 Krispọs, bụ́ onyeisi ndị na-achị ụlọ nzukọ, wee kwere na Onyenwe anyị, ya na ezinụlọ ya dum; ma ọtutu nime ndi Kọrint nuru, kwere, ewe me ha baptism.

Onye-isi-ndú nke ulo-nzukọ, Krispọs, na ọtutu ndi Kọrint kwere na Onye-nwe-ayi, ewe me ha baptism.

1. Kwere na Onye-nwe-ayi ka eme kwa ha baptism

2. Nara nzoputa nke Onye-nwe

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Jọn 3:5 - Jisus zara, si, N'ezie, n'ezie, asim i, Ọ buru na amughi madu site na miri na Mọ Nsọ, ọ pughi ibà n'ala-eze Chineke.

ỌLU NDI-OZI 18:9 Onye-nwe-ayi we gwa Pọl okwu n'abali n'ọhù, si, Atula egwu, ma kwue okwu, ab͕a-kwa-la nkiti:

Chineke gbara Pọl ume ikwu okwu n'atụghị egwu na obi ike.

1. Oku Chineke na-akpọ nkwuwa okwu

2. Nwee obi ike ma kwuo okwu

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Efesọs 6:19-20 - “N'ihi na kwa mụ onwe m, ka e wee nye m okwu n'imeghe ọnụ m n'atụghị egwu ikwusa ihe omimi nke ozi ọma, nke m bụ onye nnọchi anya n'agbụ, ka m wee kwusaa ya n'atụghị egwu. , dị ka m kwesịrị ikwu.”

Ọlu Ndi-Ozi 18:10 N'ihi na Mu onwem nọyere gi, ọ dighi kwa onye ọ bula gēb͕akwasi gi imejọ gi: n'ihi na enwerem ọtutu ndi n'obodo a.

Chineke gbara Pọl ume ka ọ nọrọ na Kọrịnt gaa kwusaa ozi ọma n’ihi na o nwere ọtụtụ mmadụ n’ebe ahụ.

1. Chineke nọnyeere Anyị Mgbe niile - Aịzaya 41:10

2. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke - Abụ Ákwá 3:22-23

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 37:25 - Abụ m nwata, ma ugbu a ka m bụ agadi; ma ahughim onye ezi omume ka arapuru arapu, ahughikwam nkpuru-ya ka ọ nāriọ nri.

Ọrụ Ndị Ozi 18:11 O wee nọgide nʼebe ahụ otu afọ na ọnwa isii, na-akụziri ha okwu Chineke.

Pọl nọrọ na Kọrịnt ọnwa iri na asatọ, na-akụziri ndị bi n’ebe ahụ okwu Chineke.

1. Mkpa Ịkụzi Okwu Chineke dị

2. Ike nke ịbụ ndị na-eso ụzọ ogologo oge

1. Diuterọnọmi 11:18-19 - "Ị ga-etinyekwa okwu m ndị a n'obi gị na n'ime mkpụrụ obi gị, kee ha agbụ n'aka gị ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama, ha ga-abụkwa ihe mgbochi n'etiti anya gị. 19 Ị ga-akụziri ụmụ gị ha, na-ekwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala, na mgbe i biliri.

2. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, 20 na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

ỌLU NDI-OZI 18:12 Ma mb͕e Galio bu onye-ndú Akaia, ndi-Ju were otù obi nupuru isi megide Pọl, me ka ọ bia n'oche-ikpé.

Ndị Juu bụ́ ndị na-enupụ isi megide ya kpọtaara Pọl n’oche ikpe.

1. Ọchịchị Chineke n'ọnọdụ ndị siri ike

2. Na-eguzosi ike n'ihu n'ihu mmegide

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu mara nke a, na ọnwụnwa nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. niile, na-achọghị ihe ọ bụla."

Ọrụ Ndị Ozi 18:13 si, Nwoke a na-eme ka mmadụ kweta ife Chineke megide iwu.

E boro Pọl ebubo na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-efe Chineke megidere iwu.

1. Obi ike Pọl n’agbanyeghị mmegide

2. Ike nke nkwenye

1. Ọrụ 17: 22-31 - Okwu Pọl n'Ariopagọs

2. Ndị Rom 1:16 – ike nke ozi-ọma ịzọpụta ndị kwere

ỌLU NDI-OZI 18:14 Ma mb͕e Pọl nāchọ imeghe ọnu-ya ub͕u a, Galio siri ndi-Ju, Ọ buru na ọ bu okwu ajọ omume ma-ọbu ajọ omume-ikwa-n'anya, unu ndi-Ju, ọ gādim nọ̄ nma na m'gānagide unu:

Gọvanọ Rom, bụ́ Galio, tọpụrụ Pọl mgbe ha boro Pọl ebubo na ọ na-ezi ndị Juu ihe.

1. Ihe atụ Pọl banyere ibi ndụ na ịgbachitere ozi ọma ahụ

2. Otu esi azaghachi ebubo na mkpagbu

1. 1 Pita 3:15 - "Ma n'obi unu na-atụ egwu Kraịst dị ka Onyenwe anyị. Na-adị njikere mgbe niile ịza onye ọ bụla nke na-arịọ gị ka ị nye ihe mere unu nwere olileanya ahụ unu nwere. Ma na-eme nke a n'ịdị nwayọọ na nkwanye ùgwù."

2. Matiu 5: 10-12 - "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ihi m. “Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe, n’ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma bụ́ ndị buru unu ụzọ.”

Ọlu Ndi-Ozi 18:15 Ma ọ buru na ọ bu okwu bayere okwu na aha, na nke iwu-unu, le-kwa-nu ya anya; n'ihi na M'gaghi-abu onye-ikpé n'okwu di otú a.

Pọl dụrụ ọdụ ka a chọọ iwu Chineke maka ajụjụ gbasara okwu na aha.

1. Mkpa Ichọ Iwu Chineke Dị ná Ndụ Anyị

2. Ịghọta ọdịiche dị n'etiti Iwu mmadụ na Iwu Chineke

1. Matiu 22:36-40 - "Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n'iwu n'Iwu ahụ?" Ọ si ya, I gēwere obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya: nka bu ihe uku ahu na nke mbu enyere n'iwu: ma nke-abua di ka ya, hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika ya. onwe gị: n’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.”

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu nche. na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Ọrụ 18:16 O wee chụpụ ha n’oche ikpe.

Pọl nwere obi ike na okwukwe siri ike mere ka ndị Kọrịnt jụ ndị ozizi ụgha bụ́ ndị chọburu ịkparị ya.

1: Obi ike na okwukwe Pọl nwere na Chineke na-egosi anyị na anyị aghaghị iguzosi ike mgbe nile na nkwenkwe anyị ma jụ ozizi ụgha.

2: Ihe nlereanya Pọl nke inwe obi ike na okwukwe na Chineke bụ ihe na-echetara anyị na anyị kwesịrị ịna-achọ eziokwu Chineke mgbe niile ma jụ ụgha.

1: Ndị Efesọs 6: 10-20 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

Jemes 1:5-6 IGBOB - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, ya riọ Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufe nēnweghi ita uta, ewe nye ya.

ỌLU NDI-OZI 18:17 Ndi-Grik nile we kuru Sosthene, bú onye-isi ulo-nzukọ, tie ya ihe n'iru oche-ikpé. Ma Galio echeghị banyere nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ.

Ndị Grik tiri Sọstenis, bụ́ onyeisi ndị na-achị ụlọ nzukọ ahụ, n’ihu oche ikpe, Gallio etinyeghị ọnụ.

1. Mkpa maka ọmịiko na ndu

2. Ike Ime Nhọrọ

1. Matiu 25:35-40 - N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m nri, akpịrị kpọkwara m nkụ, meekwa ka m ṅụọ, abụ m onye ọbịa ma unu nabatara m.

2. Ilu 20:28 – Ebere na ezi-okwu na-echebe eze, Ọ bụkwa n’ebere ka o ji kwado ocheeze ya.

ỌLU NDI-OZI 18:18 Ma mb͕e ihe ndia gasiri Pọl nọgidere n'ebe ahu ọtutu ubọchi ọzọ, o we si n'ebe ahu pua n'ebe umu-nna-ayi nọ, si n'ebe ahu ub͕ọ je Siria, ya na Prisila na Akwila; ebe ọ kpụworo isi-ya na Senkrea: n'ihi na o kwere nkwa.

Pọl nọrọ ezigbo oge na Senkrea tupu ọ lawa wee soro Prisila na Akwịla banye ụgbọ mmiri. O mezukwara nkwa site n’ịkpụ isi ya.

1. Mkpa ọ dị imezu nkwa gị.

2. Mkpa ọ dị iwepụta oge ịsị nke ọma.

1. Ekliziastis 5:4-5 (Mgbe ị na-ekwe Chineke nkwa, egbula oge imezu ya.

2. Ndị Rom 12:1 (Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị.)

Ọrụ Ndị Ozi 18:19 Ọ bịarutere Efesọs wee hapụ ha nʼebe ahụ: ma ya onwe ya banyere nʼụlọ nzukọ, soro ndị Juu tụgharịa uche.

Pọl gara Efesọs ma banye n’ụlọ nzukọ ka ya na ndị Juu tụgharịa uche.

1. Ike Reasoning: Otú Anyị Pụrụ Isi Jiri Mkparịta ụka na-erute ndị mmadụ

2. Ihe Nlereanya Pọl Banyere Ozi Ọma: Ihe Nlereanya A Ga-agbaso

1. Ndị Kọlọsi 4:5-6 "Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge. Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla."

2. Ndị Rom 10:14-15 "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya, oleekwa otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? na-ekwusa ozi ọma, ma ọ́ bụghị na eziteghị ha, dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma nke udo si maa mma, na-ezikwa ozi ọma nke ihe ọma!

Ọrụ Ndị Ozi 18:20 Mgbe ha rịọrọ ya ka ya na ha nọrọ ogologo oge, o kweghị;

Pọl ekweghị ka ya na ndị Kọrịnt nọrọ ogologo oge n’agbanyeghị na ha gwara ya ka o mee otú ahụ.

1. Atụmatụ Chineke maka anyị agaghị ekwekọ mgbe nile na ihe ga-adịrị anyị mma ma ọ bụ nke ga-adabara anyị.

2. Anyị ga-adị njikere ime uche Chineke, ọ bụrụgodị na ọ na-esiri anyị ike ma ọ bụkwanụ mgbe ọ na-esiri anyị ike.

1. Jemes 4:15 - " Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Onyenwe anyị chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

2. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. “Dịka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu na echiche m nile karịa echiche unu.”

Ọrụ Ndị Ozi 18:21 Ma ọ sịrị ha, sị: “Ekwesịrị m ime ememme a nke na-abịa na Jeruselem ma ọlị: ma m ga-alaghachikwute unu ọzọ ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ. O wee si n’Efesọs gawa.

Pọl laghachiri na Jeruselem maka oriri, na-ekwe nkwa ịlaghachi n’Efesọs ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ya.

1. Uche Chineke na-abụ atụmatụ kacha mma mgbe niile - Ọrụ 18:21

2. Tinye Okwukwe Gị n'Atụmatụ Chineke - Ọrụ 18:21

1. Aịzaya 55:9 - "N'ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu."

2. Ndị Filipaị 4:6 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ gị na-arịọ Chineke."

Ọrụ Ndị Ozi 18:22 Mgbe o rutere na Sizaria, rigoro kele ọgbakọ ahụ, ọ gbadara Antiọk.

Pọl gara chọọchị Sizaria ma gawa Antiọk.

1. Njem nke okwukwe: Mụta ihe n’ihe atụ Pọl

2. Mkpa mmekọ nke Ndị Kraịst na obodo

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. Ọrụ Ndịozi 2:42-47 - Ha we tinye onwe-ha n'obi n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, n'inyawa achicha na ekpere. Egwu we dakwasi nkpuru-obi ọ bula, ewe me kwa ọtutu ihe-ebube na ihe-iriba-ama site n'aka ndi-ozi. Ma ndi nile kwere ekwe nọkọrọ, nwekọrọ ihe nile. Ha na-erekwa ihe onwunwe ha na ihe onwunwe ha ma na-ekesa ihe ha nwetara n'aka mmadụ nile, dị ka mkpa onye ọ bụla nwere. Ma kwa-ubọchi, ha nējekọ n'ulo uku Chineke nārikọ ob͕e achicha n'ulo-ha, ha were kwa ọṅù na obi-utọ nānara nri-ha, nēto Chineke, nēnwe kwa amara n'iru madu nile. Onye-nwe-ayi we tiyere ha n'ọnu-ọgugu-ha kwa-ubọchi ndi anāzọputa.

Ọrụ Ndị Ozi 18:23 Mgbe ọ nọrọ oge ụfọdụ nʼebe ahụ, ọ gawara gagharịa nʼobodo niile dị na Galeshia na Frijia nʼusoro, na-emesi ndị niile na-eso ụzọ ya ike.

Pọl nọrọ oge n’ógbè Galeshia na Frijia, na-agba ndị na-eso ụzọ Iso Ụzọ Kraịst ume.

1. Ike Agbamume: Otú Pọl Si Gbasie Ndị Na-eso Ụzọ Ike Ike

2. Nkwenye nke Okwukwe: Njem Pọl na Galeshia na Frijia

1. Ndị Rom 15:5 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu, dị ka Kraịst Jizọs si dị.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

Ọrụ Ndị Ozi 18:24 Ma otu onye Juu aha ya bụ Apọlọs, onye a mụrụ nʼAleksandria, onye bụ́ ọkà n’ọnụ, bụrụkwa dike n’akwụkwọ nsọ, bịara Efesọs.

Apọlọs, bụ́ onye Juu a mụrụ n’Aleksandria, bịara Efesọs ma bụrụ onye a ma ama maka nkwuwa okwu na ihe ọmụma nke akwụkwọ nsọ.

1. Ike nke ikwu okwu: Ọmụmụ Apọlọs na Ọrụ 18:24

2. Uru Akwụkwọ Nsọ bara: Ọmụmụ Apọlọs na Ọrụ 18:24

1. Ọrụ 18:24

2. Abụ Ọma 119: 105 - "Okwu gị bụ oriọna ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

Ọrụ Ndị Ozi 18:25 A kụziiri nwoke a ụzọ nke Onye-nwe; ma ebe o siri ike na Mọ Nsọ, o nēkwu okwu, nēzí kwa ihe nke-uku nke Onye-nwe-ayi, ebe ọ matara nání baptism nke Jọn.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere Apọlọs, nwoke a kụziiri ụzọ nke Onyenwe anyị ma nwee mmasị n'ịkụzi banyere Onyenwe anyị, onye maara naanị banyere baptizim nke Jọn.

1. Ike nke Mmasị na-ekwusa ozi-ọma

2. Ịma na Ịghọta Baptizim nke Jọn

1. Ọrụ Ndịozi 2:38 - "Mgbe ahụ Pita sịrị ha: Chegharịanụ, ka e meekwa unu niile baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka ngbaghara mmehie, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ."

2. Jọn 3:7-8 "Ka ọ ghara iju gị anya na m sịrị gị, Aghaghị ịmụ unu ọzọ. Ifufe na-efekwa ebe ọ masịrị ya, ị na-anụkwa olu ya, ma ị maghị ebe o si abịa, na ebe ọ na-eje; otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ.”

Ọlu Ndi-Ozi 18:26 O we malite ikwu okwu n'atụghị egwu n'ulo-nzukọ: onye ahu mb͕e Akwila na Prisila nuru ya, ha we kuru ya biakute ha, kọwaara ya Ya uzọ Chineke nke-ọma kari.

Pọl zutere Akwịla na Prisila ma kụzikwuoro ya banyere ụzọ Chineke.

1. Mkpa ọ dị ịmụtakwu banyere Chineke.

2. Ịnata nduzi na ntụzịaka sitere n'aka ndị ndụmọdụ mmụọ.

1. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile, doro ya n'okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:12 - "Ugbu a, anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, ka unu mara ndị na-arụsi ọrụ ike n'etiti unu, ndị na-eche banyere unu n'ime Onyenwe anyị na ndị na-adụ unu ọdụ."

ỌLU NDI-OZI 18:27 Ma mb͕e ọ chọrọ igabiga na Akaia, umu-nna-ayi degara ndi nēso uzọ-Ya anya ka ha nara Ya: onye, mb͕e ọ biaruru, nēyere ndi nēkwere n'amara nke-uku aka:

Pọl nyeere ndị na-eso ụzọ Akeya aka ikwere n’amara.

1. A na-azọpụta anyị site na amara naanị

2. Ike nke inye na ịnata nkwado

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Galetia 6:2 – Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 18:28 Nʼihi na o mere ka ndị Juu kwenye nʼike, na nke ahụ nʼihu ọha, na-egosi site nʼakwụkwọ nsọ na Jisọs bụ Kraịst.

Pọl ji Akwụkwọ Nsọ gosi ndị Juu ike na Jizọs bụ Mesaya ahụ.

1. Ike Akwụkwọ Nsọ: Otú Anyị Pụrụ Isi Jiri Okwu Chineke Na-agbara Ndị Ọzọ àmà

2. Ikwusa Ozi Ọma: Otú E Si Eji Obi Ike Na-ekwusa Ozi Ọma Jizọs

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke na-eweta nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere.

2. Aisaia 61:1-2 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Jehova dikwasim, n'ihi na Jehova etewom manu ikwusa ozi ọma nye ndi-ob͕eye. O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha na ntọhapụ n'ọchịchịrị nye ndị mkpọrọ.

Ọrụ 19 kọrọ banyere oge Pọl nọ n’Efesọs, ọrụ ebube ndị pụrụ iche ọ rụrụ, na ọgba aghara nke Dimitriọs na ndị na-eji ọlaọcha ndị ọzọ kpatara.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl rutere n’Efesọs ebe ọ hụrụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ndị e mere naanị Jọn baptizim. Mgbe Pọl jụrụ ha ma ha anatala Mụọ Nsọ mgbe ha kwere na ha zara na ha anụbeghị na mmụọ nsọ dị. Ya mere Pọl kọwaara ha na baptizim Jọn bụ baptizim nke nchegharị na mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim n'aha Jizọs Kraịst. Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka ya n’isi Mụọ Nsọ dakwasịrị ha n’asụsụ dị iche iche buru amụma ihe dị ka mmadụ iri na abụọ (Ọlụ Ndịozi 19:1-7). Ọ banyere n’ụlọ nzukọ na-ekwu okwu n’atụghị egwu n’ebe ahụ ọnwa atọ na-arụrịta ụka nke ọma banyere alaeze Chineke ma ụfọdụ ghọrọ ndị isi ike jụrụ ikwere n’ihu ọha Ụzọ nke mere na ha kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya na-enwe mkparịta ụka kwa ụbọchị okwu ihu ọha Ụlọ Nzukọ Taịranọs gara n’ihu ruo afọ abụọ nke mere na ndị Juu niile Gris bi n’ógbè Eshia nụrụ okwu Onyenwe anyị (Ọrụ Ndịozi. 19:8-10).

Paragraf nke Abụọ: Chineke rụrụ ọrụ ebube pụrụ iche site n’aka Pọl, nke mere na ọbụna ákwà mgbochi ma ọ bụ ákwà mgbokwasị metụrụ ya n’ahụ ka a na-agwọ ọrịa ha bụ ndị mmụọ ọjọọ hapụrụ ha (Ọlụ Ndịozi 19:11-12). Ụfọdụ ndị Juu, bụ́ ndị na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, na-akpọku aha Onyenwe anyị Jizọs n'isi ndị mmụọ ọjọọ ji, na-asị, 'N'aha Jizọs onye Pọl na-ekwusa ka m na-enye gị iwu ka ị pụta.' Ụmụ nwoke asaa Sceva bụ́ onyeisi ndị Juu nọ na-eme ihe a otu ụbọchị mmụọ ọjọọ zara, sị, 'Jizọs amaara m Pọl, ma ị bụ onye?' Mgbe ahụ, mmadụ nile manyere ha elu, ha nile wee na-eti ihe dị otú ahụ ụlọ gbawara ọbara gba ọtọ Mgbe a bịara mara ndị Juu ndị Gris bi n'Efesọs egwu jidere aha nile Onyenwe anyị Jizọs ji kpọrọ ihe ọtụtụ ndị kweere ugbu a bịara n'ihu ọha kwupụtara ihe ha mere ọtụtụ ndị na-agba afa butere ha. akwụkwọ mpịakọta ọnụ  gburu ọnụ ahịa ọhaneze gbakọrọ ọkụ wee hụ ọnụ ahịa puku drakma iri ise n'ụzọ dị otú a ka Onyenwe anyị si gbasaa ike n'ebe nile (Ọrụ 19:13-20).

Paragraf nke atọ: Mgbe ihe ndị a mechara, otu onye na-akpụ ọlaọcha aha ya bụ Demetriọs kpatara ọgba aghara n’ihi na ọ rụrụ ụlọ arụsị ọlaọcha nke Artemis, azụmahịa ya nọkwa n’ihe ize ndụ n’ihi mgbasa nke Iso Ụzọ Kraịst. Ọ kpalitere ndị omenkà ndị ọzọ sị, ‘Ịnụ na-anụ, ọ bụghị nanị Efesọs, kama ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’ógbè Eshia nile, Pọl ibe a mere ka e duhie ọtụtụ ndị na-asị na Chineke mere mmadụ aka ọ dịghị chi ọ bụla ma ọlị. A ga-emechu chi nwaanyị Atemis aha ya bụ chi nwaanyị nke a na-efe ofufe n’ógbè Eshia n’ụwa niile, a ga-anapụ ebube ya dị nsọ’ (Ọrụ 19:26-27). Nke a mere ka ndị mmadụ na-eti mkpu “Atemis nke ndị Efesọs dị ukwuu!” N'ikpeazụ onye odeakwụkwọ obodo jisiri ike na-ekwu ma Demetrius iwe ndị ọzọ kwesịrị iwepụta ya n'ụlọ ikpe dọrọ aka ná ntị ìgwè mmadụ omume ha nwere ike ịkpata ebubo ọgba aghara ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe nwere ike ime ka ọgbakọ ndị a chụrụ n'ọrụ kwadoo (Ọrụ 19:28-41).

ỌLU NDI-OZI 19:1 O rue, mb͕e Apọlos nọ na Kọrint, na Pọl gabigara n'ókè- ala di elu bia n'Efesọs: o we hu ndi nēso uzọ-Ya.

Pọl zutere ndị na-eso ụzọ n’Efesọs ma kụziere ha ụzọ Chineke n’ụzọ zuru okè karị.

1. Atụmatụ zuru oke nke Chineke maka ndị Ya

2. Ike nke nkuzi Pọl

1. Ndị Efesọs 3: 20-21 "Ma onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche n'echiche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị si dị, onye ahụ ka otuto dịrị n'ọgbakọ na n'ime Kraịst Jizọs ruo mmadụ niile. ọb͕ọ, rue mb͕e nile ebighi-ebi: Amen.

2. Taịtọs 2:11-12 “N'ihi na amara Chineke apụtawo nke na-enye nzọpụta nye mmadụ niile. Ọ na-akụziri anyị ka anyị sị “Ee e” megide asọpụrụghị Chineke na agụụ mmekọahụ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi na ndụ nsọpụrụ Chineke n’oge a.”

ỌLU NDI-OZI 19:2 Ọ si ha, Ùnu natara Mọ Nsọ mb͕e unu kwere? Ha we si ya, Ayi anughi ma Mọ Nsọ di.

Pọl jụrụ ndị na-eso ụzọ n’Efesọs ma ha anatawo Mụọ Nsọ ebe ha kweere. Ha zara na ha anụbeghị maka ịdị adị nke Mụọ Nsọ.

1. Mkpa nke ịnata Mmụọ Nsọ

2. Mkpa nke ịmara Mụọ Nsọ

1. Jọn 14:26 - "Ma Onye inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n'aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile ma na-echetara unu ihe niile m gwara unu."

2. Ndị Efesọs 1: 13-14 - "N'ime Ya, unu onwe-unu kwa, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu, we kwere na Ya, were Mọ Nsọ nke kwere ná nkwa, bú ihe-nkwenye nke ihe-nketa-ayi rue mb͕e ebighi-ebi. anyị nwetara ya, iji nye otuto ya.”

ỌLU NDI-OZI 19:3 Ọ si ha, Gini kwa ka emere unu baptism? Ha we si, Rue baptism nke Jọn.

Pọl jụrụ ndị ikom iri na abụọ ahụ ma e mewo ha baptizim, ha zakwara na e mere ha baptizim dị ka baptizim Jọn si dị.

1. Mkpa Ịmara Baptizim Gị Dị Mkpa: Otú Ịma Ọnọdụ Baptizim Gị Pụrụ Isi Mee Ka Okwukwe Gị Sikwuo Ike.

2. Ike Pọl: Otú Ajụjụ Pọl Pụrụ Isi Mee Ka Ha Na-enwe Uto Ime Mmụọ

1. Matiu 3:11-12 – “N'ezie mu onwem ji miri me unu baptism rue ncheghari: ma onye ahu Nke nābia n'azum ka m'nwere ike, onye m'nērughi iburu akpukpọ-ukwu-Ya: Ọ gēji Mọ Nsọ were kwa unu me baptism. ọkụ.”

2. Mak 1:4-5 – “Jọn mere baptizim n'ime ọzara, na-ekwusa baptism nke nchegharị maka mgbaghara nke mmehie. Ala Judia nile na ndi Jerusalem we pukuru Ya, Ọ we me ha nile baptism n'osimiri Jọdan, nēkwuputa nmehie nile ha.

ỌLU NDI-OZI 19:4 Pọl we si, Jọn were baptism nke ncheghari me baptism n'ezie, nāsi ndi-Ju ka ha kwere n'Onye ahu Nke gaje ibia n'azu ya, bú Kraist Jisus.

Pọl kọwara na Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara baptizim nke nchegharị, na-agwa ndị mmadụ ka ha kwere na Jizọs Kraịst.

1. Oku nke Nchegharị: Ịkwadebe Ụzọ Maka Jizọs

2. Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe n’ime Jizọs Si Agbanwe Ndụ

1. Luk 3:3 - “O wee gaa n'ógbè niile dị gburugburu Jọdan, na-ekwusa baptizim nke nchegharị maka ngbaghara mmehie.”

2. Jọn 14:6 - "Jizọs siri ya, Mu onwem bu uzo, na ezi-okwu, na ndu: ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nna-ayi, ma-ọbughi site na Mu."

Ọrụ Ndị Ozi 19:5 Mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim nʼaha Onyenwe anyị Jizọs.

Mgbe ndị mmadụ nụrụ ozi ọma Pọl, e mere ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs.

1. Ike nke Okwukwe: Ịghọta Mmetụta Baptizim nwere

2. Ịrara Onyenwe anyị: Ihe Baptizim pụtara

1. Ndị Rom 6: 3-5 - "Ma ọ bụ, ùnu amaghị na e mere anyị niile baptizim n'ime Kraịst Jizọs baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere e liri anyị na ya site na baptism ịba n'ọnwụ, ka, dị nnọọ ka Kraịst. Site n'ebube nke Nna-ayi, ayi onwe-ayi we si na ndi nwuru anwu bilie, ayi onwe-ayi kwa gēbi kwa ndu ọhu: n'ihi na asi na ayi na Ya di n'onwu di ka nke Ya, ayi na Ya gādi kwa ná nbilite-n'ọnwu dika nke Ya.

2. Ndị Kọlọsi 2:12 - " ebe e liriworo ya na ya na baptizim, nke e mekwara ka unu na ya si n'ọnwụ bilie site n'okwukwe unu n'ọrụ Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie."

Ọlu Ndi-Ozi 19:6 Ma mb͕e Pọl bikwasiri ha aka-Ya abua, Mọ Nsọ we dakwasi ha; ma ha nēkwu okwu n'asusu di iche iche, bu kwa amuma.

Aka Pọl na-enye ndị kwere ekwe Mmụọ Nsọ mere ka ha na-asụ asụsụ dị iche iche na ibu amụma.

1: Imeghe onyinye nke mmụọ nsọ

2: Ikwu okwu n’asụsụ dị n’ime Nzukọ-nsọ

1: Ndị Galetia 5:22-23 Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

Ọlu Ndi-Ozi 2:4 Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nyere ha okwu.

Ọrụ 19:7 Ma ndị ikom niile dị ihe dị ka mmadụ iri na abụọ.

Ihe odide ahụ bụ gbasara ọnụ ọgụgụ ndị ikom nọ n'oge ahụ dị mmadụ iri na abụọ.

1. N'agbanyeghị ole mmadụ ole na ole, Chineke ka nwere ike iji ha mee nnukwu ihe.

2. Ọ bụghị n’oke otu ka a na-ekpebi ike Chineke, kama ọ bụ site na ọnụnọ ya n’ime ya.

1. Matiu 19:26 - "Jizọs lere ha anya wee sị: "N'ebe mmadụ nọ, ihe a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

2. Jeremaịa 33:3 - "Kpọkuo m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta, ị na-amaghị."

ỌLU NDI-OZI 19:8 O we ba n'ulo-nzukọ-ha, nēkwu okwu n'atụghị egwu rue ọnwa atọ, nāb͕a uka, nēkweye kwa okwu bayere ala-eze Chineke.

Pọl ji obi ike kwuo okwu n’ụlọ nzukọ ruo ọnwa atọ, na-eme ka ndị mmadụ kweta banyere alaeze Chineke.

1. Ike nke Okwu: Ikwusa Alaeze Chineke

2. Na-ekwu Okwu Chineke n'atụghị egwu: Ihe atụ Pọl

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma ewezuga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ.

ỌLU NDI-OZI 19:9 Ma mb͕e ndi di iche iche mere ka obi-ha di ike, ma ha ekweghi, ha nēkwu kwa okwu ọjọ bayere uzọ ahu n'iru ìgwè madu ahu, O we si n'ebe ha nọ pua, kewaputa ndi nēso uzọ-Ya, nākparita uka kwa-ubọchi n'ulo-nzukọ nke Tairanọs.

Pọl zutere ndị jụrụ ozi ọma ahụ, o wee kewapụ onwe ya na ndị na-eso ụzọ ya n’ebe ha nọ, ma na-ezi ha ihe kwa ụbọchị n’ụlọ akwụkwọ Taịranọs.

1. Ike nkewa

2. Okwukwe Pọl

1. Ndị Rom 16:17-18 - Ana m arịọ unu, ụmụnna m, ka unu lezienụ anya maka ndị na-akpata nkewa, na-akpatakwa ihe mgbochi megide ozizi ahụ a kụziiri unu; zere ha. N'ihi na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi, kama ọchịchọ nke onwe ha, sitekwa n'okwu ire ụtọ na ire ụtọ ha na-eduhie obi ndị nzuzu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 5:11-13 - Ma ugbu a, m na-edegara unu akwụkwọ ozi ka unu na onye ọ bụla a na-aza aha nwanne ya ghara ịkpakọrịta ma ọ bụrụ na o nwere mmekọahụ rụrụ arụ ma ọ bụ anyaukwu, ma ọ bụ na ọ bụ onye na-ekpere arụsị, onye nkwutọ, onye aṅụrụma, ma ọ bụ onye na-apụnara mmadụ ihe— ghara ọbụna iso onye dị otú ahụ rie nri. N'ihi na gini ka m'nweworo n'ikpé ndi nọ n'èzí? Ọ̀ bughi ndi nọ n'ọgbakọ ka unu gēkpe ikpe? Chineke na-ekpe ndị nọ n’èzí ikpe. Wepunu ajọ onye ahu n'etiti unu.

Ọlu Ndi-Ozi 19:10 Ma nka digide rue arọ abua; nke mere na ndi nile bi n’Esia nuru okwu Onye-nwe-ayi Jisus, ma ndi-Ju ma ndi-Grik.

Pọl kwusara ozi ọma n’Efesọs ruo afọ abụọ, ọtụtụ ndị, ma ndị Juu ma ndị Grik nụrụ okwu Onyenwe anyị Jizọs.

1. Mkpa Ikwusa Ozi Ọma—Otú Ozi Pọl n’Efesọs pụrụ isi kpalie anyị ijekwuru ndị ọzọ ozi.

2. Ike nke Okwu - ka Okwu nke Onye-nwe-ayi Jisus si gbanwee obi ndi nọ n’Efesọs

1. Ndị Rom 10:14-15 - Olee otú ha ga-esi kwere n'Onye ahụ ha na-anụtụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha?

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

Ọrụ Ndị Ozi 19:11 Chineke wee rụọ ọrụ ebube pụrụ iche site nʼaka Pọl.

Chineke rụrụ ọrụ ebube site n’ozi Pọl.

1. "Ike nke Okwukwe: Inweta Ọrụ ebube nke Chineke Site na Nkwenye"

2. “Onye Ọrụ Ebube: iso Chineke Na-akpakọrịta Site n’Ozizi Pọl”

1. Ndị Hibru 11:1-2 "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya: n'ihi na site na ya ka ndị oge ochie natara otuto ha."

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9 "Ma ọ sịrị m: "Amara m ezuola gị, n'ihi na e mewo ka ike m zuo oke n'adịghị ike." Ya mere, m ga-eji obi ụtọ na-anya isi karịa maka adịghị ike m, ka ike nke Kraịst wee dịkwasị m.”

Ọrụ Ndị Ozi 19:12 Ya mere, a na-esi nʼahụ́ ya bute ákwà mgbochi ma ọ bụ uwe mgbokwasị ndị ahụ na-arịa ọrịa, ọrịa ndị ahụ na-apụkwa n'ahụ ha, ndị mmụọ ọjọọ ahụ wee si na ha pụta.

E ji ahụ́ Pọl gwọọ ndị mmadụ; ewepụrụ ya ákwà mgbochi na uwe mwụda na-agwọ ndị ọrịa na-achụpụ mmụọ ọjọọ.

1. "Ike nke Okwukwe: Pọl na Ọgwụgwọ Ọrụ ebube"

2. "Ikike nke Jizọs: Ngwọta Site n'aka Pọl"

1. Mak 16:17-18 - "Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwere ekwe: N'aha m ka ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ; ha ga-ekwu okwu n'asụsụ ọhụrụ; ha ga-eji aka ha bulie agwọ, na mgbe ha na-aṅụ nsi na-egbu egbu. , ọ gaghị emerụ ha ahụ́ ma ọlị, ha ga-atụkwasịkwa ndị ọrịa aka ha, ahụ́ ga-adịkwa ha.”

2. Matiu 10:1 - "Ọ kpọrọ mmadụ iri na abụọ na-eso ụzọ ya ka ha na-enye ha ikike ichupụ ndị mmụọ na-adịghị ọcha na-agwọ ọrịa ọ bụla na ọrịa."

ỌLU NDI-OZI 19:13 Ma ufọdu n'etiti ndi-Ju ndi nāwaghari, ndi nāchupu ha n'ọlu, were jide ha ikpọku aha Onye-nwe-ayi Jisus, bú ndi nwere mọ ọjọ, si, Ayi ji Jisus Onye Pọl nēzisa ṅu iyi.

Ụfọdụ ndị Juu ji aha Jizọs nwaa ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ.

1. Ike Aha Jizọs

2. Ikike nke Oziọma

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla, 10 ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. 11 ma ire ọ bula nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, E nyewom ikike nile n'elu-igwe na n'elu uwa; 19 Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, 20 na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

Ọrụ Ndị Ozi 19:14 Ma e nwere ụmụ ndị ikom asaa nke otu Skeva, onye Juu na ndị isi ndị nchụàjà, bụ́ ndị mere otú ahụ.

Ụmụ ndị nchụàjà bụ́ ndị Juu nwara ịchụpụ mmụọ ọjọọ.

1. Ike nke Okwukwe: Ka Ozi Nzọpụta Pọl si gbanwee ndụ

2. Mkpa nke nrube-isi: Irube isi n'iwu Chineke

1. Jemes 2:17-18 "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosi gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2. Ọrụ 5:29 "Mgbe ahụ Pita na ndịozi ndị ọzọ zara, sị, Ayi kwesịrị irubere Chineke isi karịa mmadụ."

Ọrụ Ndị Ozi 19:15 Mmụọ ọjọọ ahụ wee zaa, sị: “Amaara m Jizọs, amakwaara Pọl; ma ònye ka unu bu?

Otu mmụọ ọjọọ jụrụ ndị ahụ bụ ndị na-achụpụ ya n’aha Jizọs na Pọl.

1. Ike Aha: Inyocha Ike Aha Jizọs na Mmetụta Ozi Pọl Pụtara.

2. Ịma Jizọs: Otú Ịmata Jizọs Si Eduba n'Ikike Ime Mmụọ

1. Ndị Filipaị 2:9-10 : “Ya mere, Chineke ebuliwo Ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla, ka ikpere ọ bụla wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. ”

2. Ndị Efesọs 6:12 : “N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe.”

Ọrụ Ndị Ozi 19:16 Ma nwoke ahụ nke mmụọ ọjọọ ahụ dị nʼime ya makwasịrị ha ma merie ha ma merie ha, ha wee si n'ụlọ ahụ gbapụ gba ọtọ gbapụkwa ma merụọ ahụ́.

Otu nwoke nwere mmụọ ọjọọ mere ka ndị mmadụ nọ n’otu ụlọ ya merụọ ahụ́, mee ka ha gbapụ n’ọnọdụ yiri uwe.

1. Ike Mmụọ Na-adịghị Nsọ: Ịmata na Zere Mmetụta Na-adịghị Nsọ.

2. Iji Ezi Ihe Na-emeri Ihe Ọjọọ: Otú Okwukwe Pụrụ Inyere Anyị Aka Imeri Ọnwụnwa na Mmehie.

1. Ndị Efesọs 6:12 - "N'ihi na mgba anyị na-alụ abụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ọchịchị, megide ike nke ụwa a gbara ọchịchịrị, na megide mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe dị n'eluigwe."

2. 1 Jọn 4:4 - "Unu, umu-ntakiri, si na Chineke puta, unu emeriwo kwa ha: n'ihi na onye ahu nke di nime unu ka onye ahu nke di n'uwa uku."

Ọrụ Ndị Ozi 19:17 Ma ndị Juu na ndị Grik niile bi nʼEfesọs mara nke a; egwu we dakwasi ha nile, ewe bulie aha Onye-nwe-ayi Jisus uku.

Ụjọ dakwasịrị ndị Juu na ndị Grik bi n’Efesọs mgbe ha nụchara gbasara ike Onyenwe anyị Jizọs.

1. Ike nke Aha Jisos

2. Egwu na okwukwe na Chineke

1. Ndị Filipaị 2: 9-11 - "Ya mere, Chineke weliri ya elu n'ebe kasị elu ma nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa." na ire ọ bụla na-ekweta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.”

2. Aịzaya 12:2 - "N'ezie, Chineke bụ nzọpụta m, m ga-atụkwasị obi, ghara ịtụ egwu.

Ọrụ Ndị Ozi 19:18 Ọtụtụ ndị kwere ekwe bịakwara kwupụta ma gosi omume ha.

Ọtụtụ ndị kwere ekwe kwuputara okwukwe ha na Jizọs Kraịst n’ihu ọha.

1: Ike nke nkwuputa – Otu ikwupụta okwukwe anyị na Jizọs Kraịst n’ihu ọha nwere ike ịgbanwe ndụ anyị.

2: Nnwere Onwe nke Okwukwe—Olee otú ịtụkwasị Jizọs Kraịst obi si eweta ezi nnwere onwe.

1: Ndị Rom 10:9-10 “Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bụkwa ọnụ ka a na-eji ekwupụta nzọpụta.”

2: Matiu 16:16 Saimon Pita zara, si, Gi onwe-gi bu Kraist ahu, Ọkpara nke Chineke di ndu.

ỌLU NDI-OZI 19:19 Ọtutu n'etiti ndi nāb͕a ọmuma we chikọta akwukwọ-ha, sure ha ọku n'iru madu nile: ha we gua ọnu-ahia-ha, hu ya ọgu nnù ọla-ọcha abua na ọgu iri.

Ndị Efesọs bibiri akwụkwọ mgbaasị na anwansi ha, were ha dị puku mkpụrụ ego ọlaọcha iri ise.

1. Ike nke nchegharị: Imeri Ọnwụnwa nke Ụwa

2. Ọnụ nke mmehie: Ọnụ ahịa nke ichigharịkwuru Chineke

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwekwala ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke nke dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Ilu 1:10-19 - "Nwa m, ọ bụrụ na ndị mmehie rata gị, ekwela. Ọ bụrụ na ha asị, Soro anyị bịa, ka anyị chebiri ịkwafu ọbara; ka ayi loda ha na ndu dika ala-mọ, na ndi zuru okè, dika ndi nārida n'olùlù: ayi gāchọta ihe nile di oké ọnu-ahia, ihe-nkwata ka ayi meju ulo-ayi: fesa nzà-gi n'etiti ayi, ka ayi nile nwe otù akpa ego. "Nwa m, esola ha eje ije n'ụzọ, chebe ụkwụ gị pụọ n'ụzọ ha: n'ihi na ụkwụ ha na-agba ọsọ ime ihe ọjọọ, ha na-emekwa ngwa ịkwasa ọbara."

Ọrụ Ndị Ozi 19:20 Ya mere, okwu Chineke wee na-emeri.

Okwu Chineke tolitere n'ike wee gaa nke ọma.

1. Okwu Chineke nwere ike ịgbanwe ndụ

2. Ike nke ikwusa ozi ọma

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere.

2. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, ma ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gēme kwa ka ihe nāgaram nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

ỌLU NDI-OZI 19:21 Mb͕e ihe ndia mesiri, Pọl zubere nime mọ-ya, mb͕e ọ gabigara Masedọnia na Akaia, ka ọ je Jerusalem, si, Mb͕e m'gasiri n'ebe ahu, aghaghm ihu kwa Rom.

Pọl kpebiri na ya ga-eji mmụọ nsọ gaa Jeruselem na Rom.

1. Mkpa ọ dị isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ime mmụọ na iji nzube na-achụ ya.

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na-eduzi na iduzi ndụ anyị.

1. Ndị Filipaị 3:14 - “Ana m agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Rom 8:14 - “N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu, ndị a bụ ụmụ Chineke.”

Ọrụ Ndị Ozi 19:22 Ya mere o zipụrụ mmadụ abụọ nʼime ndị na-ejere ya ozi na Masedonia, Timoti na Erastọs; ma ya onwe ya nọrọ n’Eshia otu oge.

Pọl zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị ibe ya, bụ́ Timoti na Erastọs, ka ha gaa Masedonia mgbe ọ nọrọ n’Eshia ruo oge ụfọdụ.

1. Mkpa nke nnochite anya na ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke

2. Ike nke mkpakọrịta na ịrụkọ ọrụ ọnụ

1. Ilu 15:22 - Ọ bụrụ na ndụmọdụ adịghị, atụmatụ na-emebi emebi, ma n'ọtụtụ ndị ndụmọdụ ka ha guzosie ike.

2. 1 Ndị Kọrint 3:5-7 - Gịnịzi bụ Apọlọs? Gịnịkwa bụ Pọl? Ndi-orù ndi unu siri n'aka-ha kwere, dika Onye-nwe-ayi nyere onye ọ bula ohere. m kụrụ mkpụrụ, Apọlọs gbara mmiri, ma Chineke na-eme ka o too. Ya mere, ọ bughi onye nāku, ma onye nāsu mmiri, ọ bughi ihe ọ bula, kama ọ bu Chineke Nke nēme ka ọ pua.

Ọrụ Ndị Ozi 19:23 Ma nʼotu oge ahụ, ọ dịghị mkpasu iwe bilitere nʼụzọ ahụ.

Enwere nnukwu ọgbaghara n’obodo ahụ maka nkuzi nke Ụzọ ahụ.

1. Ike nke ezi ozi – ka otu ozi ga-esi kpalie oke mkpali n’obodo

2. Iguzo maka ihe ziri ezi - mkpa ọ dị ikwupụta ihe ị kwenyere na ya

1. Ọrụ 4: 14-17 - Pita na Jọn ji obi ike gbaa akaebe banyere Jizọs

2. Aisaia 40:31 - Ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ

Ọrụ Ndị Ozi 19:24 N'ihi na otu nwoke aha ya bụ Dimitriọs, onye na-akpụ ọlaọcha, onye na-arụ ụlọ arụsị ọlaọcha maka Diana, wetara ndị omenkà uru ọ dịghị ihe ọ bụla;

Ihe ịga nke ọma nke Demetrius n'ọrụ ya nke ịrụ ụlọ arụsị ọlaọcha maka Diana bụ ihe atụ nke otú ịrụsi ọrụ ike na nraranye nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

1. Ịrụsi ọrụ ike na nraranye nwere ike ibute ụgwọ ọrụ dị ukwuu.

2. Enwere nnukwu uru n’ọrụ aka anyị.

1. Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, were ike gị niile mee ya.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 – Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

ỌLU NDI-OZI 19:25 Ọ we kpọkọta ha na ndi-ọlu-ha, si, Ndi-nwe-ayi, unu amawo na n'ọlu nka ka ayi ji àkù-ayi.

E chetaara ndị na-arụ ọrụ n’Efesọs na nkà ha bụ isi iyi nke akụ̀ na ụba ha.

1: Chineke ejirila onyinye na nka gọzie anyị nke anyị ga-eji weta ọganihu.

2: Anyị kwesịrị inwe ekele maka akụ na ụba anyị nwere ma jiri ya nye Ya otuto.

1: Eklisiastis 9:10: Ihe ọ bula aka-gi chọtara ime, were ike-gi nile me ya.

Matiu 6:24: Ọ dighi onye ọ bula puru orù nke nna abua. Ma-ọbu na unu gākpọ otù nime ha asì, hu ibe-ya n'anya;

Ọrụ Ndị Ozi 19:26 Unu hụkwaranụ nụkwara na ọ bụghị naanị nʼEfesọs, kama ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nʼEshia dum, Pọl a na-eme ka ọtụtụ mmadụ kweta ma chigharịa, na-asị na ha abụghị chi, ndị e ji aka mee.

Pọl mere ka ọtụtụ ndị bi n’Eshia kweta ma gbakụta ha azụ site n’ịkụziri ha na arụsị ndị e ji aka mee abụghị chi.

1. Ikpere arụsị: Iji Okike dochie Onye Okike

2. Ike nke Okwu Chineke: Na-agbanwe ndụ

1. Deuterọnọmi 5: 7-9 - Ị gaghị enwe chi ọzọ n'ihu m

2. Aisaia 44: 15-20 - N'efu ka ị na-eme arụsị, na-efekwa ihe ejiri aka gị mee.

Ọrụ Ndị Ozi 19:27 Ya mere, ọ bụghị naanị nke a ka ọ dị n'ihe ize ndụ nke a ga-eme ka anyị ghara ime ihe efu; ma ka e wee lelịa ụlọ nsọ nke nnukwu chi nwanyị Diana, na ibibi ịdị ebube ya, nke Eshia na ụwa nile na-efe.

Ọtụtụ ndị na-asọpụrụ nnukwu chi nwanyị Diana, ma ụlọ nsọ ya nọ n'ihe ize ndụ nke ibibi ya.

1: Ọ dịghị onye dị elu karịa Chineke - Ọrụ 19:27

2: Onye ọ bụla nwere ike ịdị ukwuu ime mmụọ - Jemes 4:10

1: Chineke ka ike ọ bụla ọzọ - 1 Jọn 4: 4

2: Chineke anyị bụ Chineke dị egwu - Abụ Ọma 47: 2

ỌLU NDI-OZI 19:28 Ma mb͕e ha nuru okwu ndia, iwe were ha n'ọnuma, tie nkpu, si, Diana nke ndi Efesọs di uku.

Okwu Pọl were ìgwè ndị Efesọs iwe ma kpọsaa nrara ha raara onwe ha nye Diana.

1. Ekwela ka ọchichọ nke oge a duhie gị n'eziokwu.

2. Anyị aghaghị inwe amamihe na nghọta n'agbanyeghị nrụgide omenala.

1. Jemes 1:5-8 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

ỌLU NDI-OZI 19:29 Obodo ahu nile we juputa n'ọb͕a-aghara: mb͕e ha jidesiri Gaiọs na Aristakọs, bú ndi Masedọnia, ndi Pọl na ha nọ n'ije, ha were otù obi b͕abà n'ulo ihe nkiri.

Efisɛ nnipakuw kɛse no mufo a wɔwɔ hɔ nnɛ nso hyiaa Paulo.

1: Atụmatụ Chineke karịrị ọnọdụ anyị

2: Guzosie ike n'okwukwe n'agbanyeghị ọgba aghara na mgbagwoju anya

1: Ndị Rom 8: 38-39 N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2: Isaiah 41:10 “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọrụ Ndị Ozi 19:30 Ma mgbe Pọl chọrọ ịbakwuru ndị mmadụ, ndị na-eso ụzọ ya ekwetaghị ya.

Ndị na-eso ụzọ Jizọs gbochiri Pọl ịbanye n’ìgwè mmadụ ahụ.

1. Ike nke Ịdị n'Otu: Otú Ịkọkọ Ọnụ Si Eme Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike

2. Ike nke Nghọta: Mgbe Ị Ga-eso na Mgbe Ị Ga-edu

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. Ilu 14:15 - Onye na-enweghị uche na-ekwere ihe niile, ma onye nwere ezi uche na-eche nzọụkwụ ya echiche.

ỌLU NDI-OZI 19:31 Ma ufọdu nime ndi-isi Esia, ndi bu ndi-eyì-ya, zigara ya ozi, riọ ya ka ọ ghara imara onwe-ya n'ebe anēme ihe.

Ụfọdụ ndị enyi Pọl nọ n’Eshia zigara ya ozi, na-arịọ ya ka ọ ghara ịga ebe a na-eme ihe nkiri.

1. Ntụkwasị obi na ndị enyi: Ọbụna ndị ndu kacha ukwuu chọrọ nkwado

2. Ịmara mgbe ị ga-etinye ihe ize ndụ: nguzozi nke okwukwe na ịkpachara anya

1. Ilu 19:20, "Nụrụ ndụmọdụ, natakwa ịdọ aka ná ntị, ka i wee mara ihe n'ikpeazụ gị."

2. Ndị Filipaị 4:13, "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

Ọrụ Ndị Ozi 19:32 Ya mere ụfọdụ na-eti otu ihe, ndị ọzọ na-etikwa ihe ọzọ: n’ihi na ọgbakọ ahụ nwere mgbagwoju anya; ma ọtụtụ n’ime ha amaghị ihe mere ha ji gbakọta.

Nzukọ ahụ gbagwojuru anya, ha amaghịkwa ihe mere ha ji na-agbakọta.

1. Ike nke ịdị n'otu: Otu anyị nwere ike isi nweta nnukwu ihe mgbe anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ

2. Atụla egwu ịjụ ajụjụ: Ịchọ idoanya na nghọta

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu. n'ịhụnanya, na-anụ ọkụ n'obi ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

Ọrụ Ndị Ozi 19:33 Ha dọpụtakwara Alegzanda nʼetiti igwe mmadụ ahụ, ndị Juu na-ebuga ya nʼihu. Ma Alegzanda we tie aka, na ọ nāchọ ikpuchiri ndi Israel.

Ndị Juu kpọpụtara Alegzanda n'ìgwè mmadụ ahụ, o mekwara ka ndị mmadụ kwe ka o kwuo okwu.

1. Ike Ndịàmà: Otú Mmetụta Anyị Pụrụ Isi gbanwee Ndụ

2. Iguzosi ike Maka Ihe ziri ezi: Iguzosi Ike Maka Nkwenkwe Anyị

1. Aisaia 43:1-3 – Ma ub͕u a otú a ka Jehova siri, bú Onye kere gi, Jekob, na Onye kpuworo gi, Israel, Atula egwu: n'ihi na ab͕aputawom gi, akpọwom gi n'aha-gi; i bu nkem. Mb͕e i nāgabiga nime miri, M'gānọyere gi; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi-esure kwa gi.

2. Matiu 10:32-33 - Ya mere, onye ọ bula nke gēkwuputam n'iru madu, onye ahu ka M'gākwuputa kwa n'iru Nnam Nke bi n'elu-igwe. Ma onye ọ bula nke gāgọnarim n'iru madu, onye ahu ka M'gāju kwa n'iru Nnam Nke bi n'elu-igwe.

ỌLU NDI-OZI 19:34 Ma mb͕e ha matara na ọ bu onye-Ju, ha nile nēti nkpu n'otù olu ihe ra ka awa abua, si, Diana nke ndi Efesọs di uku.

N’otu nnọkọ e nwere n’Efesọs, ndị mmadụ ghọtara na Pọl bụ onye Juu ma tie mkpu ruo awa abụọ iji too Diana.

1: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị na-emeghachi omume n’ebe ndị dị iche na anyị nọ.

2: Anyị aghaghị ịdị na-echeta ike nke okwu anyị na mmetụta ọ pụrụ inwe n'ebe ndị gbara anyị gburugburu nọ.

1: Jemes 3:1-12, na-ekwusi ike ike ire na otú e si eji ya eme ihe ọma na ihe ọjọọ.

2: Ndị Kọlọsi 4:6, na-agba anyị ume iji okwu anyị na-eme ihe n'amamihe na n'amara.

ỌLU NDI-OZI 19:35 Ma mb͕e onye-isi obodo ahu mere ka obi ju ndi-Ju, o we si, Ndikom Efesọs, òle madu nọ n'ebe ahu nke nāmaghi na obodo ndi Efesọs bu onye nākpọ isi ala nye chi di uku ahu, bú Diana, na nke ihe oyiyi ahu nke dara ada. gbadata na Jupita?

Onye odeakwụkwọ obodo Efesọs mere ka obi dajụọ ndị mmadụ site n’ichetara ha ofufe obodo ahụ na-efe chi nwanyị ukwu bụ́ Diana na ihe oyiyi ahụ si na Jupita daa.

1. Ihe ize ndụ nke ife arụsị

2. Ike nke ihe nketa obodo

1. Ọpụpụ 20:3-5 - “Enwela chi ọzọ n'ihu m. Emerela onwe-gi arusi apiri api, ma-ọbu ihe-oyiyi ọ bula nke di n'elu-igwe n'elu, ma-ọbu nke di n'uwa n'okpuru, ma-ọbu nke di na miri n'okpuru uwa. Akpọrọla ha isi ala, fè ha òfùfè: n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-gi, bu Chineke ekworo.

2. Ọrụ 17:16-17 – Ma mgbe Pọl na-eche ha n'Atens, iwe were mmụọ ya n'ime ya mgbe ọ hụrụ na e nyefere obodo ahụ n'aka arụsị. Ya mere, ọ na-eso ndị Juu na ndị Jentaịl na-efe ofufe na-atụgharị uche n’ụlọ nzukọ, ya na ndị nọkwa n’ọma ahịa kwa ụbọchị.

Ọrụ Ndị Ozi 19:36 Ebe ọ bụ na a pụghị ikwu okwu megide ihe ndị a, unu kwesịrị ịgbachi nkịtị, ka unu ghara ime ihe ọ bụla ngwa ngwa.

Ịdọ aka ná ntị Pọl megide mkpebi iwe ọkụ na Ọrụ 19:36.

1: Tụlee ihe ga-esi na ya pụta—Ịtụgharị uche n’ịdọ aka ná ntị Pọl ka anyị zere ime ihe ọkụ ọkụ

2: Wepụta oge chee echiche - Ịghọta mkpa ọ dị ịkpachapụrụ anya na mkpebi anyị

Ilu 14:15 - Onye nēnweghi uche nēkwere okwu nile ọ bula: Ma onye-nghọta nēlegide ije-ya anya nke-ọma.

Jemes 1:19 - Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

Ọrụ Ndị Ozi 19:37 Nʼihi na unu kpọtatara ndị ikom a, ndị na-abụghị ndị na-apụnara mmadụ ihe nʼọgbakọ ma ọ bụ ndị na-ekwulu chi nwaanyị unu.

E boro Pọl na ndị ibe ya ebubo na ha zukọrọ ihe na ikwulu chi chi Efesọs. Pọl na-ekwupụta na aka ha dị ọcha na ebubo ndị a.

1. Ike nke Okwu Anyị: Otú Okwu Anyị Si emetụta Ndụ Anyị

2. Ikwesị ntụkwasị obi n'Okwukwe: Ọmụmụ Pọl na Saịlas

1. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

2. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto, cheenụ echiche. banyere ihe ndị a.

ỌLU NDI-OZI 19:38 Ya mere, ọ buru na Dimitriọs na ndi-ọ̀kà ndi ya na ha nọ nwere okwu megide onye ọ bula, iwu ghe-kwa-ra oghe, ma e nwere ndi-ikpe: ka ha kperita onwe-ha n'ikpé.

Demetrius na ndị enyi ya kwesịrị iji usoro iwu dozie esemokwu ọ bụla ha na ibe ha nwere kama ime ihe ike.

1. Idozi esemokwu n'udo - Otu esi eji iwu dozie esemokwu n'emeghị ihe ike.

2. Amamihe nke Iwu - Ịghọta uru iwu bara na ihe mere ekwesịrị iji kwanyere ya ugwu.

1. Ndị Rom 12:17-19 - Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-echebakwara ihe dị mma n'anya mmadụ niile.

2. Ilu 15:1 - Azịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpalite iwe.

Ọrụ Ndị Ozi 19:39 Ma ọ bụrụ na unu ajụọ ihe ọ bụla gbasara ihe ndị ọzọ, a ga-ekpebi ya nʼọgbakọ iwu kwadoro.

Pọl gwara ndị na-eso ụzọ Efesọs ka ha dozie okwu ọ bụla ọzọ ná mgbakọ iwu kwadoro.

1. Mkpa nghọta na ọgbakọ Ndị Kraịst

2. Mkpa ịdị n’otu n’ime Nzukọ-nsọ

1. Ndị Rom 15:5-6 “Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu wee jiri otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. "

2. 1 Ndị Kọrịnt 14:40 “Ma e kwesịrị ime ihe niile n’ụzọ kwesịrị ekwesị na n’usoro.”

Ọrụ Ndị Ozi 19:40 Nʼihi na anyị nọ nʼihe ize ndụ ịbụ ndị a jụrụ ajụ nʼihi ọgbaghara nke taa, nʼihi na ọ dịghị ihe mere anyị ga-eji zaa ajụjụ a.

Pọl na ndị enyi ya nọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị a jụrụ ajụjụ maka itinye aka na ọgba aghara n'ihi enweghị nkọwa maka ọgba aghara ahụ.

1. Ike Aha: Otu Omume Anyị Si atụgharị n'Aka Omume Anyị

2. Ihe ize ndụ nke ịkpata ọgba aghara: ịtụgharị uche n'ihe ga-esi n'omume anyị pụta.

1. Ilu 22:1 - Aha ọma ka ihe a na-achọsi ike karịa ọtụtụ akụ; ihe edoro-n'anya di nma kari ọla-ọcha ma-ọbu ọla-edo.

2. Jemes 2:14 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha?

Ọlu Ndi-Ozi 19:41 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, o we zipu nzukọ Kraist.

Paul ama okụre utịn̄ikọ esie ọnọ esop onyụn̄ ebịn mmọ.

1. Ike nke Okwu Anyị: Otu esi eji ikike ekwu okwu

2. Mkpa Ige Ntị: Otu esi eji nghọta anụ ihe

1. Ilu 18:21 – Ọnwụ na ndụ dị n’ike ire

2. Jemes 1:19 - Dị ngwa n'ịnụ ihe, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ

Ọrụ 20 kọrọ otú Pọl si gaa Masedonia na Gris, ihe mere Yutikọs na Troas, na okwu nlelị Pọl gwara ndị okenye nọ n’Efesọs.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl hapụrụ Efesọs mgbe ọ gbasasịrị ọgba aghara ma si Masedonia na-agba ndị na-eso ụzọ ume. Ọ nọrọ ọnwa atọ na Gris ma mgbe ọ na-achọ ịlaghachi Siria, ọ matara na ndị Juu na-akpa nkata imegide ya, o wee kpebie isi na Masedonia lọta, ya na Sopata Pyrrhus Berea Aristakọs Sekundus Ndị Tesalonaịka Gaius Derbe Timoti Tikikọs Trofimọs Asia (Ọrụ 20:1) -4). Ndị ikom a gara n’ihu na-echere anyị Troas anyị si na Filipaị gachaa achịcha na-ekoghị eko ka ụbọchị ise gachara sonyeere ha Troas ebe nọrọ ụbọchị asaa (Ọlụ Ndịozi 20:5-6).

Paragraf nke Abụọ: N’izu mbụ mgbe Pọl na-ezute achịcha, Pọl gwara ndị na-achọ ịpụ n’echi ya nọ na-ekwu okwu ruo etiti abalị n’ọnụ ụlọ dị n’elu ebe ọtụtụ oriọna na-ere ọkụ n’ebe ahụ, otu nwa okorobịa aha ya bụ Yutikọs nọ ọdụ na windo na-ehi ụra nke ukwuu ka Pọl na-ekwu okwu ka na-emeri ya ụra dara. ala-eze nke-atọ we welie n'ọnwu, ma Pọl ridara n'ala n'isi-ya, kuru ya ogwe-aka, si, Ka atu-kwa-la ujọ na ọ di ndu. Mgbe ahụ rigoro n'elu ụlọ, nyawaa achịcha rie ogologo oge, ọbụna ruo mgbe chi ọbụbọ wee pụọ ebe ahụ, a kpọtaara nwata nwoke n'ụlọ na ndụ nke ukwuu nkasi obi (Ọrụ 20: 7-12).

Paragraf nke Atọ: Ha si n’ebe ahụ jiri ụgbọ mmiri gawa Maịlitọs n’ihi na Pọl ekpebiela ịgafe Efesọs ka ọ ghara iwepụta oge n’ógbè Eshia n’ihi na ọ chọsiri ike iru Jeruselem ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume n’ụbọchị Pentikọst. Site na Miletọs we ziga ozi ndi-okenye nke Efesọs bia izute ya. Mgbe ha rutere, o kwuru okwu nlegharị anya ya na-echetara ha otú ndụ n’etiti ha si jeere Onyenwe anyị ozi dị ukwuu n’ịdị umeala n’obi, anya mmiri n’etiti ule kpụ ọkụ n’ọnụ n’etiti ndị Juu kpara nkata ahụ alaghị azụ n’ikwusa ozi ọma ọ bụla ga-abara ụlọ ọha na eze akụzi ihe na-agba akaebe ma ndị Juu ndị Gris nchegharị n’ebe Chineke nwere okwukwe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst manyere ugbu a ka Mmụọ Nsọ gaa. Jerusalem na-amaghị ihe ga-eme m ebe ahụ naanị mara obodo ọ bụla Mmụọ Nsọ na-adọ m aka ná ntị na ihe isi ike na-eche m n'ụlọ mkpọrọ na-eche m echiche na ndụ m kwesịrị ihe ọ bụla naanị gbasa ọsọ ọrụ Onyenwe anyị Jizọs nyere m na-agba akaebe ozioma amara Chineke (Ọrụ 20: 13-24). Ọ dọrọ ha aka ná ntị anụ ọhịa wolf ndị na-abịa n'etiti ọnụ ọgụgụ nke ha na-agbagọ eziokwu na-adọpụ ndị na-eso ụzọ mgbe ha gbasịrị ha ume ka ha na-eche nche cheta ruo afọ atọ akwụsịbeghị iji anya mmiri dọọ onye ọ bụla n'ime abalị otu abalị. Mgbe o kwuchara ihe ndị a, ha wee gbuo ikpere n'ala kpee ekpere, ha niile wee pụọ gawa ya ebe ha na-akwa ákwá makụọ sutu ya ọnụ, ihe wutere ya nke ukwuu n'okwu o kwuru na ha agaghị ahụ ihu ya ọzọ (Ọrụ 20:25-38).

ỌLU NDI-OZI 20:1 Ma mb͕e ọb͕a-aghara ahu kwusiri, Pọl we kpọ ndi nēso uzọ-Ya biakute Ya, we b͕akua ha, pua iga Masedonia.

Pọl sịrị ndị na-eso ụzọ ya gaa nke ọma mgbe ọgbaghara ahụ gwụsịrị wee gaa Masedonia.

1. Ike Goodbye: Mụta ịhapụ ịhapụ

2. Ịnabata mgbanwe na njem na-aga n'ihu

1. Aisaia 43:18-19 (“Echetala ihe mbu nile, tukwasi-kwa-la ihe mb͕e ochie: le, anameme ihe ọhu: ub͕u a ọ nēpuputa, ùnu aghọtaghi ya? M'gēme ka ọ uzọ n'ala di elu. ozara na osimiri di n’ọzara.”)

2. Jọshụa 1:9 ("Ọ̀ bụ na mụ enyeghị gị iwu? Dị ike, nweekwa obi ike. Atụla egwu, atụkwala ụjọ, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị nọnyeere gị ebe ọ bụla ị na-aga.")

ỌLU NDI-OZI 20:2 Ma mb͕e Ọ gasiri n'akuku ahu nile, we nye ha ọtutu nkasi-obi, ọ ba na Gris.

Pọl gbara ndị kwere ekwe nọ n’ebe ndị ahụ ọ gara tupu ha abịa Gris ume.

1. “Na-ewusi Okwukwe Ike Site n’Agbamume”

2. “Ike nke Okwu”

1. Ndị Efesọs 4:29 - "Ka okwu ọ bụla nke na-emebi emebi ghara isi unu n'ọnụ pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara."

2. Ndị Rom 15:4-5 - “N'ihi na ihe ọ bụla e dere n'oge gara aga, e deworo ya ka ọ bụrụ ntụziaka anyị, ka anyị wee site ná ntachi obi na agbamume nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya. Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’obi ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị.”

Ọrụ 20:3 Ma nọrọ n’ebe ahụ ọnwa atọ. Ma mb͕e ndi-Ju nēche ya, mb͕e Ọ nāchọ ub͕ọ ije Siria, o zube isi na Masedọnia laghachi.

Pọl nọrọ na Gris ọnwa atọ, mgbe ndị Juu gbara izu megide ya, o kpebiri isi na Masedonia gabiga Siria.

1. Imeri Nsogbu: Otu esi anọgidesie ike n'oge ihe isi ike

2. Ọchịchị Chineke: Ịtụkwasị obi na atụmatụ ya na nduzi ya

1. Ndị Efesọs 6:13 “Ya mere, werenụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide n'ajọ ụbọchị, ma mgbe unu meworo ihe nile, iguzosi ike.”

2. Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị.”

Ọrụ Ndị Ozi 20:4 Ya mere Sopata nke Beria sooro ya gaa Eshia; na nke ndị Tesalonaịka, Aristakọs na Sekundọs; na Gaiọs onye Dabe, na Timoti; na nke Esia, Tikikọs na Trọfimọs.

Pọl, Sopata, Aristakọs, Sekundọs, Gaiọs, Timoti, Tikikọs na Trọfimọs so gaa Eshia.

1. Ike nke ịdị n’otu: Njem Pọl na ndị ibe ya

2. Ike nke ọbụbụenyi: Ihe omume Pọl na ndị enyi ya

1. Eklisiastis 4:9-12 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgburu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya! Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ, ha na-ekpo ọkụ, ma olee otú mmadụ pụrụ isi kpo ọkụ nání ya? Ma ọ buru na madu nwere ike imegide onye nání ya, ma madu abua gēguzogide ya: Udọ̀ aturu akàrà atọ adighi-agbaji ngwa ngwa.

2. Ilu 13:20 – Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije mara ihe: Ma enyi ndị nzuzu ga-emerụ ahụ.

Ọrụ Ndị Ozi 20:5 Ndị a na-aga nʼihu nọdụrụ anyị ọdụ na Troas.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mbon oro ẹkebemde iso ẹka Troas ẹnyụn̄ ẹbet mbon eken ẹdisịm.

1. Ibute Ndị Ọzọ Mbụ: Ike nke ijere Onwe Ya n'Enweghị Onwe Ya

2. Idobe Okwukwe: Ịnọgidesi Ike n'Oge Ihe Isi Ike

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - “Unu emela ihe ọ bụla site n'ịsọ mpi ma ọ bụ nganga; Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

2. Ndị Hibru 10:23-25 - “Ka anyị jidesie nkwupụta nke olileanya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ ndị na-eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịsịa ka unu na-ahụ ụbọchị ahụ ka ọ na-eru nso.”

Ọrụ Ndị Ozi 20:6 Anyị wee si na Filipaị pụọ mgbe ụbọchị achịcha na-ekoghị eko gachara, anyị wee bịakwute ha na Troas n'ime ụbọchị ise; ebe ayi biri ubọchi asa.

Pọl na ndị ibe ya hapụrụ Filipaị mgbe ha mechara Ememme achịcha na-ekoghị eko wee bịarute Troas mgbe ụbọchị ise gachara, ebe ha nọrọ ụbọchị asaa.

1. Ike nke Mmekọrịta: Mmekọrịta Pọl na njem ya na Troas.

2. Nwee ume ọhụrụ ma mee ka ọ dị ọhụrụ: Otú oge Pọl na Troas si gbaa ya ume ịnọgide na-ekwusa ozi ọma.

1. Ndị Rom 8:38-39 N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ikike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ime ihe ọ bụla. kewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:58 Ya mere, ụmụnna m, guzosienụ ike. Ekwela ka ihe ọ bụla kpalie gị. Na-enyenụ onwe unu n’ụzọ zuru ezu n’ọrụ Jehova mgbe nile, n’ihi na unu maara na ndọgbu unu n’ime Onyenwe anyị abụghị ihe efu.

Ọlu Ndi-Ozi 20:7 Ma n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, mb͕e ndi nēso uzọ-Ya zukọrọ n'inyawa ob͕e achicha, Pọl kwusara ha ozi ọma, nējikere ipu n'echi-ya; o we kwue okwu rue etiti abali.

N’ụbọchị mbụ n’izu, Pọl ziri ndị na-eso ụzọ ya ozi ọma ná nnọkọ ma kwuo okwu ruo etiti abalị.

1. Ike Ikwusa Ozi Ọma: Otú Pọl Si Jiri Okwu Ya Na-akpali ma Na-akụzi Ihe.

2. Mkpa Obodo: Ịchọta Ike na Mmekọrịta.

1. Ndị Rom 10:14-17 - Otu okwukwe si abịa site n'ịnụ ozi na ka okwukwe si abịa site n'ịnụ ihe site n'okwu nke Kraịst.

2. Ndị Hibru 10:23-25 - Otu esi agbarịta ibe anyị ume na izukọta ọnụ iji kpalie ibe ha n'ịhụnanya na ezi omume.

Ọrụ Ndị Ozi 20:8 Ma ọtụtụ ọkụ dị nʼime ụlọ dị nʼelu ebe ha zukọtara.

Otu ìgwè mmadụ gbakọtara n’otu ọnụ ụlọ dị n’elu, bụ́ ebe e nwere ọtụtụ ọkụ.

1. Ìhè nke Kraịst - Jọn 8:12

2. Ike nke Obodo - Ọrụ 2: 1-4

1. Jọn 8:12 – Mgbe Jizọs na-agwa ndị mmadụ okwu ọzọ, ọ sịrị: “Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị ejegharị n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ.

2. Ọrụ 2: 1-4 - Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ n'otu ebe. Na mberede, olu dika nfe nke oké ifufe siri n'elu-igwe bia, we juputa ulo ahu nile ebe ha nānọdu ala. Ha hụrụ ihe yiri ire ọkụ nke kewara wee dakwasị onye nke ọ bụla n’ime ha. Ha nile juputara na Mụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche dịka Mụọ Nsọ nyere ha aka.

Ọrụ Ndị Ozi 20:9 Ma otu nwa okorobịa aha ya bụ Yutikọs nọ ọdụ na windo oké ụra, ma mgbe Pọl nọ na-ekwusa ozi ọma ogologo oge, ụra dakwara ya, o wee si nʼụlọ elu nke atọ daa nʼala, ewe welie ya nʼọnwụ. .

Nwa okorobịa ahụ bụ́ Yutikọs dara n’ụra n’ogologo oge Pọl ma si na windo ụlọ elu nke atọ daa, ma e buliri ya n’ọnwụ.

1. Otú Omume Anyị Pụrụ Isi Metụta Ndụ Ime Mmụọ Anyị

2. Ike ekpere n'oge nsogbu

1. Luk 8:22-25 - Jizọs mere ka oké ifufe ahụ dajụọ

2. Jemes 5:13-15 - Ekpere maka ndị ọrịa

ỌLU NDI-OZI 20:10 Pọl we rida, dakwasi ya, b͕akua ya, si, Unu emeb͕u-unu; n'ihi na ndu-ya di nime ya.

Pọl kasiri ndị enyi nwa okorobịa ahụ obi, na-emesi ha obi ike na ya ka dị ndụ.

1. Ike nke nkasi obi n'oge ihe isi ike

2. Mmesi obi ike n'ihu ọdachi

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị Mata: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na m ga-adị ndụ, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ.”

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:13-14 - Ụmụnna anyị, anyị achọghị ka unu ghara ịma banyere ndị na-arahụ ụra n'ọnwụ, ka unu wee ghara iru uju dị ka ndị ọzọ, bụ́ ndị na-enweghị olileanya. N’ihi na anyị kwere na Jizọs nwụrụ ma bilie ọzọ, ya mere anyị kwere na Chineke ga-eso Jizọs ndị dara n’ụra n’ime ya.

ỌLU NDI-OZI 20:11 Ya mere mb͕e ọ rigoro ọzọ, nyawa ob͕e achicha, rie, nēkwu okwu ogologo oge, rue ututu, o we pua.

Pọl kwusara ozi ọma ruo n'ime abalị.

1: Ike nke nnọgidesi ike

2: Mkpa ntachi obi dị

1: Jemes 1:2-4 “Gụọnụ ya nnọọ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo oke, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ unu.”

2: Ndị Galetia 6:9 Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n’ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Ọlu Ndi-Ozi 20:12 Ha we me ka nwa-okorọbia ahu na ndu, ewe kasi-kwa-ra ha obi.

Obi ruru ndị na-eso ụzọ Pọl obi nke ukwuu mgbe e mere ka nwa okorobịa ahụ ha kpere ekpere maka ya dịghachi ndụ.

1. Chineke na-adị njikere mgbe niile ịza ekpere anyị n'oge Ya.

2. Ọbụlagodi mgbe olile-anya dị ka ọ furu efu, nzọpụta Chineke ga-ekwe omume mgbe niile.

1. Mak 11:24 - "Ya mere ana m asị unu, ihe ọ bụla unu rịọrọ n'ekpere, kwere na ị natara ya, ọ ga-abụkwa nke gị."

2. Abụ Ọma 37:5 - “Tụba ụzọ gị nye Jehova; tụkwasị ya obi, ọ ga-emekwa nke a.”

ỌLU NDI-OZI 20:13 Ayi we buru uzọ ba n'ub͕ọ, we ba n'ub͕ọ je Asọs, n'ebe ahu bu n'obi ikuba Pọl: n'ihi na otú a ka ọ doworo, n'obi-ya ije n'ukwu.

Pọl họpụtara onwe ya ka o jiri ụkwụ gaa Asọs.

1. Inweta Ọrụ Maka Omume Gị

2. Ije ije na nrube isi nye uche Chineke

1. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Ọrụ Ndị Ozi 20:14 Mgbe o zutere anyị na Asọs, anyị kpọọrọ ya bata, bịarute Mitilini.

Pọl na ndị ibe ya zutere n’Asọs wee gaa Mitilini.

1. Nduzi Chineke: Otu esi amata ma soro ya

2. Ike nke ịrụkọ ọrụ ọnụ

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Rom 12:10 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

Ọrụ Ndị Ozi 20:15 Ayi we si n'ebe ahu pua, bia n'echi-ya na ncherita-iru Kios; n'echi-ya ayi we rue Samos, we nọgide na Trogillium; n'echi-ya ayi we bia rue Mailitọs.

Pọl si Efesọs gaa Maịlitọs gụnyere ebe ọ ga-akwụsị na Kios, Samọs, na Trogillium.

1. Njem nke Okwukwe: Ọmụmụ na Ọrụ 20:15

2. Ịnyocha Njem Ndị Ozi Ala Ọzọ nke Pọl onyeozi

1. Ndị Hibru 11:8-10 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ gaje ịnara dịka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

2. Abụ Ọma 37:23 - Onye-nwe na-eme ka nzọụkwụ mmadụ guzosie ike, mgbe ụzọ ya na-atọ ya ụtọ;

Ọrụ Ndị Ozi 20:16 Nʼihi na Pọl kpebiri isi nʼEfesọs akwọ ụgbọ mmiri, nʼihi na ọ gaghị anọ nʼEshia: nʼihi na ọ mere ngwa ngwa ka ọ nọrọ na Jerusalem ubọchi Pentikọst.

Pọl kpebiri ịgafe Efesọs n’ihi na ọ na-eme ngwa ngwa iru Jeruselem n’oge Pentikọst.

1. Atụmatụ Chineke vs. Ngwa ngwa mmadụ - Ọrụ 20:16

2. Na-eji oge eme ihe nke ukwuu - Ọrụ 20:16

1. Ilu 19:2 - “Ọchịchọ ma ọ bụrụ na ihe ọmụma adịghị mma, leekwa ka ụkwụ ndị dị ngwa ga-esi tụfuo ụzọ karị!”

2. Eklisiastis 3: 1 - "Ihe ọ bụla nwere oge, na oge maka ihe ọ bụla dị n'okpuru eluigwe."

Ọrụ Ndị Ozi 20:17 O sikwa na Maịlitọs ziga ozi nʼEfesọs, kpọọ ndị okenye ọgbakọ.

Pọl zigaara ndị okenye ọgbakọ dị n’Efesọs ozi, kpọ ha na Maịlitọs.

1. Mkpa ọ dị ige nti n’oku Chineke - Ọrụ 20:17

2. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke nye Nzukọ-nsọ Ya - Ọrụ 20:17

1. Ndị Rom 8:28, "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ndị Hibru 10: 23-25, "Ka anyị jidesie olileanya ahụ anyị na-ekwupụta n'esepụghị aka, n'ihi na onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ezi omume. ọnụ, dị ka ụfọdụ ndị na-eme, ma ka anyị na-agbarịta ibe anyị ume—na karịa ka unu na-ahụ ụbọchị na-abịa."

Ọrụ Ndị Ozi 20:18 Ma mgbe ha bịakwutere ya, ọ sịrị ha: “Unu maara na site nʼụbọchị mbụ m batara nʼEshia, otú ahụ ka mụ na unu na-anọrị nʼoge niile.

Pọl gwara ndị okenye nọ n’Efesọs okwu banyere ozi o jere n’Eshia na nkwa o kwere ha.

1. Nraranye n’Ozi Ọma: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Pọl

2. Ike nke Nkwenye: Ihe Nlereanya nke Pọl

1. Ndị Kọlọsi 1:21-23 - Nkwenye Pọl n'ikwusa ozi ọma

2. Ndị Rom 12:11-13 - Jiri iguzosi ike n'ihe na ịnụ ọkụ n'obi na-ejere Jehova ozi

ỌLU NDI-OZI 20:19 nēwere obi di ume-ala n'obi nile na ọtutu anya-miri na ọnwunwa nile nēfè Jehova, bú nke dakwasirim site n'ichere ndi-Ju:

Ihe e ji mara ozi Pọl dị ka onyeozi bụ ịdị umeala n'obi, anya mmiri, na mkpagbu.

1. Ime Mmụọ nke Ịdị umeala n’obi: Otu esi eji obi dị umeala na-ejere Jehova ozi

2. Imeri Ọnwụnwa na Mkpagbu: Ihe Nlereanya Pọl

1. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ewelikwa unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

ỌLU NDI-OZI 20:20 Ma otú m'nēdebereghi ihe ọ bula ihe bara unu urù, ma emerem ka unu gosi unu, zí kwa unu ihe n'iru ọha na site n'ulo rue ulo;

Pọl kụziiri ndị Efesọs ma n’ihu ọha ma na nzuzo n’ụlọ ha.

1. Mkpa nkuzi na obere otu

2. Ike nke nkuzi na otu o siri gbanwee ndụ

1. Ilu 11:30 - Mkpụrụ nke onye ezi omume bụ osisi nke ndụ; Ọzọ, onye nārita nkpuru-obi di nma.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Ọlu Ndi-Ozi 20:21 nāb͕a àmà nye ma ndi-Ju, ma kwa ndi-Grik, ncheghari n'ebe Chineke nọ na okwukwe n'ebe Onye-nwe-ayi Jisus Kraist nọ.

Pọl kwusara nchegharị na okwukwe na Jizọs Kraịst nye ndị Juu na ndị Grik.

1. Ike nke nchegharị: Ụzọ nke ịdị nsọ

2. Okwukwe na Jizọs: Mkpebi na-agbanwe ndụ

1. Aisaia 55:7 - Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile: Ya laghachikute Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ọlu Ndi-Ozi 20:22 Ma ub͕u a, le, ewerem ab͕u nime Mọ Nsọ nāga Jerusalem, n'amaghi ihe gādakwasim n'ebe ahu:

Pọl na-aga Jeruselem, ọ bụ ezie na ọ maghị ihe ga-eme ma ọ bịarute.

1. “Ike Ịtụkwasị Obi n’Atụmatụ Chineke”

2. “Ịpụpụ n’Okwukwe N’agbanyeghị Ihe Amaghị Ama”

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi; adaberekwala na nghọta nke gị. N’ụzọ gị nile mara ya, ọ ga-edozikwa ụzọ gị.”

Ọlu Ndi-Ozi 20:23 Ma-ọbughi na Mọ Nsọ nāb͕a àmà n'obodo ọ bula, nāsi na agbụ na ahuhu nādim.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na Mmụọ Nsọ na-agba ama n'obodo ọ bụla na ihe isi ike na ahụhụ na-echere Pọl.

1. Mmụọ Nsọ: Onye akaebe nye nsogbu anyị

2. Na-eche Mkpagbu na Agbụ na Obi ike ihu

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

2. Ndị Hibru 12: 1 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jiri ntachi obi gbaa ọsọ ahụ nke e debere n'ihu anyị. "

Ọrụ Ndị Ozi 20:24 Ma ọ dịghị ihe ọ bụla nʼime ihe ndị a na-akpali m, ọ dịghịkwa ihe m ga-agụ ná ndụ m dị ka ihe dị ya mma nʼanya onwe m, ka m wee jiri ọṅụ jezuo ozi m, na ozi nke m nataworo site nʼaka Onyenwe anyị Jizọs, ịgbara ozi ọma ahụ àmà. amara nke Chineke.

Ihe mgbochi ọ bụla egbochighị Pọl onyeozi n’ime ozi ya ịgbara ozi ọma nke amara Chineke.

1. Nọgidesie Ike Site n'Ahụhụ: Ihe Nlereanya Pọl onyeozi

2. Ozi Ọma nke Amara Chineke

1. Ndị Filipaị 1:21 - "N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, na ịnwụ anwụ bụ uru"

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

Ọrụ Ndị Ozi 20:25 Ma ub͕u a, le, amawom na unu nile, bú ndi M'jeworo n'etiti unu nēzisa ozi ọma ala-eze Chineke, agaghi-ahu irum ọzọ.

Pọl gwara ndị okenye nọ n’Efesọs nke ọma, ebe ọ ma na nke a bụ oge ikpeazụ ọ ga-ahụ ha.

1. Alaeze Chineke Dị Mgbe Ebighị Ebi: Agbamume sitere n’Ọdịnihu Pọl

2. Ịma Atụmatụ Chineke ná Ndụ Anyị: Otú Ọgụgụ Pọl si agba anyị ume

1. Ndị Hibru 11:8-10 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ gaje ịnara dịka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọlu Ndi-Ozi 20:26 N'ihi nka asim unu ka unu b͕a àmà ta, na adim ọcha n'ọbara madu nile.

Pọl chetaara Ndị Kraịst nọ n’Efesọs na aka ya dị ọcha n’ọbara mmadụ niile.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ naanị n'ihu Chineke

2. Ihe atụ Pọl nke ịdị nsọ na ịdị ọcha

1. 1 Pita 1:14-15 – Dị ka ụmụ na-erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị ihe unu na-emebu, kama dị ka onye ahụ kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n’omume unu niile.

2. Ndị Hibru 12:14 - Gbalịsie ike maka ịdị nsọ nke na-enweghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị.

Ọrụ 20:27 N’ihi na ewezugaghị m ịgwa unu ndụmọdụ niile nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume isoro ndị ọzọ kerịta ndụmọdụ Chineke.

1. Mkpa nke ikwusa ndụmọdụ Chineke

2. Ikwusa Okwu Chineke

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Jemes 1:22 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ha, na-aghọgbu onwe unu.

Ọlu Ndi-Ozi 20:28 Ya mere lezienu onwe-unu anya na ìgwè aturu nile, nke Mọ Nsọ meworo unu ndi-nlekọta nime ya, ka unu nāzù nzukọ Kraist nke Chineke, nke o were ọbara nke Ya zụtara.

Mụọ Nsọ ahọpụtala ndị isi ụka ka ha na-elekọta ọgbakọ Chineke, nke e ji ọbara Jizọs zụta.

1: Nzube nke Chukwu: Ilekọta Nzukọ-nsọ

2: Nhọpụta nke Mmụọ Nsọ: Ịzụ igwe atụrụ

1: Jọn 10:14-15 - Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma; Mu onwem mara aturu nkem, ha mara-kwa-ram, dika Nnam maram, mara kwa Nnam. N’ihi ya, m ji ndụ m chụọ àjà maka atụrụ.

2: 1 Pita 5: 2-3 - Bụrụnụ ndị ọzụzụ atụrụ nke ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'okpuru unu, na-eche ha nche, ọ bụghị n'ihi na unu aghaghị, kama n'ihi na unu dị njikere, dị ka Chineke chọrọ ka unu bụrụ; ọ bụghị ịchụso uru aghụghọ, kama ọ na-agụsi agụụ ike ije ozi; ọ bughi onye-nwe-ayi n'isi ndi ekenyere unu n'aka;

Ọrụ Ndị Ozi 20:29 Nʼihi na amatara m nke a, na mgbe m ga-apụ, anụ ọhịa wolf ọjọọ ga-abata nʼetiti unu, ha adịghị emere ìgwè atụrụ ahụ ebere.

Pọl dọrọ ndị okenye Efesọs aka ná ntị banyere ihe ize ndụ na-abịa n’ọgbakọ.

1. Dịrị Njikere: Na-akwado maka Ihe Kachasị njọ na Nzukọ-nsọ

2. Na-eguzosi ike n'ihe n'ihu nsogbu

1. 1 Pita 5:8-9 - "Lụrụ anya, nweekwa uche ziri ezi: Onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ na-achọ onye ọ ga-eripịa. ịbụ ndị kwere ekwe ibe gị nọ n’ụwa nile na-ahụ ya.”

2. Jemes 1:2-3 - "Ụmụnna m, gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi."

ỌLU NDI-OZI 20:30 Ọ bu kwa n'onwe-unu ka ndikom gēbili, nēkwu okwu b͕agọrọ ab͕agọ, idọpu ndi nēso uzọ-ha iso ha.

Pọl dọrọ ndị okenye nọ n’Efesọs aka ná ntị na ndị ozizi ụgha ga-esi n’etiti ha pụta.

1. Mkpa nghọta na ezi uche dị na Nzukọ-nsọ

2. Ịgafe Ozizi Ụgha

1. Ndị Efesọs 4:14-15 - Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-enugharị na-atụgharị, na-ebugharịkwa site n'ifufe ozizi ọ bụla, site n'ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-echere ịghọgbu; Ma n’ikwu eziokwu n’ịhụnanya, ka e wee tolite baa n’ime ya n’ihe niile, bụ́ isi, ọbụna Kraịst.

2. 2 Timoti 3:16-17 - Akwụkwọ nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, na ịba mba, na mgbazigharị, na ntụzịaka n'ezi omume: ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ onye a kwadebere nke ọma maka ezi ihe niile. na-arụ ọrụ.

ỌLU NDI-OZI 20:31 Ya mere nēchenu nche, cheta kwa, na n'ọgwugwu arọ atọ m'nēwere anya-miri dọọ onye ọ bula aka na nti abali na ehihie.

Pọl onyeozi ji anya mmiri dọọ mmadụ aka ná ntị abalị na ehihie ruo afọ atọ.

1. Oku na-amụ anya: Nọgidenụ na-eche nche n'ihu nsogbu

2. Ike nke Anya mmiri: Ihe mmụta na ntinye aka na-adịghị agbanwe agbanwe

1. 2 Pita 3:17 - "Ya mere, unu, ndị m hụrụ n'anya, ebe unu mara ihe ndị a na mbụ, lezienụ anya ka unu gharakwa ịbụ ndị e ji njehie nke ndị ajọ omume eduhie unu, daa n'iguzosi ike unu."

2. Ndị Hibru 10:23-25 - "Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu: (n'ihi na Onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi; nke onwe-ayi n'otù, dika ufọdu si di; ma nārita ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi ahu nābia."

ỌLU NDI-OZI 20:32 Ma ub͕u a, umu-nnam, enyem unu nye Chineke, na n'okwu amara-Ya, Nke puru iwuli unu elu, na inye unu ihe-nketa n'etiti ndi nile edoworo nsọ.

Pọl gbara ụmụnna ume ka ha tụkwasị Chineke obi na Okwu ya, bụ́ ndị pụrụ iwuli ha elu ma nye ha ihe nketa.

1. Ike nke amara Chineke - Otu ịdabere na Chineke na Okwu ya nwere ike isi wetara anyị ume na ngọzi.

2. Ihe nketa ahụ ekwere nkwa - Nchọgharị maka ngọzi ndị na-abịa na ido nsọ.

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ọrụ 20:33 Achọghị m ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo ma ọ bụ uwe m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ihe ncheta sitere n’aka Pọl nye ndị Efesọs na ọ bụghị uru ihe onwunwe kpaliri ya n’ozi ya.

1. "Ụgwọ Ọrụ Ohu: Ịgọnarị Mmasị Onwe Onye n'ihi Ozi Ọma"

2. "Ibi Ndụ Gafere Mmasị nke Ịchọ Ihe: Ịchọta Mmezu n'ime Kraịst"

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. n'ebe ọ bula, na n'ihe nile, a na-akuzirim, ma ka afọ ju-kwa-ram, ka agu kwa uba, ma uba uba na inwe nkpà: apurum ime ihe nile site n'aka Kraist Onye nēmem ike.

2. 1 Timoti 6:6-10 - "Ma nsọpụrụ Chineke na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu. N'ihi na ọ dịghị ihe anyị webatara n'ụwa a, ma o doro anya na anyị enweghị ike iburu ihe ọ bụla. ndị ga-abụ ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa na ọnyà, na n'ime ọtụtụ agụụ ihe ọjọọ nke nzuzu na nke na-emerụ ahụ, nke na-eme ka mmadụ imikpu ná mbibi na ịla n'iyi: n'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile; okwukwe, ma were ọtụtụ ihe mwute maa onwe ha."

ỌLU NDI-OZI 20:34 E, unu onwe-unu ma-kwa-ra na aka ndia ejeworo m ihe nākpàm, nye kwa ndi mu na ha nọ.

Pọl chetaara ndị okenye nọ n’Efesọs na ya agbasiwo mbọ ike ka o lekọta onwe ya na ndị ya na ha nọ.

1: Oku ịrụ ọrụ: Ihe atụ Pọl n’ijere ndị ọzọ ozi

2: Ike Ijere Ndị Ọzọ Ozi: Ihe Nlereanya Pọl

1: Ndị Filipaị 4: 12-13 - Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwaara m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

1 Ndị Tesalonaịka 2:9 - N'ihi na unu chetara, ụmụnna anyị, ndọgbu anyị na ndọgbu anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ: anyị na-arụ ọrụ abalị na ehihie ka anyị ghara ibu ibu arọ nye onye ọ bụla, mgbe anyị na-ekwusara unu ozi ọma nke Chineke.

ỌLU NDI-OZI 20:35 Egosiwom unu ihe nile, na unu nādọb͕u onwe-unu n'ọlu otú a, kwesiri ikwa-ra ndi nādighi ike, na icheta okwu nile nke Onye-nwe-ayi Jisus, otú Ọ siri, Ọ di ngọzi inye ihe kari inara ihe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na ọ dị ngọzi inye ihe karịa ịnara ihe.

1: "Ọṅụ nke Inye Ihe"

2: "Ngọzi nke Imesapụ Aka"

1: Luk 6: 38 - "Nye, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma nke a apịara afịkpọ, fegharịa ya, nke jubigakwara ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2: Ilu 3:27 - "Egbochila ezi ihe n'ebe ndị o kwesịrị ekwesị nọ, mgbe ọ dị ike ime ya."

Ọlu Ndi-Ozi 20:36 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, O we b͕ue n'ala n'ala, kpe ekpere, ya na ha nile.

Pọl gburu ikpere n’ala kpee ekpere ya na ndị mmadụ gbakọrọ na chọọchị ahụ.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Ịmụta Ka Gị na Ndị Ọzọ Na-ekpe ekpere

2. Igbu ikpere n’ala n’ihu Chineke: Ihe ịrịba ama nke ịdị umeala n’obi

1. Jemes 5:16 - "Ya mere kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2. Ndị Filipaị 2: 5-11 - " Àgwà gị kwesịrị ịdị ka nke Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na Chineke n'onwe ya, ọ na-agụghị nhata n'ebe Chineke nọ ihe a ga-anakwere, ma o mere onwe ya ihe ọ bụla, na-ewere ọdịdị ya. Orù, ebe emere ka o yie madu: ewe hu ya n'anya dika madu, o we weda onwe-ya n'anya, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu n'elu obe.

ỌLU NDI-OZI 20:37 Ha nile we kwa ákwá nke-uku, dakwasi Pọl n'olu, sutu kwa ya ọnu.

Nkewapụ Pọl na ndị na-eso ụzọ ya n’Ọrụ 20:37 jupụtara na mwute na mmetụta.

1. Uru Ezi Enyi Bara

2. Ike nke njikọ mmetụta uche

1. Ilu 17:17 - "Enyi na-ahụ n'anya mgbe niile, a na-amụkwa nwanne maka oge nsogbu."

2. Ndị Rom 12:15 - "Sonụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

Ọlu Ndi-Ozi 20:38 I nēwuta kari okwu nile nke O kwuru, na ha agaghi-ahu kwa iru-Ya ọzọ. Ha we jekuru ya ba n'ub͕ọ.

Pọl na ndị Efesọs ji mwute kwuo nke ọma ka ọ banyere n’ụgbọ ahụ gawa n’ihu njem ya.

1. Ike nke ịsị nke ọma: Mụta ịhapụ ịhapụ ka anyị na-echeta ncheta

2. Ihe Nkewa Pụtara: Ịmara mgbe a ga-aga n'ihu

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2. Ndị Hibru 13:1-2 - Nọgidenụ na-ahụrịta ibe unu n'anya dị ka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. Echefula ile ndị bịara abịa ọbịa, n'ihi na site n'ime otú ahụ, ụfọdụ ndị na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n'amaghị ya.

Ọrụ Ndịozi 21 kọrọ banyere njem Pọl gara Jeruselem, amụma ndị e buru banyere otú a tụrụ ya n’ụlọ mkpọrọ, na otú e si jide ya n’ụlọ nsọ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na ndị ibe ya si na Maịlitọs gawa ụgbọ mmiri ma rute Taịa ebe ha hụrụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs nọrọ ụbọchị asaa n’ebe ha nọ. Site na mmụọ ha gbara Pọl ume ka ọ ghara ịga na Jerusalem ma mgbe oge fọdụrụ gawa n'ihu njem ya na ụmụ nwanyị ndị nwunye ruo n'èzí obodo ahụ wee gbuo ikpere n'ala kpee ekpere sị ka ibe ha nọrọ n'ụgbọ laghachiri n'ụlọ (Ọrụ 21: 1-6). Site na Taya, ha ji ụgbọ mmiri gaa Ptolemais kelere ụmụnna nọrọ ha n'echi ya hapụrụ Sisaria nọrọ n'ụlọ Philip ọkwọrọikọ otu asaa nwere ụmụ nwaanyị anọ na-alụbeghị di bụ ndị buru amụma (Ọrụ 21:7-9).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ha nọ n’ebe ahụ, otu onye amụma aha ya bụ Agabọs si Judia bịa. O chiri ájị̀ Pọl nke e kegidere n’ụkwụ nke aka ya wee sị: ‘Mmụọ Nsọ na-ekwu, ‘N’ụzọ dị otú a, ndị Juu Jerusalem ga-eke ajị̀ a n’aka ndị Jentaịlụ’ (Ọrụ 21:10-11). Mgbe anyị nụrụ nke a, anyị zuru ike rịọ ya ka ọ ghara ịgbago Jeruselem, Pọl zara, sị: “Gịnị mere i ji na-akwa ákwá na-agbawa obi? Adị m njikere ọ bụghị naanị ka e kee m, kamakwa ịnwụ n'aha Jeruselem Onyenwe anyị Jizọs. Mgbe ọ na-agaghị eme ka ọ daa mbà, anyị kwụsịrị ịsị, 'Ka e mee uche Onyenwe anyị' (Ọrụ 21: 12-14).

Paragraf nke Atọ: Mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, ha gbagoro Jeruselem ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Sisaria so anyị kpọta Mnason Saịprọs onye na-eso ụzọ mbụ nke kwesịrị ịnọnyere anyị mgbe ọ bịarutere Jeruselem ụmụnna nabatara anyị nke ọma n’echi ya Pọl zuru ike n’echi ya Pọl wee gaa hụ Jemes niile nọ n’ebe ahụ kelere ha kọrọ nkọwa zuru ezu. Ihe Chineke mere n'etiti ndị mba ọzọ site n'ije ozi n'ịnụ ihe a, ha toro Onyenwe anyị wee sị: 'Ị na-ahụ nwanna puku kwuru puku ndị Juu kwere na ndị Juu niile na-anụ ọkụ n'obi iwu. omenala anyị Gịnị ka anyị ga-eme? Ha ga-anụkwa na ị bịara, ya mere, mee ihe a tụrụ anya ya’ (Ọrụ 21:15-22). Ha gwara ya ka ya na ndị ikom anọ ndị kweworo nkwa mee onwe ya ka ha dị ọcha ma kwụọ ụgwọ ha ka ha wee kpụọ isi ha na-egosi onye ọ bụla na ebubo e boro ya abụghị eziokwu, ya onwe ya na-erubekwa isi n'iwu. Ma ndị Jentaịl kwere ekwe nke e deburula, kpebie na ha kwesịrị izere nri e ji chụọrọ arụsị àjà anụ ọbara nke a nyagburu anyagbu n’ịkwa iko, n’ịgbaso ndụmọdụ Jemes Pọl sonyeere ndị ikom n’echi ya, e mere onwe ya ka ha dị ọcha wee banye n’ụlọ nsọ, gwakwa ụbọchị mmezu nke a ga-achụ àjà imecha onye ọ bụla n’ime ha (Ọrụ 21:23). -26). Otú ọ dị, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị asaa ndị Juu ụfọdụ bụ́ Eshia hụrụ ya n’ụlọ nsọ, ìgwè mmadụ dum kpalitere ya na-eti mkpu, ‘Ndị Izrel ibe anyị nyere anyị aka! Nwoke a na-ezi onye ọ bụla n'ebe niile megide ndị anyị iwu ebe a ma e wezụga na ọ webatala ndị Grik n'ụlọ nsọ e merụrụ emerụ n'ebe nsọ. Ọnụ ụzọ mechiri emechi agbalị igbu akụkọ ruru ọchịagha ndị agha Rom obodo dum bụ ọgba aghara ozugbo were ụfọdụ ndị ọrụ agha gbapụrụ ìgwè mmadụ hụrụ ọchịagha ndị agha kwụsịrị iti ọchịagha ọgba aghara e jidere nyere iwu kee agbụ abụọ wee jụọ onye bụ ihe mere ụfọdụ igwe mmadụ tiri mkpu otu ihe ụfọdụ enweghị ike inweta eziokwu n'ihi na Ndị agha butere ọgba aghara n'ụlọ mkpọrọ mgbe ha ruru, n'ihi na ìgwè mmadụ na-eme ihe ike na-esochi ya nọgidere na-eti mkpu, sị, 'Wepụnụ ya!' (Ọrụ 21:27-36). Ka a na-achọ ibubata Pọl n’ogige ndị agha, ọ jụrụ ọchịagha ahụ ma ọ̀ pụrụ ịgwa ndị mmadụ okwu. Enyere ya ikike, o guzoro n’elu steepụ wee gosi igwe mmadụ ahụ ma mgbe ha niile gbachiri nkịtị, ọ malitere ịgwa ha okwu n’asụsụ Arameik (Ọrụ 21:37-40).

Ọrụ Ndị Ozi 21:1 Ma o wee ruo na mgbe anyị si n’ebe ha nọ pụọ, anyị gawa, anyị ji ụzọ kwụ ọtọ bịarute Coos, n’echi ya wee ruo Rhodes, sikwa n’ebe ahụ gaa Patara.

Mgbe ha hapụsịrị ndị ha na ha nọkọrọ, ìgwè ahụ gara ozugbo gaa Coos, mesịa gaa Rhodes, na n'ikpeazụ ruo Patara.

1. Chineke na-achịkwa ndụ anyị mgbe niile, ọbụlagodi mgbe atụmatụ anyị nwere ike ọ gaghị aga dịka anyị tụrụ anya ya.

2. Anyị ga-adị njikere ịgbaso atụmatụ Chineke ma tụkwasị ya obi ọbụna mgbe anyị na-aghọtaghị.

1. Abụ Ọma 119:105, "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

2. Aịzaya 55:8-9 kwuru, sị: “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Ọrụ Ndị Ozi 21:2 Mgbe anyị chọtara ụgbọ mmiri na-aga Finishia, anyị banyere nʼụgbọ mmiri, gawa.

Pọl onyeozi na ndị ibe ya hụrụ ụgbọ mmiri na-aga Finishia ma banye na ya.

1. Ịmụta inwe afọ ojuju n'ihe Chineke na-enye na ndụ anyị.

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị obi n’atụmatụ Chineke maka ndụ anyị.

1. Ndị Filipaị 4:12-13 - Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwaara m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ ihe. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

13 M'nwere ike ime ihe a nile site n'aka Onye nēnyem ike.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

ỌLU NDI-OZI 21:3 Ma mb͕e ayi huru Saprọs, ayi rapuru ya n'aka-ekpe, ba n'ub͕ọ ba Siria, we rute na Taia: n'ihi na n'ebe ahu ka ub͕ọ gaje ikwapu ibu-ya.

Pọl wee si na Saịprọs gawa Siria, bụ́ ebe o rutere Taya, bupụ ibu ya.

1. Ka anyị gbasoo ihe nlereanya Pọl nke nkwụsi ike na itinye aka n'okwukwe anyị.

2. Anyị nwere ike ịmụta n’otú Pọl si mee na ọ bụrụgodị na ihe na-esiri anyị ike ná ndụ, anyị kwesịrị ịna-elekwasị anya ná nzube anyị.

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - “Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2. Ndị Hibru 10:36 - "N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa."

Ọrụ Ndị Ozi 21:4 Mgbe anyị chọtara ndị na-eso ụzọ, anyị nọrọ nʼebe ahụ ụbọchị asaa ;

Pọl na ndị ha na ya so chọtara ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya na Taya bụ́ ndị ji mmụọ nsọ zie ya ka ọ ghara ịgbago Jeruselem.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Ige nti na Nduzi nke Mụọ Nsọ

1. Jọn 14:26 “Ma onye inyeaka, bụ́ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n’aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.”

2. Luk 12:12 “N'ihi na Mmụọ Nsọ ga-akụziri unu n'oge awa ahụ ihe unu kwesịrị ikwu.”

Ọrụ Ndị Ozi 21:5 Ma mgbe anyị mesịrị ụbọchị ndị ahụ, anyị pụrụ, gawa; ha nile we me ka ayi je, ayi na ndinyom na umu-ntakiri, rue mb͕e ayi siri n'obodo puta: ayi we b͕ue ikperè n'ala n'ikpere osimiri, kpe ekpere.

Ndị nọ n’Ọrụ 21:5 gawara njem, ha na ezinụlọ ha, kpekọkwara ekpere ọnụ tupu ha apụọ.

1. Ike Ekpere: Otu Okwukwe Anyị Ga-esi Duru Anyị Na Njem Anyị

2. Ike Obodo: Otu anyị nwere ike isi na-akwado ibe anyị site na ihe ịma aka nke ndụ

1. Matiu 18:20- "N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m na ha."

2. Ndị Efesọs 6:18- "Na-ekpe ekpere n'ime Mmụọ Nsọ mgbe niile, na-ekpe ekpere niile na aririọ."

Ọlu Ndi-Ozi 21:6 Ma mb͕e ayi wezugasiririta onwe-ayi, ayi buru n'ub͕ọ; ha we laghachi n'ulo-ha ọzọ.

Pọl na ndị ibe ya sịrị ibe ha nke ọma, ha kewakwara, Pọl na ndị ha na ya so bu ụgbọ mmiri lawa.

1. Njem nke Okwukwe: Mụta Ịtụkwasị Obi n'Atụmatụ Chineke

2. Ịnara Onwe Ha Hapụ: Ịchọta Ike n'Ụzọ Nkewa

1. Jeremaịa 29:11 “N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị,” ka Jehova kwuru, “atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.”

2. Ndị Rom 12:15 Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

ỌLU NDI-OZI 21:7 Ma mb͕e ayi si na Taia gwusia, ayi biaruru Ptolemais, kele kwa umu-nna-ayi, soro ha biri otù ubọchi.

Pọl na ndị ha na ya so si Taịa gwụchaa njem ha gawa Tọlemais, bụ́ ebe ha nọrọ otu ụbọchị ma kelee ndị kwere ekwe nọ n’ebe ahụ.

1. Ike Ekele: Otú Okwu Anyị Pụrụ Isi Metụta Ndị Ọzọ

2. Ịtachi obi na Njem ahụ: Ịzụlite Nkwụsị Ike n'ihu Nsogbu

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-eru uju ru uju.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

Ọrụ Ndị Ozi 21:8 N'echi ya, anyị bụ́ ndị òtù Pọl pụrụ, bịarute Sesaria: anyị wee banye n'ụlọ Filip onye na-ezisa ozi ọma, bụ́ otu n'ime mmadụ asaa ahụ; we nọyere ya.

Pọl na ndị ibe ya gara Sesaria n’echi ya ma nọrọnyere Filip onye ozi ọma, otu n’ime mmadụ asaa ahụ.

1. Ike Ogbe: Njem Pọl na ndị ibe ya

2. Ike nke Mmekọrịta: Ihe Nlereanya nke Filip Onye Ozi Ọma

1. Abụ Ọma 133:1 - Le, ka o si di nma na ka o si di nma, bú umu-nna-ayi ibikọ n'otù n'otù.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlekwa anya ka anyị ga-esi kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dịka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

Ọrụ Ndị Ozi 21:9 Nwoke ahụ nwekwara ụmụ nwaanyị anọ, bụ́ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ́ ndị na-ebu amụma.

Otu nwoke aha ya bụ Filip nwere ụmụ nwaanyị anọ bụ́ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke bụ́ ndị na-ebu amụma.

1. Ihe nketa nke Nna: Ike nke ịzụ ụmụ na-asọpụrụ Chineke

2. Ike nke nkwuputa: Ọrụ nke ndị amụma nwanyị

1. Ilu 22:6 Zụlite nwata n'ụzọ o kwesịrị iso: Ma mgbe o mere agadi, ọ gaghị esi na ya pụọ.

2. Luk 2:36-38 Ma e nwere otu Ana, bụ́ onye amụma nwanyị, ada Fanuel, nke ebo Asha: ọ bụ agadi, ya na di wee biri ndụ afọ asaa site n'ịma nwoke na-amaghị nwoke; Ma nwayi ahu bu nwayi di-ya nwuru nke ra ka arọ anọ na anọ, onye nēsighi n'ulo uku Chineke pua, kama were obubu-ọnu na ekpere nēfè Chineke ehihie na ehihie. O we bia n'otù oge ahu kele kwa Onye-nwe-ayi, gwa ndi nile nēle anya nb͕aputa na Jerusalem okwu bayere Ya.

Ọrụ Ndị Ozi 21:10 Ma ka anyị nọrọ nʼebe ahụ ọtụtụ ụbọchị, otu onye amụma si Judia bịa, aha ya bụ Agabọs.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Agabos, prọfet emi okotode Judea, aka ekese mme apostle ke isan̄ mmọ.

1. Mkpa nduzi nke onye-amụma: ịmụta site na ihe atụ nke Agabọs.

2. Ịtụkwasị obi n'olu Chineke: Otu esi aghọta ndụmọdụ amamihe

1. Ọrụ Ndịozi 2:17-18 - "Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, 'M ga-awụkwasị mmụọ m n'ahụ́ anụ ahụ́ niile: ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma, ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ụzọ. ọhù, ndi-okenye-unu gārọ kwa nrọ: ọ bu kwa n'aru ndi-orùm na n'aru ndi-orùm ka M'gāwukwasi Mọm n'ubọchi ahu; ha gēbu kwa amuma.

2. Jeremaia 29:11-13 - "N'ihi na amawom èchìchè nile nke Mu onwem nēche n'ebe unu nọ, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), èchìchè nke udo, ọ bughi nke ihe ọjọ, inye unu ọgwugwu ihe atuworo anya, unu gākpọkukwam, unu ewe kpọkue unu. je, kperem ekpere, m'gāge kwa unu nti: unu gāchọ kwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm.

ỌLU NDI-OZI 21:11 Ma mb͕e ọ biakutere ayi, o were ihe-ọkiké Pọl, kee aka-ya na ukwu-ya, si, Otú a ka Mọ Nsọ siri, Otú a ka ndi-Ju ndi nọ na Jerusalem gēke nwoke ahu nke nwere ihe-ọkiké a ab͕u, ha gēke kwa ya ab͕u. Nyefee ya n'aka ndị mba ọzọ.

Mụọ Nsọ nyere Pọl ntụziaka na ndị Juu ga-eke ya na Jeruselem ma nyefee ya n’aka ndị Jentaịlụ.

1. Nwee Obi Ike n'Okwukwe: Ihe Nlereanya nke Nrubeisi Pọl nye Mmụọ Nsọ.

2. Nrubeisi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịgbaso ntụziaka Chineke, ọbụna mgbe ọ na-esiri ike

1. Aisaia 55:8-9 “N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. 9 N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2. Luk 16:10-11 “Onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe kacha nta kwesịkwara ntụkwasị obi n'ọtụtụ ihe: ma onye na-ezighị ezi n'ihe kacha nta bụkwa onye ajọ omume n'ọtụtụ ihe. 11 Ya mere ọ buru na unu ekwesighi n'ezi omume mamon ahu, ònye gēnye ezi àkù ahu n'aka-unu n'aka-unu?

Ọrụ Ndị Ozi 21:12 Ma mgbe anyị nụrụ ihe ndị a, ma anyị onwe anyị ma ndị ebe ahụ, anyị rịọrọ ya ka ọ ghara irigoro Jeruselem.

Ndị bi n’obodo ahụ rịọrọ Pọl ka ọ ghara ịgbago Jeruselem.

1: Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ihe na-echere anyị ma anyị mee uche Chineke.

2: Anyị ekwesịghị inwe nkụda mmụọ mgbe ndị mmadụ na-aghọtaghị mkpebi anyị bụ́ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ.

1: Ndị Rom 8: 38-39 N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2:2 Timoti 1:7 N'ihi na Chineke nyere anyị mmụọ nke egwu ọ bụghị nke egwu kama nke ike na ịhụnanya na njide onwe onye.

ỌLU NDI-OZI 21:13 Pọl we za, si, Gini ka unu nākwa ákwá, nāb͕aji kwa obim? n'ihi na a dim njikere ọ bughi nání ka ewe kem ab͕u, kama ọ bu kwa inwu anwu na Jerusalem n'aha Onye-nwe-ayi Jisus.

Pọl dị njikere ịnwụ na Jeruselem maka Onyenwe anyị Jizọs.

1: Ọnweghị ịhụnanya Karịrị Ịtọgbọrọ Ndụ Maka ibe ya

2: Inye ihe nile gi n'ihi Jehova

Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2: 1 Jọn 3:16 - Site na nke a ka anyị na-aghọta ịhụnanya Chineke, n'ihi na ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị.

ỌLU NDI-OZI 21:14 Ma mb͕e ọ nēkwetaghi, ayi kwusiri, si, Ka eme ihe Onye-nwe-ayi nāchọ.

Pọl jụrụ ka e mee ihe megidere uche ya, ndị gbara ya gburugburu nakweere na e mee uche Onyenwe anyị.

1. Tukwasi Jehova obi: Mụta ịnakwere uche Ya.

2. Ịnabata na Chineke Na-achị: Ịhapụ Na-ahapụ Chineke.

1. Ndị Rom 12:1-2 , “Ya mere, ụmụnna m, ana m eji obi ebere nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ́ ofufe ime mmụọ unu. Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, bụ́ ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè.”

2. Abụ Ọma 46:10, “Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n’etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n’ụwa!”

Ọrụ Ndị Ozi 21:15 Mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, anyị chiri arịa anyị, gbagoo Jeruselem.

Pọl na ndị ibe ya gara Jeruselem mgbe ha jechara ozi ha.

1. Na-ebi Ndụ n'atụghị egwu Maka Jizọs - Ihe nlereanya Pọl nke obi ike na ikwesị ntụkwasị obi.

2. Ike nke Obodo - Ike nke ozi na ebumnuche nkekọrịta.

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Ọrụ 4: 32-35 - Ma ọnụ ọgụgụ ndị kwere ekwe nwere otu obi na mkpụrụ obi, ọ dịghịkwa onye na-ekwu na ihe ọ bụla n'ime ihe ya bụ nke ya, kama ha nwere ihe niile. Ndi-ozi were kwa ike di uku nēb͕a-ama-ha na nbilite-n'ọnwu nke Onye-nwe-ayi Jisus, ma ọtutu amara dikwasi ha nile.

Ọrụ Ndị Ozi 21:16 Ụfọdụ nʼime ndị na-eso ụzọ Sisaria sokwa anyị gaa, kpọta otu Manason onye Saịprọs, bụ́ onye ochie bụ́ onye na-eso ụzọ, onye anyị na ya ga-anọkwa.

Pọl na ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Sisaria gawara Jeruselem ma kpọta Mnason onye Saịprọs, bụ́ agadi na-eso ụzọ Jizọs, ka ọ nọrọ.

1. Mkpa mkpakọrịta na obodo na njem okwukwe anyị.

2. Na-ele ndị ọbịa ọbịa na ndị nọ ná mkpa ọbịa.

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume.

2. Ndị Rom 12:13 - Nye aka na mkpa nke ndị nsọ na-achọkwa ile ọbịa.

Ọrụ Ndị Ozi 21:17 Ma mgbe anyị bịarutere Jeruselem, ụmụnna nabatara anyị nke ọma.

Ụmụnna nọ na Jeruselem nabatara Pọl na ndị ibe ya nke ọma.

1: Mkpa ọ dị iji ogwe aka mepere emepe nabata ndị ọzọ

2: Ịhụnanya na-enweghị atụ nke ụmụnna

1: Ndị Rom 12:10 - "Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu."

2: Ndị Galeshia 6:10 - "Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-eme ihe ọma n'ebe mmadụ nile nọ, karịsịa ndị bụ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe."

Ọlu Ndi-Ozi 21:18 N'echi-ya Pọl we so ayi bakuru Jemes; ndi-okenye nile we nọ ya.

Pọl gara izute Jems na ndị okenye niile nke ọgbakọ ahụ.

1. Mkpa mmekọ dị na Nzukọ-nsọ

2. Ike nke ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. 1 Ndị Kọrint 12:12-27 - N'ihi na dị nnọọ ka aru ahụ bụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, na akụkụ nile nke ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ.

ỌLU NDI-OZI 21:19 O we kele ha, kpọsa ha nke-ọma, bú ihe Chineke mere n'etiti ndi mba ọzọ site n'ije-ozi-Ya.

Pọl keere òkè dị ukwuu nke Chineke ọ hụrụ n’ozi ya n’etiti ndị mba ọzọ.

1. Amara Chineke: Otú E Si Lee Ya n’Ozizi Pọl

2. Ibi Ndụ nke Okwukwe: Ihe Nlereanya Pọl

1. Ndị Efesọs 3:7-8 - “Site na ozi ọma a ka e mere m ka m bụrụ onye ozi dịka onyinye nke amara Chineke si dị, nke e nyere m site n'ọrụ ike ya. 8 N’ihi na mụ onwe m, ọ bụ ezie na abụ m onye kasị nta n’ime ndị nsọ nile, e nyere amara a, ikwusara ndị mba ọzọ ozi ọma nke Kraịst nke a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:10 - “Ma site n'amara Chineke ka m bụ ihe m bụ, ma amara Ya n'ebe m nọ abụghị ihe efu. N’ụzọ megidere nke ahụ, agbalịrị m ịrụsi ọrụ ike karịa nke ọ bụla n’ime ha, ọ bụ ezie na ọ bụghị mụ onwe m, kama amara Chineke nke dị n’aka m.”

Ọlu Ndi-Ozi 21:20 Ma mb͕e ha nuru ya, ha we to Onye-nwe-ayi, si Ya, Nwa-nne, i hu-kwa-ra ole nnù ndi-Ju ndi kwere na ha di; ha nile bu kwa ndi nēso iwu ekworo:

Pọl gara Jeruselem ma nabata ọtụtụ ndị Juu bụ́ ndị kwere na Onyenwe anyị ma nwee oké mmasị n’ịgbaso iwu.

1. Ike Okwukwe Dị Mma: Otú Ịnụ ọkụ n'obi Pọl si gbaa Ndị Ọzọ ume.

2. Mkpa Ịgbaso Iwu ahụ Dị: Otú Ihe Nlereanya Pọl Pụrụ Isi kpalie Anyị.

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Ọlu Ndi-Ozi 21:21 Ewe gosi ha okwu bayere gi, na I nēzí ndi-Ju nile ndi nọ n'etiti ndi mba ọzọ ka ha rapu Moses, si na ha ekwesighi ibì umu-ha úgwù, ma-ọbu ije ije dika omenala di .

E boro Pọl ebubo na ọ kụziri ndị Juu nọ n’etiti ndị Jentaịl ka ha gbahapụ Mozis na omenala ha.

1: Nweta Ike Site n'okwukwe N'agbanyeghị ebubo

Nke 2: Kwụsịnụ Ihe Ndị I kweere n’agbanyeghị mmegide

1: Ndị Rom 15: 4-5 - "N'ihi na ihe ọ bụla e dere n'oge gara aga, e dere ya ka ọ bụrụ ntụziaka anyị, ka anyị wee site na ntachi obi na nkasi obi nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya. dị nkwekọ dị otú ahụ n'etiti ibe ha, dị ka Kraịst Jizọs si dị.”

2: Matiu 5: 11-12 - "Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụzọ ụgha n'ihi m. otú ha si kpagbuo ndị amụma bụ́ ndị bu unu ụzọ.”

Ọrụ 21:22 Gịnịzi ka ọ bụ? ìgwè madu ahu aghaghi ichikọta: n'ihi na ha gānu na I biawo.

Ọnụnọ Pọl nọ na Jeruselem emewo ka ìgwè mmadụ gbakọta, na-achọsi ike ịnụ okwu ya.

1. Chọọ Ihe Ga-adịru Mgbe Ebighị Ebi

2. Ike nke ọnụnọ dị mma

1. Matiu 6:19-21 “Unu akpakọnarị onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi, kama na-akpakọbaara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị emebi emebi na ebe ndị ohi na-ezu ohi. agbabakwala izu ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Ndị Rom 12:17-18 “Unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ihe ọjọọ ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-echenụ echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile na-ebi n’udo.”

Ọlu Ndi-Ozi 21:23 Ya mere, me nka nke ayi nāsi gi: Ayi nwere ndikom anọ ndi kwere ha nkwa;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a owo inan̄ emi ẹken̄wọn̄ọde.

1. Ike nke Nkwa: Otú Ikwe Chineke Nkwa Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Gị

2. Ibi ndụ nke nkwa: Ike nke nraranye nye Onyenwe anyị

1. Eklisiastis 5:4-5 - Mgbe i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya; n'ihi na ihe ndi-nzuzu adighi-atọ ya utọ: Kwughachi ihe nke i kweworo.

2. Aisaia 38:14-15 - M'guworo rue ututu, na dika ọdum ka Ọ gētiji ọkpukpum nile: Site n'ehihie rue abali ka I gēme ka m'gwusia. Dika crane ma-ọbu ilo loda, otú a ka m'tiworo nkpu: dika nduru ka m'siri: anyam abua ada ada n'ile anya n'elu: Jehova, anēmeb͕u m; nyere m aka.

Ọlu Ndi-Ozi 21:24 Ha were, were kwa ha onwe-gi sa onwe-gi ka ha di ọcha, b͕a-kwa-ra ha ebubo, ka ha we kpua isi-ha: ka madu nile we mara na ihe ahu, nke anuru ha bayere gi, ọ dighi ihe ọ bula; ma ka gi onwe-gi nēje kwa ije n'usoro, nēdebe kwa iwu.

Akụkụ ahụ na-agba ndị na-agụ ume ka ha sachapụ onwe ha ọcha na idebe iwu nke Onyenwe anyị.

1. Ike nke nrubeisi: Omume ọma nke idebe Iwu

2. Ịdị Nsọ n'omume: Ibi ndụ n'oku nke Chineke

1. Ndị Rom 6:19-20 - “N'ihi na dị nnọọ ka unu nyefere akụkụ ahụ unu dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na n'ebe mmebi iwu na-eduga n'imebi iwu karị, otú ahụ ka unu na-enye ugbu a akụkụ ahụ unu dị ka ndị ohu nke ezi omume nke na-eduba n'ido nsọ. N’ihi na mgbe unu bụ ndị ohu nke mmehie, unu nwere onwe unu n’ihe banyere ezi omume.”

2. 1 Jọn 5: 2-3 - "Site na nke a ka anyị ji mara na anyị hụrụ ụmụ Chineke n'anya, mgbe anyị hụrụ Chineke n'anya ma na-edebe iwu ya. N'ihi na nka bu ihunanya Chineke, ka ayi debe iwu-Ya nile. Iwu Ya adịghịkwa arọ.”

Ọrụ Ndị Ozi 21:25 Banyere ndị mba ọzọ bụ́ ndị kwere ekwe, anyị edewo akwụkwọ ozi ma kwubie na ha adịghị edebe ihe dị otú ahụ, ma e wezụga na ha na-edebe onwe ha n'ihe a chụrụ n'àjà nye arụsị, na ọbara, na n'anyagburu anyagbu, na ịkwa iko.

E            g                                                                                                                               ze   e k e˙na n’ikpere ars, ‘iri’ ọbara, rie anu ah a nyagburu anyagbu, na ịkwa iko.

1. Mkpa ọ dị Ịhapụ Mmehie

2. Ịdị nsọ nke ndụ Ndị Kraịst

1. Ndị Rom 6:1-2 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Àyi gānọgide na nmehie ka amara we babiga ókè? Ma ọlị! Olee otú anyị bụ́ ndị nwụrụ n’ihi mmehie ga-esi bie ndụ na ya?

2. 1 Pita 1:13-16 – Ya mere, nēdozi uche-unu ime ihe, nēwe kwa anya-udo, tukwasinu obi-unu nke-uku n'amara ahu nke ewetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist. Dị ka ụmụ na-erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị ihe unu na-emebu, kama dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n’omume unu niile, ebe e dere, sị: “Unu ga-adị nsọ, n’ihi na m dị nsọ. ”

ỌLU NDI-OZI 21:26 Pọl we kuru ndikom ahu, n'echi-ya we me onwe-ya ka ya na ha di ọcha, ba n'ulo uku Chineke, igosi mb͕e ubọchi ime-ọcha agwuwo, rue mb͕e agēchu àjà bayere onye ọ bula n'ime ha.

Pọl mere ka ya na ndị ọzọ dị ọcha ịbanye n’ụlọ nsọ wee chụọ àjà.

1. Dịrị ọcha ma chọọ ịdị nsọ n’anya Jehova

2. Meghachi nkwa gị nye Onye-nwe site na nchegharị

1. 1 Jọn 1:9, "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile."

2. Taịtọs 2:14, "Onye nyere onwe ya maka anyị, ka O wee gbapụta anyị n'ajọ omume niile, na-asachapụkwa ndị pụrụ iche, ndị na-anụ ọkụ n'obi maka ezi ọrụ."

ỌLU NDI-OZI 21:27 Ma mb͕e ubọchi asa ahu fọduru ọgwugwu, mb͕e ndi-Ju ndi sitere n'Esia huru Ya n'ulo uku Chineke, kpalie ndi-Ju nile, tukwasi ya aka n'isi.

N’ụbọchị nke asaa Pọl nọrọ na Jeruselem, ndị Juu si Eshia hụrụ ya n’ụlọ nsọ ma kpalie ndị mmadụ ka ha bikwasị ya aka.

1. Ike nke ndi mmadu jikọrọ aka

2. Otú Omume Anyị Si emetụta Ndị Ọzọ

1. Ilu 20:3 - Ọ bu ihe nsọpuru madu ka ọ kwusi n'esem-okwu: ma onye-nzuzu ọ bula nētiye aka.

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime unu, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo.

Ọlu Ndi-Ozi 21:28 nēti kwa nkpu, si, Ndikom Israel, nēyere aka: Onye a bu nwoke ahu, nēzí madu nile n'ebe nile megide ndi-Ju, na iwu, na ebe a: we me ka ndi-Grik ba kwa n'ulo uku Chineke, meru kwa nsọ nka. ebe.

Ndị mmadụ na-ebo Pọl ebubo na ọ na-ezi ihe megidere iwu na omenala ha nakwa na ọ na-akpọbata ndị Grik n’ụlọ nsọ, na-emetọkwa ya.

1: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke na iwu Ya, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

2: Anyị aghaghị ijide n'aka na okwukwe anyị agaghị emetọ ya site na mmetụta ndị ọzọ.

1: Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Joshua 24:15 IGBOB - Ma ọ buru na ọ jọ njọ n'anya-unu ife Jehova, rọputanu onwe-unu ta onye unu gēfè òfùfè; ma ọ bu chi nile nke nna-unu-hà fère òfùfè nke di n'ofè Osimiri ahu, ma-ọbu chi nile nke ndi-Amorait, ndi unu onwe-unu bi n'ala-ha: ma mu onwem na ulom, ayi gēfè Jehova òfùfè.

Ọrụ Ndị Ozi 21:29 (Nʼihi na ha ahụla Trọfimọs onye Efesọs nʼobodo ya na mbụ, onye ha chere na Pọl kpọtara ya nʼụlọ nsọ.)

E boro Pọl ebubo na ọ kpọbatara otu onye Jentaịl, bụ́ Trọfimọs, n’ụlọ nsọ.

1: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ka anyị wee chekwa ịdị nsọ nke ụlọ nsọ ahụ nche.

2: Ịhụnanya anyị nwere n'ebe mmadụ ibe anyị nọ kwesịrị ịgafe nanị ndị nke anyị.

1: Matiu 5: 43-44 - "Unu anụwo na e kwuru, sị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Ma a sị m unu, hụnụ ndị iro unu n’anya, gọzie ndị na-akọcha unu, meere ndị kpọrọ unu asị ihe ọma.”

2: Ndị Galeshia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

ỌLU NDI-OZI 21:30 Obodo ahu nile we ma jijiji, ndi-Ju we b͕akọta: ha we kuru Pọl, dọputa ya n'ulo uku Chineke: ngwa ngwa ewe mechie uzọ.

Ndị bi na Jeruselem gbakọrọ aka jide Pọl ma mechie ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ.

1. Ike nke Ịdị n'Otu: Otú Ijikọ Ọnụ Na-arụkọ Ọrụ Pụrụ Ime Ihe Dị Ukwuu

2. Ike nke nrubeisi: Ime ihe ziri ezi ọbụlagodi mgbe ọ siri ike

1. Ndị Efesọs 4:3-4: "Na-emenụ mgbalị nile ka unu nọgide n'ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo. E nwere otu ahụ na otu mmụọ nsọ, dị nnọọ ka a kpọrọ unu n'otu olileanya mgbe a kpọrọ unu."

2. Daniel 3:17-18 : "Ọ bụrụ na a tụba anyị n'oké ọkụ, Chineke anyị na-efe ofufe pụrụ ịzọpụta anyị na ya, Ọ ga-anapụtakwa anyị n'aka gị, eze. Ma ọ bụrụgodị na ọ dịghị; anyị chọrọ ka ị mara, eze, na anyị agaghị efe chi gị dị iche iche ofufe, anyị agaghịkwa efe ihe oyiyi ọlaedo i guzobeworo.”

ỌLU NDI-OZI 21:31 Ma mb͕e ha nāchọ ib͕u ya, ozi ruru onye-isi ndi-agha ahu nti, na Jerusalem nile di n'ọb͕ub͕a-aghara.

Otu ìgwè mmadụ nọ na Jeruselem nwara igbu Pọl, ma atụmatụ ha kụrụ afọ n’ala mgbe a gwara onyeisi ndị agha ahụ banyere ọgba aghara ahụ.

1. Nchebe Chineke n'oge ihe egwu

2. Iguzosi ike n'ihu mmegide

1. Abụ Ọma 91:11-12 - N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị ka ha chebe gị n'ụzọ gị niile; ha gēweli gi elu n'aka-ha, ka i we ghara itu ukwu-gi na nkume.

2. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

ỌLU NDI-OZI 21:32 Ngwa ngwa ochiri ndi-agha na ndi-ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise, b͕akuru ha: mb͕e ha huru onye-isi-ọchi-agha na ndi-agha, ha rapuru ntib͕u Pọl.

Ndị agha Rom na onyeisi ndị agha nwụchiri Pọl.

1. Adala mbà n'oge ihe isi ike - Pọl tachiri obi ná njide ahụ ma nọgide na-enwe okwukwe na Chineke.

2. Nọgidenụ na-eme Nkwenye Gị—Paul dị njikere iguzogide nkwenkwe ya, ọbụna mgbe o chere ihe isi ike ihu.

1. 2 Timoti 4:7-8 - Alụwo m ezi ọgụ ahụ, agbasịwo m ọsọ ahụ, edebewokwa m okwukwe ahụ.

2. Abụ Ọma 56:3 - Mgbe m na-atụ egwu, m na-atụkwasị gị obi.

Ọlu Ndi-Ozi 21:33 Onye-isi-ọchi-agha we biakute nso, were ya, nye ka ewere nkpọrọ abua ke ya; ma jụọ onye ọ bụ, na ihe o mere.

Onyeisi ndị agha ahụ jidere Pọl ma gbaa ya ajụjụ.

1. Mkpa ọ dị ịmụrụ anya na okwukwe anyị na nrube isi nye Chineke.

2. Uru nke obi ike ọbụna n'ihu mkpagbu.

1. Matiu 10:28-31 - "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama, na-atụ egwu Onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma anụ ahụ n'ọkụ ala mmụọ."

2. Ndị Filipaị 1: 20-21 - "Ana m atụ anya ma na-atụ anya na ihere agaghị eme m ma ọlị, kama m ga-enwe obi ike zuru oke, ka e wee bulie Kraịst elu ugbu a n'anụ ahụ m, ma ọ bụ site na ndụ ma ọ bụ site na ọnwụ."

Ọlu Ndi-Ozi 21:34 Ma ufọdu nēti nkpu otù ihe, ndi ọzọ nēti kwa ihe ọzọ, n'etiti ìgwè madu ahu: ma mb͕e ọ nāmataghi ezi ọb͕a-aghara ahu, o we si ka eburu ya ba n'ulo uku ahu.

Ìgwè mmadụ nọ na-eme mkpọtụ, Pọl enweghịkwa ike ikwu ihe a na-ekwu, ya mere a kpọbatara ya n’ụlọ ndị agha maka nchebe.

1. Chineke bụ onye nche anyị n'oge nsogbu.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke, ọbụlagodi mgbe ihe dị ka ọgba aghara.

1. Abụ Ọma 46: 1-3 "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ada, ọ bụ ezie na ugwu nile na-akwagharị n'etiti oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya na-ebigbọ. na ọfụfụ, ọ bụ ezie na ugwu na-ama jijiji n'ihi mmụba ya.

2. Abụ Ọma 34:19 "Ọtụtụ na-akpagbu ndị ezi omume, ma Jehova na-anapụta ya na ha niile."

Ọrụ Ndị Ozi 21:35 Ma mgbe ọ bịarutere nʼelu steepụ ahụ, o                  buru ya n’aka ndi-agha buru ya n’ihi ime ihe-ike nke madu.

Ndị agha buuru Pọl n’ihi ime ihe ike nke ìgwè mmadụ ahụ.

1. Ike nke igwe mmadụ - Otu esi emeri mmetụta siri ike n'ime obodo.

2. Ịgbaso ọkpụkpọ oku nke Onye-nwe-Ikwesị ntụkwasị obi nye ozi Chineke n’agbanyeghị mmegide.

1. Matiu 10:28 - “Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n’ọkụ ala mmụọ.”

2. Ndị Hibru 11:24-26 - “N'okwukwe Mozis, mgbe o tolitere, ọ jụrụ ka a kpọọ ya nwa ada Fero, wee họrọ ka e mejọọ ya na ndị Chineke karịa inwe obi ụtọ na-adịghị adịte aka nke mmehie. O weere nkọcha Kraịst dị ka akụ̀ karịa akụ̀ ndị Ijipt, n’ihi na ọ na-ele anya ụgwọ ọrụ.”

ỌLU NDI-OZI 21:36 N'ihi na ìgwè madu ahu sochiri, nētiku, si, Wepu Ya.

Ndị mmadụ tiri mkpu ka e wepụ Pọl.

1. Adịla ngwa ngwa ikpe ikpe: Ntụgharị uche na Jizọs na Pọl.

2. Imeri mkpagbu: Ihe mmụta ndị sitere n’ahụmahụ Pọl.

1. Matiu 7:1-2 "Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe unu ikpe: n'ihi na a ga-eji ikpe unu na-ekpe ikpe, a ga-ejikwa ihe unu ji tụọ ya."

2. Ndị Rom 8: 35-39 "Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Mkpagbu, ma ọ bụ nhụjuanya, ma ọ bụ mkpagbu, ma ọ bụ ụnwụ, ma ọ bụ ọtọ, ma ọ bụ ihe ize ndụ, ma ọ bụ mma agha?... N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ? ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n’ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

ỌLU NDI-OZI 21:37 Ma mb͕e a ga-eduru Pọl ba n'ulo uku ahu, ọ si onye-isi-ọchi-agha, Enwerem ike igwa gi okwu? Ònye siri, Ì nwere ike ikwu Grik?

Pọl ji obi ike rịọ ka e kwe ka ọ gwa onyeisi ndị agha ahụ okwu.

1. Okwukwe na Chineke na-enye anyị obi ike iji nkwuwa okwu na-eje ozi anyị.

2. Na-ekwu okwu n'atụghị egwu na obi umeala mgbe ị na-eche ọnọdụ ndị siri ike ihu.

1. Aisaia 41:10 “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

ỌLU NDI-OZI 21:38 Ọ̀ bughi gi onwe-gi, bú onye Ijipt ahu, onye mere oké ujọ tupu ubọchi ndia, duru kwa nnù ndikom na nnù ndikom uzọ puta ba n'ọhia?

Ọchịagha ndị Rom jụrụ Pọl ma ọ̀ bụ onye Ijipt ahụ kpalitere ọgba aghara ma kpụrụ puku mmadụ anọ gbuo mmadụ.

1. Ike nke Mmetụta: Ịmụta Ime Ka Ndị Mmadụ Ahapụ Mmehie

2. Ọ bụghị Ụzọ Ọ bụla bụ Ezi Ụzọ: Ịmata na Ịzere Ọnwụnwa

1. Ndị Rom 6:13 - "Unu enye-kwa-la akụkụ ahụ unu dị ka ngwá ọrụ nke ajọ omume n'ihu mmehie, kama cheenụ onwe unu n'ihu Chineke dị ka ndị dị ndụ site na ndị nwụrụ anwụ, na-emekwa ka akụkụ unu dị ka ngwá ọrụ nke ezi omume nye Chineke."

2. Ndị Galeshia 5:19-21 - “Ugbu a, ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, esemokwu, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè; Ogige na ihe ndị dị otú ahụ. Ana m adọ gị aka ná ntị, dị ka m dọrọ unu aka ná ntị na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ agaghị eketa alaeze Chineke.”

ỌLU NDI-OZI 21:39 Ma Pọl siri, Mu onwem bu nwoke nke bu onye-Ju, onye Tasọs, obodo di na Silisia, onye-amuma nābughi obodo: ma ariọm gi, kwe ka m'gwa ndi-Ju okwu.

Pọl rịọrọ ka e nye ya ikike ịgwa ndị bi na Jeruselem okwu.

1. Akwụsịla Ịkwu Eziokwu Gị

2. Ike nke Mkpebi

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

Ọrụ Ndị Ozi 21:40 Mgbe o nyere ya akwụkwọ ikike, Pọl guzoro nʼelu ihe mgbago ahụ, were aka na-eti ndị mmadụ aka. Ma mb͕e emere ka ọ b͕a nkiti, ọ gwara ha okwu n'asusu Hibru, si,

Pọl guzoro n’elu steepụ ma kpọọ ndị mmadụ òkù, nke mere ka ha gbachi nkịtị. O wee gwa ha okwu n’asụsụ Hibru.

1. Ike nke ịgbachi nkịtị n'ụwa mkpọtụ

2. Mkpa nke ikwu okwu na-enye ndụ

1. Abụ Ọma 46:10 “Dụrụ jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke”

2. Ilu 18:21 “Ọnwụ na ndụ dị n'aka ire”

Ọrụ Ndịozi 22 kọrọ otú Pọl si zachite ọnụ ya n’ihu ìgwè mmadụ ahụ nọ na Jeruselem, ịbụ nwa amaala Rom mere ka ọ ghara ịpịa ya ihe, na nkata kpara nkata igbu ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl ji Aramaic na-agwa ìgwè mmadụ okwu, na-akọ banyere ndụ ya ná mmalite ndụ ya dị ka onye Juu ji okpukpe kpọrọ ihe nke na-amụ ihe n’okpuru Gameliel, na mkpagbu ọ kpagburu ndị na-eso ụzọ ‘ụzọ ahụ’. Ọ kọwaziri ntọghata ya n'ụzọ Damaskọs - otú ìhè si n'eluigwe mere ya kpuo ìsì wee nụ olu Jizọs na-ajụ ihe mere o ji na-akpagbu Ya. Otu nwoke aha ya bụ Ananayas, onye na-erube isi n’iwu nke ndị Juu niile bi n’ebe ahụ na-akwanyere ya ùgwù, bịakwutere ya gwa ya na Chineke ahọrọla ya ka ọ mara uche Ya. ahụwo anụrị (Ọrụ 22:1-15).

Paragraf nke abụọ: Ọ gara n'ihu kọwaa otú n'ọhụụ mgbe ọ na-ekpe ekpere n'ụlọ nsọ, Jehova gwara ya ka ọ hapụ Jeruselem ngwa ngwa n'ihi na ndị mmadụ agaghị anabata ịgba akaebe banyere Ya mana mgbe a na-eme mkpesa na-ekwu na ha maara otú chọọchị Jerusalem si kwadoro igbu Stivin Onyenwe anyị gwara 'Gaa m ga-ezite. unu ndị Jentaịlụ dị anya’ (Ọrụ 22:17-21). Ìgwè mmadụ ahụ gere ntị ruo n’oge a, ma mgbe Pọl kwuru banyere ndị Jentaịl ozi ha weliri olu ha tie, ‘Wepụnụ nwoke a n’ụwa! Ọ gaghị adị ndụ!' Ka ha na-eti mkpu na-awụpụ uwe mwụda ha na-atụba uzuzu n’ime ọchịagha ikuku nyere iwu ka kpụga Pọl n’ụlọ mkpọrọ ka e wee pịa ya ajịja ka chọpụta ihe mere ndị mmadụ ji tie ya mkpu otú a (Ọrụ 22:22-24).

Paragraf nke atọ: Ka ha na-esetịpụ ya ka ha pịa ya ihe, Pọl jụrụ onyeisi ndị agha guzo n'ebe ahụ, sị: 'Ọ̀ kwadoro gị ka ị pịa nwa amaala Rom ihe, onye a na-amabughị ikpe?' Ma mb͕e ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise nuru ihe a ka ọchi-agha nāsi, Gini ka i gaje ime? Nwoke a bụ nwa amaala Rom.' Onye-isi-agha we je, si, Gwam na i bu onye Rom? Mgbe a kwadoro ọchịagha kwuru na ọ ghọrọ otu nnukwu ọnụ ahịa mana Pọl zara, 'A mụrụ m otu.' Ndị ahụ na-agba ajụjụ ahụ laghachiri ozugbo ndị ahụ guzoro nso tụrụ egwu mgbe ha chọpụtara na ọ bụ nwa amaala Rom n’ihi na ha ekewo ya agbụ (Ọrụ 22:25-29). N’echi ya n’ihi na a chọrọ ịchọpụta ihe mere ndị Juu na-ebo ebubo megide ndị na-echi ọnụ n’ala kpọkọtara ndị isi nchụàjà dum Sanhedrin nyere iwu ka a kpọta ha n’ihu ha (Ọrụ 22:30).

ỌLU NDI-OZI 22:1 Umu-nnam na ndi bu nna, nurunu okwu-ọnum nke Mu onwem nēnye unu ub͕u a.

Pọl gbachiteere onwe ya n’ihu ndị Juu.

1: Anyị niile ga-adị njikere ịgbachitere nkwenkwe na okwukwe anyị.

2: Anyị ga-atụkwasị obi ma nwee okwukwe na Chineke ka ọ bụrụ onye na-agbachitere anyị.

1: Ndị Rom 10:9-10 “Ma ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. + a na-ejikwa ọnụ na-ekwupụta na nzọpụta.”

2: Abụ Ọma 27:1 "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ike nke ndụ m; ònye ka m ga-atụ egwu?"

Ọlu Ndi-Ozi 22:2 (Ma mb͕e ha nuru na Ọ nāgwa ha okwu n'asusu Hibru, ha we b͕a nkiti kari: o we si,)

Okwu Pọl n’ihu Sanhedrin: Pọl kọrọ banyere ntọghata ya ma gwa Sanhedrin okwu, na-agwa ha okwu n’asụsụ Hibru.

1. Chineke nwere ike ịgbanwe anyị ma ọ bụrụ na anyị na-emeghe uche Ya.

2. Chineke nwere ike iji onye ọ bụla n'ime anyị mee nzube Ya n'ụzọ nke ya pụrụ iche.

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

Ọlu Ndi-Ozi 22:3 Mu onwem bu kwa nwoke nke bu onye-Ju, onye amuru na Tasọs, obodo di na Silisia, ma onye amuru n'obodo a n'ukwu Gameliel, nēzí kwa ihe dika ezi omume nke iwu nke ndi bu nna si di. were ekworo n'ebe Chineke nọ, dika unu nile si di ta.

Pọl bụ onye Juu a mụrụ na Tasọs, Silisia, onye a zụlitere na Jeruselem ma kụzie ihe dị ka iwu ndị Juu si dị nke Gameliel. Ọ na-anụ ọkụ n’obi n’okwukwe ya, dịkwa ka ndị Juu nụrụ okwu ya.

1. Ịchọta Ịnụ ọkụ n'obi Maka Chineke n'Ebe Ọ Na-amaghị

2. Na-eto eto n'okwukwe Site na nraranye na nrube isi

1. Ndị Rom 10:2 - N'ihi na a na m agba ama ha na ha na-anụ ọkụ n'obi maka Chineke, ma ọ bụghị dị ka ihe ọmụma si dị.

2. Jemes 1:22 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ha, na-aghọgbu onwe unu.

Ọrụ Ndị Ozi 22:4 Ma a kpagburu m nʼụzọ a ruo ọnwụ, na-ekekọta na nyefee nʼụlọ mkpọrọ ma ndị ikom ma ndị inyom.

Pọl kpagburu Ndị Kraịst ruo ọnwụ, tụọ ma ndị ikom ma ndị inyom mkpọrọ.

1. Ike Mkpagbu: Olee otú Omume Anyị Pụrụ Isi nweta ihe ndị a na-atụghị anya ha

2. Ibi ndụ na nkwenye: Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na oku nke Chineke

1. Matiu 5:10-11: "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha: Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụgha n'isi m. akaụntụ."

2. Ndị Rom 12:14: “Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzienụ, unu akọchakwala ha.”

ỌLU NDI-OZI 22:5 Dika onye-isi-nchu-àjà nāb͕a kwam àmà, na ndi-okenye nile: n'aka-kwa-ram ka m'natara akwukwọ-ozi nye umu-nna-ayi, we je Damaskọs, kuta ndi nọ n'ebe ahu ab͕u na Jerusalem, ka m'we bia. tara ahụhụ.

Pọl natara akwụkwọ ozi site n’aka nnukwu onye nchụàjà na ndị okenye Jeruselem ka o kpọghachite Ndị Kraịst nọ na Damaskọs na Jeruselem ka a taa ha ahụhụ.

1. Ịghọta egwu nke ahụhụ Chineke

2. Mkpa ọ dị nrube isi nye ndu

1. Ilu 16:6 - Site n'egwu Jehova ka madu si n'ihe ọjọ wezuga onwe-ha.

2. Ndị Rom 13:1-7 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

Ọrụ Ndị Ozi 22:6 O wee ruo na, ka m na-eme njem, na-abịarute Damaskọs nso n’ihe dị ka etiti ehihie, na mberede, ìhè dị ukwuu si n’eluigwe nwuo gburugburu m.

Ka Pọl na-aga Damaskọs, otu nnukwu ìhè si n’eluigwe nwua na mberede gburugburu ya.

1. Ike nke ọnụnọ Chineke - Inyocha otú ịhụ ọnụnọ nke Chineke nwere ike isi duga n'oge na-agbanwe ndụ.

2. Iji okwukwe were jee njem anyị - ịmụta ịtụkwasị Chineke obi na njem anyị na otu o siri nwee atụmatụ maka anyị.

1. Aịzaya 40:31 - ? Ndi nēchere Jehova gēnwe kwa ume-ha ọzọ; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 11:1 - ? Ọ̀ bụ ezie na okwukwe bụ isi ihe a na-atụ anya ya, bụ́ ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

ỌLU NDI-OZI 22:7 M'we da n'ala, we nu olu ka ọ nāsim, Sọl, Sọl, gini mere I nēsob͕um?

Egburu Sọl n’ala wee nụ otu olu na-ajụ ihe mere o ji na-akpagbu Ya.

1. Ọ̀ dị mkpa ka edoro nrubeisi n'ihu Chineke? Ike \_

2. Ihe ize ndụ dị n'ịkpagbu Chineke? Ndị mmadụ

1. Ndị Hibru 12:25-29

2. Ndị Rom 10:13-15

Ọrụ Ndị Ozi 22:8 M'we za, si, Ì bu onye, Onye-nwe-ayi? O we sim, Mu onwem bu Jisus Onye Nazaret, Onye gi onwe-gi nēsob͕u.

Pọl zutere Jizọs, Jizọs jụkwara ya ihe mere o ji na-akpagbu ya.

1. Anyị aghaghị ịjụ onwe anyị ihe mere anyị ji na-akpagbu Jizọs ná ndụ anyị taa.

2. Mgbe Jizọs kpọrọ anyị, anyị ga-adị njikere ịza ma were ntụzịaka Ya.

1. Matiu 28:19-20 : "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa. ??

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:3-8: ? 쏤 ma ọ bụ m nyefere gị dị ka nke mbụ mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ, na e liri ya, na ọ kpọlitere n'ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ, na ọ pụtara ìhè. kpọkuru Sifas, e mesịa, zie ozi iri na abụọ ahụ. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n'otu oge, ndị ihe ka ọtụtụ n'ime ha ka dị ndụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ adawo. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu Jems, e mesịa, ọ pụtara n'ihu ndịozi niile. N'ikpeazụ, ma onye a mụrụ n'amụghị nwa, Ọ pụtakwara ìhè n'ihu m. ??

Ọrụ Ndị Ozi 22:9 Ndị mụ na ha nọ hụkwara ìhè ahụ n'ezie, wee tụọ egwu; ma ha anughi olu onye nāgwam okwu.

Pọl na ndị ibe ya hụrụ ìhè na-egbuke egbuke, ma ọ bụ naanị Pọl nụrụ olu gwara ya okwu.

1. "Ike nke Okwukwe: Na-eguzosi Ike n'Enweghị Nsogbu"

2. "Nuru ma Aghọtaghi: Oku nke Chineke"

1. Aịzaya 50:4-5 - "Onyenwe anyị Jehova enyewo m ire nke ndị a kụziiri ihe, ka m wee mara otú m ga-esi jiri okwu kwado onye ike gwụrụ. Nụrụnụ dị ka ndị a kụziiri ihe: Jehova, bụ́ Jehova emeghewo ntị m, ma ewezugaghị m onwe m, alaghachighị m azụ.

2. Aisaia 30:21 - "Ntị gị ga-anụkwa okwu n'azụ gị, si, ? Ya bụ ụzọ, jee ije na ya, mgbe ị na-atụgharị n'aka nri ma ọ bụ mgbe ị na-atụgharị n'aka ekpe."

ỌLU NDI-OZI 22:10 M'we si, Gini ka m'gēme, Jehova? Jehova we sim, Bilie, ba na Damaskọs; ọ bu kwa n'ebe ahu ka agēgosi gi ihe nile nke edoworo gi ime.

Jehova gwara Pọl ka ọ gaa Damaskọs, bụ́ ebe a ga-agwa ya banyere ọrụ ndị ọ họpụtara ka ọ rụọ.

1. Irube isi n'Oku Chineke: Ịgbaso ntụziaka Onyenwe anyị iji ruo ihe mgbaru ọsọ anyị

2. Ndị na-eso ntụziaka & Ime Ihe: Ime ihe Onyenwe anyị na-arịọ n'aka anyị

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya."

2. Matiu 7:24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha ga-adị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume, mmiri ozuzo wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe fekwa, kụgburu ụlọ ahụ, ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu nkume.”

Ọrụ Ndị Ozi 22:11 Ma mgbe m na-apụghị ịhụ n'ihi ebube nke ìhè ahụ, ebe m na-edu site n'aka ndị mụ na ha nọ, m wee bata na Damaskọs.

Pọl zutere ìhè n’ụzọ ọrụ ebube mgbe ọ nọ n’ụzọ Damaskọs, nke dugara ná ntọghata ya na Iso Ụzọ Kraịst.

1: Chineke nwere ike iji ọbụna ọnọdụ a na-atụghị anya ya mee ka anyị bịarukwuo ya nso.

2: Ahụmahụ Pọl bụ ihe na-echetara anyị na Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụna mgbe anyị na-apụghị ịhụ Ya anya.

1. Matiu 5:14-16 ? Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

2. Ndị Rom 8:14-17 ? 쏤 ma-ọbụ ndị nile nke Mụọ nke Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. N’ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka unu wee daa azụ n’ụjọ, ma unu anatawo mmụọ nsọ nke idochi dị ka ụmụ, onye anyị na-etiku site n’aka ya, ? na bba! Nna, Mọ Nsọ n'onwe-ya nāb͕a kwa àmà na ayi bu umu Chineke, ma ọ buru na ayi bu umu, àyi bu ndi-nketa? Ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe soro Ya nye kwa ayi otuto.

Ọrụ Ndị Ozi 22:12 Na otu onye Ananayas, bụ́ nwoke na-asọpụrụ Chineke dị ka iwu si dị, onye na-ezi ozi ọma nke ndị Juu niile bi nʼebe ahụ.

Ananayas bụ onye Juu ji okpukpe kpọrọ ihe nke nwere aha ọma n’etiti ndị Juu bi n’ógbè ya.

1. Ike nke ezigbo aha

2. Uru nke ibi ndụ nke nsọpụrụ

1. Ndị Rom 12:17-19 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na-eche echiche ime ihe kwesịrị nsọpụrụ n'anya mmadụ niile. b͕apunu onwe-unu ọ́bọ̀, ma rapunu ya nye iwe nke Chineke, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si , ?

2. Ilu 11:23 - "Ihe ndị ezi omume na-agụ naanị n'ezi ihe;

Ọlu Ndi-Ozi 22:13 biakutem, guzo, sim, Nwa-nne Sọl, hu uzọ. Ma n'otù oge hour ahu m'we legidere Ya anya.

Ananayas onye kpọrọ ya “Nwanna Sọl” mere ka Pọl hụ ụzọ ọzọ.

1. Ike Mgbaghara: Olee otú ịhụnanya Ananayas nwere na-enweghị atụ si weghachi Pọl anya.

2. Oku nke Nnabata: Ịnabata Mmadụ Nile n'Alaeze Chineke

1. Luk 15:11-32 - Ilu nke Ọkpara mmefu

2. Ndị Efesọs 2:11-22 - Mkpekọrịta nke Chineke na ịdị n'otu nke ndị kwere ekwe.

ỌLU NDI-OZI 22:14 Ọ si, Chineke nke nna-ayi-hà arọputawo gi, ka i we mara ihe Ọ nāchọ, hu kwa Onye ezi omume ahu, na inu kwa olu nke ọnu-Ya.

Chineke nke nna nna anyị ahọpụtala Pọl ka ọ mata uche Ya na ịgba akaebe na a na-eme ikpe ziri ezi.

1: Kwe ka Chineke duo ụzọ - Chineke ahọrọla anyị ka anyị mara uche Ya na ịhụ ka a na-eme ikpe ziri ezi.

2: Ikpe ziri ezi nke Chineke bụ ikpe ziri ezi - Anyị ga-echeta na ikpe ziri ezi nke Chineke na-abụ ihe ziri ezi mgbe niile na ihe ziri ezi.

1: Aisaia 55:9 - N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ nile unu, na echichem nile di elu kari èchìchè nile unu.

2: Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

Ọrụ 22:15 N’ihi na ị ga-abụ onye akaebe ya nye mmadụ niile maka ihe ị hụworo na nke ị nụrụ.

Ananaịas gwara Pọl ka ọ kpọsaa àmà ya nke ihe ọ hụworo na nke ọ nụrụ nye mmadụ nile.

1. Ike nke akaebe: Ịkọrọ ndị ọzọ akụkọ gị

2. Àmà nke Ndụ Anyị: Ibi Ndụ n'Okwukwe Anyị

1. Ndị Rom 10:14-15 ? Ma Ùnu gākpọ kwa Onye ha nēkweghi na Ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Oleekwa otú ha ga-esi ekwusa ozi ọma ma e ezigaghị ha???

2. Matiu 5:14-16 ? Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

Ọrụ Ndị Ozi 22:16 Ma ugbu a, gịnị mere i ji nọrọ ọdụ? bilie, ka eme kwa ha baptism, sachapu kwa nmehie-gi nile, nākpọku aha Onye-nwe-ayi.

Sọl, onye a maara ugbu a dị ka Pọl, e nyere Ananayas ntụziaka ka e mee ya baptizim na ka o sachapụ mmehie ya site n’ịkpọku aha Onyenwe anyị.

1. Ike nke Baptizim: Otú Baptizim si eweta nzọpụta

2. Mkpa nchegharị: ka nchegharị si eduga n'ezi omume

1. Ndị Rom 6: 3-4 - "Ùnu amataghi na ayi nile, bú ndi emere baptism iba nime Kraist Jisus, emere ayi baptism iba n'ọnwu-Ya? site n'ebube nke Nna-ayi si n'ọnwu bilie, ayi onwe-ayi kwa gējeghari na ndu ọhu.

2. Ndị Galeshia 3:27 - ? ma-ọbu ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, yikwasiwo Kraist.

Ọrụ Ndị Ozi 22:17 O wee ruo na, mgbe m laghachiri na Jeruselem, ọbụna mgbe m na-ekpe ekpere n’ụlọ nsọ, m nọ n’ọhụụ;

E were Pọl anya mgbe ọ na-ekpe ekpere n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem.

1. Ike Ekpere: Ahụmahụ Pọl nwere n’ụlọ nsọ

2. Ịdabere n’uche Chineke: Ahụmahụ Pọl n’ime Ụlọ Nsọ

1. Matiu 6:5-13 - Jizọs na-akụzi mkpa ekpere na otú e si ekpe ekpere.

2. 2 Ndị Kọrint 12:2-4 - Pọl kọrọ banyere ọhụụ eluigwe na ịbụ onye e burugoro na paradaịs.

Ọlu Ndi-Ozi 22:18 I we hu Ya ka Ọ nāsim, Me ngwa ngwa, si na Jerusalem pua ngwa ngwa: n'ihi na ha agaghi-anata àmà-Gi bayerem.

Pọl nọ na Jeruselem,                                      ባለው  ga ngwa ngwa                         á                       ]g                «           á                      ]gâ`````

1. Mkpa ọ dị irube isi n’olu Jehova

2. Mkpa nke ikesa ozi-ọma

1. Luk 6:46 ? hy, ị na-akpọ m? 쁋 ma-ọbu, Onye-nwe-ayi, unu emela ihe Mu onwem nēkwu?

2. Matiu 28:19-20 ? Ya mere ganu me mba nile ka ha buru ndi nēso uzọ Jisus, nēme ha baptism n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mọ Nsọ.

Ọlu Ndi-Ozi 22:19 M'we si, Onye-nwe-ayi, ha ma-kwa-ra na aturum ndi kwere na Gi n'ulo-nzukọ nile ọ bula n'ulo-nkpọrọ, tie kwa ha ihe:

Pọl kọrọ akụkọ ihe mere eme ya banyere ịkpagbu Ndị Kraịst tupu a tọghatara ya.

1. Amara Chineke nwere ike ime ka ndị iro anyị bụrụ ndị mmekọ.

2. Ike nke ngbanwe site n'okwukwe.

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Ndị Efesọs 2: 1-10 - "N'ihi na ọ bụ site n'amara na e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe? Ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke 'ọ bụghị site n'ọrụ, nke mere na onye ọ bụla nwere ike ịnya isi. "

ỌLU NDI-OZI 22:20 Ma mb͕e nwusiri ọbara nke onye-ikpé-gi, bú Stifen, m'we guzo kwa nso, kwe kwa ka ọ nwua, we debe uwe-nb͕okwasi nke ndi nēb͕u ya.

Sọl nọ ya wee kweta ọnwụ Stivin, bụ́ onye mbụ nwụrụ anwụ, ma debekwa uwe ndị ahụ gburu ya.

1. Ike nke nchegharị: Mgbanwe Sọl site na onye mkpagbu gaa na onye nkwusa.

2. Ọnụ nke iso Kraịst: Àjà Stifen na ihe ndị si n’ịbụ ndị na-eso ụzọ pụta.

1. Ọrụ 9: 1-19 - Ntughari nke Sọl na ọkpụkpọ oku dịka onyeozi.

2. Luk 9:23-25 - Nkuzi Jisos banyere ibuli obe na iso Ya.

Ọlu Ndi-Ozi 22:21 O we sim, La: n'ihi na M'gēziga gi n'ebe a jekuru ndi mba ọzọ.

E nyere Pọl iwu ka ọ gakwuru ndị Jentaịl na-ekesa ozi ọma.

1. Ikike Ozi Ọma: Otú e si ezi ndị ọzọ ozi ọma

2. Oku na-aga: Otu esi azaghachi iwu Chineke

1. Matiu 28:19-20 ? Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n'ezie a na m anọnyere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa.

2. Ndị Rom 10:13-15 ? ma ọ bụ, ? 쏣 onye nākpọku aha Onye-nwe-ayi ka agāzọputa? Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma? Ma ònye gēsi kwa aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha? Dika edeworo ya: ? 쏦 ma mara nma ka ukwu nke ndi nēzisa ozi ọma di?

ỌLU NDI-OZI 22:22 Ha we ge Ya nti n'okwu a, welie olu-ha elu, si, Wepu madu di otú a n'uwa: n'ihi na okwesighi ka ọ di ndu.

Ndị Juu jụrụ Pọl mgbe o kwusịrị àmà ya ma kpọọ ka e wepụ ya n’ụwa.

1. “Ike nke Àmà: Ikwusa Ozi Ọma nke Jisọs Kraịst”

2. "Obi Ike Iguzosi Ike: Ịgbachitere Okwukwe Gị n'Edo Ndị Mmegide"

1. Ndị Filipaị 1: 20-21 - "Dị ka m na-atụsi anya ike na olileanya na ọ dịghị ihe m ga-eme ihere, ma n'atụghị egwu niile, dị ka mgbe niile, otú ahụ ugbu a na Kraịst ga-ebuli elu n'ahụ m, ma ọ bụ site ndụ ma ọ bụ site n'ọnwụ. .N'ihi na mụ onwe m, ịdị ndụ bụ Kraịst, ọnwụ bụkwa uru.

2. Ndị Rom 8:31-39 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye pụrụ imegide anyị? Onye na-emeghịre Ọkpara Ya ebere, kama rara Ya nye maka anyị niile, olee otu ga-esi Ọ bughi ya na Ya nēnye kwa ayi ihe nile n'efu?Ònye gēbo Chineke ebubo? 셲 ahọpụtara? Ọ bu Chineke nāgu onye ezi omume: ònye bu onye ahu nāma ikpe? aka-nri nke Chineke, Onye nāriọ kwa ayi aririọ-amara, Onye gēkewapu ayi n'ìhè Kraist? Ma-ọbu n'ihi Gi ka anēb͕u ayi ogologo ubọchi nile: Agu-kwa-ra ayi dika aturu agēb͕u: ma n'ihe ndia nile ayi kariri ndi-emeri site n'aka Onye ahu Nke huru ayi n'anya: n'ihi na ekwewom na ọ bughi ọnwu ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ọrụ Ndị Ozi 22:23 Ma mb͕e ha tisiri nkpu, tukwasi kwa uwe-ha, tukwasi ájá n'ikuku.

Ọchịagha ndị nche Rom jidere Pọl ma kpụrụ ya pụọ.

1: Mmeghachi omume anyị n'oge nsogbu kwesịrị igosipụta udo nke Kraịst, ọ bụghị ọgba aghara nke ụwa.

2: Mgbe a na-emegide anyị, anyị kwesịrị ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-echebe anyị ma na-egboro anyị mkpa anyị.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Abụ Ọma 23: 4 - "Ọ bụrụgodị na m na-eje ije na ndagwurugwu kasị ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpanaka gị, ha na-akasi m obi."

Ọrụ Ndị Ozi 22:24 Onye-isi-ọchi-agha we nye iwu ka ewebata ya n'ulo ndi-agha, we si ka e were ihe-ipia were leputa ya; ka O we mara ihe mere ha ji tie nkpu megide ya.

Onye-isi-ọchi-agha we me ka Pọl bia n'ulo uku ahu, nye iwu ka pia ya ihe, ka o we mara ihe mere ndi-Ju nēti nkpu megide ya.

1. Fa Paulo Ahokafo Ho: Fa asɛm a ɛwɔ krataa a ɛhyɛ Yɛn Ahenni Som yi mu no mu.

2. Ike nke ịhụnanya na-enweghị atụ: Otú ịhụnanya Pọl nwere n'ebe ndị iro Ya si duga n'ịgbapụta ya.

1. Matiu 5:44 - ? Ma asim unu, nāhu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu.

2. Ndị Rom 8:37-39 - ? Ee , n'ihe ndị a niile, anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.??

ỌLU NDI-OZI 22:25 Ma mb͕e ha were nkpọrọ ke ya ab͕u, Pọl we si ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise nke guzoro nso, Ò ziri ezi n'iwu ka unu pia nwoke onye Rom ihe, nēnweghi kwa ikpé?

Pọl jụrụ ma ò ziri ezi ka a pịa onye Rom a na-ama ikpe ihe.

1. Ikike nke Ịjụ: Otú Nkwuwa Obi Pọl Pụrụ Isi Na-akụziri Anyị Ịma Ndị Ọchịchị Aka

2. Ike Ịmata Ihe Ndị Ruuru Gị: Otú Pọl Obi Ike Kwesịrị Isi Kụziere Anyị Ka Anyị Na-eguzo Maka Onwe Anyị

1. Ndị Galetia 6:7-9 - Unu ekwela ka eduhie unu: Chineke apụghị ịkwa emo. Nwoke na-aghọrọ mkpụrụ ọ kụrụ. Onye nāgha nkpuru ime ihe nātọ anu-aru-ya utọ, site n'anu-aru-ya gēweta mbibi; onye ọ bula nāgha nkpuru ime ihe nātọ Mọ Nsọ utọ, site na Mọ Nsọ gēweta ndu ebighi-ebi.

2. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ziri ezi; chọọ ikpe ziri ezi. Chebe ndị a na-emegbu emegbu. Kwenu ọnu-ọnu-ọma; kpenu ikpe nke nwanyi di-ya nwuru.

ỌLU NDI-OZI 22:26 Ma mb͕e ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise nuru ya, ọ gara gosi onye-isi-ọchi-agha, si, Lezi anya ihe i nēme: n'ihi na nwoke a bu onye Rom.

Ọchịagha ahụ ghọtara na Pọl bụ onye Rom ma dọọ onyeisi ndị agha ahụ aka ná ntị.

1. Anyị aghaghị ịdị na-echeta ndị ọzọ mgbe nile, ọ bụrụgodị na ha dị iche na anyị.

2. Anyị kwesịrị iji nlezianya na amamihe na-eme ihe mgbe anyị na-eme mkpebi ndị metụtara ndụ ndị ọzọ.

1. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ dị ka Chineke? 셲 ndi arọputara, ndi di nsọ na ndi ayi huru n'anya, ndi nwere obi-ebere, obi-ọma, obi-ume-ala, idi-nwayọ, na ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-ha; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'otù n'otù zuru okè.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

ỌLU NDI-OZI 22:27 Onye-isi-ọchi-agha we bia, si ya, Gwam, Gì onwe-gi bu onye Rom? Ọ si, E.

E gosiri na Pọl bụ nwa amaala Rom n'ọnọdụ siri ike.

1: Chineke kwesịrị ntụkwasị obi inye anyị mgbe anyị nọ ná mkpa.

2: Anyị ga-ekwu eziokwu na eziokwu, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

1: Joshua 1: 9 - "Ọ bụ na m nyeghị gị iwu? Dị ike, nwee ume, atụla egwu, atụkwala mbà, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị ga-anọnyere gị ebe ọ bụla ị na-eje."

2: Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Ọlu Ndi-Ozi 22:28 Onye-isi-ọchi-agha we za, si, Ọtutu ọnu-ọgugu ka m'ji nweta nnwere onwe a. Pọl we si, Ma amuworom onwe-ya.

Pọl kwuputara nnwere onwe ya n'agbanyeghị ihe onye jichiri ya kwụrụ maka ya.

1. Ibi n'efu: Onyinye nnwere onwe nke Chineke

2. Ọnụ ego dị elu nke nnwere onwe: Ego ole ka ị dị njikere ịkwụ ụgwọ?

1. Ndị Galeshia 5:1 ??? 쏤 ma-ọbụ nnwere onwe Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienu ike, unu eweghachi-kwa-la onwe-unu n'okpuru yoke nke ibu-orù ọzọ.

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:22 ??? 쏤 ma-ọbu onye akpọrọ nime Onye-nwe-ayi dika orù bu onye Jehova nwere onwe-ya. N'otu aka ahụ, onye nwere onwe ya mgbe a kpọrọ ya bụ ohu nke Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 22:29 Ngwa ngwa ha si nʼebe ọ nọ pụọ bụ onye kwesịrị iju ya ule: ma onyeisi ndị agha ahụ tụrụ egwu, mgbe ọ matara na ọ bụ onye Rom, na nʼihi na o kere ya agbụ.

Ụjọ tụrụ onyeisi ndị agha ahụ mgbe ọ matara na Pọl bụ onye Rom nakwa na o kewo ya agbụ.

1: Atụla egwu mgbe ị na-eche mkpebi siri ike ihu.

2: Unu atụla egwu mmadụ? Ọkwa ma ọ bụ ikike.

1: Ndị Filipaị 4:6-7 ? Echegbula onwe gị maka ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, na-agwa Chineke arịrịọ gị. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2: Aịza 41:10 ? 쏶 o atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị. ??

ỌLU NDI-OZI 22:30 N'echi-ya, n'ihi na ọ nāchọ imara ezi-okwu ihe mere ndi-Ju nēbo Ya ebubo, o we tọpu ya n'òtù-agha-ya, nye ndi-isi-nchu-àjà na nnọkọ-ikpé-ha nile ka ha bia, o we me ka Pọl ridata, guzo ya . n'iru ha.

N’echi ya, ọchịagha ndị Rom tọhapụrụ Pọl n’agbụ ya ka ọ ghọta nke ọma ihe mere ndị Juu ji bo ya ebubo. O wee kpọọ ndị isi nchụàjà na nnọkọ ha, kpọdata Pọl ka o guzo n’ihu ha.

1. Chineke ikwesị ntụkwasị obi n'oge ọnwụnwa: Ịchọta ume site n'okwukwe na Chineke.

2. Mkpa ikpe ziri ezi na ọha mmadụ: Ịkwado iwu na ịchọ eziokwu.

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ilu 21:15 - Mgbe e mere ikpe ziri ezi, ọ na-ewetara onye ezi omume ọṅụ ma ụjọ na-adakwasị ndị na-eme ihe ọjọọ.

Ọrụ 23 kọrọ otú Pọl si zara ọnụ ya n’ihu Sanhedrin, esemokwu dị n’etiti ndị Farisii na ndị Sadusii, na nkata e kpara megide ndụ ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl leruru Sanhedrin anya n'ụzọ kwụ ọtọ ma kwuo na ya ejirila ezi akọ na uche rụzuo ọrụ ya n'ebe Chineke nọ. Onyeisi Nchụàjà Ananayas nyere iwu ka ndị guzo n'akụkụ ya tie ya ọnụ, Pọl zara, sị: 'Chineke ga-eti gị mgbidi e tere nzu! Gi onwe-gi nānọdu n'ebe ahu kpem ikpe dika iwu si di, ma gi onwe-gi mebiworo iwu site n'iwu ka etim ihe.' Ndị nọ ebe ahụ jụrụ ya otú ọ ga-esi kparị onye isi nchụàjà Chineke, Pọl zara ya na ya aghọtaghị Ananayas bụ nnukwu onye nchụàjà dị ka e dere, 'Ekwula okwu ọjọọ banyere onye na-achị ndị gị' (Ọrụ 23: 1-5).

Paragraf nke Abụọ: N’ịghọta na ụfọdụ ndị òtù kansụl ahụ bụ ndị Sadusii (ndị na-asị na mbilite n’ọnwụ adịghị) na ndị ọzọ bụ ndị Farisii, Pọl kpọrọ òkù na Sanhedrin, sị: ‘Ụmụnna m, mụ onwe m bụ onye Farisii, sitere na ndị Farisii. A na-ekpe m ikpe n'ihi na olileanya m mbilite n'ọnwụ anwụwo.' Mgbe e kwuru na esemokwu a dapụtara n'etiti ndị Farisii ọgbakọ Sadusii kewara (ndị Sadusii na-ekwu na mbilite n'ọnwụ adịghị ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ma ndị Farisii kwere ihe ndị a niile). E nwere oké ọgba aghara ụfọdụ ndị ozizi iwu bụ́ ndị Farisii biliri ọtọ wee malite ịrụsi ọrụ ike, sị, 'Anyị ahụghị ihe dị njọ n'ebe nwoke a nọ, gịnị ma ọ bụrụ na mmụọ ozi bụ́ mmụọ na-ekwu ya?' Esemokwu wee bụrụ ọchịagha na-eme ihe ike na-atụ egwu na ha ga-adọkasị Pọl nyere iwu ka ndị agha gbadata kpọpụ ya n'ebe ha nọ n'ike bute ya n'ogige ndị agha (Ọrụ 23:6-10).

Paragraf nke atọ: N’abalị na-eso ya, Onyenwe anyị guzoro n’akụkụ Pọl sịrị: ‘Nwee obi ike! Dika I b͕aworo okwu bayerem nime Jerusalem otú a aghaghi ib͕a-kwa-ra Rom àmà (Olu 23:11). N’ụtụtụ echi ya, ndị Juu gbara izu kee onwe ha iyi na ha agaghị eri ihe ruo mgbe ha gburu Pọl. Ihe karịrị ndị ikom iri anọ so na nkata a bụ́ ndị gawara ndị isi nchụàjà, sị: ṅụọ iyi detụ ihe oriri ruo mgbe anyị gburu Pọl ugbu a, unu Sanhedrin bụ́ ọchịagha, kpọta ya n’ihu unu na-achọ ka e gbuo ya tupu anyị eruo ebe a. Ọrụ 23:12-15 ). Otú ọ dị, nwa nwanne nwanyị nụrụ nkata batara n'ogige ndị agha gwara onye ọchịagha dọrọ aka ná ntị zitere nwa okorobịa nwanne nna onyeisi ndị agha na-asị 'Lezienụ anya ka nwa okorobịa hụ adịghị emejọ.' Mgbe ahụ, nwa okorobịa a chụrụ n’ọrụ na-ebo ebubo na onye ọ bụla kpugheere ha nzuzo wee kpọọ ndị ọchịagha abụọ nyere iwu ka ha kwadebe ndị agha narị abụọ na iri asaa ndị na-agba ịnyịnya abụọ na narị ube gawa Sesaria n’abalị itoolu n’abalị a butere Pọl nkume ka e kpọrọ ya gọvanọ Filiks n’udo. O dere akwụkwọ ozi sochiri ya...

ỌLU NDI-OZI 23:1 Ma Pọl, mb͕e ọ nēlesi nnọkọ-ikpé ahu anya, ọ si, Umu-nnam, ebiriwom ezi akọ-na-uche nile n'iru Chineke rue ta.

Pọl gwara ọgbakọ ahụ okwu na-emesi obi ike na ya ebiwo ndụ nke akọ na uche n'ihu Chineke.

1. Ibi ndụ akọ na uche n'ihu Chineke bụ ihe atụ anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike maka ya.

2. Ihe nlereanya Pọl nke ibi ndụ n'ezi akọ na uche n'ihu Chineke pụrụ ịbụrụ anyị isi iyi na agbamume.

1. Ndị Rom 14:12 - Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke.

2. 1 Pita 3:16 - Inwe ezi akọ na uche; ka, ebe ha nēkwujọ unu, dika ndi nēmebi iwu, ka ihere we me ha ndi nēbo ajọ omume-unu ebubo ugha nime Kraist.

ỌLU NDI-OZI 23:2 Onye-isi-nchu-àjà Ananaias we nye ndi nēguzo n'akuku ya iwu ka ha tie ya ihe n'ọnu.

Nnukwu onye nchụàjà Ananayas nyere ndị na-ejere ya ozi iwu ka ha wakpo Pọl.

1. "Ihe ize ndụ nke ọchịchị ajọ omume"

2. “Ike Chineke n’Ebe Ahụhụ Ga-adị”

1. Aịzaya 30:20-21 - "Ọ bụrụkwa na Jehova enye gị nri nke nhụjuanya, na mmiri nke mkpagbu, ma ọ gaghị ewepụ ndị nkụzi gị n'ime nkuku ọzọ, ma anya gị ga-ahụ ndị nkụzi gị: na nke gị. Ntị gānu okwu n'azu gi, si, Nka bu uzọ, jegharinu nime ya, mb͕e unu nēche iru n'aka-nri, na mb͕e unu nēche iru n'aka-ekpe.

2. Matiu 5:39 - "Ma asim unu, ka unu eb͕ochi-kwa-ra ihe ọjọ: ma onye ọ bula nke gēti gi aka na ǹtì aka nri-gi, chighari-kwa-ra ya nke-ọzọ.

ỌLU NDI-OZI 23:3 Pọl we si ya, Chineke gātib͕ue gi, gi mb͕idi awara ọcha: n'ihi na gi onwe-gi nānọdu ala ikpem dika iwu si di, nēnye kwa ka etim ihe megidere iwu?

Pọl baara nnukwu onye nchụàjà mba maka inye iwu ka e tie ya ihe megidere iwu.

1. Mkpa ọ dị iguzo maka ikpe ziri ezi dịka iwu siri dị.

2. Olee otú ọbụna n'agbanyeghị mmegide, anyị na-aghaghị ịnọgidesi ike ná nkwenye anyị.

1. Luk 18:1-8 - Ilu nke nwanyị di ya nwụrụ na-adịgide adịgide.

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - Ihe agha nke Chineke.

ỌLU NDI-OZI 23:4 Ma ndi guzoro nso we si, Ọ̀ bu onye-isi-nchu-àjà nke Chineke ka ì nēkwulu?

Nkwuwa okwu Pọl nwere n'ịkwado onwe ya mere ka e bo ya ebubo na ọ na-ekwulu Chineke.

1 - "Nwee obi ike n'ịkwado Onwe Gị"

2 - "Ike nke Okwu"

1 - 1 Pita 3:15 - "Ma n'obi unu na-atụ egwu Kraịst dị ka Onyenwe anyị. Na-adị njikere mgbe niile ịza onye ọ bụla nke na-arịọ gị ka ị nye ihe mere unu nwere olileanya ahụ unu nwere. Ma na-eme nke a na nwayọọ na nkwanye ùgwù."

2 - Jems 1:19 - "Ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, maranụ nke a: onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n'ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa ewe iwe ọsọ ọsọ."

ỌLU NDI-OZI 23:5 Pọl we si, Umu-nnam, amaghim na ọ bu onye-isi-nchu-àjà: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ekwula okwu ọjọ bayere onye-isi ndi-Gi.

Ngọnarị nke Pọl megide ebubo nkwulu na-egosi nkwanye ùgwù o nwere n'ebe ndị ọchịchị nọ na nkwa o kwere ịgbaso akụkụ Akwụkwọ Nsọ.

1: Na-asọpụrụ ndị ọchịchị ma na-agbaso nkuzi nke akwụkwọ nsọ.

2: Sọpuru ọlu onye-isi-nchu-àjà, ekwu-kwa-la okwu ọjọ bayere ha.

1: Ndị Rom 13:1-7

2: 1 Pita 2:13-17

Ọrụ Ndị Ozi 23:6 Ma mgbe Pọl matara na otu akụkụ bụ ndị Sadusii na akụkụ nke ọzọ bụ ndị Farisii, o tiri mkpu na nnọkọ ahụ, sị: “Ụmụnna m, abụ m onye Farisii, nwa onye Farisii: nke olileanya na mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. A na-akpọ m ajụjụ.

Ebe Pọl ma na akụkụ abụọ ahụ nọ na nnọkọ ahụ, o kwuru na ya bụ onye Farisii ma kwuo na a na-ajụ ya ajụjụ banyere olileanya na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

1. Olileanya na Mbilite n'ọnwụ nke Ndị Nwụrụ Anwụ - Ọrụ 23: 6

2. Na-eguzosi Ike n’Okwukwe Gị – Ọrụ 23:6

1. Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. 1 Pita 1:3-4 – Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye muworo ayi ọzọ dika ebere-Ya bara uba si di, rue olile-anya di ndu site na nbilite-n'ọnwu nke Jisus Kraist site na ndi nwuru anwu.

ỌLU NDI-OZI 23:7 Mb͕e O kwusiri okwu a, esem-okwu putara n'etiti ndi-Farisi na ndi-Sadusi: ìgwè madu ahu we kewa.

Ndị Farisii na ndị Sadusii rụrụ ụka n’etiti onwe ha, mee ka ìgwè mmadụ kewara ekewa.

1. Ihe ize ndụ nke nkewa: Otu esi ezere okwu na-emegiderịta ibe anyị.

2. Ịmechi ọdịiche ahụ: Ịmụta Ịsọpụrụ na Ịghọta Ndịiche Anyị

1. Ilu 18:19 - "Nwanne e mejọrọ adịghị eguzosi ike n'ihe karịa obodo ewusiri ike, esemokwu dịkwa ka ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ ewu ewu."

2. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ntachi obi, na-eji ịhụnanya na-enwere ibe ha ndidi, na-anụ ọkụ n'obi ichekwa ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Ọrụ Ndị Ozi 23:8 Nʼihi na ndị Sadusii na-asị na mbilite nʼọnwụ adịghị, ma mmụọ ozi ma ọ bụ mmụọ: ma ndị Farisii na-ekwupụta ha abụọ.

Ndị Farisii na ndị Sadusii nwere echiche dịgasị iche banyere mbilite n’ọnwụ, ndị mmụọ ozi, na mmụọ nsọ.

1: Anyị agaghị atụpụ okwukwe na mbilite n’ọnwụ na ịdị adị nke ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ.

2: Ndi-Sadusi nēzighi ezi n'ekweghi-ekwe-ha na nbilite-n'ọnwu na ndi-mọ, ma ndi-Farisi nēkwu ezi n'okwukwe-ha.

1:1 Ndị Tesalonaịka 4:13-14 - Ma achọghị m ka unu ghara ịma, ụmụnna, gbasara ndị nọ n'ụra, ka unu ghara iru uju, ọbụna dị ka ndị ọzọ na-enweghị olileanya. N'ihi na ọ buru na ayi kwere na Jisus nwuru, si kwa n'ọnwu bilie, otú a ka Chineke gēme kwa ndi nāraru ura nime Jisus ka ha soro Ya bia.

2: Ndị Hibru 12:22-23 - Ma unu abiaruwo ugwu Zaion, biakute kwa obodo nke Chineke di ndu, bú Jerusalem nke elu-igwe, biakute kwa nzukọ ndi-mọ-ozi nādighi-aguta ọnu, rue nkpọkọta nile na nzukọ-nsọ nke ndi eburu uzọ mu: Edere ya n'elu-igwe, na Chineke, bú Onye-ikpé nke ihe nile, na Mọ nke ndi ezi omume, bú ndi emeworo ka ha zue okè.

ỌLU NDI-OZI 23:9 Oké iti-nkpu we bilie: ndi-ode-akwukwọ ndi sitere n'òtù ndi-Farisi we bilie, b͕a uka, si, Ayi ahughi ihe ọjọ n'aru nwoke a: ma ọ buru na mọ ma-ọbu mọ-ozi agwawo ya okwu, ka ayi we kwue okwu. l'alụso Chineke ọgụ.

Ndị odeakwụkwọ nke ndị Farisii, mgbe ha nụsịrị ngọpụ Pọl, ha kwubiri na ha apụghị ịhụta ihe ọjọọ ọ bụla n’ime ya nakwa na nkwurịta okwu ọ bụla ọ ga-abụrịrị na o sitere n’ebe ime mmụọ.

1. Mkpa nke ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke na ndụ anyị

2. Ike nke ige nti olu Chineke

1. Ilu 3:5-6: Tukwasi Jehova obi-gi nile, adabere-kwa-la n'uche nke aka gi; n'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. Matiu 6:10: Ala-eze-Gi bia, Ka eme ihe Ọ nāchọ, dika esi eme n'elu-igwe n'uwa.

ỌLU NDI-OZI 23:10 Ma mb͕e oké esemokwu putara, onye-isi-ọchi-agha, ebe ọ nātu egwu na agēme ka Pọl ghara idọpia ha, o we si ndi-agha ka ha rida, chiri kwa ya n'etiti ha n'ike, na ikpọbata ya n'ime ha. nnukwu ụlọ eze.

Esemokwu we putara n'etiti ndi-Ju, onye-isi-ọchi-agha we nātu egwu nzọputa Pọl, o we nye ndi-agha iwu ka ha kuru ya n'ike, webata ya n'ulo uku ahu.

1. Tukwasi obi na Jehova ka o chekwa gi n'oge nsogbu

2. Mkpa ọ dị ibute ndị ọzọ ụzọ iji nyere aka chebe ha

1. Abụ Ọma 46:1 “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka na-adị ugbu a ná nsogbu.”

2. Matiu 22:39 “Nke abụọ dị ka ya: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'”

ỌLU NDI-OZI 23:11 Ma n'abali nke nēsochi Onye-nwe-ayi guzoro n'akuku ya, si, Nwee obi-utọ, Pọl: n'ihi na dika I b͕aworom àmà na Jerusalem, otú a ka i gāb͕a kwa àmà na Rom.

Onyenwe anyị pụtara ìhè n’ihu Pọl n’abalị ma gbaa ya ume ka ọ nọgide na-agba àmà banyere ya na Rom, dị ka ọ mere na Jeruselem.

1. Nọgidesie ike n'ịgba akaebe nke Onyenwe anyị - Ọrụ 23: 11

2. Obi Ike Site n'Oge Ihe Isi Ike - Ọrụ 23:11

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Rom 8:37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ekwetaram na ọ bughi ọnwu, ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ike, ma-ọbu ihe di ugbu a, ma-ọbu ihe ndi gaje ibia, ma-ọbu idi-elu, ma-ọbu omimi, ma-ọbu ihe ọ bula ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya. nke Chineke, nke di nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi.

ỌLU NDI-OZI 23:12 Ma mb͕e chi bọrọ, ufọdu n'etiti ndi-Ju b͕akọrọ, ke onwe-ha ab͕u, si na ha agaghi-eri ihe, ha agaghi-anu kwa ihe-ọṅuṅu rue mb͕e ha gēb͕u Pọl.

Otu ìgwè ndị Juu kpara nkata igbu Pọl site n’ịṅụ iyi na ha agaghị eri ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo mgbe ha jere ozi ha nke ọma.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke na-apụta ìhè n'ihu atụmatụ ọjọọ na atụmatụ ọjọọ ihu.

2. Anyị nwere ike ịmụta ịtụkwasị Chineke obi n'agbanyeghị na ọ dị ihe ize ndụ.

1. Abụ Ọma 56:3-4 - “Mgbe m na-atụ egwu, m tụkwasịrị gị obi. Na Chineke, Onye m'nēto okwu-Ya, na Chineke ka m'tukwasiworo obi; Agaghị m atụ egwu. Gịnị ka anụ ahụ́ ga-eme m?”

2. Ndị Rom 8:28-29 - “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị. N'ihi na ndị ahụ o buru amụma na o dokwara aka na ha ga-eme ihe oyiyi nke Ọkpara ya, ka ọ wee bụrụ nwa ọhụrụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. "

Ọrụ Ndị Ozi 23:13 Ma ha dị ihe karịrị mmadụ iri anọ bụ ndị mere nkekọta nkekọta a.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na mmadụ iri anọ agbawo izu megide Pọl.

1. Chineke ga na-echebe ndị ohu ya na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe nile, n’agbanyeghị otú ha si dị ukwuu.

2. N'agbanyeghị mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ, anyị kwesịrị iguzosi ike n'okwukwe anyị mgbe nile.

1. Aịzaya 54:17 “Ọ dịghị ngwa agha a kpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma”

2. Ndị Rom 8:31 "Gịnịkwa ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye puru imegide anyị?"

ỌLU NDI-OZI 23:14 Ha we biakute ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye, si, Ayi ab͕uwo onwe-ayi n'oké ọnu, na ayi agaghi-eri ihe ọ bula rue mb͕e ayi gēb͕uworo Pọl.

Ndị ndú ndị Juu wesoro Pọl ezigbo iwe nke na ha ṅụrụ iyi na ha agaghị eri ihe ruo mgbe ha gburu ya.

1. Ihe ize ndụ nke mmetụta uche a na-achịkwaghị achịkwa: Ọmụmụ nke Ọrụ 23:14

2. Ike nke Nchebe Chineke: Ọmụmụ nke Ọrụ 23:14

1. Ilu 29:11 - Onye-nzuzu nēnye mọ-ya ka ọ puta ìhè: Ma onye mara ihe nējideji jide ya.

2. Abụ Ọma 91:11 – N’ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu gbasara gị ka ha che gị nche n’ụzọ gị niile.

ỌLU NDI-OZI 23:15 Ma ub͕u a unu onwe-unu na nnọkọ-ikpé, gosi onye-isi-ọchi-agha ka o me ka ọ ridakute unu echi, dika unu nāju ase nke-ọma bayere Ya: ma ayi onwe-ayi, ma-ọbu ọ biaruru nso, di njikere ib͕u ya. .

Nzukọ ndị Juu gwara onyeisi ndị agha Rom ka o kpọta Pọl n’ihu ha n’echi ya, ka ha nwee ike ịjụkwu ya ajụjụ, ha adịkwa njikere igbu ya.

1. Ihe ize ndụ nke Ịjụ Ozi Chineke: Ọmụmụ ná Ndụ Pọl

2. Uru nke ntachi obi n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:31-39 - Nkwenye na ike nke ịhụnanya Chineke n'etiti ahụhụ.

2. Ndị Hibru 12: 1-3 - Ọ dị mkpa ịnọgidesi ike na ikwesị ntụkwasị obi ọbụna n'oge ihe isi ike.

Ọrụ Ndị Ozi 23:16 Nwa nwanne Pọl wee nụ na ha chebiri ha, o wee banye nʼụlọ ndị agha wee kọọrọ Pọl.

Ẹma ẹdụri eyen eyeneka Paul utọn̄ ẹban̄a abian̄a ẹdụk Paul onyụn̄ anam enye ọfiọk nte ini akade.

1. Chineke na-echebe, ọbụna n'oge kacha njọ.

2. Chineke si n'aka ndị gbara anyị gburugburu na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ.

1. Abụ Ọma 27:5 "N'ihi na n'ụbọchị nsogbu, ọ ga-echebe m n'ebe obibi ya; Ọ ga-ezobekwa m n'ebe mgbaba nke ụlọ ikwu ya dị nsọ, na-eme ka m dị elu n'elu oké nkume."

2. Ndị Rom 8:28 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dịka nzube ya si dị."

ỌLU NDI-OZI 23:17 Pọl we kpọ otù nime ndi-agha ise biakute ya, si, Kuta nwa-okorọbia a jekuru onye-isi-ọchi-agha: n'ihi na o nwere ihe ọ gākọrọ ya.

Pọl kpọrọ otu ọchịagha ka ọ kpọta otu nwa okorobịa ka ọ gakwuru onyeisi ndị agha n’ihi na nwa okorobịa ahụ nwere ihe dị mkpa ọ ga-agwa ya.

1. Chineke na-enye anyị obi ike ịgwa ndị nọ n'ọchịchị eziokwu.

2. Anyị nwere ike ịdabere na nduzi nke Onye-nwe mgbe niile n'ọnọdụ ndị siri ike.

1. Ilu 28:1 - "Ndị ajọ omume na-agba ọsọ mgbe ọ na-adịghị onye na-achụ, ma ndị ezi omume nwere obi ike dị ka ọdụm."

2. Aisaia 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

ỌLU NDI-OZI 23:18 O we kuru ya, me ka ọ biakute onye-isi-ọchi-agha, si, Pọl, bú onye-nkpọrọ, we kpọm biakute ya, riọm ka m'me ka nwa-okorọbia a biakute gi, onye nwere okwu igwa gi.

Pọl gwara otu onye na-eso ụzọ ya ka ọ kpọta otu nwa okorobịa ka ọ gakwuru onyeisi ndị agha ka o nwee ike ịgwa ya ihe.

1. Nwee obi ike ma kwuo okwu - Ọrụ 23:18

2. Guzosie ike maka ihe I kwere - Ọrụ 23:18

1. Ilu 31:8-9 “Na-ekwu okwu maka ndị na-enweghị ike ikwu maka onwe ha, maka ihe ruuru onye ọ bụla dara ogbenye. Kwuonụ okwu, kpee ikpe ziri ezi; gbachitere ikike nke ndị ogbenye na ndị ogbenye.”

2. Jemes 1:19-20 “Ghọtanụ nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya: unu nile aghaghị ịdị ngwa n’ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa ịdị ngwa n’iwe. Iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke na-achọ.”

ỌLU NDI-OZI 23:19 Onye-isi-ọchi-agha we jide ya n'aka, so ya je na nzuzo, jua ya, si, Gini bu ihe i nwere igwam?

Pọl onyeozi kpọpụrụ n’akụkụ ma gwa ya ka ọ kọọrọ ya akụkọ ya.

1: Chineke ga-enye anyị ohere ịkọrọ anyị akụkọ anyị ma wetara aha Ya otuto.

2: Anyị ga-adị njikere ịpụ n'okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke ga-enye ume na obi ike dị mkpa n'ọnọdụ ndị siri ike.

1: Ndị Rom 8:31 - “Gịnịkwa ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?”

2: Ndị Filipaị 4:13 - “Enwere m ike ime ihe niile site n’aka onye ahụ nke na-ewusi m ike.”

ỌLU NDI-OZI 23:20 Ọ si, Ndi-Ju kwekọrịtara ka i riọ gi ka i me ka Pọl rida na nnọkọ-ikpé echi, dika agāsi na ha nāju ya ase nke-ọma kari.

Ndị Juu gwara ọchịagha ka o kpọta Pọl n’echi ya ka ọ jụọ ya ajụjụ ndị ọzọ.

1. Mkpa ọ dị ige ntị na nduzi Chineke n'agbanyeghị nrụgide nke ndị ọzọ

2. Njikere ịgbaso uche Chineke n'ọnọdụ ọ bụla

1. Jemes 1:5-6 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. onye nwere obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa.

2. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

ỌLU NDI-OZI 23:21 Ma ekwela ka ha guzosie ike: n'ihi na ihe kariri ndikom abua nēchere ya n'etiti ha, bú ndi wereworo iyi kee onwe-ha, na ha agaghi-eri ihe, ha agaghi-aṅụ kwa, rue mb͕e ha gēb͕u ya: ma ub͕u a ka ha gādi. ha edoziworo, nāchọ nkwa n'aka-gi.

Pọl dọrọ Pọl aka ná ntị banyere nkata igbu mmadụ nke ihe karịrị narị ndị ikom 40 kweworo nkwa na ha agaghị eri ihe ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ ruo mgbe e gburu ya.

1. Akwụsịla nrụgide sitere n’aka ndị na-achọ ime ihe ọjọọ.

2. Guzosie ike n'okwukwe gị n'agbanyeghị mmegide na ọnwụnwa.

1. Ndị Efesọs 6:11-13 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Matiu 10:22 - Ma unu ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m. Ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta.

ỌLU NDI-OZI 23:22 Ya mere onye-isi-ọchi-agha we zipu nwa-okorọbia ahu ka ọ la, nye ya, le, agwala onye ọ bula na i gosiwom ihe ndia.

Onyeisi ndị agha ahụ hapụrụ nwa okorobịa ahụ ma gwa ya ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla ihe merenụ.

1. Ike Idobe Nzuzo

2. Na-ebi ndụ n'ime nkwa anyị

1. Ilu 11:13 - Asịrị na-egosi ntụkwasị obi; Ma onye kwesiri ntukwasi-obi nēdebe ihe-nzuzo.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 – Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

ỌLU NDI-OZI 23:23 O we kpọ ndi-ọchi-agha abua ka ha biakute ya, si, Doziere ọgu ndi-agha ise ka ha je Sesaria, na ọgu ndi-inyinya atọ na iri, na ọgu ube iri, n'awa nke-atọ nke abali;

Pọl nyere ndị ọchịagha abụọ iwu ka ha kpọkọta narị ndị agha 200, ndị na-agba ịnyịnya 70, na narị ndị na-eji ube 200 ka ha gaa Sesaria n’abalị.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Pọl n’imeso uche Chineke

2. Ike nke nrube isi nye iwu Chineke

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke mma, n'ihi na onye ọ bụla na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

ỌLU NDI-OZI 23:24 Kweta-kwa-nu ha anu-ulo, ka ha were tukwasi Pọl, me ka ọ biakute Felix, bú onye-isi.

Klọdiọs Lisias nyere ndị agha iwu ka ha butere Pọl anụ ka e bugara Felix, bụ́ gọvanọ n'udo.

1. A na-ahụ ntụzịaka nke Chineke na nchekwa nke Pọl n’ime ozi ya nke ikwusa ozi ọma nke Jisus Kraịst.

2. Ike ekpere nwere ike ibugharị ugwu na-echebe anyị n'oge ihe egwu.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla; Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Abụ Ọma 18:2 “Jehova bụ oké nkume m, ebe m wusiri ike na onye mgbapụta m; Chinekem bu oké nkumem, Onye m'nāb͕abàbà nime Ya, Ọtam na mpi nke nzọputam, bú ebem ewusiri ike.

Ọlu Ndi-Ozi 23:25 O we de akwukwọ otú a:

Okwu ahụ Pọl degaara Pọl n’ihi na ọ nọ n’etiti iguzosi ike n’ezi ihe nye kansụl na iguzosi ike n’ezi ihe nye okwukwe ya sitere n’akwụkwọ ozi Felix zigara ndị kansụl.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke kwesịrị ịbụ ihe kacha anyị mkpa mgbe nile.

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere iguzosi ike n'okwukwe anyị ọbụna mgbe o siri ike.

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Daniel 3:17 - Ọ bụrụ na a tụba anyị n'oké ọkụ, Chineke anyị na-efe nwere ike ịzọpụta anyị na ya, Ọ ga-anapụtakwa anyị n'aka gị, Eze.

Ọrụ Ndị Ozi 23:26 Klọdiọs Lisias na-ezikwa Filiks onye ọchịchị kasị ukwuu.

Klọdiọs Lisias zigaara Gọvanọ Felix a na-akwanyere ùgwù ozi ekele.

1. Uru nkwanye ùgwù dị na mmekọrịta anyị.

2. Mkpa ịdị umeala n’obi na-edu.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

2. Ilu 18:12 - "Tupu mbibi, obi mmadụ na-adị mpako, ma ịdị umeala n'obi na-ebute nsọpụrụ ụzọ."

Ọrụ Ndị Ozi 23:27 Ndị Juu jidere nwoke a, ha kwesịrị igbu ya: m’we chiri ndị agha bịa, napụtakwa ya, ebe m ghọtara na ọ bụ onye Rom.

Ndị agha Rom napụtara Pọl mgbe ndị Juu kpụchara ya n’agha.

1: N'oge ihe isi ike, Chineke nwere ike iji ebe anyị na-atụghị anya ya napụta anyị.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ka Chineke jiri anyị napụta ndị ọzọ.

1: Aisaia 41:10 - Atụla egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

2: ABÙ ỌMA 91:14-15 N'ihi na ọ huwom ihu-n'anya, M'gānaputa kwa ya: M'gēme kwa ya ka ọ di elu, n'ihi na ọ mawo aham. Ọ gākpọkum, M'gāza kwa Ya: N'ahuhu ka M'gānọyere ya; M ga-anapụta ya, sọpụrụ ya.

ỌLU NDI-OZI 23:28 Ma mb͕e m'chọsiri ike imata ihe mere ha ji bo ya ebubo, m'we me ka ọ puta ba na nnọkọ-ikpé-ha.

Pọl kpọtaara otu nwoke ọ na-amaghị n’ihu ọgbakọ ka ha mata ihe eboro ya.

1. Ime mkpebi amamihe dị na ya n'oge a na-ejighị n'aka

2. Ike nke ikpe ziri ezi

1. Ilu 15:22 - Ma ọ dighi ndum-ọdu nādighi atuwo èchìchè: Ma n'ọtutu ndi-ndu ka emeworo ka ha guzosie ike.

2. Jemes 1:19 – Ya mere, umu-nnam ndi m’huru n’anya, ka onye ọ bula di ngwa n’ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

ỌLU NDI-OZI 23:29 Onye m'mara na anēbo ya ebubo bayere iwu-ha, ma ọ dighi ihe ọ bula edeworo Ya ebubo nke kwesiri ọnwu ma-ọbu ab͕u.

E boro Pọl ebubo na ọ dara iwu ndị Juu ma ọ dịghị ihe ọ mere dị nnọọ mkpa nke ga-enye ya ntaramahụhụ.

1. Otú Anyị Si Emeghachi omume ná Mkpagbu—Ịgba Ndị Kraịst ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’agbanyeghị mmeso ọjọọ.

2. Imeri ebubo ụgha - Na-echetara ndị kwere ekwe ka ha nọgide na-atụkwasị obi n'eziokwu Chineke.

1. Ndị Rom 8:35-39 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst?

2. Jọn 16:32-33 - N'ụwa unu ga-enwe mkpagbu; ma nwee obi ụtọ, emeriwo m ụwa.

ỌLU NDI-OZI 23:30 Ma mb͕e a gwaram otú ndi-Ju nēchere nwoke ahu, eziterem gi ngwa ngwa, nye kwa ndi nēbo ya iwu ka ha kwue n'iru gi ihe ha nwere megide ya. Daalụ.

Pọl gwara ọchịagha ndị Rom ka o kpọta ndị Juu bụ́ ndị na-ezube iruru otu nwoke n’ihu ya ka ha zaa ajụjụ maka ebubo ha.

1. Mkpa nke ikpe ziri ezi na izi ezi n'ime obodo.

2. Nchebe Chineke pụọ n'aka ndị iro.

1. Abụ Ọma 37:40 - "Jehova ga-enyere ha aka, napụtakwa ha: Ọ ga-anapụta ha n'aka ndị ajọ omume, na-azọpụta ha, n'ihi na ha tụkwasịrị ya obi."

2. Ilu 21:15 - "Ọ bụụrụ onye ezi omume ihe ọṅụ ime ihe ziri ezi: ma mbibi ga-adịrị ndị na-eme ajọ omume."

Ọrụ Ndị Ozi 23:31 Mgbe ahụ, ndị agha ahụ, dị ka e nyere ha iwu, ha kpọọrọ Pọl, kpọta ya Antipatris nʼabalị.

Ndị agha kpọọrọ Pọl n’abalị gawa Antipatris, dị ka e nyere ya iwu.

1. Irube isi n'iwu: Ihe Nlereanya Pọl na Ọrụ 23:31

2. Ịgbaso Iwu: Otu Pọl si Gosipụta nrubeisi na Ọrụ 23:31

1. Joshua 1: 7-9 - Dị ike, nweekwa ume nke ukwuu; lezienu anya idebe iwu nile nke orùm Moses nyere unu; esila n'aka-nri ma-ọbu n'aka-ekpe, ka i we nāga nke-ọma n'ebe ọ bula i nāga.

2. Ndị Rom 13:1-5 - Ka onye ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ndị na-achị isi, n'ihi na ọ dịghị ikike ọ bụla ma e wezụga nke Chineke hiwere. Ọ bụ Chineke hiwere ọchịchị ndị dị adị.

ỌLU NDI-OZI 23:32 N'echi-ya ha rapuru ndi-inyinya ahu ka ha soro ya je, laghachi n'ulo uku ahu.

Ndị na-agba ịnyịnya so Pọl gaa n'ụlọ elu ahụ n'echi ya, ma ndị ọzọ laghachiri.

1. Njem Pọl gara n’ụlọ elu ahụ bụ ihe atụ nke ikwesị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na nduzi Chineke.

2. Ike nke mkpakọrịta - otu esi eme ka ọbụna ụzọ ndị siri ike dị mfe na ndị enyi.

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ilu 27:17 - "ígwè na-amụcha ígwè, otu onye na-amụkwa ibe."

ỌLU NDI-OZI 23:33 mb͕e ha biaruru Sesaria, we nye onye-isi akwukwọ-ozi ahu, we guzo kwa Pọl n'iru ya.

Ẹma ẹda Paul ẹka ẹbịne andikara ke Caesarea.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na oge nke Chineke, dịka Ọ ga-ekwesị ntụkwasị obi mgbe niile na nkwa Ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe niile na atụmatụ Chineke nwere maka anyị ma dị njikere iguzosi ike n'okwukwe anyị.

1: Ndị Hibru 11:1-3 “Ugbu a okwukwe ji n'aka ihe anyị na-atụ anya ya, bụrụkwa eziokwu nke ihe anyị na-adịghị ahụ anya: nke a bụ ihe e ji jaa ndị oge ochie mma. nke mere na e meghị ihe a na-ahụ anya site n’ihe a na-ahụ anya.”

2: Ndị Rom 8:28 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 23:34 Mgbe gọvanọ gụchara akwụkwọ ozi ahụ, ọ jụrụ ebe ọ bụ. Ma mb͕e ọ matara na ọ bu onye Silisia;

A                                                mata                                           u  u  u  u  u  b¹ onye Silisia.

1. Achọpụtara ya site n'omume na omume anyị.

2. Ima onye ayi bu nime Kraist.

1. Ndị Efesọs 4: 1-3 - "Ya mere, mụ onwe m, onye mkpọrọ maka Onyenwe anyị, na-agba gị ume ije ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n'obi nile na ịdị nwayọọ nile, na ntachi obi, na-edirịta ibe unu ihe. n’ịhụnanya, na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-17 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa unu: n'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'udo: ka udo nke Kraist nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọrọri unu nime ya nime ya. nēkele kwa: ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku, nēzírita ihe, nādọ kwa ibe-unu àmà n'amam-ihe nile, nābù kwa abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēji ekele n'obi-unu nye Chineke.

Ọlu Ndi-Ozi 23:35 M'gānu kwa gi, ka Ọ siri, mb͕e ndi nēbo gi bia kwa. O we si ka edebe ya n'ulo-ikpé Herọd.

Pọl na ọchịagha ndị Rom na-ege ntị ma kwe nkwa na a ga-anụ ya mgbe ndị na-ebo ya ebubo bịarutere.

1. Chineke na-enye ụzọ anyị ga-esi nụ n’oge mgba.

2. Anyị pụrụ ịtụkwasị obi na Chineke ga-anọnyere anyị ọbụna mgbe anyị nọ n'ọnọdụ siri ike.

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.”

2. Abụ Ọma 55:22 - “Tụkwasị Jehova nchegbu gị, Ọ ga-akwadokwa gị; ọ dịghị mgbe ọ ga-ekwe ka onye ezi omume daa.”

Ọrụ 24 kọrọ banyere ikpe Pọl kpere n’ihu Gọvanọ Filiks na Sesaria, ebubo Tatọlọs, bụ́ ọkàiwu na-anọchite anya nnukwu onye nchụàjà na ndị okenye ndị Juu, na ihe Pọl zara ọnụ ya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Ananayas, ụfọdụ ndị okenye, na ọkàiwu aha ya bụ Tetọlọs bịarutere Sesaria ịga gosi Gọvanọ Filiks okwu ha megide Pọl. Tatọlọs malitere ebubo ya site n’ịja Filiks ire ụtọ wee malite ibo Pọl ebubo na ọ bụ onye na-akpata ọgba aghara nke kpalitere ọgba aghara n’etiti ndị Juu n’ụwa nile bụ́ òtù ndị isi ọchịchị Nazaret ọbụna nwara ụlọ nsọ rụrụ arụ weghaara ya (Ọrụ 24:1-7). Ha jụrụ Felix ka ọ nyochaa Pọl n’onwe ya dabere n’ihe ha kwuru.

Paragraf nke Abụọ: Mgbe Tatọlọs kwuchara okwu ya, Filiks nyere Pọl ohere ịgbachitere onwe ya. Pọl ji nkwanye ùgwù gwa gọvanọ okwu na-agbagha ebubo ndị e boro ya na-ekwu na ya agawo Jeruselem ofufe ụbọchị iri na abụọ tupu mgbe ahụ, ọ dịghịkwa onye na-arụrịta ụka ma ọ bụ na-akpata ọgba aghara ma ụlọ nzukọ ụlọ nsọ obodo nwere ike igosi ebubo na ọ na-ekwu na ọ gbasoro 'Ụzọ' nke ha kpọrọ ịrọ òtù kweere ihe niile e dere Iwu Ndị amụma nwere olileanya na Chineke. ndị a n’onwe ha nwere na a ga-enwe mbilite n’ọnwụ ma ndị ajọ omume (Ọlụ Ndịozi 24:10–15). O kwusiri ike na ndị na-agbasi mbọ ike na-enwe ezi akọ na uche n'ihu Chineke mgbe ọtụtụ afọ gachara, weta onyinye ndị mmadụ na-achụ àjà n'ebe ahụ dị ọcha na-enweghị ọgba aghara ìgwè ndị Juu ụfọdụ ógbè Eshia kwesịrị ịnọ ebe a tupu unu ebubo ebubo ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bụla megide m ma ọ bụ ka ndị ikom a n'onwe ha kwuo. ụdị mpụ ha chọtara mgbe ha guzoro n'ihu Sanhedrin ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ihe e tiri mkpu ka a na-ekpe ikpe 'Ọ bụ banyere mbilite n'ọnwụ nwụrụ anwụ, a na m ikpe n'ihu gị taa' (Ọrụ 24: 16-21).

Paragraf nke atọ: Otú ọ dị, n'ihi na Filiks maara nke ọma banyere Ụzọ ahụ, ọ kwụsịrị ikpe ahụ na-ekwu, 'Mgbe ọ bụla ọchịagha Lisias rịdata, m ga-ekpe ikpe gị.' O nyere iwu ka onyeisi ndị agha na-eche Pọl nche ma nye ya ohere ka ndị enyi na-egbo mkpa ya (Ọrụ 24: 22-23). Mb͕e ubọchi ufọdu gasiri Felix we bia, ya na nwunye-ya, bú Drusila, onye-Ju, bú onye-Ju nke ezitere ka ọ biakute Pọl, o gere nti ka ọ nēkwu okwu bayere okwukwe Kraist Jisus. Ị nwere ike ịpụ. Mgbe m hụrụ na ọ dị mma, m ga-ezitere gị ozi.' N'otu oge ahụ, o nwere olile anya na Pọl ga-enye ya ego, ya mere e zigara ya ozi ya na ya kparịtara ụka ugboro ugboro ma mgbe afọ abụọ gachara Pọshiọs Festọs nọchiri anya Filiks chọrọ enyemaka ndị Juu hapụrụ Pọl n'ụlọ mkpọrọ (Ọrụ 24:24-27).

ỌLU NDI-OZI 24:1 Mb͕e ubọchi ise gasiri Ananaias onye-isi-nchu-àjà ridata, ya na ndi-okenye, na otù onye nēkwu okwu, aha-ya bu Tatọlọs, ha we gosi onye-isi okwu megide Pọl.

E boro Pọl ebubo ime ihe ọjọọ site n’aka Ananayas onyeisi nchụàjà na Tatọlọs, bụ́ ọkà okwu, n’ihu gọvanọ.

1. Ihe ize ndụ nke Ịkọ Asịrị: Ọmụmụ ihe eboro Pọl

2. Iguzosi ike n’ihu n’ihu mmegide: Pọl gbachitere n’Ọrụ 24

1. Ilu 18:8 - "Okwu nke onye na-agba asịrị dị ka nri nri kasị mma, ọ na-agbadaru n'ime obi mmadụ."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 – “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ụdị nke mmadụ na-enwe; ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, Onye na-agaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu nwere ike ime, ma n’ọnwụnwa ahụ ga-emekwa ka ụzọ ahụ pụta. nke mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya."

ỌLU NDI-OZI 24:2 Ma mb͕e kpọsiri ya, Tatọlọs malitere ibo ya ebubo, si, Ebe ayi nāchọta n'ọnọdu di-n'ọku nke-uku site n'aka-Gi, na emere mba nka ihe kwesiri ntukwasi-obi nke-uku site n'aka-gi.

Tatọlọs toro Filiks maka nnukwu ịdị jụụ na omume kwesịrị ekwesị nke o nyeworo mba ahụ.

1. Ịmata Ọrụ Chineke Site n'aka ndị ndu mmadụ

2. Ịghọta Ọrụ Ndị Ndú Mmadụ Na-arụ n'Ijere Ndị Chineke Ozi

1. Ndị Filipaị 2:12-13 “Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dị ka unu na-erube isi mgbe nile, otú ahụ ugbu a, ọ bụghị nanị dị ka m nọ n'ihu m kamakwa karịa mgbe m na-anọghị, were egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe gị, n'ihi na ọ bụ Chineke. onye na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ọchịchọ na ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya."

2. Ndị Kọlọsi 3: 23-24 "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụsi ọrụ ike n'obi, dị ka n'ihi na Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-enweta ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu. Unu na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi."

Ọrụ Ndị Ozi 24:3 Anyị na-anabata ya mgbe niile, na nʼebe niile, Felix dị ebube, ya na ekele niile.

Pọl kelere Filiks maka ịnakwere ya na ozizi ya mgbe nile.

1. Ike Inye Ekele: Ka Ekele Ga-esi Gbanwee Ndụ Anyị

2. Nkà nke Ịdị umeala n'obi: Ikwe ka Ekele Anyị Na-agwa Anyị Okwu

1. Ndị Kọlọsi 3:15-17 - Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke akpọrọ-kwa-ra unu nye n'otù aru; nweekwa ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku n'amam-ihe nile, nēzírita kwa ibe-unu àmà n'abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù. Ma ihe ọ bula unu nēme n'okwu-ọnu ma-ọbu n'omume, nēmenu ihe nile n'aha Onye-nwe-ayi Jisus, nēkele Chineke, bú Nna, site n'aka-Ya.

2. Ndị Efesọs 5:20 - Na-enye Chineke Nna ekele mgbe niile maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

ỌLU NDI-OZI 24:4 Otú ọ di, ka m'we ghara itukwasi gi ike kari, a na m arịọ gi ka i nu okwu-ọnu-ayi n'obi-ọma-Gi.

Pọl zara ọnụ ya n’ihu Filiks, bụ́ gọvanọ ndị Rom.

1. Ọnwụnwa na Mkpagbu: Otu esi edozi ọnọdụ ndị siri ike na amara na nkwanye ùgwù.

2. Ike nke Mkpebi: Ime ka a nụ olu gị n'ụzọ dị mma

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

Ọrụ Ndị Ozi 24:5 Nʼihi na anyị ahụwo nwoke a ka ọ bụ onye ọrịa na-efe efe na onye na-akpalite ọchịchị ndị Juu niile nọ nʼụwa, bụrụkwa onye ndú nke otu ndị Nazaret.

E boro Pọl ebubo na ọ bụ onye na-akpata nsogbu na onye ndú nke otu ọhụrụ nke ndị kwere ekwe.

1. Ike nke Mmetụta: Otu Anyị Pụrụ Ime mgbanwe n'Ụwa

2. Iguzosi Ike n'Eziokwu N'ihu Mmegide: Ihe Nlereanya Pọl

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke e wuru n'elu ugwu, a pụghị izobe; Ọ nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè: otú a ka ìhè-unu nēnwu kwa n'iru madu nile, ka ha we hu ezi omume-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

2. Ndị Efesọs 6:10-12 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike ya dị ike. Yiri ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we guzo megide ekwensu? atụmatụ . N’ihi na mgba anyị na-alụ abụghị anụ ahụ́ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike nke ụwa ọchịchịrị a, na imegide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe. Ya mere, yikwasinu ihe-agha nile nke Chineke, ka mb͕e ubọchi ihe ọjọ gābia, ka unu we nwe ike iguzo ọtọ, mb͕e unu mesiri ihe nile, i guzo.

ỌLU NDI-OZI 24:6 Onye chọ-kwa-ra ime ka ulo nsọ ahu ghara idi nsọ;

E boro Pọl ebubo na ọ na-emerụ ụlọ nsọ dị na Jeruselem.

1: Anyị nwere ike ịmụta obi ike na okwukwe Pọl n’agbanyeghị mmegide.

2: Anyị ekwesịghị ichefu mkpa ụlọ nsọ na ịdị nsọ ya dị.

1: Ndị Galeshia 6:9 - "Ka ike ghara ịgwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ ihe ubi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

2: Luk 21:19 - "Site n'iguzosi ike, ị ga-enweta ndụ."

ỌLU NDI-OZI 24:7 Ma onye-isi-ọchi-agha Lisias biakutere ayi, were kwa oké ihe-ike napu ya n'aka-ayi.

Lisias ji ike napụ Pọl n'aka ndị na-eso ụzọ ya.

1. Ọmịiko n'ihu nhụsianya

2. Ịkwado Okwukwe n'ihu Mmegide

1. Matiu 5:10-12 - ? Ọ bụ ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n’ụgha n’ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

2. Ndị Rom 8:31-39 - ? ọ̀ bu kwa okpu ka ayi gāsi ihe ndia? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ebere nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi kwa aṅa ghara iso Ya nye ayi ihe nile? Ònye ga-ebo Chineke ebubo ebubo? ahọpụtara ? Ọ bụ Chineke na-ekpe ikpe ziri ezi. Onye ga-ama ikpe? Kraịst Jizọs ọ̀ bụ onye ahụ nwụrụ? Ore karia nke ahu, onye ewelitere? 봶 ho nọ n'aka-nri nke Chineke, Onye nāriọ ayi aririọ n'ezie. Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu nkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha? Dị ka e dere, ? ma ọ bụ n'ihi gị ka a na-egbu anyị ogologo ụbọchị dum; A na-ewere anyị dị ka atụrụ a ga-egbu.+ Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.??

ỌLU NDI-OZI 24:8 O nēnye ndi nēbo Ya iwu ka ha biakute gi: site n'inyocha onye Gi onwe-gi puru imata ihe ndia nile, nke ayi nēbo Ya ebubo.

Pọl gbachitere onwe ya n’ihu Filiks gosipụtara ntụkwasị obi ya n’ikpe ziri ezi nke Chineke.

1. Chineke bu onye ikpe kachasi ayi, ya mere tukwasi Ya obi.

2. Ọbụna n’oge ihe isi ike, anyị aghaghị ịtụkwasị obi n’ikpe ziri ezi nke Jehova.

1. Ndị Rom 8:28 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ilu 3:5-6 "Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile, rubere ya isi, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

Ọrụ Ndị Ozi 24:9 Ma ndị Juu kwekọrịtara, sị na ihe ndị a dị otu a.

Ndị Juu kwetara ihe Pọl kwuru na ha bụ eziokwu.

1. Akwụghachi ụgwọ ikwesị ntụkwasị obi - Chineke nụrụ okwu Pọl ma kwụghachi ya ụgwọ maka ihu ọma ndị Juu.

2. Eziokwu Adịghị Agbanwe - Pọl kwuru eziokwu, ndị Juu ghọtara ya.

1. Jọn 8:32 - "Unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe unu."

2. Ilu 12:19 - "Egbugbere ọnụ nke eziokwu ga-eguzobe ruo mgbe ebighị ebi."

ỌLU NDI-OZI 24:10 Mb͕e ahu Pọl, mb͕e onye-isi kpọsiri ya ka ọ gwa ya okwu, Pọl zara, si, Ebe m'mara na i buriworo mba nka onye-ikpé n'ọtutu arọ, mu onwem nēwere obi-utọ zaghachi Onwem kari:

Pọl ji obi ụtọ zaa ajụjụ gọvanọ jụrụ ya n'ihi ahụmahụ ya na mba ahụ kemgbe ọtụtụ afọ.

1: Tukwasi obi na Chineke ma were obi oma zaa ajuju obula ajuru gi.

2: Nwee obi ike n'ọmụma na ahụmịhe nke gị, were ya mee ihe maka ọdịmma gị.

1: Ilu 3:5-6 "Tụkwasị Jehova obi gị nile; adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

2: Ndị Filipaị 4:4-5 "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile: ọzọkwa, a sị m, Na-aṅụrịnụ ọṅụ.

Ọlu Ndi-Ozi 24:11 N'ihi na ka i we ghọta, na ọ fọduru nání ubọchi iri na abua mb͕e m'rigoro Jerusalem ikpọ isi ala.

Pọl gbachitere okwukwe ya n’ihu Filiks site n’ikwu na ọ dịbeghị anya ya gara Jeruselem ịga fee ofufe.

1. Kwụsịnụ Okwukwe Gị: Ịnọgide Na-agbasi Ike n’Ofufe

2. Gịnị ka ife ofufe  pụtara: Inyocha omimi nke nraranye

1. Ndị Hibru 10:22 - Ka anyị were ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, ebe e fesasịa obi anyị n'ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.

2. Jọn 4:23-24 - Ma oge hour nābia, ọ di kwa ub͕u a, mb͕e ndi nākpọ isi ala n'ezie gākpọ isi ala nye Nnam nime mọ na ezi-okwu; n'ihi na Nnam nāchọ ndi di otú a ife Ya. Chineke bụ Mmụọ, ndị na-efe Ya aghaghịkwa ife ofufe n'ime mmụọ na eziokwu.

Ọrụ Ndị Ozi 24:12 Ma ha ahụghị m nʼụlọ nsọ ka mụ na onye ọ bụla na-arụrịta ụka, ọ dịghịkwa eme ka ndị mmadụ bilie ma ọ bụ nʼụlọ nzukọ ma ọ bụ nʼobodo.

A hụrụ Pọl na aka ya dị ọcha n’ihi ihe ọjọọ ọ bụla, n’ihi na a hụghị ya n’ụlọ nsọ, n’ụlọ nzukọ, ma ọ bụ n’obodo na-akpọlite ndị mmadụ ma ọ bụ na-ese okwu na onye ọ bụla.

1. Ike nke Ịdị ọcha: Ileba anya n’ahụmahụ Pọl na Ọrụ Ndịozi 24

2. Ichebe Onwe Anyị pụọ n'Ebubo Ụgha: Ihe mmụta sitere na Pọl gbachitere àgwà Ya.

1. Matiu 5:11-12 - Ngọzi nādiri unu, mb͕e ha nāta unu uta, nēsob͕u kwa unu, nēkwu kwa ajọ ihe nile megide unu n'okwu-ugha, n'ihim. Ṅurianu ọṅu, ṅuria kwa ọṅu nke-uku: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe: n'ihi na otú a ka ha kpagburu ndi-amuma ndi buru unu uzọ.

2. 1 Pita 2:20-21 - N'ihi na gini bu otuto, ma ọ buru na, mb͕e agēti unu ihe n'ajọ omume-unu, unu were ntachi-obi were ya? ma ọ buru na unu eme nke-ọma, nāhu ahuhu n'ihi ya, unu were ntachi-obi, nka bu ihe nātọ utọ n'iru Chineke. N'ihi na ọbuná nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist-ayi hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-ile-anya, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile.

Ọrụ 24:13 Ha enweghịkwa ike igosi ihe ha na-ebo m.

Pọl guzoro n’ihu Filiks iji chebe onwe ya n’ebubo ụgha e boro ya.

1. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ nke eziokwu na iguzosi ike n’ezi ihe, ka ndị ọzọ ghara ibo anyị ebubo ihe ọ bụla.

2. Anyị kwesịrị ịtụkwasị obi ná nchebe na ndokwa Chineke ọbụna mgbe e boro anyị ebubo ụgha.

1. Ilu 10:9 - Onye nēje ije n'izu-okè nēje ije na ntukwasi-obi: Ma onye nēwezuga uzọ-ya ka agāchọputa.

2. 1 Pita 2:19-21 - N'ihi na nke a bụ ihe amara, mgbe mmadụ na-echeta Chineke, na-atachi obi n'ahụhụ na-ezighị ezi. N'ihi na ùrù gini ka ọ bara ma ọ buru na unu tachiri obi, mb͕e unu nēmehie, apia-kwa-ra unu ihe? Ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma ma na-ata ahụhụ n'ihi ya ị na-atachi obi, nke a bụ ihe dị mma n'anya Chineke. N'ihi na ọ bu nka ka akpọrọ unu, n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi unu, nārapu kwa unu ihe-nlekọta, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya.

Ọrụ Ndị Ozi 24:14 Ma nke a ka m na-ekwupụtara gị, na dị ka ụzọ ha si kpọ ozizi ụgha, otú a ka m na-efe Chineke nke nna nna m, na-ekwere ihe niile e dere n'akwụkwọ iwu na n'akwụkwọ amụma.

Pọl kwuputara na ya bụ onye na-efe Chineke nke nna ya, na-ekwere ihe niile e dere n'iwu na ndị amụma.

1: Akpọrọ anyị ka anyị soro Chineke, ọ bụghị mmadụ.

2: Ọ dị mkpa ịgbanye mgbọrọgwụ n'okwu Chineke.

1: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2: Deuterọnọmi 6: 4-6 - Nụrụ, Israel: Jehova bụ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Iwu-nsọ ndị a nke m na-enye unu taa ga-adịkwa n’obi unu.

Ọrụ Ndị Ozi 24:15 Ma nwee olileanya nʼebe Chineke nọ, nke ha onwe ha na-ekwekwa, na a ga-enwe mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, ma ndị ezi omume na ndị ajọ omume.

Pọl gbara ndị mmadụ ume ka ha nwee olileanya na Chineke, na-atụkwasị obi ná mbilite n’ọnwụ nke ma ndị ezi omume na ndị ajọ omume.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Chineke

2. Ikpe ziri ezi nke Chineke: Mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume na ndị ajọ omume

1. Aisaia 25:8-9 Ọ ga-eloda ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi; ma Onye-nwe-ayi Jehova gēhichapu kwa anya-miri n'iru nile; iba-nba nke ndi-Ya ka Ọ gēwepu n'uwa nile; n'ihi na Jehova ekwuwo.

2. Ndị Rom 6:23 N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Ọrụ Ndị Ozi 24:16 Ma nʼime nke a ka m na-eme onwe m ka m nwee akọ na uche nke na-adịghị mma nʼebe Chineke nọ nakwa nʼebe mmadụ nọ.

Pọl kpebisiri ike inwe akọnuche dị ọcha n'ihu Chineke na mmadụ.

1: Jisus kpọrọ ayi ka ayi nwe akọ-na-uche di ọcha n'iru Chineke na madu.

2: A kpọrọ anyị ibi ndụ nke iguzosi ike n’ezi ihe n’ihu Chineke na mmadụ.

1:1 Jọn 3:20-21 ? Ma ọ bụ mgbe ọ bụla obi anyị na-ama anyị ikpe, Chineke dị ukwuu karịa obi anyị, Ọ makwaara ihe niile. Ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na obi anyị adịghị ama anyị ikpe, anyị nwere obi ike n'ihu Chineke.

2: Ndị Rom 12:17 ? unu enyela onye ọ bula ihe ọjọ n'ọnọdu ihe ọjọ: kama nēchenu onwe-unu ime ihe di nsọpuru n'anya madu nile.

Ọrụ Ndị Ozi 24:17 Ma mgbe ọtụtụ afọ gachara, abịara m iwetara mba m onyinye ebere na onyinye.

Paul afiak aka Jerusalem ndida uwa nnọ ikọt esie.

1. Mkpa ọ dị ịlaghachi n’ụlọ na inyeghachi ndị nyere anyị ihe.

2. Icheta mgbọrọgwụ anyị na igosi ekele.

1. Luk 17:11 9 - Jizọs gwọrọ ndị ekpenta iri ahụ, naanị otu onye na-alaghachi ekele ya.

2. Matiu 25:35 ??

ỌLU NDI-OZI 24:18 Ya mere, ufọdu ndi-Ju sitere n'Esia hurum na emerem ka m'di ọcha n'ulo uku Chineke, ọ bughi n'ihi ìgwè madu, ọ bughi kwa n'oké ọṅù.

Ụfọdụ ndị Juu si Esia hụrụ Pọl ka e mere ka ọ dị ọcha n’ụlọ nsọ, n’enweghị nnukwu ìgwè mmadụ ma ọ bụ ọgba aghara.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịchọta nzube Chineke ná ndụ anyị

2. Ibi n'Udo: Ịchọta Nkwekọ n'Oge Ụjọ

1. Abụ Ọma 130:5-6 - "Echere m Jehova, mkpụrụ obi m echewo, ọ bụkwa n'okwu ya ka m'chere. Nkpuru obi m nēchere Jehova kari ndi nēche ututu; na nche maka ututu."

2. Matiu 5:9 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo: n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke."

Ọrụ Ndị Ozi 24:19 Ndị kwesịrị ịnọ nʼebe a nʼihu gị ma na-ajụ, ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bụla megide m.

Pọl gbachiteere onwe ya n'ihu Filiks site n'ikwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe ọ bụla megide ya, na ha gaara anọ ya ịjụ.

1. Ịkwụsị ikpe ziri ezi: Ihe atụ Pọl nke iguzosi ike n'ihe na ịchọ ikpe ziri ezi.

2. Ezi omume n'ihu ebubo: Iguzosi ike na ịtụkwasị obi n'ezi omume Chineke mgbe ebubo ụgha.

1. Aisaia 54:17 – Ọ dịghị ngwa ọgụ a kpụworo imegide m ga-aga nke ọma.

2. Ilu 17:15 - Onye nāgu onye nēmebi iwu n'onye ezi omume na onye nāma onye ezi omume ikpe, ha abua bu ihe-árú n'anya Jehova.

ỌLU NDI-OZI 24:20 Ma-ọbu, ka ndia n'ebe a si, ọ buru na ha ahuwo ihe ọjọ ọ bula n'arum, mb͕e m'nēguzo n'iru nnọkọ-ikpé.

E boro Pọl ebubo na o mere ihe ọjọọ n’ihu ọgbakọ ahụ, ma e nweghị ihe àmà ọ bụla a hụrụ megide ya.

1: Ikpe ziri ezi nke Chineke na-emeri mgbe niile, Ọ na-ekwesị ntụkwasị obi ichekwa anyị na ebubo ụgha.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-echebe anyị ma mee ka ndị ajọ omume kpee ikpe ziri ezi.

1: Abụ Ọma 37:5-6 - Nyefe Jehova ụzọ gị; tukwasi Ya obi, Ọ gēme kwa ihe. Ọ gēme ka ezi omume-gi puta dika ìhè, na ikpé-gi nile dika ehihie.

2: Ilu 21:3 - Ime ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ karịa àjà.

ỌLU NDI-OZI 24:21 Ma-ọbughi n'ihi otù olu a, na m'nēguzo n'etiti ha, si, Banyere nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu ka M'nākpọ ajuju n'aka-unu ta.

A na-ajụ Pọl ajụjụ n’ihu Filiks banyere nzọrọ ọ na-azọrọ banyere mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ime mmemme nke ndụ ebighi ebi

2. Ibi ndụ n'ìhè nke mbilite n'ọnwụ: Ịgbanwe Ụwa site n'okwukwe

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:20-22 ??? Ugbu a Kraịst esiwo na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N'ihi na ebe ọnwu sitere n'aka madu, nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu sitere kwa n'aka madu. N'ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n'ime Adam, ọbụna otú ahụ ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n'ime Kraịst.

2. Luk 24:3-7 ??? Ha we cheta okwu-Ya, si n'ílì laghachi, kọrọ ndi-ozi iri na otù na ndi nile fọduru ihe ndia nile. Ọ bu Meri Magdalini, na Joana, na Meri nne Jemes, na ndinyom fọduru ndi ha na ha nọ, ndi gwara ndi-ozi ihe ndia. Okwu-ha we di ka akukọ efu n'anya-ha, ma ha ekweghi ha. Ma Pita biliri, b͕a ọsọ je ílì; o we ruru ala, hu ákwà-ozu ahu ka ha tọb͕ọrọ nání ha; o we la, ihe meworo nēju onwe-ya anya.

ỌLU NDI-OZI 24:22 Ma mb͕e Filiks nuru ihe ndia, ebe ọ ma-kwa-ra uzọ ahu nke-uku, o we kwughachi ha, si, Mb͕e Lisias, bú onye-isi-ọchi-agha gārida, m'gāmazu kwa okwu-unu.

Filiks gere Pọl na ndị Juu na-arụrịta ụka ma kpebie ichere ruo mgbe Lisias, bụ́ onyeisi ndị agha, ga-abịarute ka ọ matakwuo ihe banyere ya.

1. Ndidi n’ime Mkpebi: Mụta ihe n’aka Felix n’Ọrụ 24

2. Uru nke Ịchọ Amamihe: Ihe Nlereanya nke Felix na Ọrụ Ndịozi 24

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu amamihe kọrọ, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo na-enweghị nkọcha, na a ga-enye ya."

2. Ilu 11:14 - "N'ebe ọ na-adịghị ndụmọdụ, ndị mmadụ na-ada: Ma n'ìgwè ndị ndụmọdụ ka nchebe dị."

Ọlu Ndi-Ozi 24:23 O we nye ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise iwu ka o debe Pọl, na ka o nwere onwe-ya, ka ọ ghara ib͕ochi kwa onye ọ bula nke ọ mara ya ijere ya ozi ma-ọbu biakute ya.

E kwere ka Pọl nwee nnwere onwe ịnabata ndị ọbịa na ịnata enyemaka site n'aka ndị ọ maara.

1: Amara Chineke na-enye anyị nnwere onwe ka nkwado nke ndị hụrụ anyị n'anya gbara anyị gburugburu.

2: Ịhụnanya na ebere Chineke na-eme ka ndị nọ anyị gburugburu na-akasi anyị obi ma na-elekọta anyị.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ka afọ jukwa gị n'ihe i nwere: n'ihi na O kwuru, sị, ? Ọ gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.

ỌLU NDI-OZI 24:24 Ma mb͕e ubọchi ufọdu gasiri, mb͕e Felix biaruru nwunye-ya, bú Drusila, nke bu nwanyi Ju, o we ziga kpọ Pọl, we nu ya bayere okwukwe ahu nime Kraist.

Pọl gwara Felix na Drusila banyere okwukwe ha nwere na Kraịst.

1. Mkpa ọ dị ịkọrọ ndị ọzọ ozi ọma

2. Ike nke okwukwe na Jisus Kraịst

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, ? E nyewo m ikike n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu nke oge a.

2. Ndị Rom 10:14-17 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, ? 쏦 ma ọ bu ukwu nke ndi nēzisa ozi ọma ka ha ma nma?

Ọlu Ndi-Ozi 24:25 Ma ka o nēkwu okwu bayere ezi omume, na obi-utọ, na ikpé nke gaje ibia, Filiks we ma jijiji, za, si, La, mb͕e a; mb͕e ọ bula m'nwere oge di nma, m'gākpọku gi.

A mara Filiks ikpe maka mmehie nke ya mgbe Pọl gasịrị? 셲 ikwusa ozi-ọma na ezi omume, obi-ebere, na ikpé nke gaje ibia.

1. Mmehie nke mmadụ na ihe ga-esi na omume enweghị nchegharị pụta

2. Ike nke nkwusa na ike o nwere imetu obi

1. Ndị Rom 3:10-12 - Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ dighi onye ezi omume di, ọ dighi kwa otù: Ọ dighi onye nāghọta ihe, ọ dighi onye nāchọ Chineke. Ha nile esiwo n'uzọ pua, ha aghọwo ihe-efu n'otù; ọ dighi onye nēme ezi ihe, ọ dighi kwa otù onye.

2. 1 Ndị Kọrint 2:4-5 - Ma okwu m na nkwusa m  bụghị n'okwu ire ụtọ nke amamihe mmadụ, kama ọ bụ n'igosipụta mmụọ nsọ na nke ike: ka okwukwe unu wee ghara iguzo n'amamihe nke mmadụ, kama n'amamihe mmadụ. ike nke Chineke.

Ọlu Ndi-Ozi 24:26 Ọ nēle anya na ewe nye ya ego site n'aka Pọl, ka o we tọpu ya: o we nēziga kpọ ya ọtutu mb͕e, kpayere ya uka.

Njide Pọl dọọrọ mmasị Felix nke ukwuu, bụ́ onye nwere olileanya ịnata ihe iri ngo n’aka ya maka nnwere onwe ya.

1: N'amaokwu a, anyị na-amụta na nkpọrọ Pọl nwere mmasị dị ukwuu n'ebe Filiks nọ, onye nwere olileanya na iri ngo ga-atọhapụ Pọl. Anyị aghaghị ịkpachara anya ka olileanya anyị nke inweta ụgwọ ọrụ mee ka anyị ghara ime ihe ziri ezi.

2: Akụkọ Pọl na Filiks na-egosi anyị na ọbụna ndị ajọ omume nwere ike ime ka anyaukwu kpalie ha. Anyị aghaghị ịgbalịsi ike ịnọgide na-elekwasị anya n’ihe ziri ezi na ezi omume, ọbụna n’oge ọnwụnwa.

1: Ndị Efesọs 5: 15-17 "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Onyenweanyị bụ."

Matiu 6:24 “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n’ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị, hụ ibe ya n’anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n’otu n’otu, leda ibe ya anya. Unu apụghị ife Chineke na ego.

ỌLU NDI-OZI 24:27 Ma mb͕e arọ abua gasiri Pọsiọs Festọs batara n'ime-ulo Felix: ma Felix, ebe ọ nāchọ igosi ndi-Ju ihe di utọ, o we rapu Pọl n'ab͕u.

Felix hapụrụ Pọl ka o mee ka obi dị ndị Juu ụtọ.

1: Jizọs kụziiri anyị ka anyị na-ahụ ndị iro anyị n’anya na ka anyị na-emeso ndị ọzọ otú anyị ga-achọ ka e si mesoo anyị. Anyị aghaghị ịmụta ịgbaghara ndị ọzọ ma ghara ibuso ndị ọzọ iwe.

2: Anyị aghaghị ịmụta ịgbaghara ndị ọzọ ma ghara ịbụ ndị echiche nke ndị ọzọ na-emetụta anyị. Anyị aghaghị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ihe anyị kweere ma tụkwasị uche n’uche Chineke.

1: Matiu 5:44-45 ? Ma asim unu, nāhu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.

2: Ndị Filipaị 4: 4-5 ? Daalụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile. Aga m ekwu ya ọzọ: Ṅụrịa ọṅụ! Ka ịdị nwayọọ gị pụta ìhè nye mmadụ niile. Onyenwe anyi di nso.??

Ọrụ 25 kọrọ banyere ikpe Pọl gara n’ihu ugbu a n’ihu Gọvanọ Festọs, nkata ndị ndú ndị Juu gbara igbu Pọl, na ihe Eze Agrịpa tinyere n’okwu ahụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere mgbe Festọs malitere ọrụ na mgbe ụbọchị atọ gachara, o si Sesaria gbagoro Jeruselem. Ndị isi nchụàjà na ndị ndú ndị Juu pụtara n’ihu ya boro Pọl ebubo. Ha rịọrọ ngwa ngwa ka e meere ha ihe ọma ka e bufee Pọl na Jeruselem n'ihi na ha na-ezube izu nzuzo igbu ya n'ụzọ. Ma Festọs zara na a na-ejide Pọl na Sesaria, na ya onwe-ya nāga kwa ebe ahu ngwa ngwa. Ọ tụrụ aro ka ndị nwere ike n'etiti ha soro ya gbadaa kwupụta ebubo ha megide Pọl ma ọ bụrụ na o mere ihe ọjọọ (Ọrụ 25: 1-5).

Paragraf nke Abụọ: Ihe dị ka ụbọchị asatọ ma ọ bụ ụbọchị iri ka e mesịrị, Festọs laghachiri Sesaria. N’echi ya, o kpọkọtara ụlọikpe nyere iwu ka a kpọta Pọl mgbe ndị Juu si Jeruselem bịarutere guzoro n’akụkụ ya na-ebo ya ọtụtụ ebubo dị oké njọ nke ha na-enweghị ike igosi ya (Ọrụ 25:6-7). N'ịgbachitere ọnụ Pọl, o kwuru 'Ọ dịghị ihe ọjọọ m mere megide iwu ndị Juu ma ọ bụ megide ụlọ nsọ ma ọ bụ Siza.' Otú ọ di Festọs, ebe ọ nāchọ ka ndi-Ju kwuputa, Ọ̀ gābu na Gi onwe-gi nāchọ irigo Jerusalem, ka ewe kpem ebubo ndia n'ebe ahu? Ma Pọl zara, sị: “Ana m eguzo n'obí Siza, bụ́ ebe e kwesịrị ikpe m ikpe, e meghị ndị Juu ọ bụla ajọ omume, dị ka ị maara nke ọma ma ọ bụrụ na m ikpe mara, e mere m ihe kwesịrị ọnwụ, anaghị m ajụ ịnwụ, ma ọ bụrụ na ebubo ụgha dị, ọ dịghị onye nwere ikike. nyefee m ha ka m na-akpọku Siza!' Mgbe ya na ndị kansụl ya kparịtachara, Festọs kwuru, sị: ‘Ị̀ kpọọla Siza? Ị ga-agakwuru Siza!' (Ọrụ 25:8-12).

Paragraf nke Atọ: Ụbọchị ole na ole ka e mesịrị, Eze Agripa na Bernice bịarutere Sesaria na-asọpụrụ Festọs mgbe ha nọworo n'ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị Festọs gbara akwụkwọ n'ihu eze na-ekwu na e nwere otu nwoke Filiks hapụrụ mkpọrọ, bụ́ onye òtù ndị Juu dum rịọrọ m ma na Jeruselem ebe a na-eti mkpu na o kwesịrị ekwesị. adịghị adị ndụ ọzọ hụrụ ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ ma n'ihi na rịọrọ Emperor kpebiri iziga ya ma ha amaghị ihe na-ede banyere ya Onyenwe anyị ya mere ada n'ihu niile karịsịa ka ule nwere ike ajụjụ nwere ike dee ihe o yiri ezi uche na-ezipụ mkpọrọ na-enweghị ịkọwa ebubo megide ya ( Ọrụ 25:13-27).

ỌLU NDI-OZI 25:1 Ma mb͕e Festọs batara n'ala ahu, mb͕e ubọchi atọ gasiri o si na Sisaria rigo na Jerusalem.

Festọs rutere n'ógbè ahụ, ma ụbọchị atọ ka e mesịrị, o si Sesaria gawa Jeruselem.

1. Njem nke eluigwe - Na-atụgharị uche na ihe atụ nke Festọs na Ọrụ 25: 1

2. Iwere Ụzọ ziri ezi - Inyocha mkpa ọ dị ime mkpebi amamihe dị na ya ka anyị na-eme njem

1. Abụ Ọma 139:7-9 -Olee ebe m ga-esi pụọ na mmụọ gị? Ma-ọbu òle ebe m'gāb͕apu n'iru Gi? Ọ bụrụ na m arịgoro n'eluigwe, ị nọ ebe ahụ! Ọ bụrụ na m edobe ihe ndina m na Shiol, ị nọ n'ebe ahụ! Ọ buru na m'were nkù ututu biri na nsọtu nile nke oké osimiri, ọbuná n'ebe ahu ka aka-Gi gēdum, Ma aka-nri-Gi gējidem.

2. Ilu 16:9 - Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ya guzosie ike.

ỌLU NDI-OZI 25:2 Onye-isi-nchu-àjà na ndi-isi ndi-Ju we kọrọ ya okwu bayere Pọl, riọ ya.

Ndị na-ebo Pọl ebubo boro ya ebubo ụgha n’ihu onye ọchịchị Rom ahụ.

1. Ikwusa Oziọma n'agbanyeghị ebubo ụgha

2. Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke Imeri Mkpagbu

1. Ndị Rom 8:31-32 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye pụrụ imegide anyị? Onye na-emeghịre Ọkpara ya ebere ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esi mee ya. Ọ bughi kwa n'obi-Ya ka Ọ gēnye ayi ihe nile?

2. Matiu 10:22 - "Mma nile ga-akpọ unu asị n'ihi aha m, ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta."

ỌLU NDI-OZI 25:3 we riọ amara megide ya, ka o we ziga kpọ ya na Jerusalem, nēche anwu n'uzọ ib͕u ya.

Ndị iro ya boro Pọl ebubo na o mere ihe ọjọọ ma nwaa igbu ya.

1. Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ikwe ka agụụ anyị mee ka anyị mee ihe ọjọọ.

2. Anyị kwesịrị ịkpachara anya maka ndị iro anyị ma chebe onwe anyị pụọ na atụmatụ ha.

1. Ilu 14:16 "Onye maara ihe na-akpachapụ anya wee si n'ihe ọjọọ wezụga onwe ya;

2. Ndị Efesọs 4: 31-32 "Ka ewezuga iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, tinyere obi ọjọọ niile. "

ỌLU NDI-OZI 25:4 Ma Festọs zara, si, ka edebe Pọl na Sesaria, na ya onwe-ya gāpu kwa n'ebe ahu ngwa ngwa.

Festọs kpebiri idebe Pọl na Sesaria ma pụọ n'oge na-adịghị anya.

1. Atụmatụ Chineke na-akacha mma mgbe niile: Inyocha njem Pọl n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi.

2. Ịtụkwasị Obi n'Oge Chineke: Ịchọta Ike n'Ahụhụ

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 46:10 - Ọ sịrị, ? unu nọ kwa, mara na Mu onwem bu Chineke; A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa.

ỌLU NDI-OZI 25:5 Ya mere, ka ọ si, ka ha, ndi nwere ike n'etiti unu, sorom rida, bo nwoke a ebubo, ma ọ buru na ihe ọjọ di nime ya.

A kpọpụtara Pọl n’ihu Festọs ma rịọ ka a kpee ya ikpe na Jeruselem.

1: Chineke na-eweda anyị ala na-akpọ anyị ka anyị mee mkpebi siri ike.

2: Ọchịchọ Chineke na-ezoro anyị ọtụtụ oge, mana anyị ga-atụkwasịrịrị ya obi.

1: Aịzaya 55:8-9 ? ma- ọbu èchìchèm nile abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2: Ndị Galeshia 6:9 ? 쏛 ka ike ghara kwa ayi ike n'ọlu ime ihe-ọma: n'ihi na mb͕e oge-ya ruru ayi gēwe ihe-ubi, ma ọ buru na ike agwughi ayi.

Ọrụ Ndị Ozi 25:6 Ma mgbe ọ nọrọ nʼetiti ha ihe karịrị ụbọchị iri, ọ gbadara Sisaria; n'echi-ya we nānọdu ala n'oche-ikpé we si ka akuru Pọl.

A kpọgara Pọl n’ihu gọvanọ ndị Rom, bụ́ Festọs, na Sesaria.

1. Ọchịchị Chineke: Otú Chineke si eji ikike eme ihe ọbụna n'ọnọdụ ndị na-ezighị ezi

2. Ikwesị ntụkwasị obi Pọl: Iguzosi Ike n’Ahụhụ

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

ỌLU NDI-OZI 25:7 Ma mb͕e ọ biaruru, ndi-Ju ndi si na Jerusalem ridata guzoro buruburu, b͕asa ọtutu mkpesa di ike megide Pọl, nke ha nāpughi igosi.

Ndị Juu boro Pọl ọtụtụ ebubo na ha enweghị ike igosi ya.

1. Edola ebubo ụgha.

2. Na-ekwu eziokwu, ọbụna mgbe a na-akatọ gị.

1. Ilu 19:5 - "Onye akaebe ụgha agaghị aga n'enweghị ntaramahụhụ, onye na-ekupụkwa ụgha agaghị agbanarị."

2. Ndị Kọlọsi 4:6 - "Ka okwu unu bụrụ nke amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla."

Ọrụ Ndị Ozi 25:8 Mgbe ọ zara nʼonwe ya, “Emehieghị m ihe ọ bụla megide iwu ndị Juu, ma ọ bụ megide ụlọ nsọ, ma-ọbụ megide Siza.

Pọl zara ọnụ ya n'ihu Festọs, na-agọnahụ ihe ọjọọ ọ bụla e mere ndị Juu, ụlọ nsọ, ma ọ bụ Siza.

1. Ike nke ezigbo nchekwa: Ihe mere o ji dị mkpa iguzoro onwe anyị

2. Ịmụta ihe n’aka Pọl: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-ebi Ndụ n’Oké Obi na n’Ezi omume

1. Ilu 22:1, ? 쏛 ezi aha gārọputa kari àkù uku: amara di kwa nma kari ọla-ọcha ma-ọbu ọla-edo.

2. Ndị Filipaị 4:13, ? Ọ̀ puru ime ihe nile site n'aka Onye ahu Nke nēmem ka ọ di ike.

ỌLU NDI-OZI 25:9 Ma Festọs, ebe ọ nāchọ ime ndi-Ju ihe nātọ utọ, ọ zara Pọl, si, Ì gārigo na Jerusalem, ka ekpe kwa gi ikpé bayere ihe ndia n'ebe ahu n'irum?

Festọs nyere Pọl ohere ịga Jeruselem ka a kpee ya ikpe maka ebubo ya.

1. Ike Nkwekọrịta: Ịmụta Ịsọpụrụ Nkwenye Ndị Ọzọ

2. Ijikọ ọnụ maka ọdịmma nkịtị: Ịchọta nkwekọ site na nghọta

1. Ndị Rom 12:18 ? Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dabere gị, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 ? Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

ỌLU NDI-OZI 25:10 Pọl we si, Mu onwem nēguzo n'oche-ikpé Sisa, ebe anēkpem ikpé: ọ dighi ihe-njọ ndi- Ju ka m'meworo, dika Gi onwe-gi mara nke-ọma.

Pọl kwuputara na aka ya dị ọcha nye ndị Juu n'ihu oche ikpe Siza.

1: Pọl kwusiri ike n'iru ikpé.

2: Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke, ọbụna n'ihu ikpe na-ezighị ezi.

1: Isaiah 40: 31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2: Abụ Ọma 37:3 - "Tụkwasi Jehova obi, mee ezi ihe; i gēbi kwa n'ala nka, n'ezie agēzù gi."

Ọrụ Ndị Ozi 25:11 N'ihi na ọ bụrụ na m'bụ onye emehie, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ, m gaghị ajụ ịnwụ: ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a nke ndị a na-ebo m ebubo, ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike inyefe m n'aka ha. M na-akpọku Siza.

Pọl kwuputara na aka ya dị ọcha ma rịọ Siza ka o kpee ya ikpe ziri ezi.

1. "Ike nke iguzo ọtọ maka ikpe ziri ezi"

2. "Ike nke Iguzo n'Ihe ziri ezi"

1. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ziri ezi; chọọ ikpe ziri ezi. Chebe ndị a na-emegbu emegbu. Kwenu ọnu-ọnu-ọma; kpenu ikpe nke nwanyi di-ya nwuru.

2. Ilu 31: 8-9 - Kwuonụ okwu maka ndị na-enweghị ike ikwu maka onwe ha, maka ihe ruuru ndị niile na-enweghị ike. Kwuonụ okwu, kpee ikpe ziri ezi; chebe ikike nke ndị ogbenye na ndị ogbenye.

ỌLU NDI-OZI 25:12 Mb͕e ahu Festọs, mb͕e ya na nnọkọ-ikpé b͕ara uka, ọ zara, si, Ì kpọkuru Sisa? jekuru Siza ka i gāla.

Festọs kpebiri iziga Pọl na Siza ka o kpee ya ikpe.

1. "Atụmatụ Ọkaakaa nke Chineke" - na-enyocha otú Chineke si arụ ọrụ site na mkpebi anyị, ọbụna mgbe ha dị ka ndị na-ezighị ezi.

2. “Guzosie Ike n’Ebe Ahụhụ Ga-adị”—n’ịchọgharị otú Pọl si nọgide na-ekpebisi ike na okwukwe ya ọbụna mgbe o chere ihe ga-esi na ya pụta.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, gụọ ya n'ọṅụ nile mgbe unu dabara n'ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu mara nke a, na ọnwụnwa nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. niile, na-achọghị ihe ọ bụla."

Ọrụ Ndị Ozi 25:13 Mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, eze Agripa na Bernike bịarutere Sesaria ikele Festọs.

Eze Agripa na Bernice letara Festọs na Sesaria.

1. Ike nke Mmekọrịta: Inyocha Mmekọrịta Agripa na Bernice na Festọs

2. Ịnabata ọbịa: Eze Agrịpa na Bernice letara Festọs

1. Ndị Rom 12:13 - "Kekọrịta Onyenwe anyị? 셲 ndị nọ ná mkpa. Na-ele ọbịa."

2. Ilu 22: 1 - "Ama aha ọma dị mma karịa akụ na ụba: ihe a na-asọpụrụ dị mma karịa ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo."

ỌLU NDI-OZI 25:14 Ma mb͕e ha nọsiri n'ebe ahu ọtutu ubọchi, Festọs we kọrọ eze okwu Pọl, si, E nwere otù nwoke Felix rapuru n'ab͕u.

Festọs gwara Eze Agrịpa ihe Pọl mere.

1: Dị nnọọ ka e kwusara Eze Agrịpa ihe Pọl mere, anyị onwe anyị aghaghịkwa ikwusa Okwu Chineke.

2: N'oge ihe isi ike, anyị aghaghị ilegara Chineke anya maka ume na obi ike, dị nnọọ ka Pọl mere n'ọnwụnwa ya n'ihu Eze Agrịpa.

1: Ndị Efesọs 6:19-20 - ? 쏛 n'ihi na mu onwem, ka ewe nyem okwu n'imeghe ọnum n'atụghị egwu ikwusa ihe-omimi nke ozi-ọma, nke mu onwem bu onye-ozi n'agbụ, ka m'we kwusa n'atụghị egwu, dika m'kwesịrị ikwu.??

2: Isaiah 40:31 - ? Ndi nēchere Jehova gēnwe kwa ume-ha ọzọ; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

ỌLU NDI-OZI 25:15 Onye ahu, mb͕e m'nọ na Jerusalem, ndi-isi-nchu-àjà na ndi-okenye nke ndi-Ju gwaram, nāchọ ka ekpem ikpe megide ya.

Ndị isi nchụàjà na ndị okenye ndị Juu boro Pọl ebubo na o mere ihe ọjọọ, ha chọkwara ka e kpee ya ikpe n’ihi ya.

1. Akụkọ Pọl banyere okwukwe na nkwụsi ike pụrụ ịkpali anyị ịnọgidesi ike n’agbanyeghị ihe isi ike.

2. Anyị agaghị ekwe ka ebubo ndị ọzọ kọwapụta uru na njirimara anyị.

1. Abụ Ọma 37:3-4 - "Tụkwasị Jehova obi, meekwa ezi ihe; Biri n'ala, mee enyi ikwesị ntụkwasị obi;

2. Ndị Rom 8:31 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

ỌLU NDI-OZI 25:16 M'we zara ha, si, Ọ bughi ukpuru ndi Rom ka ha rara onye ọ bula nye ka nwua, tutu onye eboro ebubo enweghi ndi nēbo ya ebubo iru na iru, we nwe kwa ikike izara onwe-ya okwu bayere nmebi-iwu ahu eboro ya. .

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere usoro iwu ndị Rom bụ́ nke e nyere onye eboro ebubo ohere ịza n'onwe ya banyere mpụ e mere ya na ndị na-ebo ya ebubo nọ ya.

1. Uru nke eziokwu na ikpe ziri ezi na obodo.

2. Mkpa ọ dị inye ndị mmadụ ohere ịgbachitere onwe ha.

1. Ilu 16:11: "Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi bụ nke Jehova;

2. Luk 18:2-8 : “O we tuere ha ilu rue nka, na madu kwesiri ikpe ekpere mb͕e nile, ka ha ghara ida ume: nēsi, Onye-ikpé di n'obodo, onye nādighi-atu egwu Chineke, nēleghi kwa anya. nwoke: Ma otù nwanyi di-ya nwuru di n'obodo ahu, o we biakute ya, si, B͕anum ọ́bọ̀ n'aru onye-nkpab͕um: ma ọ chọghi nwa oge: ma emesia ọ siri n'obi-ya, si, Ọ bu ezie na m'nātughi egwu Chineke, ọ bu kwa madu ; Ma n’ihi na nwanyị a di ya nwụrụ na-emekpa m ahụ́, m ga-abọ ọbọ, ka ọ ghara ịbụ na ọbịbịa ọ na-abịa mgbe niile ọ ga-agwụ m ike.” + Jehova wee sị: “Nụrụnụ ihe onye ajọ omume kwuru.” + Ma Chineke ọ́ gaghị abọ ọbọ ndị ọ họọrọ, bụ́ ndị na-etiku ya ehihie na abalị; ọ bu ezie na ọ nānagide ha, asim unu, na Ọ gābọ̀ ha ọ́bọ̀ ngwa ngwa: ma mb͕e Nwa nke madu gābia, ọ̀ gāhu okwukwe n'elu uwa?

ỌLU NDI-OZI 25:17 Ya mere, mb͕e ha biaruru ebe a, n'egbughi oge n'echi-ya m'nānọdu ala n'oche-ikpé, si ka eme ka nwoke ahu puta.

Ẹma ẹda Paul ẹka iso Andikara Festus ke Caesarea, ndien Festus ama ọsọsọp omụm ikpe ke ndan̄nsiere.

1. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ n'ụzọ a na-atụghị anya ya, na ọbụna n'oge a na-ejighị n'aka, Ọ ka na-achịkwa.

2. Mkpa nke oge - mee ka ọtụtụ n'ime ohere ndị e nyere anyị.

1. Aịzaya 55:8-9 - ? ma- ọbu èchìchèm nile abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. ? Elu - igwe di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2. Ndị Efesọs 5:16 - Na-eji oge eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

ỌLU NDI-OZI 25:18 Ma mb͕e ndi-bo ebubo biliri megide ha, ọ dighi onye ọ bula ha nēbu ebubo bayere ihe m'chère.

Ndị na-ebo Pọl ebubo ebuboghị ebubo ahụ ọ tụrụ anya ya.

1. Ike Okwukwe Na-eju Anya: Otú Ịtụkwasị Obi Pọl n’Anya Si Weta Ihe Ndị A Na-atụghị anya Ya

2. Ikwenye n’Ihe Ị Kweere: Obi Ike Pọl nwere n’Enweghị Nsogbu

1. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 27:1 - Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m? Gịnị ka m ga-atụ egwu? Jehova bu ebe siri ike nke ndum? Ma ònye ka m'gātu egwu?

Ọrụ Ndị Ozi 25:19 Ma ha nwere ajụjụ ụfọdụ megide ya banyere nkwenkwe ụgha ha, na banyere otu Jizọs, onye nwụrụ anwụ, onye Pọl kwuru na ọ dị ndụ.

Pọl gbachiteere Jizọs ka ọ dị ndụ n'agbanyeghị nkwenkwe ụgha nke ndị na-ajụ ya.

1: Site na Jisos, apuru ime ka ayi di ndu nime mo.

2: Jizọs bụ isi iyi nke olileanya na ndụ.

1: Ndị Rom 8:11 - ? Ma ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye ahu Nke mere ka Kraist Jisus si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka aru-unu nke gānwu anwu di ndu site na Mọ Nsọ nke bi nime unu.

2: Jọn 3:16-17 - ? Ma ọ bụ Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ọrụ Ndị Ozi 25:20 Ma nʼihi na m nweghị obi abụọ banyere ajụjụ ndị a, m wee jụọ ya ma ọ ga-eje Jeruselem, ka e kpee ya ikpe nʼebe ahụ.

Pọl jụrụ Festọs ajụjụ banyere atụmatụ ya ịga Jeruselem ka o kpee ya ikpe maka ebubo eboro ya.

1. Ike nke Inwe Obi Abụọ: Otú Okwukwe Pụrụ Isi Na-akpata Ajụjụ

2. Iguzosi ike Maka Ihe ziri ezi: Akụkọ banyere obi ike Pọl

1. Jọn 20:24-29 - Obi abụọ na Okwukwe Thomas

2. Ndị Hibru 11:1 - Okwukwe bụ ihe nke ihe a na-atụ anya ya

Ọrụ Ndị Ozi 25:21 Ma mgbe Pọl rịọrọ ka edebe ya ruo nʼọnụ Ọgọstọs, m’we nye iwu ka edebe ya ruo mgbe m ga-ezigara ya Siza.

Pọl rịọrọ ka Eze Ukwu nụ ya, e wee nye ya iwu ka edebe ya ruo mgbe ezigara ya Siza.

1. Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke Ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike

2. Chineke bu Eze Obuna ọnwụnwa anyi

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịbụ ndị nọ ná mkpa, n'ihi na amụtala m n'ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju. Amaaram ka eweda ya ala, ama-kwa-ram itubiga ókè. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu.

Ọrụ Ndị Ozi 25:22 Agripa wee sị Festọs, Mụ onwe m ga-anụkwa nwoke ahụ. Ọ si, echi, i gānu ya.

Eze Agripa gwara Festọs na ya chọrọ ịnụ Pọl n’onwe ya n’echi ya.

1. Atụmatụ Chineke maka anyị na-abịakarị n'ụzọ anyị na-atụghị anya ya.

2. Ọ dị mkpa ka anyị nọgide na-ege ntị ịnụ ozi Chineke na ndụ anyị.

1. Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Jemes 1:19-20 "Ya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ: n'ihi na ọnụma mmadụ adịghị arụ ọrụ ezi omume nke Chineke."

Ọrụ Ndị Ozi 25:23 Nʼechi ya, mgbe Agripa na Bernice bịarutere nʼoké mkparị, ha wee bata nʼebe a na-anụ okwu, ya na ndị isi ọchịagha na ndị isi obodo, nʼiwu Festọs ka e kpọrọ Pọl pụta. .

Festọs nyere iwu ka a kpọta Pọl n’ebe a na-anụ ihe bụ́ ebe Agrịpa na Bernice na ndị isi ọchịagha na ndị isi obodo ahụ ji oké ọtụmọkpọ bịarute.

1. Atụmatụ eze Chineke na-eduzi ụzọ anyị niile, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị na ndụ.

2. Enwere ike iji ndụ anyị mee ka nzube Chineke gaa n'ihu ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-erubere uche Ya isi.

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

ỌLU NDI-OZI 25:24 Festọs we si, Eze Agripa, na ndikom nile ndi ayi na ha nọ n'ebe a, unu nāhu nwoke a, onye ìgwè madu nile nke ndi-Ju kpayerem uka bayere ya, ma na Jerusalem ma na n'ebe a, nēti nkpu, si na Ọ ekwesighi ịdị ndụ ọzọ.

Festọs kpọtara Pọl n'ihu Eze Agrịpa na ndị ikom ndị ọzọ nọ ugbu a. Ndị Juu na-esi ọnwụ na Pọl agaghị adị ndụ ọzọ.

1. Anyị aghaghị ibi ndụ nke okwukwe na obi ike n’agbanyeghị mmegide.

2. Uche Chineke dị mkpa karịa echiche ndị mmadụ.

1. Ndị Filipaị 1: 21-24 - N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, na ịnwụ anwụ bụ uru.

2. Ndị Rom 8:31-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

Ọrụ Ndị Ozi 25:25 Ma mgbe m hụrụ na o meghị ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ, na ya onwe ya arịọla Ọgọstọs arịrịọ, m’we kpebisie ike iziga ya.

Ẹma ẹkụt ẹte ke Paul ikpenyeneke ke idiọkn̄kpọ ekededi oro odotde n̄kpa onyụn̄ ekpe ikpe ọnọ Caesar, ntre Festus ama ebiere ndidọn̄ enye aka Rome.

1. Ọchịchị Chineke n’ichebe - Ndị Rom 8:28

2. Iji okwukwe na olileanya ibi ndụ n’oge ihe isi ike - Ndị Hibru 11: 1-3

1. Abụ Ọma 46: 1-2 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ unu nye Chineke arịrịọ.

Ọrụ 25:26 nke m enweghị ihe ọ bụla m ga-edegara onye-nwe m. N'ihi nka emewom ka ọ puta n'iru gi, ma kari n'iru gi, eze Agripa, ka m'we nwe ihe m'gēde, mb͕e enyochasiri ya.

A kpọtaara Pọl n’ihu Eze Agrịpa ka o lee ya anya ka Pọl wee nweta ihe ọ ga-edegara Eze Ukwu Siza.

1. Ihe Nlele Dị Mkpa: Inyocha ndụ anyị iji mụtakwuo banyere onwe anyị na okwukwe anyị.

2. Na-eguzosi Ike n’Okwukwe: Nọgidesie ike n’okwukwe anyị ọbụna mgbe a na-ama ihe anyị kweere aka.

1. Ndị Filipaị 4:8-9 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto. , chee echiche banyere ihe ndị a. Kedu ihe ị mụtara na natara ma nụ ma hụ n'ime m? Jupụtanụ ihe ndị a, ma Chineke nke udo ga-anọnyere unu.

2. Matiu 5:37-38 - Ka gị ? ọ bụ be? es , na nke gi? o ,??? 쁍 o. N'ihi na ihe ọ bula nke kariri ihe ndia si n'ajọ onye ahu.

Ọrụ Ndị Ozi 25:27 N'ihi na ọ dị m ka m bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya izipu onye mkpọrọ, ọ bụghịkwa igosi mpụ ndị e boro ya.

A na-ebo Pọl ebubo na o mere ihe ọjọọ, ọ bụkwa ihe ezi uche na-adịghị na ya iziga ya Rom n’emeghị ka o doo anya na o mere mmehie.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-achọ ikpe ziri ezi na izi ezi n'omume anyị na ibe anyị

2. Anyị agaghị echefu ma ọlị na onye ọ bụla dị ọcha ruo mgbe a mara ya ikpe

1. Diuterọnọmi 16:20 – Ikpe ziri ezi, na nání ikpe ziri ezi, ka i gāchu, ka i we di ndu we nweta ala ahu nke Jehova, bú Chineke-gi, nēnye gi.

2. Abụ Ọma 82:3 - Nye onye na-adịghị ike na nwa mgbei ikpe ziri ezi; kwadoo ikike nke onye nọ n'ahụhụ na ndị ogbenye.

Ọrụ 26 kọrọ otú Pọl si zara ọnụ ya n’ihu Eze Agrịpa, àmà o gbara banyere ntọghata na ọkpụkpọ òkù ya, na otú Agripa si meghachi omume n’ozi Pọl.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Agrịpa na-agwa Pọl 'I nwere ikike na-ekwu maka onwe gị.' Pọl wee setịpụ aka ya malite ịgbachitere ya na-ekwu na ya na-ewere onwe ya dị ka onye ihe ndabara n’ihu Eze Agrịpa zara ndị Juu ebubo karịsịa n’ihi na ọ maara nke ọma n’esemokwu omenala ndị mba ndị Juu. Ọ na-akọ akụkọ banyere ndụ ya dị ka onye Farisii na otú o si kpagbuo ndị na-eso ụzọ Jizọs, ọbụna ruo ọnwụ (Ọrụ 26:1-11).

Paragraf nke abụọ: Ọ kọwaziri ihe ya na Jizọs zutere n'ụzọ Damaskọs - otú ìhè si n'eluigwe na-enwu karịa anyanwụ si gbaa ya gburugburu ndị ha na ya na-eme njem dara n'ala wee nụ olu n'asụsụ Aramaic 'Sọl Sọl gịnị mere i ji na-akpagbu m? Ọ na-esiri gị ike ịgba ndụdụ achị ụkwụ ụkwụ. Mgbe a jụrụ onye na-ekwu olu zara, 'Abụ m Jizọs onye ị na-akpagbu. Ugbu a bilie guzoro n'ụkwụ gị, apụtawo m na ị ga-eme ka ohu onye akaebe ihe ị hụrụ m ga-egosi gị.' Site n'oge ahụ, a họpụtara ya ịbụ ohu na ịgba akaebe ọ bụghị naanị maka ihe ọ hụrụ kamakwa ihe Chineke ga-ekpughere ya (Ọrụ 26: 12-18).

Paragraf nke atọ: Mgbe nzute a gasịrị, Pọl na-ekwu na ya abụghị ndị na-enupụ isi n'ọhụụ eluigwe ma na mbụ Damaskọs ahụ na Jerusalem na Judia ndị Jentaịl kwusara ozi ọma na ha kwesịrị ichegharị tụgharịa Chineke na-egosipụta nchegharị ha site n'omume ha nke mere ndị Juu weghaara ụlọ nsọ nwara igbu ya ma Chineke nyeere aka ịnọgide na-agba àmà ma ha abụọ. Obere okwu ukwu, o nweghị ihe gabiga ndị amụma Mosis kwuru na ọ ga-eme na Kraịst ga-ebu ụzọ kpọlite ndị nwụrụ anwụ na-ekwusa ozi ìhè nzọpụta ma ndị Jentaịl (Ọrụ 26:19-23). Ka Pọl na-azara ọnụ a, Festọs tiri mkpu n'oké olu, sị: “Pọl, ị nọ n'obi! Nnukwu mmụta gị na-eme gị ara!' Ma Pọl zara, sị, 'Akaghị m Festọs onye ara ara, ihe m na-ekwu n'ezie eze ezi uche dị na ya maara ihe ndị a nwere ike ịgba akaebe na ha kwenyere na ndị amụma maara na-eme' (Ọrụ 26: 24-27). Agrịpa sịrị Pọl, 'Ì chere na ọ ga-adịru nwa oge ime ka ọ ghọọ Onye Kraịst?' Ma zara ma obere ogologo ekpere Chineke na ọ bụghị naanị ma ndị niile na-ege ntị taa nwere ike ịbụ ihe m bụ ma e wezụga ndị a agbụ. Mgbe ahụ, eze biliri gọvanọ Bernice ndị nọ ọdụ ha mgbe ha hapụsịrị ụlọ malitere ịkparịta ụka n'etiti onwe ha na-ekwu na onye na-emeghị ihe ọ bụla kwesịrị ka a tụrụ ya mkpọrọ, Agripa kwuru na a pụrụ ịtọhapụ nwoke Festọs ma ọ bụrụ na ọ kpọọla Siza (Ọrụ 26:28-32).

ỌLU NDI-OZI 26:1 Agripa we si Pọl, Ekwere gi ka i kwue n'onwe-gi. Pọl we setipu aka-ya, za n'onwe-ya:

E nyere Pọl ohere ịgbachitere onwe ya n’ihu Agrịpa.

1. Nwee obi ike ma nwee obi ike n'oge nsogbu.

2. Tukwasi obi na Jehova ka o nye n'oge mkpa.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile guzozie."

ỌLU NDI-OZI 26:2 Mu onwem nēchere Onwem onye ihe nāgara nke-ọma, eze Agripa, n'ihi na m'gāza kwa Onwem ta n'iru gi bayere ihe nile nke ndi-Ju nēbom ebubo:

Obi dị Pọl ụtọ na o nwere ike ịgbachitere onwe ya n’ihu Eze Agrịpa banyere ebubo niile ndị Juu boro ya.

1. Otu esi anọgide na-adị mma n'ọnọdụ ndị siri ike

2. Ike nke ịmara onwe onye

1. Ndị Filipaị 4:4-6 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ezi uche gị. Onye-nwe-ayi nọ nso; unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

2. Ndị Rom 8:31-32 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị? Onye nēnweghi ebere nye Ọkpara nke aka Ya, kama rara Ya nye n'ihi ayi nile, Ò gēsi kwa aṅa ghara iso Ya nye ayi ihe nile?

Ọrụ Ndị Ozi 26:3 Karịsịa nʼihi na amatara m na ị bụ onye maara omenala na ajụjụ niile dị nʼetiti ndị Juu: nʼihi ya, a na m arịọ gị ka i were ntachi obi za m.

Pọl rịọrọ Eze Agrịpa ka o jiri ndidi gee ya ntị n’ihi na ọ ma omenala na ajụjụ ndị Juu.

1. Ịtụkwasị Chineke obi imeghere anyị ụzọ ohere mgbe anyị na-achọ ikesa ozi-ọma.

2. Ịtụkwasị obi na amamihe Chineke n'ọnọdụ niile.

1. Jọn 10:7, "Ya mere Jisus siri ọzọ, ? N'ezie asim unu, Mu onwem bu ọnu-uzọ-ama nke aturu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 2:5, "ka okwukwe unu wee ghara ịdabere n'amamihe mmadụ, kama na Chineke? 셲 ike."

Ọrụ Ndị Ozi 26:4 Ndị Juu niile maara otú ndụ m si ebi malite na nwata, bụ́ nke dị na mbụ n'etiti mba m na Jeruselem;

Pọl kọọrọ Eze Agrịpa ndụ ya gara aga, na-egosi okwukwe na nrara ya nye Chineke.

1: Anyị niile nwere ike ibi ndụ nke okwukwe na nraranye, n'agbanyeghị ihe anyị gara aga.

2: Chineke ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye anyị mgbe niile, n'agbanyeghị otú anyị nwere ike isi kpafuo.

1: Ndị Rom 8: 37-39 "Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya: n'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla. ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, ga-enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

2:1 Pita 5:6-7 "Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru Chineke? 셲 aka di ike, ka O we welie unu elu n'oge-ya. Tukwasinu nchegbu-unu nile n'aru Ya, n'ihi na ọ nēcheb͕u unu n'obi."

ỌLU NDI-OZI 26:5 ndi maram site na mbu, ma ọ buru na ha gāb͕a àmà, na n'otù n'otù kachasi nkpagide nke-uku n'okpukpe-ayi ka m'biworo ndụ dika onye-Farisi.

Pọl gbachiteere onwe ya n’ihu Eze Agrịpa site n’ikwusa otú e si zụlite ndị Farisii.

1. Chineke na-ele anya gabiga ihe gara aga ka o duzie anyi n'ezi uzo.

2. Anyị nwere ike ịchọta mgbapụta n'ime Kraịst ma gbanwee n'agbanyeghị na anyị gara aga.

1. Ndị Rom 3: 23-24 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo wee ghara iru ebube Chineke, na-agụ ya n'onye ezi omume efu site n'amara Ya site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Filipaị 3:7-8 - Ma ihe ndị bụ uru m, m gụrụ ihe ndị a ihe efu n'ihi Kraịst. Ma n'ezie, m'gāgu-kwa-ra ihe nile ihe-efu, n'ihi ncabiga nke ihe-ọmuma nke Kraist Jisus Onye-nwem, Onye m'nwere n'iyì nke ihe nile n'ihi ya, nāgu kwa ha dika ihe-efu, ka m'we rite Kraist.

Ọrụ Ndị Ozi 26:6 Ma ub͕u a a nēguzom, ewe kpem ikpe n'ihi olile-anya nke nkwa Chineke kwere nna-ayi-hà.

Pọl guzoro n’ihu ụlọikpe ka e kpee ya ikpe maka okwukwe o nwere na nkwa Chineke kwere ndị nna nna ha.

1. Ike Okwukwe: Ikwenye Nkwa Chineke

2. Na-eguzosi Ike n’Ebe Ahụhụ Ga-adị: Ihe Nlereanya Pọl

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Ndị Hibru 10:23 - Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu; (n'ihi na Onye ahu nke kwere nkwa kwesiri ntukwasi-obi).

Ọrụ Ndị Ozi 26:7 Nʼihi nkwa ahụ ebo anyị iri na abụọ na-efe Chineke ozugbo ehihie na abalị nwere olileanya ịbịa. N'ihi olile-anya ahu, eze Agripa, ndi-Ju nēbom ebubo.

A na-ekpe Pọl ikpe n’ihu Eze Agrịpa maka ikwusa nkwa nzọpụta nke ebo iri na abụọ nke Izrel nwere olileanya ịnata.

1. Olileanya Pọl: Ntụgharị uche n’Ọrụ 26:7

2. Ijere Chineke ozi ehihie na abalị: Ọmụmụ nke Nkwesị ntụkwasị obi

1. Ndị Rom 8: 24-25 - "N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ma olileanya nke a na-ahụ anya abụghị olileanya ma ọlị. Ònye nwere olileanya maka ihe ha nwere? chere ya ndidi."

2. Ndị Efesọs 2:12 - "Cheta na n'oge ahụ, unu nọpụrụ iche na Kraịst, ndị e kewapụrụ n'ịbụ ụmụ amaala n'Izrel na ndị mba ọzọ n'ọgbụgba ndụ nke nkwa ahụ, n'enweghị olileanya na Chineke n'ụwa."

Ọrụ Ndị Ozi 26:8 Gịnị mere ọ ga-eji were gị na Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ?

Pọl na-ajụ ihe mere na ndị mmadụ ekweghị na Chineke nwere ikike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ.

1. "Ike nke Chineke na Ikike Ya Ime Ka Ndị Nwụrụ Anwụ Bilie"

2. "Ịhụnanya Chineke na ikwesị ntụkwasị obi Ya na-adịghị ada ada"

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu.

Ọrụ Ndị Ozi 26:9 Nʼezie m chere nʼime onwe m na m kwesịrị ime ọtụtụ ihe megidere aha Jizọs onye Nazaret.

Pọl kọrọ n’oge gara aga otú o si megide Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya tupu a tọghatara ya.

1: Ebere Chineke na amara dịịrị mmadụ niile, n'agbanyeghị otu anyị siri kpafuo.

2: Ịhụnanya na ike Jizọs nwere ike iweta mgbanwe ọbụna n'oge anyị kacha njọ.

1: Ndị Rom 5:8 - Chineke na-egosipụta ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: 1 Ndị Kọrint 6:9-11 - Ma-ọbu ùnu amataghi na ndi nēmebi iwu agaghi-eketa ala-eze Chineke? Unu ekwela ka eduhie unu: ma ndị na-akwa iko ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị ma ọ bụ ndị na-akwa iko ma ọ bụ ndị na-akwa iko ma ọ bụ ndị ikom na-enwe mmekọahụ ma ọ bụ ndị ohi ma ọ bụ ndị anyaukwu ma ọ bụ ndị aṅụrụma ma ọ bụ ndị nkwutọ ma ọ bụ ndị nkwutọ agaghị eketa alaeze Chineke.

Ọlu Ndi-Ozi 26:10 Nke ahu ka M'me-kwa-ra na Jerusalem: ewe mechibido kwa ọtutu nime ndi-nsọ n'ulo-nkpọrọ, ebe m'nataworo ikike n'aka ndi-isi-nchu-àjà; ma mb͕e emere ka ha nwua, M'we nye olum imegide ha.

Itien̄wed emi etịn̄ nte Paul ọkọkọbọde mme Christian ke Jerusalem ke ndisịn mmọ ke ufọk-n̄kpọkọbi nnyụn̄ n̄wọn̄ọde mban̄a nte ẹwot mmọ.

1: Anyi aghaghi imata ma chegharia na nmehie nke ayi ma choo ebere na mgbaghara nke Chineke.

2: Anyị ga-ebugara ndị ọzọ amara na mgbaghara, ọbụna ndị mejọrọ anyị.

1: Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst.

2: Luk 6:37 - Unu ekpela ikpe, ma a gaghị ekpe gị ikpe. Unu amala ikpe, agaghi-ama kwa unu ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị.

Ọlu Ndi-Ozi 26:11 M'we nye ha ahuhu ọtutu n'ulo-nzukọ nile, nējide kwa ha ikwulu Chineke; ebe m'we were iwe nke-uku megide ha, ewe kpab͕urum ha ọbuná rue obodo di iche iche.

Pọl kpagburu Ndị Kraịst ma manye ha ikwulu Chineke.

1: Lezienụ anya otú i si ekwu banyere Chineke

2: Ike nke ịhụnanya na-emeri ihe niile

1: Ndị Kọlọsi 3: 12-15 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, obiọma, ịdị umeala n'obi nke uche, ịdị nwayọọ, ogologo ntachi obi; nēse okwu megide onye ọ bula: ọbuná dika Kraist-ayi b͕aghara unu, unu onwe-unu nēme kwa otú a. akpọrọ n'otù aru, buru-kwa-nu ekele.

2: Ndị Rom 12:17-21 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Na-emenụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ niile. ọ bughi onwe-unu, kama were-kwa-nu iwe: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ́bọ̀ bu nkem, M'gākwughachi, ka Jehova siri: Ya mere, ọ buru na agu nāgu onye-iro-gi, nye ya nri ; kpokwasi icheku ọku n'isi-ya: ekwela ka ihe ọjọ merie ya, kama were ezi ihe were ihe ọma merie ihe ọjọ.

Ọrụ Ndị Ozi 26:12 Ma mgbe m gara Damaskọs nʼihi ikike na ọrụ sitere nʼaka ndị isi nchụaja.

E zigara Pọl na Damaskọs ikike na ozi n'aka ndị isi nchụàjà.

1: Anyị nwere ike nweta ume na obi ike iji mezuo ozi Chineke site n'aka ndị ọzọ.

2: Chineke nwere ike iji ndị nwere ikike mezuo uche Ya.

1: Ndị Efesọs 3:20-21 - Ma Onye puru ime ihe ọ bula kari ihe nile ayi nāriọ ma-ọbu n'uche, dika ike-Ya nke nālusi ọlu nime ayi si di, ka otuto diri Ya nime nzukọ Kraist na nime Kraist Jisus rue ihe nile. ọb͕ọ, rue mb͕e nile ebighi-ebi! Amen.

2: 1 Ndị Kọrint 15:10 - Ma site n'amara nke Chineke Mu onwem bu ihe m'bu, amara-Ya dirim abughi kwa ihe-efu. Mba, m rụsiri ọrụ ike karịa ha niile? Ma ọ bughi m, kama amara nke Chineke nke diyerem.

Ọrụ Ndị Ozi 26:13 Nʼetiti ehihie, Eze, ahụrụ m nʼụzọ ahụ ìhè si nʼeluigwe, karịa onwunwu nke anyanwụ, na-enwu gbaa gburugburu mụ na ndị mụ na ha na-eme njem.

Pọl kọrọ ahụmahụ ya banyere ìhè si n’eluigwe nwuo gburugburu ya na ndị ibe ya mgbe ha na-eme njem.

1. Ìhè Chineke na-eduzi Ụzọ Anyị - Ọrụ 26: 13

2. Ike nke Inweta ọnụnọ Chineke - Ọrụ 26: 13

1. Abụ Ọma 119:105 - ? 쏽 okwu ayi bu oriọna nke ukwum na ìhè diri okporo-uzọm.

2. Matiu 5:16 - ? 쏬 ka ìhè-unu nēnwu n'iru madu, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu nke elu-igwe otuto.

ỌLU NDI-OZI 26:14 Ma mb͕e ayi nile dasiri n'ala, m'we nu olu nāgwam okwu n'asusu Hibru, si, Sọl, Sọl, gini mere i nēsob͕um? ọ bu ihe siri ike n'aru gi itu ọnu-ọgu isi ukwu ukwu.

A kụdara Sọl n’ala wee nụ ka otu olu na-ekwu n’asụsụ Hibru na-ajụ ihe mere o ji na-akpagbu Ya.

1. Alụla ọgụ megide uche Chineke

2. Ike nke olu Chineke

1. Aịzaya 55:8-9: “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Ndị Rom 8:28: "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọrụ Ndị Ozi 26:15 M'we si, Ì bu onye, Onye-nwe-ayi? Ọ si, Mu onwem bu Jisus Onye I nēsob͕u.

Pọl zutere Jizọs n’ụzọ Damaskọs ma Jizọs kpugheere onwe ya ịbụ onye Pọl na-akpagbu.

1. Ike na inye Chineke

2. Jizọs Na-ekpughe Ọchịchị Ya

1. Ndị Rom 8:28 Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ́ ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. Aisaia 55:8-9 N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

ỌLU NDI-OZI 26:16 Ma bilie, guzo n'ukwu-gi: n'ihi na emerem ka i hu Ya anya n'ihi nka, ka M'me gi ka i buru onye nēje ozi na onye-àmà nke ihe ndia nke i huworo, na nke ihe ahu nke M'gāputa ìhè nime ha. nye gi;

Chineke kpọrọ Pọl ka ọ bụrụ onye akaebe na onye ozi nke ihe ndị ọ hụworo na nke ọ ga-ahụ.

1. Ka Chineke si akpọ anyi ka Ijere Ya ozi

2. Ike nke akaebe

1. Aisaia 6:8 - "M wee nụ olu Jehova ka ọ na-ekwu, 'Ònye ka m ga-eziga, ònye ga-ejekwara anyị?' M'we si, Lekwam, zigam.

2. Matiu 4:19 - "O wee sị ha, 'Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ."

Ọrụ Ndị Ozi 26:17 Na-anapụta gị nʼaka ndị mmadụ na nʼaka ndị mba ọzọ, ndị m na-ezite gị ugbu a.

E                                                                                           Ugu                    Ugu               Ugu      kwu anākpọ  uzì-ozí-ozí nke Jisus Kraist.

1. Ike nke nzọpụta site n'ikwusa ozi-ọma

2. ịdị ukwuu nke Chineke? Ịhụnanya maka Mba Nile

1. Aịz 49:6 ??? 쏦 e kwuru, ? Ọ bu ihe ntà ka i burum orù ime ka ebo nile nke Jekob laghachi, na ime ka ndi Israel lata, bú ndi M'debereworo. M'gēme kwa gi ìhè nye mba nile, ka I we weta nzọputam rue nsọtu uwa.

2. Ndị Rom 10:13-15 ??? ma ọ bụ? ọ bu kwa onye nākpọku aha Onye-nwe-ayi ka agāzọputa. Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma? Ma ònye gēsi kwa aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha? Dika edeworo ya: ? 쁇 ma mara nma ka ukwu nke ndi nēzisa ozi ọma di!? bụ €?

Ọrụ Ndị Ozi 26:18 Imeghe anya ha, na ịtụgharị ha site n’ọchịchịrị gaa n’ìhè, na site n’ike nke Setan gaa n’ebe Chineke nọ, ka ha wee nata mgbaghara mmehie, na ihe nketa n’etiti ndị edoro nsọ site n’okwukwe nke dị n’ime m.

Pọl na-ekwusara ndị Jentaịl ozi ọma, na-agba ha ume ka ha si n’ọchịchịrị na ike Setan chigharịa n’ebe Chineke nọ ka e wee nweta mgbaghara mmehie na edoro ha nsọ.

1. Otu esi achọta mgbaghara ma bụrụ ndị e ji Okwukwe doo nsọ

2. Ịghọta ike nke ịtụgharị site na ọchịchịrị gaa n'ìhè

1. Ndị Efesọs 5: 8-11 - "N'ihi na otu mgbe unu bụ ọchịchịrị, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. , na-agbalịkwa ịmata ihe dị Jehova mma.”

2. Ndị Kọlọsi 1: 13-14 - "Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara nke mmehie."

ỌLU NDI-OZI 26:19 Ya mere, eze Agrịpa, enupughim isi n'ọhù ahu nke elu-igwe.

Pọl ji obi ike kwusaa irube isi n'ọhụụ eluigwe ọ hụrụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Otú Pọl Sizaghachi Banyere Ọhụụ ahụ Si Gbanwee Ụwa

2. Nrubeisi nye Chineke: Oku nke Iso Ihe Nlereanya Pọl

1. Matiu 7:21 - "Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze nke eluigwe, kama onye na-eme uche Nna m Nke bi n'eluigwe."

2. Luk 6:46 - "Gịnị mere unu ji na-akpọ m 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' na-adịghị eme ihe m na-agwa gị?"

Ọrụ Ndị Ozi 26:20 Ma buru ụzọ gosi ndị Damaskọs na ndị nọ na Jeruselem na nʼakụkụ niile nke Judia na ndị mba ọzọ ka ha chegharịa na chigharịkwute Chineke, na-arụkwa ọrụ kwesịrị nchegharị.

Ozi e kwusara bụ nke nchegharị na ichigharịkwuru Chineke, na nke ịrụ ọrụ ndị kwesịrị nchegharị.

1. Chegharịa ma chigharịkwute Chineke - Ọrụ 26:20

2. Ịrụ ọrụ kwesịrị nchegharị - Ọrụ 26:20

1. 2 Ihe E Mere 7:14 - Ọ bụrụ na ndị m ndị a na-akpọ aha m eweda onwe ha ala, na-ekpe ekpere, na-achọ ihu m, na si n'ụzọ ọjọọ ha chigharịa, m ga-esi n'eluigwe nụrụ, na m ga-agbaghara mmehie ha, gwọọkwa ala ha.

2. Luk 13:3 - Mba, ana m asị unu; ma ma ọbụghị na unu chegharịrị, unu nile ga-alakwa n’iyi otu ahụ.

Ọrụ Ndị Ozi 26:21 Nʼihi nke a, ndị Juu jidere m nʼụlọ nsọ, chọọ igbu m.

Ndị Juu nwụchiri Pọl n’ụlọ nsọ maka ikwusa ozi ọma Jizọs Kraịst.

1. Ike nke ikwusa ozioma: Ihe omumu nke aja Pọl na Olu 26:21

2. Obi ike n’agbanyeghị ihe isi ike ihu: Pọl na ndị Juu n’Ọrụ 26:21

1. Aisaia 6:8 - "M'we nu olu Jehova, ka ọ nāsi, Ònye ka M'gēziga, ònye gēje-kwa-ra ayi? M'we si, Lem; zigam."

2. 2 Timoti 4:2 - "Kwusaa okwu ahụ; na-adị ngwa n'oge oge, n'oge na-adịghị; were ogologo ntachi obi niile na ozizi gbaa ume."

Ọrụ Ndị Ozi 26:22 Ya mere, ebe m nwetara enyemaka site nʼaka Chineke, m na-anọgide ruo taa, na-agbara ma ndị nta ma ndị ukwu àmà, na-ekwughị ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ihe ndị amụma na Mozis kwuru na ọ ga-abịa.

Pọl nwetara enyemaka site n'aka Chineke ma nọgide na-ekwusa ozi ndị amụma na nke Mozis.

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike ịnọgide n’okwukwe anyị ma tụkwasị Chineke obi maka enyemaka.

2: Anyị niile kwesịrị ikwusa ozi nke ndị amụma na Moses.

1:2 Ndị Kọrint 12:9-10 - O we sim, Amaram ezuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zue okè n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

2: Aisaia 40:31 - Ma ndi nēchere Jehova gāhu ike-ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Ọrụ Ndị Ozi 26:23 na Kraịst ga-ahụ ahụhụ, na na ọ ga-abụ onye mbụ ga-esi na ndị nwụrụ anwụ bilie, meekwa ka ìhè nye ndị mmadụ na ndị mba ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na a kara aka na Jizọs ga-ata ahụhụ ma bụrụ onye mbụ ga-esi na ndị nwụrụ anwụ bilie, na-enye ma ndị mmadụ ma ndị mba ọzọ ìhè.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú mbilite n'ọnwụ Jizọs si eme ka anyị nwee olileanya

2. Ihe Àjà Jizọs Pụtara: Otú Ahụhụ Ya Si Mere Ọdịnihu Anyị

1. Ndị Rom 6:4-5; Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2. Aịzaya 53:11; Ọ gāhu ndọb͕u nke nkpuru-obi-Ya, we ju ya afọ. Site n'ọmuma-Ya, Orùm nke ezi omume gāgu ọtutu madu n'onye ezi omume, n'ihi na Ọ gēbu ajọ omume nile ha.

Ọlu Ndi-Ozi 26:24 Ma mb͕e o nēkwu okwu otú a n'onwe-ya, Festọs were oké olu si, Pọl, gi onwe-gi nọ n'akuku onwe-gi; ọtụtụ mmụta na-eme ka ị na-agba ara.

Festọs kwụsịrị ịgbachitere onwe ya ma bo ya ebubo na ọ na-agba ara n'ihi mmụta ya.

1. Ihe egwu dị na nganga na ihe ọmụma

2. Amara Chineke n'iru nkpagbu

1. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

2. Ndị Rom 5:3-5 - "Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na ịhụnanya Chineke nwere. a wụsara anyị n’obi site na Mmụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.”

ỌLU NDI-OZI 26:25 Ma Ọ siri, Ara adighi-arum, Festọs onye di ebube; ma kwupụta okwu nke ezi-okwu na ịdị nro.

Pọl gbachitere onwe ya nye Festọs site n'ikwusa na ọ naghị ara ara, kama na-ekwu okwu nke eziokwu na uche.

1: Anyị ga na-ekwu eziokwu mgbe niile, n'agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta.

2: Na-ekwu eziokwu na uche dị nro, ọbụlagodi mgbe ọ dị ka ụwa dum na-emegide gị.

Ilu 12:17 - Onye na-ekwu eziokwu na-ekwupụta ezi ihe, ma onye akaebe ụgha, ọ bụ aghụghọ.

2: Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu-unu juputa n'amara mb͕e nile, nātọ kwa nnú utọ, ka unu we mara otú unu gāza onye ọ bula.

Ọrụ Ndị Ozi 26:26 N'ihi na eze maara ihe ndị a, onye m na-ekwukwa n'ihu ya n'efu: n'ihi na ekwetara m na ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a ezoro ezo n'ebe ọ nọ; n'ihi na emeghi ihe a na nkuku.

Pọl gbachitere okwukwe ya n’ihu Eze Agrịpa.

1: Chineke na-ele anya ma mara ihe niile gbasara ndụ anyị, yabụ anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ n'ụzọ na-atọ Ya ụtọ.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ egwu ịkọrọ anyị okwukwe anyị, n'ihi na Jehova nọnyeere anyị, ọ ga-enyekwa anyị obi ike na ume.

1: Isaiah 41:10: "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2: Abụ Ọma 139:7-8: "Olee ebe m ga-aga n'ebe Mmụọ Gị nọ? Ma ọ bụ olee ebe m ga-esi n'ihu Gị gbanarị? Ọ bụrụ na m arịgoro n'eluigwe, ị nọ n'ebe ahụ!

Ọrụ Ndị Ozi 26:27 Eze Agrịpa, ì kwere ndị amụma? Ama m na i kwere.

Pọl na-ajụ Eze Agrịpa ma ò kwere ndị amụma. Ọ maara na Agrịpa kwere.

1. Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe Anyị Pụrụ Isi Gbanwee Ndụ Anyị

2. Mkpa nke ikwere na ndị amụma

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Ọrụ Ndị Ozi 26:28 Agripa wee sị Pọl: “Ọ fọrọ nke nta ka i kwenye ka m bụrụ Onye Kraịst.

Eze Agripa nọ na-ege ntị n’ịgba àmà Pọl, ọ fọrọ nke nta ka o kwenyesie ike na ya ghọrọ Onye Kraịst.

1: Anyị niile nwere ohere ime ka okwu Chineke kwenye ma nabata Jizọs dịka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị.

2: Okwu ọma Pọl gbara Eze Agrịpa na-echetara anyị na ọ dịghị mgbe ọ bụla ọrụ Chineke gwụchara ruo mgbe mmadụ niile nụrụ ozi ọma ahụ.

1: Jọn 3: 16-17 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi: n'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa, kama iji zọpụta ụwa site n'aka ya."

2: Ndị Rom 10: 14-15 "Ya mere, olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwenyeghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị?                                  liga \_ \_

Ọrụ Ndị Ozi 26:29 Pọl wee sị: “Ana m arịọ Chineke ka ọ bụghị naanị gị, kamakwa ndị niile na-anụ m taa, bụ́ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-anụ m otú m dị, ma e wezụga agbụ ndị a.

Pọl chọsiri ike na onye ọ bụla na-ege ya ntị ga-ekere òkè n’okwukwe ya na nkwa ya nye Chineke, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịbụ ndị e kere eke dị ka ọ bụ.

1. Inwe Okwukwe n'Oge Ihe Isi Ike

2. Ike nke nraranye

1. 2 Ndị Kọrint 4:8-9 - "A na-akpagbu anyị n'akụkụ nile, ma a zọpịaghị anyị; anyị na-enwe mgbagwoju anya, ma anyị adịghị enwe obi nkoropụ; a na-akpagbu anyị, ma a dịghị ahapụ anyị; e tiri anyị ihe, ma a dịghị ebibi anyị."

2. Ndị Rom 8: 37-39 - "Ma n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ekwenyere m na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa. , ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke, ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

ỌLU NDI-OZI 26:30 Ma mb͕e o kwusiri okwu ndia, eze biliri, ya na onye-isi, na Bernice, na ndi ha na ha nọduru.

Ihe Pọl mere n’ihu Eze Agrịpa mere ka eze na ndị òtù ya guzoro ịkwanyere ha ùgwù.

1. Anyị aghaghị ịgbalịsi ike inye okwu anyị nsọpụrụ na nsọpụrụ dị ka Pọl mere n’ihu Eze Agrịpa.

2. Ike okwu bụ nke na ọ ga-eme ka ndị mmadụ rute n'ụkwụ ha na nkwanye ùgwù na mmasị.

1. Ndị Rom 12:10 - Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi; n'akuku nsọpuru, nāchọta ibe-unu.

2. Ilu 15:1 - Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ: Ma okwu ọjọọ na-akpali iwe.

ỌLU NDI-OZI 26:31 Ma mb͕e ha jepuru, nēkwurita n'etiti onwe-ha, si, Nwoke a emeghi ihe kwesiri ọnwu ma-ọbu ab͕u.

Ndị bịaranụ ná ntị Pọl kwubiri na o meghị ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ ma ọ bụ tụọ mkpọrọ.

1. Amara na ikpe ziri ezi nke Chineke - Ka amara Chineke na-eduga n'ikpe ziri ezi ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike ihu.

2. Ike ebere - Olee otú ebere nwere ike isi mee ka mgbaghara na mgbaghara.

1. Ndị Efesọs 2:4-5 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi bu ndi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu.

2. Aisaia 43:25 - Mu onwem, abum onye ahu Nke nēhichapu njehie nile unu n'ihi Mu onwem, M'gaghi-echeta kwa nmehie nile unu.

Ọrụ Ndị Ozi 26:32 Agripa wee sị Festọs, A gaara ahapụ nwoke a ka ọ nwere onwe ya ma ọ bụrụ na ọ kpọghị Siza.

Agrịpa na Festọs ghọtara na aka Pọl dị ọcha n'omume ọ bụla nakwa na a ga-ahapụ ya.

1: Chineke na-enye anyị ohere inwere onwe anyị pụọ n'ihe ga-esi n'omume anyị pụta.

2: Anyị nwere ike ijide n'aka na Chineke ga-enye anyị ohere ịgbaghara mmehie anyị.

1: Isaiah 43:25 - ? ọbuná Mu onwem, bu Onye nēhichapu njehie-unu, n'ihi Mu onwem, nēchetaghi kwa nmehie-unu ọzọ.

2: Luk 23:34 - Jizọs sịrị, ? ọzọ , gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme.

Ọrụ 27 na-akọ banyere njem dị ize ndụ Pọl na ndị mkpọrọ ndị ọzọ ka ha na-aga Rom, oké ifufe ha zutere n’oké osimiri, na nduzi Pọl n’oge nsogbu a.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na e kpebiri na Pọl na ụfọdụ ndị mkpọrọ ndị ọzọ ga-eji ụgbọ mmiri gawa Ịtali n’aka otu ọchịagha aha ya bụ Juliọs. Ha we si n'Adramitium ba n'ub͕ọ nke gaje iga n'akuku akuku nile nke Esia, Juliọs we meso Pọl ebere, we nye ya onwe-ya, ka ndi-eyì-ya nēlekọta ya nkpà. Mgbe ha gafeworo n’ofe oke osimiri nke dị n’ụsọ oké osimiri Cilicia Pamfilia rutere Myra Licia ebe ahụ otu narị ndị agha hụrụ ụgbọ Aleksandria na-aga Ịtali tinyere anyị n’ime ụgbọ ahụ (Ọrụ 27:1-6). Njem ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-esikwa ike, ifufe na-adịghị mma na-amanye ha ịkwọ ụgbọ mmiri n’okpuru ebe mgbaba nke Krit.

Paragraf nke abụọ: N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị Pọl na njem ha ga-abụ ọdachi na nnukwu mfu, ọ bụghị nanị ụgbọ mmiri na-ebu ibu nakwa ndị agha ndị agha ndụ kama gbasoro ndụmọdụ ụgbọ mmiri onye nwe ya. Ka ifufe si n'ebe ndịda malitere ife na-eche na ha enwetala ihe ha chọrọ, ya mere, arịlịka dị arọ wee na-aga n'ikpere mmiri Krit mana tupu oke oke ifufe nke a na-akpọ 'Northeaster' fepụ n'àgwàetiti ahụ. Oké ifufe jidere ụgbọ mmiri ahụ enweghị ike ịfefe n’ikuku ya mere a chụpụrụ ya (Ọlụ Ndịozi 27:9–15). Mgbe ọtụtụ ụbọchị nke ihu igwe kpụ ọkụ n'ọnụ gasịrị, e ji nwayọọ nwayọọ gbahapụ olileanya nile nke ịbụ ndị a ga-azọpụta.

Paragraf nke atọ: N'ime obi nkoropụ, Pọl biliri n'etiti ha, sị: 'Ndị ikom kwesịrị ịnara ndụmọdụ m, ka unu ghara isi n'ụgbọ mmiri pụta na Krit, hapụnụ onwe unu ihe ọjọọ ugbu a, nweenụ obi ike n'ihi na ụgbọ mmiri agaghị adị ndụ n'etiti unu nanị.' O kwuru na otu mmụọ ozi Chineke nke ọ na-efe, gwara ya ka ọ ghara ịtụ egwu n’ihi na ọ ghaghị ikpe ya ikpe n’ihu Siza, Chineke ji amara nye ya ndụ ndị niile ha na ya na-akwọ ụgbọ mmiri (Ọrụ 27:21-24). Ihe karịrị abalị iri na anọ gafere n'Oké Osimiri Adriatic nke oké ifufe na-ebilite mgbe ihe dị ka etiti abalị ndị ọrụ ụgbọ mmiri hụrụ ka ha na-abịarute n'ala arịba arịlịka anọ n'azụ kpee ekpere maka ìhè ehihie, na-atụ egwu na ọ ga-adaba n'ala okwute na-egbutu arịlịka, hapụ ha ka ha daa n'aka ekpe, ụdọ ụgbọ mmiri na-ekupụ ifufe ụgbọ mmiri e mere n'ụsọ osimiri mana kụgidere ájá ájá gbabara ụta rapaara ngwa ngwa. agaghị ebuli ebili mmiri gbajiri agbaji (Ọrụ 27:27–41). Mgbe chi bọrọ, n'ịgbaso ndụmọdụ Pọl, onye ọ bụla riri nri; e nwere mmadụ 276 nọ n'ụgbọ ahụ. Mgbe ahụ, ha mere ka ụgbọ mmiri ahụ dịkwuo mfe site n'ịtụba ọka n'oké osimiri mgbe ha risịrị nri, onye ọ bụla mafere n'elu mmiri rutere n'ala na-egwu mmiri ma ọ bụ na-ese n'elu mkpọmkpọ ebe.

Ọrụ Ndị Ozi 27:1 Ma mgbe e kpebisiri ike na anyị ga-eji ụgbọ mmiri gawa Ịtali, ha nyefere Pọl na ụfọdụ ndị mkpọrọ ọzọ nʼaka otu narị ọchịagha aha ya bụ Juliọs, onyeisi ndị agha Ọgọstọs.

Ẹma ẹyak Paul ye mbon n̄kpọkọbi eken ẹnọ Julius, akwa owoekọn̄ eke mbon udịmekọn̄ August, ndika ubom aka Italy.

1. Atụmatụ Chineke Maka Anyị: Ịmata Ọchịchị Chineke na Ndụ Anyị

2. Ike nke nnọgidesi ike: Ịchọta Ike n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. anyị na-elekwasị anya na Jizọs, onye ọsụ ụzọ na onye zuru okè nke okwukwe.

ỌLU NDI-OZI 27:2 Ma ayi batara n'ub͕ọ nke Adramitiọm, we ba n'ub͕ọ, nke gaje igabiga n'ókè-ala Esia; otù Aristakọs, onye Masedonia nke Tesalonaika, nọyere ayi.

Pọl onyeozi na ụfọdụ ndị ibe ya si n’Adramitium banye n’ụgbọ mmiri ka ha na Aristarkọs nke Tesalonaịka gawa n’ụsọ oké osimiri nke Eshia.

1. Ịmụta iso ndị ibe ha akwọ ụgbọ mmiri - Njem Pọl onyeozi

2. Ike nke Enyi - Ihe Nlereanya nke Pọl na Aristakọs

1. Ndị Efesọs 4:2-3 “Site n'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, jiri ogologo ntachi obi na-edi ibe ha n'ịhụnanya, na-anụ ọkụ n'obi ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ilu 27:17 “ígwè na-amụcha ígwè, otu onye na-amụkwa ibe ya.”

Ọrụ 27:3 Nʼechi ya, anyị bịarutere na Saịdọn. Juliọs we were obi-ọma riọ Pọl, nye ya ohere ijekuru ndi-eyì-ya ka o we nweta ume-ya.

Juliọs nyere Pọl ohere ịga leta ndị enyi ya nọ na Saịdọn obere oge.

1. Ike Obiọma: Olee Otú Ọbụna Mmegharị ahụ Dị Ntụrụndụ pụrụ isi mee mgbanwe

2. Ịbụ Enyi: Ihe Mere Anyị Ji Dị Mkpa na Otú Anyị Ga-esi Na-eme Ka Mmekọrịta Anyị Sikwuo Ike

1. Jemes 2:14-17 – “Ụmụnna m, olee uru ọ bara ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. Ọ buru na otù onye nime unu asi ha, Jenu n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? N’otu aka ahụ, okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n’omume, nwụrụ anwụ.”

2. Ilu 18:24 - “Onye nwere ọtụtụ enyi pụrụ ibibi, ma e nwere enyi nke na-arapara n'ahụ́ karịa nwanne.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:4 Ma mgbe anyị si nʼebe ahụ gawa, anyị gawara nʼokpuru Saịprọs, nʼihi na ifufe na-efegide anyị.

Akụkụ ahụ na-akọwa njem nke ifufe nọ na-emegide ya mere ndị njem ahụ ji ụgbọ mmiri n'okpuru Saịprọs.

1. Ifufe nke Nsogbu: Otu esi emeri n'ihe ịma aka nke ndụ

2. Ike nke nnọgidesi ike: Otu esi emeri ihe mgbochi na ndụ

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ọrụ Ndị Ozi 27:5 Mgbe anyị banyere nʼofe osimiri Silisia na Pamfilia, anyị bịarutere Maịra, bụ́ obodo Lisia.

Itien̄wed oro etịn̄ nte Paul ye mme nsan̄a esie ẹkesan̄ade ẹto Silicia ye Pamphylia ẹka Mira ke Lycia.

1. Chineke nọnyeere anyị na njem anyị - Abụ Ọma 16:8

2. Dịrị njikere maka ihe ndị a na-amaghị na ndụ - Jemes 4: 13-15

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Aisaia 43:2 - “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị ere gị.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:6 Nʼebe ahụ ka onyeisi ndị agha ahụ hụrụ ụgbọ Aleksandria na-aga Ịtali; O we tiye ayi nime ya.

Ọchi-agha-agha ahu we chọta ub͕ọ nke Aleksandria, nke nēje Itali, o we tubà ndi-Ju n'ub͕ọ ahu.

1. Ihe Chineke Na-enye n'Oge Mkpa

2. Ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke

1. Abụ Ọma 23:4 - “Ọ bụrụkwa na m na-eje ije na ndagwurugwu kasị njọ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na Gị onwe gị nọnyeere m; mkpanaka gị na mkpara gị, ha na-akasi m obi.”

2. Aisaia 40:29-31 - “Ọ na-enye ndị dara mbà ike, ọ bụkwa onye na-enweghị ike ka Ọ na-eme ka ike dịkwuo ukwuu. Ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gāgwu kwa umu-okorọbia; ma ndị na-echere Onye-nwe ga-eme ka ume ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:7 Ma mgbe anyị ji nwayọọ nwayọọ na-akwọ ụgbọ mmiri ọtụtụ ụbọchị, ma ọ dị ụkọ na-abịaru nso Kinidọs, ifufe ahụ ekwetaghịkwa anyị, anyị gakwara n’okpuru Krit, na ncherita ụka Salmon;

Ụgbọ mmiri ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-aga ruo ọtụtụ ụbọchị ruo mgbe ha rutere Knidọs, ma ifufe ahụ adịghị ha mma, ya mere ha ji ụgbọ mmiri na-aga n'okpuru Krit, nke dị nso na Salmone.

1. Oge Chineke zuru oke: Ọ bụrụgodị na ọ dị ka atụmatụ anyị na-ada, Chineke ka nwere atụmatụ.

2. Mkpa nke ntachi obi: Ọbụlagodi mgbe ifufe na-emegide anyị, anyị ga-agbanyerịrị ma tụkwasị obi n’atụmatụ Jehova.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Abụ Ọma 46:10 - “Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n’etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n’ụwa!”

Ọlu Ndi-Ozi 27:8 Ma mb͕e ọ siri ike igabiga ya, we bia n'ebe anākpọ ogige-miri mara nma; obodo Lasia di nso n'ebe ahu.

Pọl na ndị ibe ya gawara n’otu ebe a na-akpọ Ebe Ọdịda Anyanwụ nke dị nso n’obodo Lasea.

1. Nduzi Chineke: Otú Chineke Si Duru Anyị n’Ọdụ Ụgbọ Mmiri Nchekwa

2. Ihe ize ndụ nke Oké Osimiri: Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi n'Agbanye Oké Ifufe

1. Abụ Ọma 107:23-30

2. Aịzaya 43:2-3

ỌLU NDI-OZI 27:9 Ma mb͕e ọtutu oge gwusiri, mb͕e ikwọ di kwa egwu, n'ihi na obubu-ọnu agabigawo ub͕u a, Pọl dụrụ ha ọdụ.

Pọl dụrụ ìgwè ahụ ọdụ ka ha mara ihe ize ndụ dị n'ịkwọ ụgbọ mmiri ma e buchaa ọnụ.

1. Ihe ize ndụ nke igbu oge: Otu esi ezere igbu oge

2. Mkpa maka ngwa ngwa: Akwụsịla ihe a pụrụ ime taa

1. Ilu 19:15 - "Ugwu na-atụba mmadụ n'oké ụra, agụụ ga-agụkwa onye umengwụ."

2. 2 Ndị Kọrịnt 6:2 - “N'ihi na ọ sịrị: 'N'oge ọ na-anara nke ọma ka m nụrụ olu gị, ọ bụkwa n'ụbọchị nzọpụta ka m nyereworo gị aka.' Le, ub͕u a bu oge anāchọsi ike; lee, ugbu a bụ ụbọchị nzọpụta.”

ỌLU NDI-OZI 27:10 O we si ha, Ndi-nwe-ayi, ahurum na ije-ije a gādi n'aru na nbibi, ọ bughi nání nke ibu na ub͕ọ, kama ọ bu kwa nke ndu-ayi.

Pọl dọrọ ndị na-akwọ ụgbọ ahụ aka ná ntị na njem ahụ ga-adị ize ndụ nakwa na o nwere ike ịkpata ibu ha na ndụ ha.

1. Ịmụta Ịtụkwasị Chineke Obi N’agbanyeghị Nsogbu

2. Ọrụ nke okwukwe na ndidi n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Jemes 5:11 - "Le, anyị na-agụ ndị a gọziri agọzi bụ ndị nọgidere na-eguzosi ike. Unu anụwo banyere iguzosi ike nke Job, na ị hụwo nzube nke Onyenwe anyị, otú Jehova nwere ọmịiko na obi ebere."

ỌLU NDI-OZI 27:11 Otú ọ di, ọchi-agha ise ahu kwere onye-isi na onye-nwe ub͕ọ, kari ihe Pọl kwuru.

Ọchi-agha-agha ahu we tukwasi uche n'ihe onye-isi-ub͕ọ ahu na onye-nwe-ayi n'aka Pọl.

1. Mkpa nghọta na ntụkwasị obi amamihe dị

2. Ịmụta ịtụ ndụmọdụ na echiche

1. Ilu 3:5-6 "Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2. Jemes 1:5 "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya."

Ọrụ Ndị Ozi 27:12 Ma nʼihi na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ adịghị mma nʼoge oyi nʼime ya, ọtụtụ nʼime ha dụrụ ọdụ ka ha sikwa nʼebe ahụ pụọ, ma ọbụrụ na ha ga-erute Finike nʼụzọ ọ bụla, na nʼebe ahụ nʼoge oyi; nke bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Krit, ma n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ.

Ọtụtụ n’ime ha gwara ha ka ha si n’ebe ahụ pụọ gaa Finike, nke dị n’ụsọ osimiri Krit, nke dị n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ nakwa n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ.

1. Chineke nwere ike iji ọnọdụ ndị tara akpụ weta anyị ebe ka mma.

2. Ịtụkwasị Jehova obi nwere ike iduga anyị n'ebe anyị na-atụghị anya ya.

1. Jeremaịa 29:11, "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Ilu 3:5-6, "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile, rubere ya isi, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

ỌLU NDI-OZI 27:13 Ma mb͕e ifufe Ndida nēfe nwayọ, ha nēchè na ha emezuwo ihe ha bu n'obi;

Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ rutere nso Krit mgbe ifufe ndịda fesịrị.

1. Lezienụ anya gburugburu gị ma na-eche ifufe nche.

2. A na-ahụ ntụzịaka Chineke na ifufe na ebili mmiri.

1. Matiu 8:27 - Ya mere ibobo juru ndikom ahu anya, si, Òle madu ka nka bu, na ọbuná ifufe na oké osimiri nāṅa Ya nti!

2. Abụ Ọma 107:29 – O mere ka oké ifufe guzo jụụ, ma ebili mmiri nke oké osimiri wee mechie ọnụ.

Ọrụ Ndị Ozi 27:14 Ma nʼoge na-adịghị anya, oké ifufe malitere imegide ya, nke a na-akpọ Yuruklidọn.

Njem njem Pọl na ndị ọzọ zutere oké ifufe dị ize ndụ.

1: Atụla egwu mgbe ndụ na-atụ anyị n'ọkpụkpụ, n'agbanyeghị ike, Chineke ga-anọnyere anyị ma chebe anyị.

2: N'oge nsogbu, chere Chineke maka nduzi na ike.

1: Abụ 46: 1-3 "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: n'ihi ya, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ada, ọ bụ ezie na ugwu nile na-akwagharị n'ime obi oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya na-ebigbọ. na ọfụfụ, ọ bụ ezie na ugwu na-ama jijiji n'ihi ọzịza ya.

2: Aisaia 43: 2 "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

Ọrụ Ndị Ozi 27:15 Ma mgbe e jidere ụgbọ ahụ, ma o nweghị ike ibuli ifufe ahụ, anyị hapụrụ ya ka ọ gaa.

Oké ifufe jidere otu ụgbọ mmiri, o nweghịkwa ike ịkwọ ụgbọ mmiri, n’ihi ya, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ hapụrụ ya ka ọ gbaa ya.

1. Ịmụta ịnakwere ihe a na-atụghị anya ya: Iji Ọrụ 27:15 mee ihe dị ka ihe atụ.

2. Imeri Ahụhụ: Ịchọta Ike n’Ọrụ 27:15

1. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị, na osimiri, ha agaghị eruju gị."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile guzozie."

Ọrụ Ndị Ozi 27:16 Ma anyị gbagara nʼokpuru otu àgwàetiti nke a na-akpọ Klọda, anyị nwere ọrụ dị ukwuu anyị ga-esi nʼụgbọ mmiri bịa.

O siiri ndị nọ n’ụgbọ ahụ ike isi n’agwaetiti Clauda gafee.

1. Ike Chineke n'oge ihe isi ike

2. Iji Okwukwe Na-emeri Ahụhụ

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ilu 3:5-6 - “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N’ụzọ gị niile mara ya, ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị guzozie.”

Ọlu Ndi-Ozi 27:17 nke mb͕e ha buliri, ha were ihe nēnye aka n'úkwù n'úkwù; ma, n’ịtụ egwu ka ha ghara ịdaba n’ájá dị ndụ, kwọọ ụgbọ mmiri, ma otú ahụ a chụpụrụ ha.

Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ bulitere arịlịka ma jiri ụdọ kwado ụgbọ mmiri ahụ, na-atụ egwu na a ga-adọkpụrụ ya n'ime ájá dị ngwa. Ha wetutara ụgbọ mmiri ndị ahụ, ifufe na-ebugharị ha.

1. Tukwasi obi na Chineke na Ọ ga-enye nkwado n'oge egwu na ejighị n'aka.

2. Dị njikere ịgbanwe na ime mgbanwe na gburugburu ebe obibi na-agbanwe.

1. Aisaia 41:10 “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Jemes 1:2-4 “Gụọnụ ya nnọọ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo oke, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ unu.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:18 Ma ebe oké ifufe na-efegharị anyị nke ukwuu, nʼechi ya ha mere ka ụgbọ ahụ dị mfe;

Oké ebili mmiri tụbara ndị na-arụ n’ụgbọ ahụ, n’echi ya, ha mere ka ụgbọ ahụ dị mfe.

1. "N'ime oke ọkụ: Ịchọta ike n'oge ihe isi ike"

2. "Ịgagharị n'oké osimiri ndị siri ike: Ịmụta ịdabere na Chineke"

1. Abụ Ọma 107:23-29 - Ndị na-agbada n'oké osimiri n'ụgbọ mmiri, ndị na-azụ ahịa n'elu nnukwu mmiri;

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; ọ bu kwa n'osimiri nile ka ha agaghi-amachi unu.

Ọrụ Ndị Ozi 27:19 Nʼụbọchị nke atọ, anyị jiri aka anyị tụpụ ihe e ji ebu ụgbọ ahụ.

N’ụbọchị nke atọ, ndị nọ n’ụgbọ ahụ ji aka ha tụpụ ihe ndị ụgbọ mmiri na-arụ.

1. Ọbụlagodi n'oge anyị kacha njọ, anyị nwere ike inwe obi ike ma nwee olileanya na Onyenwe anyị.

2. Nkwa Chineke maka nnapụta na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụlagodi mgbe anyị chere na enweghị enyemaka.

1. Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi -esure kwa gi.

2. Abụ Ọma 46:1-3 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu. N'ihi nka ayi agaghi-atu egwu, ọ bu ezie na agēme ka uwa n'egharia, na ọ bu ezie na ebuli ugwu nile ba n'etiti oké osimiri; Ọ bu ezie na miri-ya nāb͕ọ uja, we ma jijiji, Ọ bu ezie na ugwu nile nāma jijiji site na nbili-elu-ya.

Ọrụ Ndị Ozi 27:20 Ma mgbe anyanwụ ma ọ bụ kpakpando na-apụtaghị n’ọtụtụ ụbọchị, na oké ifufe agbasaghịkwa anyị, e wepụrụ olileanya niile na a ga-azọpụta anyị.

Oké ifufe egbochila anyanwụ na kpakpando ịpụta ruo ọtụtụ ụbọchị, ma olileanya nile nke ịbụ onye nzọpụta efuola.

1. Nwee olileanya na Chineke n'oge ihe isi ike

2. Ike okwukwe n’elu egwu

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olile-anya adighi-eme kwa ayi ihere, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2. Aisaia 40:28-31 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ gaghi-adi ike, ike gāgwu kwa ya, Ọ dighi kwa onye ọ bula puru ima nghọta-ya. Ọ nēnye onye nādi ike ume, Ọ nēme kwa ka onye nādighi ike di ike. Ọbuná umu-okorobia nāgwu ike, ike gāgwu kwa ha, umu-okorọbia nāsu kwa ngọngọ da; Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

ỌLU NDI-OZI 27:21 Ma mb͕e ogologo oge di anya gara aga Pọl guzoro n'etiti ha, si, Ndi-nwe-ayi, unu gēgem nti, na unu agaghi-esi na Krit puta, ka unu we nweta ihe ọjọ a na ihe-efu a.

Pọl dụrụ ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ọdụ ka ha egeghị ntị na ndụmọdụ ya ka ha nọrọ na Krit, na-akpatara ha nsogbu na mfu.

1. Mkpa nke nrube isi

2. Ọnụ nnupụisi

1. Ilu 1: 30-31 - "Ha anabataghị ndụmọdụ m, wee jụ ịba mba m. N'ihi nka ka ha gēri nkpuru nke uzọ-ha, afọ gēju kwa ha n'èzù nke aka ha.

2. Ndị Hibru 5: 8-9 - "Ọ bụ ezie na Ọ bụ Ọkpara, Ọ mụtara nrubeisi site n'ahụhụ ọ tara, ma mgbe e mere ka o zuo okè, Ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi nye ndị niile na-erubere Ya isi."

Ọrụ Ndị Ozi 27:22 Ma ub͕u a ariọm unu ka unu nwe obi-ike: n'ihi na ọ dighi ndu ọ bula gāla n'etiti unu, ma-ọbughi nke ub͕ọ.

Pọl na-agba ndị na-anya ụgbọ mmiri ume ka ha nọgide na-adị mma n'ihi na a gaghị enwe ndụ n'etiti ha, naanị ụgbọ mmiri ahụ.

1. Jisienụ olileanya n’oké ifufe ahụ—Ndị Rom 5:3-5

2. Na-agba ume Ịtachi Obi - Ndị Hibru 10: 23-25

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-enyekwa olileanya.

2. Ndị Hibru 10:23-25 - Ka anyị jidesie nkwuputa nke olile-anya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ.

Ọrụ Ndị Ozi 27:23 Nʼihi na mmụọ ozi nke Chineke guzoro nʼakụkụ m nʼabalị a, onye m bụ onye m na-ejere ozi.

Mmụọ ozi Chineke guzoro n’akụkụ Pọl n’abalị wee kwupụta na Pọl bụ nke Chineke ma na-ejere Ya ozi.

1. Nkasi obi nke ọnụnọ Chineke n'oge awa kacha njọ

2. Ike ijere Chineke ozi

1. Matiu 28:20 - "na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu, na n'ezie m nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke ụwa."

2. Jeremaịa 33:3 - "Kpọkuo m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta, ị na-amaghị."

Ọrụ 27:24 si, Atula egwu, Pọl; aghaghi iwere gi n'iru Sisa: ma, le, Chineke enyewo gi ndi nile ndi soro gi kwọọ.

A gwara Pọl ka ọ ghara ịtụ egwu, n'ihi na Chineke enyewo ya onye ọ bụla so ya na-akwọ ụgbọ mmiri, ọ ghaghịkwa iche ihu Siza.

1. Chineke Na-anọnyere Anyị Mgbe niile: Ihe Ọmụmụ n'Akụkọ Pọl na Ọrụ Ndịozi 27.

2. Atụla egwu: Imeri Nchegbu Site n'okwukwe na Chineke.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi unu na uche unu nche n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Hibru 13:5-6 “Ka ndụ unu ghara ịhụ ego n'anya, nwee afọ ojuju n'ihe i nwere: n'ihi na ọ sịwo, 'M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị.' Ya mere, anyị pụrụ iji obi ike kwuo, sị, ‘Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?'

Ọlu Ndi-Ozi 27:25 Ya mere, ndi-nwe-ayi, nwenu obi-ike: n'ihi na ekwewom Chineke, na ọ gādi kwa dika agwaram.

Pọl onyeozi gbara ndị ikom nọ n'ụgbọ ahụ ume ka ha nọgide na-enwe olileanya n'okwukwe ha.

1: Nwee okwukwe na obi ike n’ime Onye-nwe, ọbụlagodi n’iru ọgbaghara dị ka enweghị mgbagha.

2: juputara n'ọṅù, ọbuná n'etiti ọnwunwa na nkpab͕u, n'olile-anya nke nkwa nile nke Chineke.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi-esure kwa gi.

Ọrụ 27:26 Otú ọ dị, a ga-atụba anyị n’otu àgwàetiti e.

Mmụọ ozi dọrọ Pọl na ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ aka ná ntị na a ga-atụba ha n’otu àgwàetiti.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọbụna n'etiti oké ifufe.

2. Mgbe anyị na-ege ntị na ịdọ aka ná ntị Chineke, Ọ ga-edu anyị na nchekwa.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Joshua 1:9 - Ọ̀ bụ na mụ enyeghị gị iwu? Dị ike, nweekwa obi ike. Atụla ụjọ; adala mbà, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị ga-anọnyere gị ebe ọ bụla ị na-aga.

Ọrụ Ndị Ozi 27:27 Ma mgbe abalị nke iri na anọ ruru, ka a na-ebugharị anyị na Adria, nʼihe dị ka etiti abalị, ndị na-akwọ ụgbọ ahụ chere na ha na-abịaru nso nʼotu mba;

Ụgbọ mmiri ahụ nwere njem dị ogologo n'oké osimiri na n'ikpeazụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri kwenyere na ha nọ nso n'elu ala.

1. Nchedo Chineke nke Chineke: Ọbụlagodi na njem dị ogologo na nke siri ike, Chineke na-enye nchebe na olile anya.

2. Akwụsịla Olileanya n'Oge Ihe Isi Ike: N'agbanyeghị ogologo njem ahụ na ihe siri ike, adala mbà.

1. Abụ Ọma 91:4 - Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-ahụ ebe mgbaba; ikwesị ntụkwasị obi ya ga-abụ ọta na mgbidi gị.

2. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere.

ỌLU NDI-OZI 27:28 Ha we tua uda, hu na ọ bu ọgu fatọm iri abua: mb͕e ha gasiri nke-ntà n'iru, ha we tù kwa uda ọzọ, hu na ọ fatom iri na ise.

Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri n’ụgbọ mmiri Pọl chọpụtara na omimi nke oké osimiri ahụ gbadara site na fatọm iri abụọ ruo fatọm iri na ise.

1: N'oge ọnwụnwa na ejighị n'aka, Chineke ga-enye anyị ntụzịaka dị mkpa iji kpuchiri oke mmiri ozuzo.

2: Nkwanye nke Chineke bụ arịlịka ejiri n'aka n'oge ihe isi ike, na-enye anyị ohere ịchọta ọdụ ụgbọ mmiri dị nchebe n'ime Ya.

1: Isaiah 43:2 “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2: Abụ 46:1-2 “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu. N’ihi ya, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ada, Ma ọ bụ ezie na a na-akwagharị ugwu n’ime obi oké osimiri.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:29 Mgbe ahụ, ebe ha na-atụ egwu na anyị agaghị ada nʼelu nkume, ha wee chụpụ arịlịka anọ nʼazụ azụ̀, ha chọkwara ka ụbọchị ahụ bịa.

Ndị ọrụ ụgbọ mmiri nọ n’ụgbọ ahụ na Ọrụ 27:29 nwere nchegbu na ha ga-adaba n’oké nkume, ya mere ha tụrụ arịlịka anọ chere ìhè.

1. Ike Chineke n’etiti ọnwụnwa

2. Ichere Onyenweanyị n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 46:1-3 “Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka na-adị ugbu a na nsogbu. N’ihi ya, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ama jijiji, ugwu nile na-adabakwa n’ime obi oké osimiri, n’agbanyeghị na mmiri ya na-ebigbọ, na-asụ ụfụfụ, na ugwu ukwu na-ama jijiji n’ihi oké mkpọtụ ha.”

2. Aisaia 40:31 “Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

Ọrụ Ndị Ozi 27:30 Ma mgbe ndị na-akwọ ụgbọ mmiri na-achọ ịgbapụ n'ụgbọ ahụ, mgbe ha budara ụgbọ ahụ banye n'oké osimiri, n'ọdịdị ka ha ga-atụpụ arịlịka n'elu ụgbọ mmiri.

Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri na-achọ ịgbahapụ ụgbọ mmiri, buda ụgbọ mmiri n’oké osimiri ma na-eme ka hà na-atụ arịlịka n’ihu ụgbọ mmiri ahụ.

1. Chineke na-echebe n'oge nsogbu

2. Ntachi obi n'ihu nhụsianya

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bu kwa n'osimiri nile ka ha agaghi-amachi unu.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

ỌLU NDI-OZI 27:31 Pọl we si ọchi-agha ise ahu na ndi-agha ahu, Ọ buru na ndia eguzoghi n'ub͕ọ, apughi izọputa unu.

Pọl chetaara onyeisi ndị agha na ndị agha ahụ na ha aghaghị ịnọrọ n’ime ụgbọ ahụ ka e wee zọpụta ha.

1: Anyị ga-enwerịrị okwukwe na atumatu Chineke maka ndụ anyị, ọbụlagodi mgbe ọ dị ka ụzọ siri ike.

2: Irubere Chineke isi bụ nanị ụzọ isi nweta ezi nzọpụta.

1: Ilu 3:5-6, “Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n’ụzọ gị nile, doro onwe ya n’okpuru ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie.”

2: Ndị Rom 10:9, “Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, ‘Jizọs bụ Onyenwe anyị,’ wee kwere n’obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Ọrụ Ndị Ozi 27:32 Ndị agha wee bipụ ụdọ ụgbọ mmiri ahụ, hapụ ya ka ọ daa.

Ndị agha nọ n’ụgbọ mmiri ahụ gbupụrụ ụdọ ndị e ji n’aka, mee ka ụgbọ mmiri ahụ kpafuo.

1. Nchebe nke Chineke n’etiti ọgba aghara: Ọrụ 27:32–33

2. Ike nke okwukwe na ntụkwasị obi: Ndị Hibru 11:1

1. Ọrụ 27:33-44

2. Jems 1:2-4

ỌLU NDI-OZI 27:33 Ma mb͕e ubọchi nābia, Pọl we riọ ha nile ka ha rie nri, si, Ta bu ubọchi nke-iri-na-anọ ka unu nọchiri anya, nēbu kwa ọnu, nēnweghi ihe ọ bula.

Pọl onyeozi gbara ndị ya na ha nọ n’ụgbọ mmiri ume ka ha buo ọnụ n’ụbọchị nke iri na anọ.

1. Ike nke agbamume

2. Ike nke iwere oge maka onwe gi

1. Ndị Hibru 3:13 - Ma na-agbarịtanụ ibe unu ume kwa ụbọchị, mgbe a na-akpọ ya Taa; ka onye ọ bula n'etiti unu we ghara isi ike site n'aghughọ nke nmehie.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

ỌLU NDI-OZI 27:34 N'ihi nka ariọm unu ka unu rie: n'ihi na nka diri aru-unu: n'ihi na agiri-isi agaghi-ada n'isi onye ọ bula nime unu.

Pọl gbara ndị nọ n’ụgbọ mmiri ume ka ha rie nri maka ahụ́ ike ha, na-emesi ha obi ike na ọ dịghị otu ntutu dị n’isi ha ga-emerụ ahụ́.

1. Chineke ikwesị ntụkwasị obi n’oge ihe isi ike na mgba

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ niile

1. Abụ Ọma 37:25 - "Abụ m nwata, ma ugbu a emewo m agadi, ma ahụghị m ka a hapụrụ onye ezi omume ma ọ bụ ụmụ ya ka ha na-arịọ nri."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Ọlu Ndi-Ozi 27:35 Ma mb͕e O kwusiri ihe ndia, O were ob͕e achicha, nēkele kwa Chineke n'iru ha nile: mb͕e Ọ nyawasiri ya, Ọ malitere iri.

Pọl kelere Chineke tupu ọ nyawaa achịcha ma rie ya n’ihu ndị mmadụ.

1. Ekele: Ụzọ Na-aba ụba - Ịmụta igosi ekele maka ọbụna ihe ndị kacha nta nwere ike iweta ọtụtụ ngọzi na ndụ anyị.

2. Achịcha nke ndụ - Ntụgharị uche n'akụkọ Pọl na-inyawa achịcha iji chetara anyị Jizọs, onye bụ achịcha nke ndụ.

1. Luk 17:11-19 - Jizọs gwọrọ ndị ekpenta iri, naanị otu onye na-alaghachi ikele Ya.

2. Ndị Kọlọsi 3:15-17 - Ka udo nke Kraịst chịa n'ime obi unu, nweekwanụ ekele.

Ọrụ Ndị Ozi 27:36 Mgbe ahụ, obi tọgburu ha niile ụtọ, ha riekwa anụ.

Ndị njem nọ n'ụgbọ ahụ nwetara ume mgbe ha chọtara nri.

1. Akwụsịla Olileanya N'ọnọdụ Ndị Isi Ike

2. Ṅụrịa ọṅụ n'obere mmeri

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Abụ Ọma 34:8 - Oh, detụ ọnụ, hụ na Jehova dị mma! Ngọzi nādiri nwoke ahu nke nāb͕abà nime Ya!

Ọrụ Ndị Ozi 27:37 Ma anyị niile nọ nʼụgbọ ahụ narị mmadụ abụọ na iri asaa na isii.

N'ime ụgbọ mmiri ahụ, e nwere ngụkọta nke mkpụrụ obi 216.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile n'oge ọnwụnwa na mkpagbu.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-eme ka anyị gabiga ọnọdụ ọ bụla siri ike.

1. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 91: 4 - "Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-enweta ebe mgbaba; ikwesị ntụkwasị obi ya ga-abụ ọta na ihe mkpuchi gị."

Ọrụ Ndị Ozi 27:38 Mgbe ha richara nri, ha mere ka ụgbọ ahụ dị mfe, tụba ọka wit n'oké osimiri.

Ndị nọ n’ụgbọ ahụ mere ka ibu dị mfe site n’ịtụba ọka wit n’ime oké osimiri.

1. Ndụ Ndụ na-enwu (Matiu 11:28-30)

2. Ịna-eburịta ibu arọ́ (Ndị Galeshia 6:2)

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

ỌLU NDI-OZI 27:39 Ma mb͕e chi bọrọ, ha amaghi ala ahu: ma ha chọputara otù miri-iyi nke di n'ikpere osimiri, nke ha nēchè na ọ buru na ọ puru ime ka ha tubà n'ub͕ọ ahu.

Ndị njem nọ n'ụgbọ mmiri na Ọrụ 27 enweghị ike ịmata ala ha rutere, ruo mgbe ha hụrụ otu mmiri dị n'ikpere mmiri bụ́ ebe ha tụrụ anya ịjigide ụgbọ ahụ.

1. Chineke na-enye ọbụna n'etiti ọnọdụ ndị tara akpụ

2. Mgbe anyị furu efu, Chineke ga-abụ onye ndu anyị

1. Aisaia 43:2 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

ỌLU NDI-OZI 27:40 Ma mb͕e ha buliri arịlịka nile, ha nye onwe-ha nye n'oké osimiri, we tọpu udọ̀ ndu-udọ̀ ahu, welie ákwà-nsughari na ifufe, we che iru n'ikpere osimiri.

Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ buliri arịlịka ndị ahụ, hapụ eriri ndị e ji akwọ ụgbọ mmiri ahụ ma bunye ụgbọ mmiri ahụ n’ikuku ka ha jiri ụgbọ mmiri gawa n’ikpere mmiri.

1. Ịtụkwasị Chineke obi na Atụmatụ Ya: Ntụkwasị obi nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na Chineke na atụmatụ Ya bụ ihe atụ na ntinye aka ha n'oké osimiri, na-atụkwasị obi na ha ga-eru n'ikpere mmiri.

2. Okwukwe n’Enweghị Nsogbu: Ọbụna n’ime ọnọdụ ndị tara akpụ, ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-egosipụta okwukwe nke na-eduga ha n’ịga nke ọma.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ma mgbe ị na-agafe na osimiri, ha agaghị ekpochapụ n'elu gị. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị agba gị ọkụ.

Ọlu Ndi-Ozi 27:41 Ha we da n'ebe oké osimiri abua nādakọ, ha we da n'ub͕ọ ahu n'ala; ma akụkụ nke ihu rapagidesie ike, wee nọgide na-enweghị ike ibugharị, ma ihe ike nke ebili mmiri gbajie akụkụ azụ ya.

Ụgbọ mmiri bu Pọl na ndị ha na ya so gbabara n’ala, akụkụ ihu ya rapaara nke ọma, ime ihe ike nke oké osimiri gbajiekwa azụ ya.

1. Ịmara Mgbe Ị Ga-ahapụ: Otu esi eme ka ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya mee

2. Na-eguzosi ike n'Oge Nri: Mkpa nke Okwukwe na Nkwụghachi

1. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị . "

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

Ọrụ Ndị Ozi 27:42 Ndị-agha gbakwara izu ka e gbuo ndị mkpọrọ, ka onye ọ bụla nʼime ha wee ghara igwu mmiri wee gbanarị.

Ndị agha nọ n’ụgbọ ahụ dụrụ ọdụ ka e gbuo ndị mkpọrọ ka ha wee hụ na ọ dịghị onye n’ime ha ga-agbanahụ site n’igwu mmiri n’ụgbọ ahụ.

1. Ike Ụjọ: Olee otú egwu pụrụ isi eduga ná nhọrọ ndị na-emebi emebi

2. Uru Ndụ Mmadụ bara: Ihe mere ndụ ọ bụla ji dị mma ịzọpụta

1. Ilu 11:17 - "Onye obiọma na-erite uru onwe ya, ma onye obi tara mmiri na-ewetara onwe ya nsogbu."

2. Matiu 5:44 - "Ma ana m asị unu, na-ahụ ndị iro unu n'anya na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu unu."

Ọrụ Ndị Ozi 27:43 Ma onyeisi ndị agha ahụ chọrọ ịzọpụta Pọl, o gbochiri ha imezu nzube ha; ma nye iwu na ndị nwere ike igwu mmiri ga-ebu ụzọ tụba onwe ha n’ime oke osimiri, rute n’elu ala;

Onye ọchịagha ahụ dị njikere ịzọpụta Pọl site n’inye ndị na-egwu mmiri iwu ka ha tụba onwe ha n’oké osimiri ma rute n’ala ahụ.

1. Ọmịiko Ọchịagha ahụ: Otú Chineke Si Eji Ndị Mmadụ Na-enyere Ndị Ọzọ Aka ná Mkpa Aka

2. Ike nke ọmịiko: Imere ndị ọzọ ebere n'agbanyeghị ihe ọ ga-esi na ya pụta

1. Luk 10:25-37 - Ilu nke ezi onye Sameria

2. Jemes 2:14-17 - Okwukwe na-arụkọ ọrụ ọnụ

Ọrụ Ndị Ozi 27:44 Ma ndị nke ọzọ, ụfọdụ n’elu mbadamba, ndị ọzọ n’elu iberibe ụgbọ mmiri. O wee ruo na ha nile gbapụrụ n’udo baa n’ala.

Ndị nọ n'ụgbọ mmiri ahụ ji ọrụ ebube gbapụ n'udo wee rute.

1. Nchebe na nduzi nke Chineke n'oge nsogbu.

2. Mkpa okwukwe dị n’oge ọgba aghara.

1. Matiu 14:22-33 - Jizọs jere ije n'elu mmiri ma mee ka oké ifufe ahụ dị jụụ.

2. Joshua 3: 14-17 - Nkewa nke Osimiri Jọdan.

Ọrụ 28 na-akọ banyere ihe ikpeazụ Pọl mere n’ije ahụ, gụnyere oge ọ nọ n’àgwàetiti Malta, ọrụ ebube ọ rụrụ n’ebe ahụ, na ọbịbịa na ozi o jere na Rom.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ebe Pọl na ndị ibe ya ụgbọ kpukpuru rutere n’ikpere mmiri n’udo ma chọpụta na a na-akpọ agwaetiti ahụ Malta. Ndị bi n'àgwàetiti ahụ gosipụtara obiọma pụrụ iche site n'ịnabata ha n'ihi oyi nke mmiri ozuzo. Ka Pọl na-achịkọta ùkwù osisi tụnyeere ha ọkụ, otu ajụala nke okpomọkụ chụpụrụ kụgidere onwe ya n'aka ya mgbe ndị bi n'àgwàetiti ahụ hụrụ ihe e kere eke na-ekokwasị n'aka kwuru ibe ha 'Nwoke a aghaghị ịbụ ogbu mmadụ n'agbanyeghị na ọ gbanahụrụ n'oké osimiri, ikpe ziri ezi ekweghị ya dị ndụ.' Ma Pọl magharịrị agwọ n’ọkụ ahụghị ihe ọjọọ ọ bụla ndị mmadụ tụrụ anya na ọ zara dara na mberede daa n’ọnwụ mgbe ha chere ogologo oge n’ahụghị ihe ọ bụla pụrụ iche mere gbanwere obi ha na-asị na ọ bụ Chineke (Ọrụ 28:1-6).

Paragraf nke abụọ: N’akụkụ ya, e nwere ala nke Pọbliọs onye isi obodo ndị na-anabata anyị nabatara anyị nke ọma ụbọchị atọ nna na-arịa ọrịa bed na-arịa ahụ ọkụ ọnyụnyụ ọbara Pọl gara hụ ya mgbe o kpechara ekpere nye ya aka gwọọ ya mgbe ihe a mechara izu ike, agwaetiti ahụ na-arịa ọrịa bịara gwọọ ya. kwanyere anyị ugwu ọtụtụ ụzọ mgbe anyị jikere ịkwọ ụgbọ mmiri ha na-enye anyị ihe ndị dị anyị mkpa (Ọrụ 28:7-10). Mgbe ọnwa atọ gachara, ha banyere n'ụgbọ mmiri Aleksandria, bụ́ nke oyi na-atụ n'àgwàetiti ahụ nke nwere chi ejima bụ́ Castor Pollux, ka onyeisi ya rutere, Syracuse nọrọ ebe ahụ ụbọchị atọ wee gagharịa gburugburu Rhegium n'echi ya ka ifufe si n'ebe ndịda bilitere ụbọchị abụọ ka e mesịrị, bịarutere Puteoli. nọnyere ha ụbọchị asaa wee rute Rom.

Paragraf nke Atọ: Ụmụnna ndị si n’ebe ahụ nụrụ na anyị mere njem ruo n’Ụlọ Apiọs Atọs hụrụ anyị n’anya ndị ikom Pọl kelere Chineke nwere obi ike mgbe e kwere ka ndị agha Rom dịrị ndụ naanị ya. Mgbe ụbọchị atọ kpọkọtara ndị isi ndị Juu mgbe ha chere na m mere ka m hapụ ndị nna anyị ọ bụla kwesịrị ịhapụ ọnwụ ma ọ bụrụ na ndị Juu na-arịọ arịrịọ Siza abụghị na m nwere ebubo ọ bụla e boro ndị nke m’ (Ọrụ 28:17-19). Ọ dịrị ndụ afọ abụọ zuru ezu n'ego nke ya nabatara ndị niile bịara ịhụ ya n'atụghị egwu n'enweghị ihe mgbochi na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke kụziiri banyere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Ọrụ Ndị Ozi 28:1 Ma mgbe ha gbapụrụ, ha matara na a na-akpọ agwaetiti ahụ Melita.

Mgbe ndị mmadụ si n’ụgbọ kpuo, ha chọpụtara na a na-akpọ àgwàetiti ha nọ na Melita.

1. Chineke na-achị mgbe nile - Ọrụ 28:1

2. Chineke nwere ike iji ọbụna oge anyị kacha njọ mee ihe ọma - Ọrụ 28:1

1. Abụ Ọma 46:1 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, na mgbe ọ bụla enyemaka na nsogbu."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

ỌLU NDI-OZI 28:2 Ma ndi-ahia ahu mere ayi ebere ọ bughi ihe ntà: n'ihi na ha muyere ọku, nabata kwa ayi nile, n'ihi na miri-ozuzo di ub͕u a, na n'ihi oyi.

Ndị mba ọzọ gosiri ndị njem ahụ nnukwu ọbịa site n'ịkwanye ọkụ na-ekpo ọkụ n'agbanyeghị mmiri ozuzo na oyi.

1. Ike nke ile ọbịa - ka ile ọbịa anyị nwere ike isi gosi ndị gbara anyị gburugburu ịhụnanya Kraịst.

2. Ijere Ndị Ọzọ ozi - Otu anyị nwere ike isi jeere ndị gbara anyị gburugburu ozi ma gosi ha ịhụnanya nke Kraịst.

1. Ndị Rom 12:13 - "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

2. Ndị Hibru 13: 2 - "Elegharala ile ọbịa ndị ọbịa, n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị."

ỌLU NDI-OZI 28:3 Ma mb͕e Pọl chikọtara ùkwù nkpa-n'aka, tukwasi ha n'ọku, ujọ we si n'oké ọku puta, kegide ya n'aka.

Otú Pọl si gbanarị agwọ ọjọọ n’ụzọ ọrụ ebube na-echetara anyị ịtụkwasị Chineke obi ná nchebe.

1. "Ozizi Chineke: Ịtụkwasị Obi na Nchebe Chineke"

2. "Ọrụ ebube Chineke: Pọl si n'agwo ọjọọ pụọ"

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Matiu 10:28-29 - "Unu atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama ịtụ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi na anụ ahụ n'ọkụ mmụọ. n’ime ha ga-ada n’ala ma e wezụga Nna unu.

ỌLU NDI-OZI 28:4 Ma mb͕e ndi ala ahu huru anu-ọhia ahu ka ọ nēkwudo n'aka-ya, ha siri n'etiti onwe-ha, N'ezie nwoke a bu ob͕u-madu, onye ọ bu ezie na o siri n'oké osimiri wepuga onwe-ya, ma ibọ̀-ọ́bọ̀ ekweghi ka ọ di ndu.

Ndị obodo ahụ hụrụ Pọl ka o ji agwọ wee chee na ọ bụ ogbu mmadụ.

1. Ebere Chineke na ikpe ziri ezi na-arụkọ ọrụ ọnụ, ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.

2. Mkpa ọ dị ịghara ime echiche dabere na ọdịdị.

1. Ndị Rom 12:19- "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'ọnụma Chineke, n'ihi na e dewo ya, ? 쏺 nwe m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onyenwe anyị kwuru."

2. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

Ọrụ Ndị Ozi 28:5 O wee fepụ anụ ọhịa ahụ nʼọkụ, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ ọ bụla o mere.

Pọl zutere otu agwọ na-egbu egbu mgbe ọ nọ n’agwaetiti Malta, ma ahụ́ emeghị ya mgbe ọ tụbara ya n’ọkụ.

1. Nchedo Chineke: Ọbụlagodi n’ime ihe egwu, Chineke nọnyeere anyị ma na-echebe anyị.

2. Okwukwe: Anyị nwere ike ịtụkwasị nkwa Chineke obi ma dabere n'ike na ike Ya.

1. Abụ Ọma 91:11-12 - "N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị ka ha na-eche gị nche n'ụzọ gị nile; ha ga-ebuli gị elu n'aka ha, ka ị na-agaghị atụba ụkwụ gị na nkume."

2. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

ỌLU NDI-OZI 28:6 Otú ọ di, ha lere anya mb͕e ọ gāza, ma-ọbu da n'ala n'ọnwu na mberede: ma mb͕e ha lesiri anya ọtutu mb͕e, ma ha ahughi ihe ọjọ ọ bula emere ya, ha chigharia uche-ha, si na Ọ bu chi.

Ndị Malta, bụ́ ebe ụgbọ mmiri Pọl kpuburu, tụrụ Pọl n’anya ịhụ na agwọ ọjọọ emeghị Pọl ahụ́. N'ịbụ ndị kweere na ọ bụ chi, ha gbanwere obi ha banyere Pọl.

1. Chineke na-echebe n'oge nsogbu

2. Ike Chineke na-emeri obi abụọ

1. Abụ Ọma 46: 1-3 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-agba ọsọ, ugwu nile na-adabakwa n'ime obi nke oké osimiri, ọ bụ ezie na mmiri ya. mbigbọ na ụfụfụ na ugwu na-ama jijiji n'ihi oké mkpọtụ ha."

2. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo m ka m na-enye unu. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu."

ỌLU NDI-OZI 28:7 N'akuku ahu ka ihe-onwunwe nke onye-isi agwaetiti ahu, onye aha-ya bu Pọbliọs, di; Onye nara ayi, we nọyere ayi ubọchi atọ nke-ọma.

Pọbliọs, bụ́ onyeisi obodo ahụ, lere Pọl na ndị ibe ya ọbịa.

1. Ike nke ile ọbịa: ka ọmịiko na imesapụ aka si eweta ngọzi Chineke

2. Ihe Nlereanya Maka Ezi Nlebanya: Ịgbaso Ihe Nlereanya Publius nke Imesapụ Aka

1. Ndị Rom 12:13 - Na-elenụ ibe unu ọbịa nke ọma.

2. 1 Timoti 6:17-19 - Nye ndị bara ọgaranya n'ụwa a iwu ka ha ghara ịdị mpako, ma ọ bụ tụkwasị obi n'akụnụba a na-ejighị n'aka kama na Chineke dị ndụ, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba ka anyị rie ya. Ka ha me ezi ihe, ka ha buru ọgaranya n'ezi ọlu, ndi di njikere inye ihe, nāchọ ikekesa.

Ọrụ Ndị Ozi 28:8 O wee ruo na nna Pọbliọs dinara n'ahụ́ ọkụ na nrịanrịa ọbara;

Pọl gwọrọ nna Pọbliọs site n'ekpere na ibikwasị aka.

1. Ikike Ekpere: Otú Pọl Si Gwọrọ Nna Publiọs

2. Ọrụ Jizọs: Ọmụmụ Ọrụ ebube Pọl na Malta

1. Jems 5:15-16 - ? 쏛 n'ekpere nke okwukwe gāzọputa kwa onye ahu aru nādighi, Onye-nwe-ayi gēme kwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya. Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu ma kpee ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike di uku ka ọ nālu ọlu.

2. Mak 16:18 - ? 쏷 hey ga-eji aka ha bulie agwọ; na mgbe ha na-aṅụ nsi na-egbu egbu, ọ gaghị emerụ ha ahụ ma ọlị; ha ga-atụkwasị ndị ọrịa aka ha, ahụ́ ga-adịkwa ha. ??

ỌLU NDI-OZI 28:9 Ya mere mb͕e emere nka, ndi ọzọ kwa, bú ndi nwere ọria nādighi nma n'agwe-etiti ahu, we bia, ewe me ka aru di ha ike.

A gwọrọ ndị nwere ọrịa n’agwaetiti Malta mgbe Pọl kpechara ekpere maka ha.

1. Ike Ekpere: Chineke Na-agwọ Ọrịa

2. Ozi Ngwọta Jizọs: Ọrụ ebube nke mweghachi

1. Jemes 5:16 - "Kwapụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

2. Aịzaya 53:4-5 - ? 🏶 N'ezie Ọ buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi nile: ma ayi guru ya na onye etib͕uru ihe, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ntakiri-ya ka emere ayi ka aru di ayi.

Ọrụ 28:10 Onye jikwa ọtụtụ nsọpụrụ sọpụrụ anyị; ma mgbe anyị pụrụ, ha bo anyị ihe ndị dị mkpa.

Mbon Malta ẹma ẹkpono Paul ye mme nsan̄a esie ye ediwak ukpono ẹnyụn̄ ẹnọ mmọ n̄kpọurua oro ẹyomde ndisan̄a.

1. Anyị kwesịrị ịna-ele ọbịa na amara n’ebe ndị bịara abịa nọ, ọbụna n’etiti ihe isi ike.

2. Anyị kwesịrị iji mmesapụ aka na-achụ àjà nye ndị nọ ná mkpa, na-egosipụta ịhụnanya nke Chineke.

1. Ndị Rom 12:13 - "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

2. Ọrụ Ndịozi 20:35 - "N'ihe niile, egosiwo m unu na site n'ịrụsi ọrụ ike n'ụzọ dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka ma na-echeta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otú ya onwe ya kwuru, sị, ? 쁈 t a gọziri agọzi ka inye karịa ịnata.? 쇺 €?

Ọrụ Ndị Ozi 28:11 Mgbe ọnwa atọ gachara, anyị gawara nʼụgbọ Aleksandria, bụ́ onye oyi na-atụ nʼagwaetiti ahụ, onye ihe ịrịba ama ya bụ Castor na Pollux.

Pọl na ndị ibe ya nọrọ ọnwa atọ na Malta tupu ha esi n’ụgbọ mmiri si Aleksandria pụọ nke nwere akara Castor na Pollux.

1. Ihe ịrịba ama nke olileanya: Pọl na ndị enyi ya na Malta

2. Nchedo Chineke: Ihe ịrịba ama nke Castor na Pollux

1. Anyị maara na n'ihe niile Chineke na-arụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, bụ ndị a na-akpọ dị ka nzube ya si dị.

2. Aisaia 43:2 'Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị agba gị ọkụ.

Ọrụ Ndị Ozi 28:12 Mgbe anyị rutere na Sirakọs, anyị nọrọ nʼebe ahụ ụbọchị atọ.

Pọl na ndị ibe ya rutere na Sirakọs ma nọrọ n’ebe ahụ ụbọchị atọ.

1. Iwepụta oge iji zuru ike: Ịmụta uru izu ike dị na njem Pọl

2. Iwepụta oge iji jikọọ: Ijikọta ndị ọzọ na njem anyị dị ka Pọl

1. Ọpụpụ 31:17 - "Ọ bụ ihe ịrịba ama n'etiti mụ na ụmụ Izrel ruo mgbe ebighị ebi.

2. Ndị Rom 12:13 - "Na-enye onyinye maka mkpa nke ndị nsọ, na-achọkwa ile ọbịa."

ỌLU NDI-OZI 28:13 Ayi we si n'ebe ahu bia buruburu, bia rue Rhegium: mb͕e otù ubọchi gasiri ifufe Ndida we fe, ayi we bia n'echi-ya rue Putioli:

Pọl na ndị ha na ya so si Malta gagharịa n’ụsọ oké osimiri gaa Rhegiọm. Mgbe otu ụbọchị gasịrị, ifufe nke si n’ebe ndịda fekwaara ha bịarute Pọtiọli.

1: Ọchịchị Chineke na-arụ ọrụ n'ihe niile, ọbụna na ifufe.

2: Anyị ga-atụkwasị Chineke obi na ọ ga-enye ọnọdụ zuru oke maka njem anyị.

1: Ilu 21: 1 - "Obi eze bụ iyi mmiri n'aka Jehova, ọ na-atụgharị ya ebe ọ bụla ọ chọrọ."

2: Abụ Ọma 107:29 - "O mere ka oké ifufe guzo jụụ, ebili mmiri nke oké osimiri wee mechie."

Ọlu Ndi-Ozi 28:14 Ayi chọtara umu-nne, we riọ ayi ka ayi na ha nọdu ubọchi asa: ayi we jerue Rom.

Ụmụnna nabatara Pọl na ndị ibe ya ma gwa ha ka ha na ha nọrọ ụbọchị asaa ka ha na-aga Rom.

1. Ike nke ile ọbịa: Ndị ọbịa nwere ogwe aka mepere emepe na-anabata ndị ọbịa

2. Ngọzị dị n'iji obiọma na mmesapụ aka na-anabata ndị ọzọ

1. Ndị Rom 12:13 - "Kekọrịta Onyenwe anyị? 셲 ndị nọ ná mkpa. Na-ele ọbịa."

2. 1 Pita 4:9 - "Na-elenụ ibe unu ọbịa n'enweghị ntamu."

ỌLU NDI-OZI 28:15 Ma site n'ebe ahu, mb͕e umu-nna-ayi nuru okwu-ayi, ha we bia izute ayi rue ubọchi Apu, na ulo-nri atọ: mb͕e Pọl huru, o kele Chineke, nwe kwa obi-ike.

Pọl zutere ụmụnna ya n’ime Kraịst na Appii forum nakwa n’ụlọ iri nri atọ, ma kelee Chineke maka agbamume ọ natara.

1. Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile n'oge ihe isi ike, Ọ ga-enye anyị agbamume mgbe ọ dị mkpa.

2. Anyị nwere ike inwe obi ike site n'ịtụkwasị Jehova obi ọbụna n'agbanyeghị ihe isi ike.

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. Abụ Ọma 46: 1 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Ọ bụ onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu."

ỌLU NDI-OZI 28:16 Ma mb͕e ayi biaruru Rom, ọchi-agha nāchi ọgu ndi-agha ise nyefere ndi-nkpọrọ n'aka onye-isi ndi-ob͕ū: ma e kwere Pọl ka ya na onye-agha nēdebe ya biri nání ya.

Ẹma ẹsịn Paul ke ufọk-n̄kpọkọbi ke Rome ndien akwa owoekọn̄ ada enye ọnọ etubom mbon ukpeme, edi ẹma ẹyak Paul odụn̄ ke ufọk esie ye mbon ukpeme ẹkpeme enye.

1. Nchedo nke Chineke n'etiti nsogbu - Otu esi enweta amara na nchekwa nke Chineke ọbụlagodi n'oge ihe siri ike.

2. Ike nke Ịdị umeala n'obi - Lee ka ịdị umeala n'obi na okwukwe nwere ike isi mee ka ọ nweta ume n'ezie n'agbanyeghị ahụhụ.

1. Abụ Ọma 91: 9-10 - "N'ihi na ị mere Jehova ebe obibi gị ?? Onye kachasi ihe nile elu, onye bụ m ebe mgbaba ? Ọ dịghị ihe ọjọọ agaghị ekwe ka ọ dakwasị gị , ọ dịghị ihe otiti na-abịaru nso ụlọikwuu gị ".

2. Ilu 16:7 - "Mgbe ụzọ mmadụ na-atọ Jehova ụtọ, Ọ na-eme ọbụna ndị iro ya ka ha na ya dị n'udo."

ỌLU NDI-OZI 28:17 O rue, mb͕e ubọchi atọ gasiri, na Pọl kpọkọtara ndi-isi ndi-Ju: mb͕e ha zukọrọ, ọ si ha, Umu-nnam, ọ bu ezie na emeghm ihe ọ bula megide ndi-Ju, ma-ọbu usu nile nke ndi-Ju. nke nna-ayi-hà, ma e nyerem n'agha site na Jerusalem n'aka ndi Rom.

Pọl kpọsara na aka ya dị ọcha mgbe ọ nọ n’ojiji nke ndị Rom.

1: N'oge mkpagbu, anyị ga-adabere na okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke.

2: N'oge nhụjuanya, anyị ga-eguzosi ike na nkwenye anyị na ntụkwasị obi na atụmatụ Chineke.

1: Abụ 56:3-4 ? 쏻 m'we nātu egwu, tukwasim obi na Gi. Na Chineke, Onye m'nēto okwu-Ya, na Chineke ka m'tukwasiworo obi; Agaghị m atụ egwu. Kedu ihe anụ ahụ nwere ike ime m???

2: Aịza 41:10 ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ọrụ Ndị Ozi 28:18 Ndị, mgbe ha lechara m, ha ga-ahapụ m ka m laa, nʼihi na ọ dịghị ihe kpatara ọnwụ m.

A kpochapụrụ Pọl n'ihe ọjọọ ọ bụla ma hapụ ya n'ụlọ mkpọrọ.

1: Aka ebere na nchekwa nke Chineke nọnyeere anyị n'ọnọdụ niile.

2: Anyị nwere ike inwe obi ike na Chineke ga-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna n'agbanyeghị nsogbu ndị na-agaghị ekwe omume.

1: Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye ga-emegide anyị?

Abụ Ọma 46:1 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Ọ na-enyere anyị aka n'oge nsogbu.

Ọrụ Ndị Ozi 28:19 Ma mgbe ndị Juu kwuru okwu megide ya, a manyere m ịrịọ Siza; ọ bughi na m'gaghi-ebo mbam ebubo.

Pọl rịọrọ Siza ka o zere ebubo na-ezighị ezi sitere n'aka ndị Juu.

1. Chineke bụ onye nche anyị n'oge mkpagbu.

2. Guzosie ike n'okwukwe gị, ọbụlagodi na mmegide.

1. Aịzaya 41:10 - ? Ṅa nti, n'ihi na Mu onwem nọyere gi; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Rom 8:31 - ? ọ̀ bu kwa okpu ka ayi gāsi ihe ndia? Ọ bụrụ na Chineke dịrị anyị, ònye ga-emegide anyị???

ỌLU NDI-OZI 28:20 N'ihi nka ka m'jiworo kpọku unu ka unu hu unu na igwa unu okwu: n'ihi na n'ihi olile-anya Israel ka ejiworom ab͕u a ab͕u a.

A tụrụ Pọl mkpọrọ ma kpọọ ndị enyi ya nọ na Rom ka ha bịa leta ya.

1. Olileanya n'etiti ahuhu

2. Ndokwa nke Chineke n'ọnọdụ siri ike

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gi; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi -esure kwa gi.

ỌLU NDI-OZI 28:21 Ha we si ya, Ọ dighi akwukwọ-ozi sitere na Judia ka ayi nataworo bayere gi, ọ dighi kwa umu-nna-ayi ndi biaruru gosiri ma-ọbu kwue okwu ọjọ bayere gi.

Ndị Rom anụbeghị ihe ọjọọ ọ bụla ndị Juu ma ọ bụ Ndị Kraịst ndị ọzọ kwuru banyere Pọl.

1. A ga-anụ ma kwere eziokwu Chineke mgbe niile.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike na-agbara ndị ọzọ eziokwu Chineke.

1. Jọn 8:32, "Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù."

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6, "Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge. Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla."

ỌLU NDI-OZI 28:22 Ma ayi nāchọ inu gi ihe i nēchè: n'ihi na n'ihe bayere òtù a, ayi matara na ebe ọ bula anēkwu okwu megide ya.

Ndị Juu gbochiri ozi Pọl nke ukwuu, ma ndị bi na Rom ka chọrọ ịnụ ihe ọ ga-ekwu n’agbanyeghị na ozizi ya adịghị mma.

1. Ekwela ka echiche na-adịghị mma nke ndị ọzọ mee ka ọ daa mbà; chọọ onwe gị eziokwu.

2. A na-emegidekarị okwu Chineke, ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụghị eziokwu.

1. Jọn 8:32, ? 쏛 unu gāmara kwa ezi-okwu, ezi-okwu ahu gēme kwa ka unu pua n'orù.

2. Ndị Rom 10:17, ? Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

Ọlu Ndi-Ozi 28:23 Ma mb͕e ha doro Ya otù ubọchi, ọtutu madu biakutere Ya n'ebe-obibi-ya; Ọ kọwaara ha nye ha, b͕a kwa àmà ala-eze Chineke, nēkweye ha bayere Jisus, site n'iwu Moses, site kwa n'akwukwọ ndi-amuma, site n'ututu rue anyasi.

Pọl kwusara ozi ọma banyere Alaeze Chineke na ihe Jizọs kụziri site n’Iwu Mozis na Ndị Amụma malite n’ụtụtụ ruo ná mgbede nye ndị bịara leta ya.

1. Ike nke Nkwenye: Otú Okwu Pọl Si Gbanwee Ndụ

2. Alaeze Chineke: Ịghọta ọkpụkpọ òkù anyị na Kraịst

1. Ndị Hibru 4: 12-13 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ruo n'ikewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, nke nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke ụwa. obi.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

Ọrụ Ndị Ozi 28:24 Ma ụfọdụ kweere ihe e kwuru, ma ụfọdụ ekwetaghị.

Ụfọdụ ndị kweere ihe Pọl kwuru, ma ndị ọzọ ekwetaghị.

1. Ikwere n'Okwu Chineke: Ike nke Okwukwe

2. Ịjụ Okwu Chineke: Ihe ndị na-esi n’ekweghị ekwe pụta

1. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

ỌLU NDI-OZI 28:25 Ma mb͕e ha nēnwekọghi n'etiti onwe-ha, ha we pua, mb͕e Pọl kwusiri otù okwu, si, Mọ Nsọ gwara nna-ayi-hà okwu nke-ọma site n'ọnu Aisaia onye-amuma.

Pọl kwuru okwu sitere n’ọnụ Aịzaịa onye amụma na Mụọ Nsọ gwara ndị nna ha.

1: Anyị nwere ike inweta nkasi obi n’okwu ndị amụma na mmụọ nsọ.

2: Anyị nwere ike ilekwasị anya n'okwu ndị amụma ka ha duzie anyị na ndụ anyị.

1: Aịza 55:11 ? 쏶 o gābu okwum nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke dim utọ, ọ gāgara kwa nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2: Matiu 7:24-27 ? 쏷 ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, M'gātu ya ka onye mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu: miri-ozuzo we zo, miri we bia, ifufe we fe, we tikwasi ulo ahu. ; ma ọ daghị: n'ihi na a tọrọ ntọala ya n'elu nkume.

ỌLU NDI-OZI 28:26 si, Jekuru ndi nka, si, N'ọnunu unu gānu, ma unu agaghi-aghọta; na n'ihu, unu gāhu, ma unu agaghi-ahu:

Ozi Pọl ziri ndị Juu bụ nke a na-anụghị ihe na nke a na-apụghị ịhụ anya.

1. Ike nke echiche: Iji obi anyị na-ahụ na ịnụ ihe

2. Ige Chineke Ntị: Otu esi anụ na ịghọta Okwu Ya

1. Aisaia 6:9-10 - "O we si, Je, si ndi nka, Nurunu n'ezie, ma unu aghọtaghi: hu kwa n'ezie, ma unu amatala."

2. Mak 4:12 - "Ka ha wee hụ ma ghara ịghọta, na n'ịnụ na-anụ, ma ghara ịghọta;

Ọrụ Ndị Ozi 28:27 N'ihi na obi ndị a emewo ka ọ dajụọ, ma ntị ha kpuchiri ịnụ ihe, ha emechiwokwa anya ha; ka ha we ghara iji anya-ha hu uzọ, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, M'we me ka aru di ha ike.

Ndị mmadụ nwere obi ike na ntị chiri ịnụ ihe, emechiela anya ha enweghị ike ịghọta ma gbanwee.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Ndị Na-ajụ Ige Ntị

2. Imechi anya n'eziokwu Chineke

1. Jeremaịa 32:33-35 - "Ha ewee chigharikutem azu, ọ bughi iru; n'ulo ahu nke anākpọ aham, imeru ya: ha we wue ebe nile di elu nke Beal, nke di na ndagwurugwu nwa Hinom, ime ka umu-ha ndikom na umu-ha ndinyom gabiga nime ọku rue Molek; nke M'nēnyeghi ha n'iwu, ọ bataghi kwa n'obim, ka ha me ihe-árú a, ime ka Juda mehie.

2. Deuterọnọmi 30:15-20 - "Lee, edowom n'iru gi ta ndu na ezi ihe, na ọnwu na ihe ọjọ: n'ihi na Mu onwem nēnye gi iwu ta ka i hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya, ije ije n'uzọ-Ya nile, na ime ka i hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. debe ihe nile O nyere n'iwu na ukpuru-Ya na ikpé-Ya nile, ka i we di ndu, ba kwa uba: Jehova, bú Chineke-gi, gāgọzi kwa gi n'ala ahu ebe i nāga inweta ya: ma ọ buru na obi-gi chigharia, i we ghara inu, kama agēwepu kwa, kpọ isi ala nye chi ọzọ, fè ha òfùfè: asim unu ta, na unu aghaghi ila n'iyì, na unu agaghi-eme kwa ka ubọchi-unu di anya n'elu ala ahu, ebe gi onwe-gi nāgabiga Jọdan ibà inweta ya. Akpọwom elu-igwe na uwa b͕a àmà megide gi ta, na edowom ndu n'iru gi ndu na ọnwu, ngọzi na nkọcha: ya mere arọputa ndu, ka gi onwe-gi na nkpuru-gi we di ndu.

Ọrụ Ndị Ozi 28:28 Ya mere maranụ na nzọpụta Chineke ezitewo ndị mba ọzọ, na ha ga-anụkwa ya.

Nzọpụta nke Chineke bụ maka mmadụ niile, ma ndị mba ọzọ ga-anabata ya.

1. Nzọpụta Chineke dịịrị Onye ọ bụla - Luk 4: 18-19

2. Ndị Jentaịl Ga-anụ Okwu Chineke - Ọrụ 13: 46-48

1. Ndị Rom 10:12-15

2. Ndị Efesọs 2:11-22

Ọlu Ndi-Ozi 28:29 Ma mb͕e O kwusiri okwu ndia, ndi-Ju we la, nēnwerita uka n'etiti onwe-ha.

Ndị Juu kparịtara ụka n’etiti onwe ha mgbe Pọl kwuchara okwu.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’aka ndị Juu na Ọrụ 28 na ọ dị mkpa ka anyị na ndị ọzọ na-akparịta ụka, ọ bụrụgodị na anyị ekwetaghị n’ihe ha kwuru.

2: N’Ọlụ Ndị Ozi 28, anyị na-ahụ ka ndị Juu si kparịtara ụka n’etiti onwe ha. Anyị kwesịrị ịgbalị ka anyị na ndị anyị na ha na-ekwekọrịtaghị na-akparịta ụka.

1: Ilu 18:13 Onye na-aza tupu ọ nụ, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere.

Jemes 1:19 Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

ỌLU NDI-OZI 28:30 Pọl we biri arọ abua zuru ezu n'ulo nke aka ya, we nara ndi nile bakuru ya.

Pọl biri afọ abụọ n'ụlọ nke ya, ma nabata ndị niile bịara leta ya.

1. Mepee obi gị na ebe obibi gị nye ndị ọzọ.

2. Were ọbịa na amara nabata ndị mmadụ.

1. Ndị Rom 12:13 - Kekọrịta Onyenwe anyị? Ndị mmadụ nọ na mkpa. Na-ele ọbịa.

2. Matiu 25:35 - N'ihi na agu guru m, unu nyekwam nri ka m'rie, akpiri kpọrọm nku, unu nyekwam ihe ṅua, abum onye ala ọzọ, unu we kpọbatam.

Ọrụ Ndị Ozi 28:31 Na-ezisa alaeze Chineke, na-ezikwa ihe ndị metụtara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, jiri obi ike dum, ọ dịghị onye ọ bụla machibidoro ya iwu.

Pọl ji obi ike na-ekwusa ozi ọma n’agbanyeghị mmegide ahụ o chere ihu.

1. Ike nke ozioma Chineke na-adighi egbochi

2. Kwere na rube isi: Oku nke Kraist

1. Ndị Filipaị 1:12-14 - “Ugbu a, ụmụnna m, achọrọ m ka unu mara na ihe mere m  nyere aka n'ịgbasa ozi ọma ahụ. n'ihi na ihe ka n'ọnu-ọgugu umu-nna-ayi, ebe ha nātukwasi obi n'Onye-nwe-ayi site n'akpọrọm, nēnwe obi ike kari ikwu okwu Chineke n'atụghị egwu.

2. Ndị Rom 1:16-17 - ? Ma ọ bu ihere ozi-ọma adighi-emem, n'ihi na ọ bu ike Chineke nēwetara onye ọ bula nke kwere nzọputa: buru uzọ nye ndi-Ju, emesia nye ndi mba ọzọ. N'ihi na n'ozi ọma ka anēkpughe ezi omume nke Chineke? Ma ezi omume nke sitere n'okwukwe site na mbu rue n'ikpe-azu, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, ? Ọ bụrụ na onye ezi omume ga-esi n'okwukwe dị ndụ.? bụ €?

Ndị Rom 1 na-ewebata akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara Ndị Kraịst nọ na Rom, ọchịchọ ya ileta ha, na okwu mmụta okpukpe ya banyere ike nke Oziọma ahụ na ime mmehie zuru ụwa ọnụ nke mmadụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl webatara onwe ya dị ka ohu nke Kraịst Jizọs, onye a kpọrọ ka ọ bụrụ onyeozi ma ekewapụ iche maka ozi ọma nke Chineke. Ọ na-ekweta na e bu ụzọ kwe nkwa ozi ọma a ọ na-ekwusa site n’aka ndị amụma Chineke n’Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ gbasara Ọkpara Chineke, Jizọs Kraịst Onyenwe anyị, onye sitere n’agbụrụ Devid dị ka anụ ahụ́ si dị, ma e jiri ike kwupụta ya ịbụ Ọkpara Chineke site na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ (Ndị Rom 1:1-4). Pọl na-ekwusi ike na site na Kraịst, anyị natara amara na ịbụ onyeozi maka nrubeisi okwukwe n'etiti mba nile aha Ya gụnyere ndị Rom ndị Chineke hụrụ n'anya nke Chineke hụrụ n'anya nke a kpọrọ ịbụ ndị nsọ (Ndị Rom 1:5-7).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 8-15, Pọl kwuru na obi dị ya ụtọ maka ndị Rom kwere ekwe n’ihi na a na-akọ banyere okwukwe ha n’ụwa niile. Ọ na-ekerịta agụụ ya ileta ha wee nye ụfọdụ onyinye ime mmụọ na-eme ka ha dị ike ma ọ bụ karịa ka ha wee na-agbarịta ibe ha ume site n'okwukwe nke ibe ha ma nke ya (Ndị Rom 1:8-12). N'agbanyeghị ọtụtụ ihe mgbochi ọ na-ekwu na ya akwadowo ọtụtụ ugboro ka ha wee nwee owuwe ihe ubi n'etiti ha dị ka n'etiti ndị Jentaịl manyere ndị Grik ma ndị na-abụghị ndị Griik ndị maara ihe nke mere na-anụ ọkụ n'obi na-ekwusakwa ozi ọma gị Rom (Ndị Rom 1:13-15).

Paragraf nke atọ: N’amaokwu nke 16-32, Pọl kwusara na ihere Oziọma ahụ adịghị eme ya n’ihi na ọ bụ ike Chineke na-eweta nzọpụta onye ọ bụla na-ekwere na onye Juu buru ụzọ kweta mgbe ahụ onye Jentaịl na-ekpughere ezi omume site n’okwukwe nke mbụ ‘Onye ezi omume ga-esi n’okwukwe dị ndụ’ (Ndị Rom 1). : 16-17 ). Otú ọ dị, ọ tụgharịrị kwurịta adịghị asọpụrụ Chineke nke ụmụ mmadụ ajọ omume ndị na-egbochi eziokwu ahụ ajọ omume ha ebe ọ bụ na ihe a pụrụ ịmara banyere Chineke mere ka ha pụta ìhè n'ihi na e mere ka ọ bụrụ ihe e kere eke doro anya n'ụwa àgwà Chineke a na-apụghị ịhụ anya ka a na-aghọta nke ọma site n'ihe e meworo ka ndị mmadụ na-enweghị ike ịghọta ya nke ọma. ihe ngọpụ echeghị na ọ bara uru idebe ihe ọmụma wee jupụta ụdị ajọ omume ọ bụla ajọ anyaukwu ajọ omume n'agbanyeghị na ha maara iwu ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ kwesịrị ọnwụ nọgide na-eme ihe ndị a na-akwadokwa ndị na-eme ha (Ndị Rom 1:18-32).

Ndị Rom 1:1 Pọl, orù Jizọs Kraịst, onye a kpọrọ ịbụ onyeozi, onye e kewapụrụ iche maka ozi ọma Chineke.

Akpọrọ Pọl ka ọ bụrụ Onye-ozi ka ọ na-ekesa ozi ọma nke Chineke.

1. Oku nke Onyeozi: Ịghọta ebumnuche Chineke maka ndụ gị

2. Ozi Ọma Chineke: Ịkọrọ Ndị Ọzọ Ozi Ọma

1. Matiu 28:19-20 "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ọrụ 1:8 “Ma unu ga-anata ike mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m na Jeruselem na na Judia dum na Sameria ruo ọgwụgwụ ụwa.”

Ndị Rom 1:2 (Nke O kwere nkwa na mbụ site nʼọnụ ndị amụma ya nʼakwụkwọ nsọ).

Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom bụ ihe na-echetara nkwa ndị Chineke kwere ndị ya site n’aka ndị amụma ya n’Akwụkwọ Nsọ.

1. Nkwa Chineke: Okwukwe na Nkwa Chineke

2. Iguzo na Nkwa Chineke: Idobe Okwukwe Anyị na Ọgbụgba Ndụ Chineke

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. 2 Ihe E Mere 20:20 – kwere na Jehova, bú Chineke-unu, ewe me ka unu guzosie ike; kwerenu ndi-amuma-Ya, unu ewe gagara nke-ọma.

NDI ROM 1:3 Banyere Ọkpara-Ya Jisus Kraist Onye-nwe-ayi, Onye emere site na nkpuru Devid dika anu-aru si di;

Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom mere ka Jizọs Kraịst pụta ìhè dị ka Ọkpara Chineke, onye sitere n’eriri Devid.

1: Jisus Kraist bu Ọkpara Chineke, site kwa na Ya ka esitere na ya b͕aputa ayi.

2: Ewerewo ayi nkwa nke nzọputa site na Jisus Kraist, Ọkpara Devid.

1: Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2:2 Timọti 2:8 - Cheta Jisus Kraist Onye emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, bu nkpuru Devid, dika ekwusara ya n'ozi ọmam.

Ndị Rom 1:4 ewe kpughee ya ịbụ Ọkpara Chineke nʼike, dị ka mmụọ nsọ si dị, site na nbilite nʼọnwụ sitere na ndị nwụrụ anwụ.

Pọl kwadoro Jizọs dị ka Ọkpara Chineke, ma na-akọwa na e pụtara nke a site ná mbilite n'ọnwụ Ya.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú Jizọs Si Gosipụta Ịbụ Chi Ya

2. Ịdị Nsọ nke Jizọs: Ịghọta ihe mbilite n’ọnwụ Ya pụtara

1. Jọn 10:30-31 - “Mụ onwe m na Nna m bụ otu”

2. Ọrụ 13:33 - "O mezuwo anyị, ụmụ ha, site n'ịkpọlite Jizọs"

Ndị Rom 1:5 site nʼaka onye anyị natara amara na ozi, maka irube isi nʼokwukwe nʼetiti mba nile, nʼihi aha ya.

Chineke họpụtara Pọl ịgbasa ozi ọma n’obodo niile, ka o wee mee ka ndị mmadụ na-erubere okwukwe ha isi.

1. Eziokwu nke Amara Chineke: Otú Ozi Ọma Si Mee Ka Anyị Dị n’Otu

2. Oku nke nrubeisi: ibi ndụ n'okwukwe

1. Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke

2. Jemes 1:22 Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Ndị Rom 1:6 Nʼime ha ka unu bụkwa ndị akpọrọ nke Jisus Kraịst.

Pọl degaara ọgbakọ ndị Rom akwụkwọ ozi iji gbaa ha ume ka ha nọgide na-agbasi mbọ ike n’okwukwe nakwa ka ha na-efe Chineke.

1. Chineke akpọwo anyị ka anyị na-arara onwe anyị nye ya na ịnọgidesi ike na okwukwe anyị.

2. Akpọrọ anyị ka anyị kwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’agbanyeghị ọnọdụ.

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 2 Ndị Tesalonaịka 1:11 - N'iburu nke a n'uche, anyị na-ekpe ekpere mgbe nile maka unu, ka Chineke anyị wee mee ka unu bụrụ ndị ruru eru maka ọkpụkpọ-Ya, ka O we site n'ike-Ya we mezu ọchichọ-unu nile nke idi-nma, na omume-gi nile ọ bula nke emelitere. site n'okwukwe.

Ndị Rom 1:7 Edegara ndị niile nọ na Rom akwụkwọ ozi, ndị Chineke hụrụ nʼanya, ndị akpọrọ ịbụ ndị nsọ: Amara dịrị unu na udo nke si nʼaka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Pọl ji amara na udo sitere n’aka Chineke na Jizọs Kraịst kele ndị kwere ekwe nọ na Rom.

1. Ibi n'Amara na Udo: Otu esi enweta afọ ojuju n'ime Onyenwe anyị

2. Inwe Ike n'Oge Ihe Isi Ike: Ịtụkwasị Obi n'Amara na Udo Chineke

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Ndị Rom 1:8 Nke mbụ, ana m ekele Chineke m site nʼaka Jizọs Kraịst maka unu niile, na a na-ekwu banyere okwukwe unu nʼụwa dum.

Pọl toro Chineke maka okwukwe ndị Rom, nke a ma ama n’ụwa niile.

1. Okwukwe anyị kwesịrị ịbụ ihe àmà nye ụwa, dị ka okwukwe ndị Rom bụ.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụrụ ndị ọzọ ihe nlereanya nke okwukwe, dị ka ndị Rom mere.

1. Matiu 5: 13-16 - "Unu bụ nnu nke ụwa, ma ọ bụrụ na nnu efunahụ ya, olee otu a ga-esi mee ya ọzọ? .

2. 1 Pita 2:12 – Na-ebi ndụ ọma dị otú ahụ n'etiti ndị ọgọ mmụọ, na ọ bụ ezie na ha na-ebo unu ebubo na unu na-eme ihe ọjọọ, ka ha wee hụ ezi omume unu ma nye Chineke otuto n'ụbọchị ọ ga-abịara anyị.

NDI ROM 1:9 N'ihi na Chineke bu onye-àmàm, Onye m'nēwere mọm nēfè ozi n'ozi ọma nke Ọkpara-Ya, na n'egwughi-anya ka m'nēhota unu mb͕e nile n'ekperem nile;

Pọl na-ekele ndị kwere ekwe nọ na Rom, bụ́ ndị ọ na-eje ozi site n’ọrụ ya n’ime ozi ọma nke Jizọs Kraịst.

1. Ijere Chineke ozi site n’Oziọma nke Jizọs Kraịst

2. Ike ekpere

1. Ndị Filipaị 1:3-5

2. Ndị Kọlọsi 1:3-5

Ndị Rom 1:10 Na-arịọ, ma ọ bụrụ na ọ dị ugbu a, m ga-enwe njem nke ọma site nʼọchịchọ Chineke ịbịakwute unu.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịga leta ndị Rom ma rịọ ka e mee uche Chineke ka njem ya wee gaa nke ọma.

1. Mkpa ọ dị ikpe ekpere ka e mee uche Chineke na ndụ anyị.

2. Ikwenye uche Chineke maka anyị ka anyị nwee ọganihu.

1. Ndị Efesọs 3:20 – Ugbua nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị.

2. Jemes 4:15 - Kama nke ahụ, ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na ọ bụ uche Onyenwe anyị, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

Ndị Rom 1:11 N'ihi na ọ na-agụsi m agụụ ike ịhụ unu, ka m'we nye unu onyinye nke mmụọ, ka ewe me ka unu guzosie ike;

Pọl na-ekwu banyere ọchịchọ ya ịga leta Ndị Kraịst Rom ka o nwee ike ịkọrọ ha ụfọdụ onyinye ime mmụọ nke ga-enyere ha aka ito eto n’okwukwe.

1: "Ike nke Onyinye Ime Mmụọ"

2: “Iwube Onwe Anyị n’Okwukwe”

Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

2: Ndị Filipaị 1:9-11 - Ma ọ bu ekperem ka ihu-n'anya-unu nābabiga ókè kari, n'ọmuma na nghọta nile, ka unu we mara ihe di nma, ka unu we di ọcha, nādighi kwa nmehie-ha n'ubọchi Kraist; juputara na nkpuru nke ezi omume nke sitere na Jisus Kraist, ka ewe nye Chineke otuto na otuto.

Ndị Rom 1:12 Ya bụ, ka ewe kasie m obi n’etiti unu site n’okwukwe mụ na gị.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a nte Paul okodoride enyịn ndibọ ndọn̄esịt ebe ke mbuọtidem kiet emi ekenyenede ye eke mbon Rome.

1. "Nkasi Obi nke Okwukwe Mutual"

2. 'Na-ewulirịta Onwe Gị n'Okwukwe''

1. Ndị Filipaị 2: 1-2 “Ya mere, ọ bụrụ na agbamume ọ bụla dị na Kraịst, nkasi obi ọ bụla sitere n'ịhụnanya, ikere òkè ọ bụla na mmụọ nsọ, mmetụta ịhụnanya na ọmịiko, mezue ọṅụ m site n'inwe otu obi, inwe otu ịhụnanya, ịbụ otu. n’obi zuru ezu na otu uche.”

2. Ndị Hibru 10:24-25 “Ka anyị na-atụgharịkwa uche otú e si kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka unu na-ahụ. ụbọchị na-abịaru nso.”

Ndị Rom 1:13 Ugbu a, achọghị m ka unu ghara ịma, ụmụnna m, na ọtụtụ mgbe m na-ezube ịbịakwute unu, (ma e kweere m ya ruo ugbu a) ka m wee nwetakwa ụfọdụ mkpụrụ n’etiti unu, ọbụna dị ka n’etiti ndị mba ọzọ.

Pọl bu n’obi ịga leta ndị Rom ka o wetara ha mkpụrụ ime mmụọ dị nnọọ ka o mere ndị Jentaịl ndị ọzọ.

1. Mkpụrụ Ozi Pọl: Otú Nleta Pọl Pụrụ Isi Mịpụta Mkpụrụ Ime Mmụọ ná Ndụ Anyị

2. Ike nke ebumnobi a na-agaghị akwụsị akwụsị: iji ohere anyị nwere maka ozi

1. Ndị Kọlọsi 1:3-6 - Ayi nēkele Chineke, bú Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, nēkpe kwa ekpere bayere unu mb͕e nile, ebe ayi nuru okwu bayere okwukwe-unu na Kraist Jisus, na ihu-n'anya-unu n'ebe ndi nsọ nile nọ; n'ihi olile-anya ahu nke edoziworo unu n'elu-igwe, nke unu nuru ya na mb͕e gara aga n'okwu nke ezi-okwu nke ozi-ọma ahu, nke biaworo unu, dika o nwe-kwa-ra n'uwa nile, nāmi kwa nkpuru; ọ bu kwa n'etiti unu site n'ubọchi unu nuru ma mara amara nke Chineke n'ezi-okwu.

2. Ọrụ Ndịozi 11:19-21 - Ma ndị ahụ gbasasịrị mgbe mkpagbu ahụ dakwasịrị Stivin garuru Finishia, Saịprọs na Antiọk, na-ekwusaraghị onye ọ bụla okwu ahụ ma e wezụga naanị ndị Juu. Ma ụfọdụ n’ime ha bụ ndị Saịprọs na Saịrini, bụ́ ndị, mgbe ha bịarutere Antiọk, gwa ndị Grik okwu, na-ekwusa Onyenwe anyị Jizọs. Aka Jehova we diyere ha, ọtutu madu we kwere we chigharikute Onye-nwe-ayi.

NDI ROM 1:14 Ejim ma ndi-Grik ma ndi-ọchi-agha ji; ma ndi mara ihe ma ndi nēnweghi uche.

Pọl ghọtara na dị ka Onye Kraịst, ọ bụ ya ji ya na-ekwusara mmadụ niile ozi ọma n’agbanyeghị omenala ha.

1: A na-akpọ anyị ka anyị na-ekesa ozi ọma nye mmadụ niile, n'agbanyeghị nzụlite ha ma ọ bụ ihe ọmụma ha.

2: Ozi ozioma bụ maka onye ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị omenala ha ma ọ bụ ọkwa amamihe ha.

Ọrụ 17: 26-27 - "O wee si n'otu onye mee mba ọ bụla nke ụmụ mmadụ ka ha biri n'elu ụwa dum, ebe ọ na-ekpebi oge na ókè nke ebe obibi ha, ka ha chọọ Chineke n'ime ụwa. na-atụ anya na ha ga-enwe mmetụta n’ebe ọ nọ wee chọta ya.”

2:1 Ndị Kọrint 12:13 - N'ihi na e mere anyị niile baptizim n'otu mmụọ nsọ ịba n'otu ahụ - ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ohu ma ọ bụ nweere onwe - na e mere ka mmadụ niile ṅụọ site na otu Mmụọ.

Ndị Rom 1:15 Ya mere, ọ bụ ezie na m dị nʼime, m dị njikere izisakwa unu ndị bi na Rom ozi ọma.

Pọl dị njikere izi ndị Rom ozi ọma.

1. Anyị Ga-ekwusara Mba Nile Okwu Chineke

2. Ike nke Ozioma na-agbanwe ndụ

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.”

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:17 “Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abiawo.

Ndị Rom 1:16 N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m: n'ihi na ọ bụ ike Chineke ruo nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere; buru uzọ nye onye-Ju, ma kwa onye-Grik.

Ozi ọma nke Kraịst bụ ike Chineke iwetara onye ọ bụla nke kwere nzọpụta nzọpụta.

1. Ike nke Ozioma: Ikwere na Nzoputa Chineke

2. Ikwusa Ozi Ọma n’emeghị ihere: Ịgbasa ozi ọma nke nzọpụta Chineke

1. Ndị Rom 10: 13-14 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta, oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? a nụkwara, oleekwa otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2. Isaiah 61:1 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m; n'ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n'obi ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha, na mmeghe nke ụlọ-nkpọrọ nye ndị agbụ.

Ndị Rom 1:17 Nʼihi na nʼime ya ka e kpughere ezi omume Chineke site nʼokwukwe ruo nʼokwukwe: dịka e dere ya, ‘ Onye ezi omume ga-esi nʼokwukwe dị ndụ.

A na-ekpughe ezi omume nke Chineke site n'okwukwe ma ndị ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe.

1. Ibi Ndụ Site n'okwukwe: Ụzọ Anyị Na-eduga Ezi omume

2. Ịghọta Okwukwe: Isi Ihe Na-akpata Ibi Ndụ Ezi Omume

1. Habakuk 2:4 - "Le, nkpuru-obi-ya nke eweliri elu adighi-eguzo ọtọ nime Ya: ma onye ezi omume gēsite n'okwukwe-Ya di ndu."

2. Ndị Galeshia 3:11 - "Ma na ọ dịghị onye ọ bụla a na-agụ site n'iwu n'onye ezi omume site n'iwu n'ihu Chineke, o doro anya: n'ihi na, Onye ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe."

Ndị Rom 1:18 N'ihi na esi n'elu-igwe kpughe ọnụma Chineke megide adịghị-asọpụrụ Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ, ndị na-ejide ezi-okwu n'ajọ omume;

Ekpughere iwe nke Chineke megide adịghị asọpụrụ Chineke na ajọ omume nile.

1. Ihe si na ajọ omume pụta

2. Iwe Chineke enweghị atụ

1. Ilu 11:31 - Le, agēnyeghachi onye ezi omume n'uwa: kari kwa ndi nēmebi iwu na onye-nmehie.

2. Abụ Ọma 5:5 - Ndị nzuzu agaghị eguzo n'ihu gị: Ị kpọrọ ndị niile na-eme ajọ omume asị.

NDI ROM 1:19 N'ihi na ihe ahu nke puru imata bayere Chineke putara ìhè nime ha; n'ihi na Chineke egosiwo ha ya.

Eziokwu Chineke pụtara ìhè n’ihe niile e kere eke.

1. Eziokwu Chineke: Ntọala nke Okwukwe Anyị

2. Ihe akaebe nke ịhụnanya Chineke n'ime okike

1. Abụ Ọma 19:1-4 - Eluigwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe ahu nēgosi kwa ọlu aka-Ya.

2. Jọn 1:1-5 - Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke.

Ndị Rom 1:20 N'ihi na a na-ahụ ihe ya anya nke ọma site n'okike ụwa, ebe a na-aghọta ya site n'ihe e kere eke, bụ ike ebighị ebi ya na chi ya; ka ha we ghara inwe ngọpu:

A pụrụ ịhụ ike Chineke na ọdịdị dị nsọ n'ime ihe e kere eke, na-ahapụ mmadụ n'enweghị ihe ngọpụ maka ịghara ikwere na Ya.

1. Ekpughere ebube Chineke n'okike

2. Enweghị Ngọpụ: Ịdị ebube Chineke dị n'ebe niile

1. Abụ Ọma 19:1-4

2. Ọrụ 14:15-17

Ndị Rom 1:21 Nʼihi na mgbe ha matara Chineke, ha enyeghị ya otuto dị ka Chineke, ha enweghịkwa ekele; + ma ha ghọrọ ihe efu n’echiche ha, ma obi nzuzu ha gbawara ọchịchịrị.

Ndị mmadụ họọrọ ịghara inye Chineke otuto ma ọ bụ nwee ekele mgbe ha maara Ya, kama ịghọ ihe efu n'echiche ha na inwe obi gbara ọchịchịrị.

1. Ịdị Nsọ nke Chineke na Ọrụ Anyị - Inyocha otú anyị kwesịrị isi meghachi omume mgbe anyị matara Chineke ma ghọta ịdị nsọ Ya.

2. Ike nke ekele - Inyocha mkpa ọ dị ikele Chineke maka ọtụtụ ngọzi Ya.

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Jemes 4:17 – Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

Ndị Rom 1:22 Mgbe ha na-ekwupụta na ha maara ihe, ha ghọrọ ndị nzuzu.

Ndị mmadụ nwere ike iche na ha maara ihe ma site n'ịjụ eziokwu Chineke, ha na-aghọ ndị nzuzu.

1. "Ọdịda nke ndị mpako"

2. "Amamihe nke Ịmara Chineke"

1. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

2. Jemes 3:17 - "Ma amamihe nke si n'eluigwe bịa na mbụ dị ọcha; e mesịa, udo, na-echebara echiche, na-edo onwe ya n'okpuru, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ezi obi."

Ndị Rom 1:23 we gbanwee ebube nke Chineke nke a na-apụghị ibibi ebibi ka ọ bụrụ ihe oyiyi nke mmadụ na-emebi emebi, na nnụnụ, na anụ ọhịa nwere ụkwụ anọ, na ihe na-akpụ akpụ.

Pọl dere na Ndị Rom 1:23 na ụmụ mmadụ ewerewo ebube Chineke mee ka ọ bụrụ ihe oyiyi nke ihe e kere eke n’ụwa.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị: Ihe ize ndụ dị n'itinye ihe e kere eke mmadụ n'elu izu okè nke Chineke.

2. Icheta Otu Ezi Chineke: Ịjụ Arụsị Ụgha na Ịsọpụrụ Chineke

1. Diuterọnọmi 4:15-19 - ịdọ aka ná ntị Chineke megide ife arụsị

2. Aisaia 40: 18-26 - ịdị ukwuu nke Chineke na-enweghị atụ ma e jiri ya tụnyere arụsị ụwa.

Ndị Rom 1:24 Nʼihi nke a, Chineke nye-kwa-ra ha nye ihe na-adịghị ọcha site nʼọchịchọ nke obi nke ha, ka ha ghara ịsọpụrụ aru ha nʼetiti onwe ha.

Chineke kwere ka ndị mmadụ na-eripịa ha site n'ọchịchọ nke onwe ha ma mebie ahụ nke ha.

1. Ihe egwu dị n'ọchịchọ a na-achịkwaghị achịkwa

2. Iji ịdị nsọ na-aza Ọnwụnwa

1. Ndị Galeshia 5:16-17 - "Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ihe-ọchichọ nke anu-aru: n'ihi na ọchichọ nke anu-aru megide Mọ Nsọ; anụ ahụ́, n’ihi na ndị a na-emegiderịta onwe ha, ka unu ghara ime ihe unu chọrọ ime.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 6: 19-20 - "Ma ọ bụ na unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ n'ime unu, onye unu nwere n'ebe Chineke nọ? nye Chineke otuto n'aru gi."

Ndị Rom 1:25 Onye gbanwere ezi-okwu nke Chineke ka ọ bụrụ ụgha, ma fee ihe e kere eke na-efe ofufe karịa Onye Okike, onye a gọziri ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Ụmụ mmadụ na-ahọrọkarị ife ihe ndị e kere eke ofufe kama ife Onye Okike, bụ́ nke na-adịghị amasị Chineke.

1: Ofufe anyị kwesịrị ịbụ naanị Chineke, ọ bụghịkwa ihe ndị e kere eke.

2: Anyị kwesịrị ibute Chineke ụzọ n’ihe niile anyị na-eme, ọ bụghịkwa ime arụsị nke ihe nke ụwa.

1 Ndị Kọlọsi 3:5 Ya mere, gbuonụ ihe ọ bụla bụ nke ụwa unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị.

Jems 4:4 Unu ndị na-akwa iko, ùnu amataghị na ịbụ enyi nke ụwa pụtara ibu iro megide Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke họọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-aghọ onye iro nke Chineke.

Ndị Rom 1:26 Nʼihi nke a, Chineke rara ha nye nʼime ajọ omume ọjọọ: nʼihi na ọbuná ndị inyom ha gbanwere iji anụ ahụ́ were mee ihe megidere ọdịdị mmadụ.

Abasi ama ayak mme owo ke ererimbot ẹnịm oburobụt udọn̄ mmọ, esịnede iban emi ẹkekpụhọrede ndida idan̄ nte ekemde ye ekemmọ.

1. Ihe ize ndụ nke ọchịchọ rụrụ arụ

2. Ihe na-ekwekọghị n'okike na nke anabataghị nke mmehie mmekọahụ

1. 1 Ndị Kọrint 6:18-20 - Gbanahụ ịkwa iko; Mmehie ọ bụla ọzọ mmadụ na-eme dị n'èzí ahụ, ma onye na-akwa iko na-emehie megide ahụ nke ya.

2. Ndị Galetia 5:19-21 - Ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha na ịla n'iyi; ikpere arụsị na amoosu; ịkpọasị, esemokwu, ekworo, ọnụma, ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, esemokwu, otu na anyaụfụ; ịṅụbiga mmanya ókè, ịṅụ oké mmanya na ihe ndị yiri ya.

Ndị Rom 1:27 Otú ahụkwa ka ndị ikom na-ahapụ iji anụ ahụ nke nwanyị na-ekpo ọkụ n'ọchịchọ ha n'ebe ibe ha nọ; ndị ikom na ndị ikom na-eme ihe na-adịghị mma, na-anata n'ime onwe ha nkwughachi nke njehie ha nke kwesịrị ekwesị.

Ndị ikom ahapụla ọchịchọ ebumpụta ụwa ha n'ebe ụmụ nwanyị nọ, kama a na-erigbu ha site n'ọchịchọ ha nwere maka ndị ikom ndị ọzọ, na-eme omume ihere ma na-ata ahụhụ n'ihi mmehie ha.

1. Chineke kpara maka alụmdi na nwunye - Ndị Rom 1:27

2. Ihe ga-esi n’ịhapụ atụmatụ Chineke pụta—Ndị Rom 1:27

1. Levitikọs 18:22 - “ gi na nwoke edinala dika nwoke na nwanyi; ọ bụ ihe arụ.”

2. 1 Ndị Kọrint 6:9-10 - “Ma ọ bụ ùnu amaghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka e duhie unu: ma ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị ikom na-edina ụdị onwe, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị nkwutọ, ma ọ bụ ndị nghọrị, agaghị eketa alaeze Chineke.”

Ndị Rom 1:28 Ma ọ bụ ezie na ha achọghị ijide Chineke nʼọmụma ha, Chineke nyefere ha nʼaka uche a na-apụghị imegharị emezi, ime ihe ndị na-adịghị mma;

N’ihi na ndị mmadụ jụrụ ịnakwere Chineke, o kwere ka ha nwee uche rụrụ arụ ka ha wee mee ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị.

1. Ịdabere n’ime uche Chineke bụ ụzọ kasị mma isi bie ndụ iguzosi ike n’ezi ihe.

2. Anyị ga-ahọrọ ịnakwere Chineke ma guzogide ọnwụnwa nke ime ihe na-ezighị ezi.

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Abu Oma 119:11 – Edebewom okwu-Gi n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

Ndị Rom 1:29 N'ịbụ ndị juputara n'ajọ omume nile, ikwa-iko, ajọ omume, anya-uku, obi ọjọ; juputara na anyaụfụ, igbu ọchụ, arụmụka, aghụghọ, ajọ omume; ndị na-ekwu okwu,

Akụkụ ahụ na-akọwa ndị nwere obi ajọ omume na jupụtara n'ekworo, igbu ọchụ, arụmụka, aghụghọ, na ajọ omume.

1. Ihe ize ndụ nke ajọ omume - Ndị Rom 1:29

2. Imeri anyaụfụ na ajọ omume - Ndị Rom 1:29

1. Jemes 4:7 - "Na-eguzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Ilu 16:32 - "Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike, na onye na-achị mmụọ ya karịa onye na-ewere obodo."

Ndị Rom 1:30 Ndị na-ekwu okwu ọjọọ, ndị na-akpọ Chineke asị, ndị na-enweghị uche, ndị mpako, ndị na-anya isi, ndị na-emepụta ihe ọjọọ, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi.

Pọl katọrọ ndị na-ekwu okwu ọjọọ, ndị kpọrọ Chineke asị, ndị mpako, ndị na-anya isi, ndị na-emepụta ihe ọjọọ, na ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi.

1. Ezi okwukwe na ibi ndụ ezi omume: Ozizi omume Pọl na Ndị Rom 1:30

2. Ihe ize ndụ nke Nnupụisi: Otu esi erubere Chineke isi ma na-asọpụrụ nne na nna.

1. Matiu 7:12 - "Ya mere, n'ihe niile, na-emere ndị ọzọ ihe ị chọrọ ka ha mee gị, n'ihi na nke a na-achịkọta Iwu na ndị amụma."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:8 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-ajụ ntụziaka a adịghị ajụ mmadụ kama ọ bụ Chineke, kpọmkwem Chineke nke na-enye unu Mmụọ Nsọ."

Ndị Rom 1:31 Ndị na-enweghị nghọta, ndị na-emebi ọgbụgba ndụ, ndị na-enweghị obi anụrị, ndị na-enweghị obi ebere, ndị na-enweghị obi ebere.

Pọl kwusiri ike ihe ga-esi ná mmehie pụta, gụnyere enweghị nghọta, imebi ọgbụgba ndụ, na enweghị ọmịiko.

1. Ịmata Mmehie na Ihe Ọ ga-esi na Ya pụta

2. Ike ebere na obi ebere

1. Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka iwere iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na ikwu okwu ọjọọ n'ebe unu nọ pụọ, n'obi ọjọọ niile: na-enwekwaranụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu. , ọbụna dị ka Chineke gbaghaara unu n’ihi Kraịst.”

2. Jemes 2:13 - "N'ihi na ọ ga-enwe ikpe na-adịghị ebere, onye na-emeghị ebere; ebere na-aṅụrịkwa ọṅụ megide ikpe."

Ndị Rom 1:32 Ndị matara ikpé Chineke, na ndị na-eme ihe ndị dị otú a kwesịrị ọnwụ, ọ bụghị nanị na ha na-eme otu ihe ahụ, kama ọ na-atọ ndị na-eme ha ụtọ.

Ikpe Chineke doro anya: ndị na-eme mmehie dị oké njọ kwesịrị ọnwụ. Ọ bụghị nanị na ha na-eme mmehie n'onwe ha, kama ha na-agba ume ma na-enwe mmasị na ndị na-eme otu ihe ahụ.

1: ikpé Chineke doro anya na ezi omume; anyị agaghị eme mmehie ma ọ bụ gbaa ume.

2: Nmehie nke ndi ọzọ ka ayi ghara ikpori ayi utọ: n'ihi na ikpé Chineke doro anya n'okwu a.

1: Abụ Ọma 119:128 - Ya mere a na m agụ ụkpụrụ-Gi nile banyere ihe nile na ezi-omume; M'we kpọ uzọ okwu-ugha nile asì.

2: Ndị Efesọs 5:11 - Unu na ọlụ ọchịchịrị nke na-adịghị amị mkpụrụ ghara inwekọ ihe, kama tuo ha nba.

Ndị Rom 2 gara n'ihu n'okwu Pọl banyere ọdịdị mmehie nke mmadụ, na-ekwusi ike na ikpe Chineke na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu, mkpa omume dị n'ihe nketa, na ezi ihe nke ibi úgwù pụtara.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na-egosi na ndị na-ekpe ndị ọzọ ikpe enweghị ihe ngọpụ n’ihi na n’ime otú ahụ ha na-ama onwe ha ikpe, n’ihi na ha na-eme otu ihe ahụ. Ọ na-ekwusi ike na ikpe Chineke dabeere n'eziokwu nakwa megide ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ịdị na-anya isi n’obiọma, ndidi, na ntachi obi nke Chineke, na-echetara ndị na-agụ akwụkwọ na ọ bụ obiọma Chineke ka e zubere iduba ha na nchegharị (Ndị Rom 2:1-4).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 5-16, Pọl kwukwara otú Chineke ga-esi na-enye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị. Nye ndị na-achọ otuto nsọpụrụ anwụghị anwụ site n'ime ihe ọma ọ ga-enye ndụ ebighị ebi ma ndị na-achọ ọdịmma onwe ha na-enupụrụ eziokwu ahụ na-erube isi n'ajọ omume, ọnụma ọnụma ga-enwe mkpagbu nke mkpagbu, onye ọ bụla na-eme ajọ onye Juu na mbụ, ebube ndị Gris na-asọpụrụ udo, onye ọ bụla na-eme ezi onye Juu buru ụzọ . Grik (Ndị Rom 2:6-10). Ọ na-ekwusi ike na ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu n'ebe Chineke nọ, ndị nile na-emehie n'adabereghị n'iwu ga-ala n'iyi site n'iwu, onye ọ bụla mehiere n'okpuru iwu, a ga-eji iwu kpee ya ikpe, ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume n'anya Chineke kama ndị na-eme iwu na-agụ ndị ezi omume mgbe ndị mba ọzọ na-enweghị iwu na ebumpụta ụwa na-eme ihe chọrọ. ha bụ iwu n’onwe ha n’agbanyeghị na ha enweghị koodu ederede (Ndị Rom 2:11-16).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 17 gaa n’ihu, Pọl na-agwa ndị Juu na-agụ akwụkwọ na-ama aka kpọmkwem na ha dabeere n’ihe nketa ha, ibi úgwù maka nzọpụta, na-ekwu ‘Ọ bụrụ na ị na-akpọ onwe gị onye Juu dabere n’Iwu na-anya isi n’ime Chineke mara uche Ya ga-anabata ihe ka elu n’ihi na Iwu a kụziiri ihe na-eduzi kpuru ìsì. ìhè ndị nọ n'ọchịchịrị onye nkuzi nzuzu nwa ọhụrụ nwere ọdịdị ihe ọmụma eziokwu Iwu mgbe ahụ ị na-akụziri ndị ọzọ na-adịghị akụziri onwe gị?' (Ndị Rom 2:17-21). Ọ na-akatọ ihu abụọ n'etiti ndị Juu na-ekwu n'ezie ibi úgwù okwu obi Mmụọ bụghị leta Ya otuto sitere na Chineke bụghị ndị mmadụ (Ndị Rom 2:28-29).

Ndị Rom 2:1 Ya mere i nweghị ihe ngọpụ, gị nwoke, onye ọ bụla nke gị onwe gị bụ onye na-ekpe ikpe: n'ihi na n'ihe ị na-ekpe onye ọzọ ikpe, ị na-ama onwe gị ikpe; n'ihi na gi onye-ikpe nēme otù ihe ahu.

Pọl gwara onye na-agụ na ọ dịghị onye a na-ekpe ikpe ma na-ama ndị na-ekpe ndị ọzọ ikpe mgbe ha na-eme otu ihe ahụ.

1. Nyochaa Onwe Gị Tupu Ekpere Ndị Ọzọ Ikpe - Luk 6: 37-38

2. Na-ege ntị ngwa ngwa ma na-adị ngwa n'ikwu okwu - Jems 1:19

1. Matiu 7:1-5

2. Ndị Galeshia 6:1-5

Ndị Rom 2:2 Ma anyị maara na ikpe Chineke dị ka ezi-okwu megide ndị na-eme ihe ndị dị otú a.

Okwu Chineke dabere n’eziokwu, a ga-ekpekwa ndị mere ihe ọjọọ ikpe otú ahụ.

1. Ihe ga-esi ná mmehie pụta: Ịghọta ikpe Chineke

2. Ibi ndụ n’ezi omume: Otu esi ezere ikpe Chineke

1. Isaiah 5:20 - "Ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpọ ihe ọjọọ ezi ihe na ezi ihe ihe ọjọọ, ndị na-etinye ọchịchịrị n'ọnọdụ ìhè na ìhè n'ọchichiri, ndị na-etinye ilu n'ọnọdụ ụtọ na ụtọ n'ọnọdụ ilu!"

2. Jemes 4:17 – “Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.”

Ndị Rom 2:3 Ma ì chere na nke a, gị nwoke, onye na-ekpe ndị na-eme ihe ndị dị otú a ikpe ma na-eme otu ihe ahụ, na ị ga-agbanarị ikpe Chineke?

Pọl na-ajụ ihu abụọ nke onye na-ekpe ndị ọzọ ikpe maka mmehie ha, ma na-eme otu mmehie ahụ n'onwe ya, na-ajụ ma ọ na-eche na ọ ga-agbanarị ikpe nke Chineke.

1. Ibi ndụ ihu abụọ: Otu esi ezere ikpe sitere n’aka Chineke

2. Ịkwụsị Usoro nke ihu abụọ: Otú e si agbaso ụkpụrụ Chineke

1. Matiu 7: 3-5 - "Gịnị mere i ji na-ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanne gị, ma i cheghị ntuhie dị n'anya nke gị? n'anya-gi, ma, le, ntuhie di n'anya nke gi? Gi onye-iru-abua, buru uzọ tupu ntuhie ahu n'anya nke gi;

2. Jemes 4:17 - "Ya mere onye maara ime ihe ọma ma ọ dịghị eme ya, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie."

Ndị Rom 2:4 Ma-ọbụ ị na-eleda akụ nke ịdị mma na ntachi obi na ogologo ntachi obi ya anya; n’amaghị na ịdị-mma nke Chineke na-eduba gị na nchegharị?

Ịdị mma Chineke na-eduba ná nchegharị.

1: “Ịdị mma Chineke bụ ụzọ nchegharị”

2: “Ntachi obi na Ntachi Obi Chineke Dị Mkpa Maka Nchegharị”

1: ABÙ ỌMA 51:17 - Àjà nile nke Chineke bu mọ tiwara etiwa: obi tiwara etiwa na nke egwepiaworo, Chineke, I gaghi-eleda anya.

Luk 5:32 - Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa.

Ndị Rom 2:5 Ma dị ka isi ike gị na obi enweghị nchegharị na-akpakọba ọnụma nye onwe gị megide ụbọchị ọnụma na mkpughe nke ikpe ziri ezi nke Chineke;

Chineke na-edebe ọnụma maka ndị na-enweghị nchegharị na ndị obi tara mmiri.

1. Mkpa ichegharị na ịnakwere ebere Chineke

2. Ịmata ihe ga-esi na mmehie na-enweghị nchegharị pụta

1. Aisaia 55:6-7 “Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta Ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

2. Jeremaịa 31:18-20 “Anụwo m ka Ifrem na-eru uju, sị, ‘Ị dọọla m aka ná ntị, a dọkwara m aka ná ntị, dị ka nwa ehi a na-azụbeghị azụ; me ka m'laghachi ka m'we laghachi, n'ihi na Gi onwe-gi bu Jehova, bú Chinekem. N'ihi na mb͕e m'wezugara onwe-ya, m'we chegharia, ma mb͕e enyesirim ike, m'we tie aka n'apata-ukwum; Ihere emewom, ewe mem ihere, n'ihi na eburum ihe-ihere nke mb͕e m'di na nwata. Ifrem ọ̀ bu ezi nwam? Ọ bụ nwa m hụrụ n'anya? N'ihi na mgbe ọ bụla m na-ekwu okwu megide ya, m na-echetakwa ya. Ya mere obim nāgusi Ya ike; M ga-emekware ya ebere, ka Jehova kwuru.”

Ndị Rom 2:6 Onye ga-enyeghachi onye ọ bụla ụgwọ dị ka omume ya si dị.

Chineke na-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka omume ya si dị.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke ga-akwụ anyị ụgwọ mgbe niile dịka omume anyị si dị.

2: Chineke na-ekpe ikpe ziri ezi ma na-akwụghachi anyị ụgwọ mgbe niile dịka ihe anyị mere si dị.

1: Ndị Galetia 6:7-8 “Ka ekwela ka e duhie unu: Chineke adịghị emo; n’ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa ihe ubi: n’ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ́ nke ya ga-esi n’anụ ahụ́ wee weta ire ure; na-agha mkpụrụ nye Mmụọ Nsọ ga-esi na Mmụọ Nsọ wee nweta ndụ ebighị ebi."

2: Matiu 16:27 "N'ihi na Nwa nke mmadụ gaje iso ndị mmụọ ozi ya bịa n'ebube nke Nna ya, mgbe ahụ ka ọ ga-akwụghachi onye ọ bụla dị ka ihe o mere si dị."

Ndị Rom 2:7 Nye ndị ji ntachi obi nọgide nʼime ezi ihe, na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ndụ ebighị ebi.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ma na-erubere Chineke isi, dịka ọ bụ site na ntachi obi ha ka ha ga-enweta ndụ ebighị ebi.

1. "Uru nke ndidi n'ịchọ ndụ ebighi ebi"

2. "Nkwa Chineke Nye Ndị Na-atachi Obi"

1. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ndị Hibru 10:36 - N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa.

Ndị Rom 2:8 Ma nye ndị na-ese okwu, ma ndị na-adịghị erube isi n'eziokwu, ma na-erubere ajọ omume, ọnụma na ọnụma.

Ndị na-ese okwu ma na-enupụ isi n’eziokwu ga-ewesa iwe na ọnụma ihu.

1. Ihe ize ndụ nke nnupụisi

2. Nsonaazụ nke ịjụ Eziokwu

1. Ndị Efesọs 5:6 “Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu rafuo unu: n’ihi na n’ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi.”

2. Jemes 1:21-22 “Ya mere, kewapụnụ unyi niile na ihe karịrị ihe efu nke ihe efu, werekwa nwayọọ nara okwu ahụ a nyakwasịworo, nke pụrụ ịzọpụta mkpụrụ obi unu. Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.”

Ndị Rom 2:9 Mkpagbu na nhụsianya dakwasịrị mkpụrụ obi ọ bụla nke mmadụ nke na-eme ihe ọjọọ, nke onye Juu buru ụzọ, na kwa nke ndị mba ọzọ;

Chineke ga-ewetara ma ndị Juu ma ndị Jentaịl ndị na-eme ihe ọjọọ mkpagbu na nhụjuanya.

1. Ihe ga-esi n’ime ihe ọjọọ pụta: Ọmụmụ Ndị Rom 2:9

2. Ebere Chineke na Ikpe Ziri Ezi: Ịghọta Okwu Ndị Rom 2:9

1. Jọn 3:16-17 – “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Jemes 1:13-15 – “Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, si, Ọ bụ Chineke na-anwa m: n'ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ọ bụghịkwa onye ọ bụla               nwara onye ]lê: ma ] bêla onye ] bula anwa, mgbe ] dŽrŽ ya. site n’ọchịchọ nke onwe ya, na rafuo. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụpụta mmehie: ma mmehie, mgbe ọ gwụchara, ọ na-amụpụta ọnwụ.”

Ndị Rom 2:10 Ma otuto na nsọpụrụ na udo dịrị onye ọ bụla na-eme ezi ihe, dịrịkwa onye Juu mbụ, dịkwaịrị ndị mba ọzọ.

Onye ọ bụla nke na-eme ezi ihe, a ga-enye ya otuto na nsọpụrụ na udo, n’agbanyeghị ma ọ̀ bụ onye Juu ma ọ bụ onye mba ọzọ.

1. Onye ọ bụla kwesịrị ka a kwụọ ya ụgwọ maka ọrụ ọma ya, n'agbanyeghị onye ọ bụ.

2. Anyị niile hà nhata n’anya Chineke, Ọ ga-akwụkwa anyị niile ụgwọ ya.

1. Ndị Galetia 3:28 – Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi nwoke ma-ọbu onye nwere onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 2:14 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di otù, kwatu-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi.

Ndị Rom 2:11 N’ihi na ihu mmadụ adịghị n’ebe Chineke nọ.

Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, ọ dịghịkwa ekpe ikpe na-adabere n’ele mmadụ anya n’ihu.

1: Ịhụnanya Chineke enweghị ihe ọ bụla - N'agbanyeghị ọdịiche anyị, ịhụnanya Chineke bụ maka onye ọ bụla.

2: Kpebie Ka Ekpere Gị ikpe - Anyị ekwesịghị ịdị na-ele mmadụ anya n'ihu ma na-emeso mmadụ niile otu ihe.

1: Jemes 2: 1-13 - Anyị ekwesịghị ịhụ ụfọdụ n'anya karịa ndị ọzọ.

Jọn 3:16 - Chineke gosiri mmadụ niile ịhụnanya site n'izite Ọkpara ya ịnwụ maka anyị.

Ndị Rom 2:12 N'ihi na ka ha ra bụ ndị emehieghị n'enweghị iwu ga-alakwa n'iyi ma ọ bụrụ na ha emeghị iwu;

A ga-ekpe mmadụ niile ikpe maka mmehie ha, n'agbanyeghị ma ha nwere iwu ma ọ bụ na ha enweghị.

1. Onye-nwe-ayi na-ekpe ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi

2. Na-aghọrọ ihe Anyị kụrụ

1. Eklisiastis 12:14 - N'ihi na Chineke gēme ka ọlu ọ bula ba n'ikpé, ya na ihe nzuzo ọ bula, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:25 - N'ihi na onye na-eme ihe ọjọọ ga-anata n'ihi ajọ omume nke o meworo;

Ndị Rom 2:13 (Nʼihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume nʼihu Chineke, kama a ga-agụ ndị na-eme iwu na ndị ezi omume.

Ikwenye n'onye ezi omume n'iru Chineke adabereghị n'ịnụ naanị iwu, kamakwa n'ime iwu.

1. A na-agụ anyị n'onye ezi omume site n'omume anyị, ọ bụghị okwu anyị

2. Mkpa Ime Ihe Anyị Mụtara dị

1. Jemes 1:22-25 (Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. iru nke okike n'enyo: n'ihi na ọ nēle anya onwe-ya, we je, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu: Ma onye ọ bula nke nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, we nọgide nime ya, ọ bughi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ya. nke ọrụ, a ga-agọzi nwoke a n'omume ya.)

2. Matiu 7:24-27 (Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu: miri we zo, idei-iyi we bia, oké osimiri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we zo, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, we me ha, bú onye mara ihe, bú onye nēwuta ulo-ya n'elu nkume di elu. ifufe fekwasiri ulo ahu, ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala ahu n'elu nkume di elu: ma onye ọ bula nke nānu okwum ndia, ma o meghi ha, agēji ya tuyere onye-nzuzu, onye wuru ulo-ya n'elu ya. ájá: miri we da, miri we bia, ifufe we fe, we dakwasi ulo ahu; o we da: ọda-ya di uku.)

Ndị Rom 2:14 Nʼihi na mgbe ndị mba ọzọ, bụ́ ndị na-enweghị iwu, sitere nʼokike na-eme ihe dị nʼiwu, ndị a, ebe ha na-enweghị iwu bụ iwu nye onwe ha.

Ndị Jentaịl, ọ bụ ezie na ha enweghị iwu, ka nwere ike ime ihe dị n’ime ya, bụrụkwa iwu nke ha.

1. Ike nke Iwu Eke: Ịghọta Ihe Ndị Rom 2:14 pụtara

2. Iwu Ọhụrụ: Ibi ndụ site na okike na mpaghara amabeghị

1. Ndị Galeshia 5:14-15 - "N'ihi na e mezuwo iwu ahụ dum n'otu okwu: 'Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.' Ma ọ bụrụ na unu atarịta ibe unu ata, na-eripịakwa ibe unu, lezienụ anya ka unu ghara ikpochapụ ibe unu.”

2. Ndị Efesọs 2:15 - "Ebe ọ chụpụrụ n'anụ ahụ ya iro, ya bụ, iwu nke ihe enyere n'iwu nke dị n'ime emume, ka o wee kee n'onwe ya otu nwoke ọhụrụ site na abụọ, si otú ahụ na-eme udo."

Ndị Rom 2:15 Ndị na-egosi ọrụ iwu nke e deworo n'obi ha, akọ na uche ha na-agbakwa àmà, na echiche ha bụ ihe efu mgbe ha na-ebo ibe ha ebubo ma ọ bụ na-agọpụ ibe ha.)

Pọl kọwara na e dere iwu Chineke n’obi mmadụ niile, akọnuche ha na-agbakwa akaebe banyere nke a.

1. Ike nke Iwu Chineke Edere n’ime obi anyi

2. Ike nke akọ na uche na-eduzi omume anyị

1. Ndị Rom 13:5: "Ya mere, unu aghaghị ido onwe unu n'okpuru, ọ bụghị nanị iji zere ọnụma Chineke kamakwa n'ihi akọ na uche."

2. Ilu 20:27: "Mmụọ nke mmadụ bụ oriọna Jehova, na-enyocha akụkụ obi ya niile."

Ndị Rom 2:16 Nʼụbọchị ahụ mgbe Chineke ga-ekpe ihe nzuzo nile nke mmadụ ikpe site na Jisọs Kraịst dị ka ozi ọma m si dị.

Ikpe Chineke ga-ekpe ihe a kpọrọ mmadụ ga-abụ nke ziri ezi na ikpe ziri ezi.

1: Anyị ga-aza ajụjụ n'ihu Chineke maka omume anyị niile, n'ihi na ikpe ya ga-adị mma na ezi omume.

2: Onye ọ bụla ga-eche ikpe, ya mere ka anyị gbasie mbọ ike ibi ndụ ziri ezi n'ihu Chineke.

1: Matiu 12:36 - "N'ihi na asim unu, n'ubọchi ikpé ndi madu gāza ajuju bayere okwu ọ bula nke nēnweghi uche nke ha nēkwu."

2: Eklisiastis 12:14 - "N'ihi na Chineke ga-eme ka omume ọ bụla baa n'ikpe, ya na ihe nzuzo ọ bụla, ma ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ."

Ndị Rom 2:17 Lee, a na-akpọ gị onye Juu, na-ezu ike nʼiwu, na-anyakwa Chineke isi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ndị Juu na-ezu ike n'iwu ma na-anya isi na Chineke.

1. Anyị nwere ike ịmụta banyere ịdị umeala n’obi na ikwesị ntụkwasị obi n’aka ndị Juu bụ́ ndị tụkwasịrị Chineke obi.

2. Anyị aghaghị icheta ihe ịbụ akụkụ nke ndị Chineke họpụtara pụtara na ịghara iji ngọzi anyị egwuri egwu.

1. Aisaia 41:10, "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla egwu, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwadoro gị."

2. Matiu 5:16, "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

Ndi Rom 2:18 I we mara uche-Ya, nāgu kwa ihe di nma kari, ebe anēzí ya ihe site n'iwu;

Ngabiga Ịmara uche Chineke site na ntụziaka sitere n'iwu.

1. A na-ekpughe uche Chineke site n'okwu ya

2. Nrubeisi Site na ntuziaka Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Kọlọsi 3:16, "Ka okwu Kraịst biri n'ime unu nke ukwuu n'amamihe niile, na-ezirịtakwa ibe unu ndụmọdụ n'abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ n'amara n'obi unu nye Onyenwe anyị."

2. Deuterọnọmi 29:29, "Ihe nzuzo nile bụ nke Jehova bụ́ Chineke anyị: ma ihe ndị e kpugheworo bụ nke anyị na ụmụ anyị ruo mgbe ebighị ebi, ka anyị wee mee ihe niile okwu nke iwu a."

Ndị Rom 2:19 I nwekwara ntụkwasị obi na gị onwe gị bụ onye nduzi nke ndị ìsì, ìhè nke ndị nọ nʼọchịchịrị.

Pọl kọwara na mmadụ ekwesịghị ikpe ndị ọzọ ikpe n’ihi na ha pụrụ ịbụ ndị na-amaghị eziokwu ahụ nakwa na ha pụrụ ịdabere ná ndị maara ihe karị maka nduzi.

1. Ikpe ndị ọzọ ikpe: Ezigbo ìsì

2. Ọrụ Nduzi: Ịhụ Ìhè

1. Matiu 7:1-2 “Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu ikpe. N’ihi na ihe unu kpere n’ikpe ka a ga-eji kpe unu ikpe: ma ihe unu ji atụ ihe ka a ga-eji tụọrọ unu ya ọzọ.”

2. Jemes 4:12 “Otu onye na-enye iwu dị, onye pụrụ ịzọpụta na ibibi: ònye ka ị bụ nke na-ekpe ibe ya ikpe?”

Ndị Rom 2:20 Onye ozizi nke ndị nzuzu, onye ozizi nke ụmụ ọhụrụ, onye nwere ọdịdị nke ọmụma-ihe na nke ezi-okwu nʼime iwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa izi ihe na ịkụziri ndị mmadụ ihe n’iwu nke Chineke.

1. Ike Izi Ihe: Otú Iwu Chineke Pụrụ Isi gbanwee Ndụ

2. Ọkpọku Onye Ozizi: Ịnabata Ọrụ nke Ịfefe Eziokwu Chineke.

1. Ilu 22:6 - Zụlite nwata n'ụzọ ọ kwesịrị isi; ọbuná mb͕e o mere agadi ọ gaghi-esi na ya wezuga onwe-ya.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

Ndị Rom 2:21 Ya mere, gị onye na-ezi ibe ya ihe, ị naghị akụziri onwe gị ihe? gi onye nēzisa ozi ọma ka madu ghara izu ohi, ì nēzu ori?

Anyị aghaghị ime ihe anyị na-ekwusa.

1: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị na-eme ihe anyị na-ezi ndị ọzọ.

2: Anyị kwesịrị iji ihe anyị na-eme tụnyere ụkpụrụ anyị setịpụụrụ ndị ọzọ.

1: Luk 6: 41-42 - "Gịnị mere i ji na-ele irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị ma ghara ịṅa ntị n'osisi dị n'anya nke gị? Olee otú ị ga-esi sị nwanne gị, 'Nwanne, ka m were. spopu n'anya gị,' mgbe gị onwe gị na-ahụghị osisi dị n'anya nke gị?"

2: Jemes 1: 22-25 - "Unu egela ntị nání okwu ahụ, wee ghọgbuo onwe unu; meenụ ihe ọ na-ekwu: onye ọ bụla nke na-ege ntị n'okwu ahụ ma ọ dịghị eme ihe ọ na-ekwu dị ka onye na-ele ihu ya anya n'ihu. enyo, mb͕e o lesiri onwe-ya anya, o we pua, ngwa ngwa chezọ iru-ya: ma onye ọ bula nke nēlegide anya n'iwu ahu zuru okè nke nēnye nnwere onwe, we nọgide nime ya, nēchezọghi ihe ọ nuru, kama ime ya, ọ gādi. gọziri agọzi n'ihe ha na-eme."

Ndị Rom 2:22 Gị onye na-asị ka mmadụ ghara ịkwa iko, ị̀ na-akwa iko? Gi onye nākpọ arusi ihe-árú, ọ̀ bu ihe-nchu-àjà ka i nēme?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ajụ ma ndị na-ekwu otu ihe na-eme ihe megidere onwe ha.

1. "Bụrụ Ihe Nlereanya Ị Chọrọ ịhụ n'Ụwa"

2. “Na-eme Ihe Ị Na-ekwusa”

1. Matiu 7:3-5 - "Gịnị mere i ji na-ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, ma ị gaghị ahụ osisi nke dị n'anya nke gị? spopu n'anya gi,' mb͕e osisi di n'anya nke gi? gi onye-iru-abua, buru uzọ weputa osisi nke di n'anya nke aka gi, mb͕e ahu i gāhu nke-ọma, iwepu irighiri ahihia nke di n'anya nwa-nna-gi.

2. Jemes 2:10 - "N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile."

Ndị Rom 2:23 Gị onye na-anya isi nʼiwu, ị̀ na-akparị Chineke site nʼimebi iwu?

Ndị na-anya isi na nrube isi n'iwu Chineke ma na-emebi ya, na-akparị Chineke.

1. Anyị aghaghị icheta na iwu Chineke abụghị ihe anyị pụrụ nanị ileghara anya. Anyị aghaghị iji ya kpọrọ ihe ma gbalịsie ike idebe ya.

2. Anyị ga-agba mbọ ibi ndụ kwekọrọ n’ụkpụrụ nke iwu Chineke, ma ghara ịkwa ya emo site n’imebi ya.

1. Jemes 2:10-12 - N'ihi na onye ọ bụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma na-asụ ngọngọ n'otù ihe, ikpe mara ihe niile.

2. Ndị Galetia 5:14 - N'ihi na emezuwo iwu nile n'otù okwu, ọbuná nime nka; Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

Ndị Rom 2:24 Nʼihi na a na-ekwulu aha Chineke nʼetiti ndị mba ọzọ site nʼaka unu, dịka e dere ya.

Ndị Jentaịl na-ekwulu aha Chineke n’ihi omume ndị Juu.

1. Ike nke omume anyị na otú anyị si anọchi anya Chineke n'ụwa.

2. Mkpa ọ dị ịdị umeala n'obi na ịmata ezughị okè nke anyị.

1. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? 15 Ka e were ya na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị enweghị uwe na nri ụbọchị. 16 Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha: “Laa n’udo; na-ekpo ọkụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ ha, olee uru ọ bara? 17 N’otu aka ahụ, okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n’omume, ọ nwụrụ anwụ.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, 4 ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

NDI ROM 2:25 N'ihi na obibì-úgwù bara urù n'ezie, ọ buru na i debe iwu: ma ọ buru na i bu onye nēmebi iwu, úgwù-gi bu ebìghi-úgwù.

Pọl na-ekwusi ike mkpa ọ dị ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’iwu Chineke, ọbụna mgbe e biri mmadụ úgwù.

1. Ibi Iwu Chineke: Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke

2. Ihe Ibi úgwù Pụtara: Nrubeisi Kari Ememe

1. Deuterọnọmi 10:12-13 – Ma ub͕u a, Israel, gini ka Jehova, bú Chineke-gi, nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ka itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, ije ije n'uzọ-Ya nile, ihu Ya n'anya, were were fè Jehova, bú Chineke-gi, ozi. obi gị niile na mkpụrụ obi gị dum.

2. Jeremaia 7:22-23 - N'ihi na agwaghm nna-unu okwu, enyeghm ha iwu n'ubọchi M'mere ka ha si n'ala Ijipt puta, bayere àjà-nsure-ọku ma-ọbu àjà. Ma nka bu ihe M'nyere ha n'iwu, si, Genu nti olum, M'gābu-kwa-ra unu Chineke, unu gābu-kwa-ram otù ndi.

Ndị Rom 2:26 Ya mere, ọ bụrụ na onye e birighị úgwù na-edebe ezi omume nke iwu, ọ̀ bụ na ebìghị úgwù ya agaghị agụ ya dị ka ibi úgwù?

Pọl na-ajụ ma a ga-ewere onye a na-ebighị úgwù nke na-agbaso iwu ahụ ka à ga-asị na e biri ya úgwù.

1. Otu esi ebi ndụ nsọpụrụ Chineke na steeti a na-ebighị úgwù

2. Ihe atụ nke ibi úgwù pụtara

1. Ndị Rom 3:19-31

2. Ndị Galeshia 5:1-6

Ndị Rom 2:27 Ma ebìghị úgwù nke sitere nʼokike, ọ bụrụ na ọ na-emezu iwu, ọ́ gaghị ekpe gị ikpe, onye na-emebi iwu site nʼakwụkwọ ozi ahụ na ibi úgwù?

Pọl jụrụ ajụjụ a ma ọ bụrụ na onye a na-ebighị úgwù nke na-edebe iwu nwere ike ikpe onye e biri úgwù ma na-emebi iwu.

1. Ike nke Iwu: Ịchọgharị Ndị Rom 2:27

2. Mkpa idobe Iwu Chineke: Ọmụmụ Ndị Rom 2:27

1. Jemes 2:10-11 - N'ihi na onye ọ bụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma na-asụ ngọngọ n'otù ihe, ikpe mara ya niile. N'ihi na onye nāsi, Akwala iko, Ọ si-kwa-ra, Eb͕ula madu. Ma ọ buru na i ghara ikwa iko, ma i nēb͕u, i ghọrọ onye-njehie n'iwu.

2. Ndị Galetia 5:1-3 – Ya mere guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist mere ka ayi nwere onwe-ayi, ekwe-kwa-la n'ọnyà ọzọ na yoke nke ibu-orù. Le, Mu onwem Pọl nāsi unu, na ọ buru na ebì unu úgwù, Kraist agaghi-abara unu urù ọ bula. N'ihi na anāb͕a kwa onye ọ bula anēbì úgwù àmà ọzọ, na o ji ya ime iwu nile.

Ndị Rom 2:28 N'ihi na ọ bughi onye-Ju, bú onye n'èzí; ọ bughi kwa obibì-úgwù ahu, nke di n'èzí n'anu-aru;

Pọl na-ekwusi ike na ọ bụghị n'ọdịdị elu ahụ ka a na-ekpebi ihe mmadụ bụ n'ezie, kama ọ bụ okwukwe nke ime ya.

1: Onye ọ bụla hà nhata n’anya Chineke, ekwesịrị ka e mesoo ya otú ahụ, n’agbanyeghị otú ọdịdị ahụ́ ya si dị.

2: Ekère anyị nile n’onyinyo Chineke ma kwesị ịgbalịsi ike ibi ndụ n’obi jupụtara n’okwukwe na ịhụnanya.

1: Ndị Galeshia 3:28 - “Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

2: Ndị Kọlọsi 3:11 - “N'ebe a na-enweghị onye Grik ma ọ bụ onye Juu, ibi úgwù ma ọ bụ ndị a na-ebighị úgwù, onye Ajọ, onye Sitia, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya: ma Kraịst bụ ihe niile, dịkwa n'ime ihe niile.

Ndị Rom 2:29 Ma ọ bụ onye Juu, onye nʼime obi; na úgwù bụ nke obi, na mmụọ, ma ọ bụghị n'akwụkwọ ozi; Onye otuto ya esighi n'aka madu, kama ọ bu Chineke.

Pọl kọwara na ezi ndị Juu bụ ndị e biri úgwù n’obi ha, ọ bụghị n’anụ ahụ́, otuto ha sikwa n’aka Chineke, ọ bụghị n’aka ndị mmadụ.

1. Okwukwe anyị si n’aka Chineke, ọ bụghị n’aka mmadụ

2. Mkpa nke ibi úgwù nke ime

1. Jeremaịa 9:26 - "N'ihi na ihe ndị a niile ka aka m meworo, na ihe ndị a niile dị," ka Jehova kwuru. “Ma onye a ka m ga-elegara anya, bụ́ onye dị umeala n’obi, nke mmụọ ya esorowokwa egwepịa, onye na-amakwa jijiji n’okwu m.

2. Ndị Filipaị 3:3 - N'ihi na anyị bụ ndị e biri úgwù, ndị na-efe ofufe site na Mmụọ nke Chineke ma na-anya isi n'ime Kraịst Jizọs, na-atụkwasịghịkwa obi n'anụ ahụ.

Ndị Rom 3 gara n’ihu n’okwu gbasara nkà mmụta okpukpe nke Pọl gbasara mmehie zuru ụwa ọnụ nke mmadụ, ma ndị Juu ma ndị Jentaịlụ, ezi omume nke Chineke site n’okwukwe na Jisus Kraịst, na ọrụ nke iwu n’ihe gbasara okwukwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na-aza ajụjụ banyere uru ịbụ onye Juu bara na uru ibi úgwù bara. Ọ na-ekwu na e nyefewo ndị Juu okwu Chineke n'aka. Ọ bụrụgodị na ụfọdụ emehieghị, ekwesịghị ntụkwasị obi ha adịghị emebi ikwesị ntụkwasị obi Chineke (Ndị Rom 3:1-4). Mgbe ahụ, ọ tụlere nmehie mmadụ n'ihe gbasara ezi omume Chineke, na-arụ ụka na ajọ omume anyị na-egosipụta ezi omume Chineke nke ọma karịa (Ndị Rom 3: 5-8).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 9-20, Pọl kwubiri na mmadụ niile nọ n’okpuru mmehie, ma ndị Juu ma ndị Jentaịl. O hotara ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Agba Ochie iji mee ka ihe ọ na-ekwu banyere mmehie nke mmadụ zuru ụwa ọnụ dị: 'Ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghịkwa otu; ọ dighi onye nāghọta; ọ dighi onye nāchọ Chineke’ (Ndi Rom 3:10-11). Ọ na-ekwusi ike na 'mmadụ niile emehiewo, daa otuto Chineke' iwu na-eme ka anyị mara mmehie anyị ma ọ pụghị ime ka anyị hụ ụzọ ezi omume Chineke (Ndị Rom 3:19-20).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 21 gawa, Pọl na-ewebata isiokwu ọhụrụ - ịgba akaebe site n'okwukwe na-abụghị Iwu ọrụ. Ezi omume ọ na-ekwu na ugbu a na-abịa site n'okwukwe Jizọs Kraịst niile kwere na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu Jentaịl ebe ọ bụ na mmadụ nile emehiewo ọdịda dị mkpụmkpụ ebube Chineke na-agụ na ndị ezi omume efu efu site n'amara Ya mgbapụta bịara Kraịst Jizọs onye nke a chụrụ n'àjà dị ka aja aja site n'ịkwafu ọbara Ya natara site n'okwukwe (Ndị Rom 3). : 21-25 ). Nkwenye nke a site n'okwukwe na-akwado kama imebi iwu n'ihi na ọ na-egosi na anyị kwesịrị ịdabere kpamkpam n'amara nzọpụta karịa ikike nke onwe anyị idebe Iwu ahụ nke ọma (Ndị Rom 3:26-31).

Ndị Rom 3:1 Gịnịzi ka onye Juu nwere? ma-ọbu ùrù gini ka ibi úgwù bara?

Itien̄wed oro ẹkere ẹban̄a ufọn mme Jew ye ufọn ibi mbobi.

1. "Uru Ịbụ onye Juu"

2. "Ihe Ibi úgwù Pụtara"

1. Diuterọnọmi 10:16 – Ya mere, bìe api nke obi-unu úgwù, unu ekwe-kwa-la olu-ekwesi ọzọ.

2. Ndị Efesọs 2:8 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke.

NDI ROM 3:2 Ọtutu uzọ nile: n'ihi na ewe nye ha okwu nile nke Chineke n'aka.

Okwu Chineke nyefere ndị Juu n’aka, na-eme ka ha nwee ihe ùgwù n’ọtụtụ ụzọ.

1. Ngọzi Chineke: Otú e si gọzie ndị Juu

2. Ike nke Okwu Chineke: Otú Okwu Chineke si gbanwee akụkọ ihe mere eme

1. Ndị Rom 9: 4-5 - "Ha bụ ụmụ Izrel, ọ bụkwa ha nwe nkuchi, ebube, ọgbụgba ndụ, inye iwu, ofufe, na nkwa. Ọ bụ ha nwe nna ochie, ndị sitere n'agbụrụ ha. , dị ka anụ ahụ́ si dị, bụ Kraịst ahụ, bụ́ Chineke nke ihe nile, onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi.

2. Diuterọnọmi 4:5-8 - "Lee, ezíwom unu ukpuru na ukpuru, dika Jehova, bú Chinekem, nyerem iwu, ka i we me ha n'ala ahu nke unu nābà nime inweta ya: debe ha, me kwa ha. n'ihi na nke ahu gābu amam-ihe-unu na nghọta-unu n'anya ndi nile di iche iche; N'ihi na òle mba uku di nke nwere chi di ya nso, dika Jehova, bú Chineke-ayi, di ayi, mb͕e ayi gākpọku Ya? n'ihu gi taa?"

Ndị Rom 3:3 Gịnị ma ọ bụrụ na ụfọdụ ekwetaghị? ekweghi-ekwe-ha, ọ̀ gēme ka okwukwe Chineke ghara idi irè?

Pọl na-ajụ mmetụta ekweghị ekwe nwere n'ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke.

1. Okwukwe nke Chineke na-adịghị ada ada: Ndị Rom 3:3

2. Ike ekweghị ekwe: Gịnị Ka Ọ Pụtara nye Anyị?

1. Aisaia 40:8 – “Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo: ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.”

2. Ndị Hibru 11:6 - "Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

Ndị Rom 3:4 Chineke ekwela: e, ka Chineke bụrụ onye eziokwu, ma onye ọ bụla bụ onye ụgha; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ka ewe gua gi n'onye ezi omume n'okwu-ọnu-gi nile, Ka ewe meri gi mb͕e anēkpe gi ikpé.

Chineke na-abụ eziokwu mgbe niile, ọ bụrụgodị na onye ọ bụla bụ onye ụgha.

1: Họrọ eziokwu karịa ụgha, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike ime.

2: Eziokwu Chineke enweghị ike ịgbanwe, ọ ga-emekwa ka anyị nwere onwe anyị.

Abụ Ọma 119:142 - Ezi omume gị bụ ezi omume ebighị ebi, iwu gị bụkwa eziokwu.

2: Jọn 8:31-32 - Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu kwa ndi nēso uzọm n'ezie; unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu nwere onwe-unu.

Ndị Rom 3:5 Ma ọ bụrụ na ajọ omume anyị na-egosi ezi omume Chineke, gịnị ka anyị ga-ekwu? Chineke, ọ̀ bu onye ajọ omume, bú onye nābọ̀ ọ́bọ̀? (Ana m ekwu dị ka nwoke)

A na-egosipụta ezi omume Chineke n’ihu ajọ omume, ma nke ahụ ọ̀ na-eme ka Chineke bụrụ onye ajọ omume n’ihi ịbọ ọbọ?

1. Ezi omume Chineke n'ụwa ajọ omume

2. Ịbọ ọbọ nke ikpe ziri ezi nke Chineke

1. ABÙ ỌMA 145:17- Onye ezi omume ka Jehova bu n'uzọ-Ya nile, Ọ di kwa nsọ n'ọlu-Ya nile.

2. Aisaia 61:8 - N'ihi na Mu onwem, bú Jehova, hu ikpé ziri ezi n'anya, akpọrọm ipunara madu ihe n'ihi àjà-nsure-ọku; M'gēme kwa ka ọlu-ha guzosie ike n'ezi-okwu, Mu na ha gāb͕a kwa ndu ebighi-ebi.

Ndị Rom 3:6 Chineke ekwela: nʼihi na olee otú Chineke ga-esi kpe ụwa ikpe?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka ihe ga-esi na Chineke ekpeghị ụwa ikpe.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke zuru okè—Ndị Rom 3:6

2. Ihe Mere Anyị Ji Mkpa Ikpe Chineke—Ndị Rom 3:6

1. Eklisiastis 12:14 - “N'ihi na Chineke ga-eme ka omume ọ bụla baa n'ikpe, ya na ihe nzuzo ọ bụla, ma ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ.”

2. Aisaia 33:22 - “N'ihi na Jehova bu onye-ikpe-ayi; Jehova bu onye nēnye ayi iwu; Jehova bu eze-ayi; ọ ga-azọpụta anyị.”

Ndị Rom 3:7 N'ihi na asi na ezi-okwu nke Chineke riri nne kari site n'okwu-ugha nkem rue otuto-Ya; gini mere anēkpe kwam ikpé dika onye-nmehie?

Pọl na-ajụ ihe mere e ji na-ekpe ya ikpe dị ka onye mmehie n’agbanyeghị na ụgha ya amụbaala eziokwu nke Chineke ma wetara ya otuto.

1. "Mgbagwoju anya nke Mmehie: Ihe A Ga-eme Mgbe Eziokwu nke Chineke Na-abawanye Site n'Emehie Anyị"

2. "Ihe nhụsianya nke Mmehie: Mgbe Ime Ihe Na-ezighị ezi na-abawanye ezi omume nke Chineke"

1. Ndị Rom 4: 7-8 - "Ngọzi na-adịrị ndị a gbaghaara mmebi iwu ha, ndị ekpuchikwara mmehie ha: Ngọzi na-adịrị onye Jehova na-agaghị agụta mmehie ya megide."

2. 1 Jọn 1:8-10 - "Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-aghọgbu onwe anyị, na eziokwu adịghị n'ime anyị. anyị pụọ n'ajọ omume niile."

Ndị Rom 3:8 Ma eleghị anya, (dị ka a na-akọ anyị nkwutọ, ma dị ka ụfọdụ na-ekwu na anyị na-ekwu,) Ka anyị mee ihe ọjọọ, ka ezi ihe wee bịa? onye ikpe ya ziri ezi.

Ụfọdụ ndị mmadụ ebubo ụgha na-akọ na Ndị Kraịst na-akwado ime ihe ọjọọ ka ihe ọma wee bịa, ma nke a abụghị eziokwu na ndị kweere na nke a nwere nnọọ ikpe.

1. Ike Okwu: Olee otú ịgba asịrị na nkwutọ pụrụ isi mee ka anyị ghọtahie okwukwe anyị

2. Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha: Otu esi amata na jụ ụgha banyere okwukwe anyị

1. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire: Ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

2. Ndị Galetia 1:6-9 - Ọ nāju m anya na unu esiwo n'ebe Onye kpọworo unu ba n'amara Kraist pua ngwa ngwa otú a rue ozi ọma ọzọ: nke nābughi ihe ọzọ; ma e nwere ụfọdụ ndị na-enye unu nsogbu, na-achọkwa ịgbagọ ozi-ọma nke Kraịst. Ma ọ buru na ayi onwe-ayi, ma-ọbu mọ-ozi nke sitere n'elu-igwe, nēzisa unu ozi ọma ọ bula ọzọ ma-ọbughi nke ayi kwusara unu, ka ọ buru ihe anābu ọnu. Dị ka anyị kwuru na mbụ, otú a ka m na-ekwukwa ọzọ, sị, Ọ bụrụ na onye ọ bụla ezisa unu ozi ọma ọ bụla ọzọ karịa nke unu natara, ya bụrụ ihe a bụrụ ọnụ.

Ndị Rom 3:9 Gịnịzi? ànyị ka ha mma? Ee e, ma-ọbụghị ma ọlị: n’ihi na anyị anwalewo mbụ ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ na ha nile nọ n’okpuru mmehie;

Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ nọ n’okpuru mmehie ma ọ dịghị onye ka ibe ya mma.

1. Ọ dịghị onye ka Mmehie - Ndị Rom 3:9

2. Ha niile Hara n'ihu Chineke - Ndị Rom 3:9

1. Ndị Galetia 3:28 – Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi nwoke ma-ọbu onye nwere onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2. Jemes 2:1 – Umu-nnam, unu enwela okwukwe nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye-nwe ebube, n'iru madu.

Ndị Rom 3:10 Dị ka e dere, sị: “Ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghị, ọ dịghị otu.

Ọ dịghị onye bụ onye ezi omume, dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo.

1. "Ike nke Okwu Chineke: Ịmata Ajọ omume Anyị"

2. "Ebere Chineke: Imeri Ajọ omume Anyị"

1. Abụ Ọma 14:3 - "Ha nile ewezugawo onwe-ha, ha nile aghọwo ihe ruru árú: ọ dighi onye nēme ezi ihe, ọ dighi kwa otù onye."

2. Ndị Rom 5:20 - "Ọzọkwa, iwu batara, ka mmebi iwu wee baa ụba.

Ndị Rom 3:11 Ọ dịghị onye na-aghọta, ọ dịghịkwa onye na-achọ Chineke.

Ọ dịghị onye nwere ike ịghọta ma ọ bụ chọọ Chineke n'onwe ya.

1. "Chọọ Chineke: Ụzọ Nghọta"

2. "Ịchọ Chineke: Ụzọ Amamihe"

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2. Ilu 8:17 - "Ahụrụ m ndị hụrụ m n'anya n'anya, ndị na-achọkwa m nke ọma na-achọta m."

Ndị Rom 3:12 Ha niile esiwo n'ụzọ pụọ, ha aghọwo ndị na-abaghị uru n'otu; ọ dighi onye nēme ezi ihe, ọ dighi kwa otù onye.

Madu nile bu ndi nādighi-aba urù, we kpafue n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọ dighi onye ọ bula puru ime ezi ihe.

1. Ike nke Mmehie: Ịghọta mmetụta na-emebi emebi nke ọdịda

2. Amara na Eziokwu: Ịmụta ịnabata ma maka ezi ịdị nsọ

1. Ndị Rom 5:12-14, “Ya mere, dị nnọọ ka mmehie si n'otu mmadụ bata n'ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile n'ihi na mmadụ niile mehiere, n'ihi na n'ezie mmehie dị n'ụwa tupu e kee iwu iwu. e nyere, ma a dịghị agụ mmehie n’ebe iwu na-adịghị. Ma ọnwụ wee bụrụ eze site na Adam ruo na Mosis, ọbụna n'isi ndị mmehie ha na-adịghị ka njehie Adam, onye bụ ihe atụ nke onye ahụ gaje ịbịa.”

2. Abụ Ọma 14:1-3 , “Onye-nzuzu na-ekwu n'obi ya, Ọ dịghị Chineke dị.” Ha emebiwo, ha nēme ihe-árú; ọ dighi onye nēme ezi ihe. Jehova si n'elu-igwe lekwasi umu madu anya, Ihu ma ọ di onye nāghọta ihe, bú ndi nāchọ Chineke. Ha nile ewezugawo onwe-ha; ha emebiwo ọnụ; ọ dịghị onye na-eme ezi ihe, ọ dịghịkwa otu onye.”

Ndị Rom 3:13 akpịrị ha bụ ili ghere oghe; ha ejiriwo ire-ha ghọ aghughọ; nsi nke aju-ala di n'okpuru eb͕ub͕ere-ọnu-ha:

Akụkụ ahụ na-ekwu maka okwu aghụghọ na omume aghụghọ nke a na-atụnyere nsi.

1: Anyị kwesịrị ịkpachara anya mgbe niile maka okwu na omume anyị, n'ihi na ha nwere ike ịdị ka nsị nye ndị ọzọ.

2: Ka anyị gbasie mbọ ike na-akwụwa aka ọtọ na ezi obi n’ihe niile anyị na-eme, n’ihi na okwu anyị na omume anyị kwesịrị ịbụ ngọzi ọ bụghị ihe ọnụ.

1: Jemes 3: 5-9 - Anyị aghaghị ịkpachara anya maka okwu ndị na-esi n'ọnụ anyị pụta, n'ihi na ha nwere ike ime ihe ọjọọ.

Ilu 12:18-18 IGBOB - Okwu onye-nzuzu nāb͕a dika mma-agha: Ma ire ndi mara ihe nēweta ọgwụgwọ.

Ndị Rom 3:14 Onye ọnụ ya juputara n'ọbụbụ ọnụ na ilu.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ndị ọnụ ha jupụtara n'ọnụ na ọnụma.

1. Ịmụta ikwu okwu ndụ: Ike nke Okwu ziri ezi

2. Kwe Ka Okwu Gị Dị Nwunye: Na-eme Njide Onwe Onye n'Okwu Okwu

1. Jems 3:5-10

2. Ndị Kọlọsi 4:6

Ndị Rom 3:15 Ụkwụ ha dị ngwa ịwụfu ọbara.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịdị ngwa nke ndị mmadụ ịkwasa ọbara.

1. A maka mkpa ọ dị ichebe obi anyị na uche anyị pụọ n'echiche na omume ime ihe ike.

2. A na ike nke mgbapụta na ike ịhọrọ ndụ nke udo karịa ndụ ime ihe ike.

1. Ilu 4:23 - Chebe obi gị karịa ihe niile, n'ihi na ọ na-ekpebi ụzọ ndụ gị.

2. Aisaia 43:25 - Mu onwem bu onye nēhichapu njehie nile unu, n'ihi Mu onwem, na echeghi kwa nmehie nile unu ọzọ.

Ndị Rom 3:16 Nbibi na nhụsianya dị nʼụzọ ha.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mbibi na nhụsianya ịnọ n'ụzọ nke ndị na-adịghị eso Chineke.

1: Soro Chineke na Ụzọ Ya Inwe Udo na Ọṅụ

2: Nbibi na nhụsianya adịghị anya n'ebe ndị na-agbakụta Chineke azụ

1: Jeremaia 17:5-8 - Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mbibi na-esochi ndị ahụ na-ewezuga onwe ha n'ebe Chineke nọ.

2: Abụ Ọma 1:1-3 - Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ngọzi na-abịara ndị na-atọ ụtọ iwu Chineke.

Ndị Rom 3:17 Ma ha amataghị ụzọ udo.

Nsonaazụ nke amaghị ụzọ udo dị egwu.

1. Mkpa ọ dị ịmara ụzọ udo.

2. Ihe na-efu nke amaghị ụzọ udo.

1. Aisaia 59:8-Ha amaghi uzọ udo, ọ dighi kwa ikpé ziri ezi di n'ije-ha: ha emewo ka okporo-uzọ nile ha b͕agọ ab͕agọ: onye ọ bula nke nēje nime ya agaghi-ama udo.

2. Abụ Ọma 119:165 – Udo uku ka ha nwere, bú ndi nāhu iwu-Gi n'anya: Ọ dighi kwa ihe ga-emejọ ha.

Ndị Rom 3:18 Egwu Chineke adịghị n’anya ha.

Ndị mmadụ na-eme ihe n'atụghị egwu Chineke ma ọ bụ ikpe Ya.

1. Egwu Jehova: Ndabere nke Ndụ Na-amị mkpụrụ

2. Chineke Na-ele: Otu esi ebi ndụ n'ihu Onye Pụrụ Ime Ihe Nile

1. Ilu 9:10 – Mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ, ma ihe ọmụma nke Onye Nsọ bụ nghọta.

2. Abụ Ọma 111:10 - Ịtụ egwu Jehova bụ mmalite amamihe; ndị niile na-eme ya nwere ezi nghọta. Otuto ya na-adịru mgbe ebighị ebi!

Ndị Rom 3:19 Ugbu a anyị maara na ihe ọ bụla iwu kwuru, ọ na-agwa ndị nọ n'okpuru iwu, ka e wee mechie ọnụ ọ bụla, ka ụwa niile wee bụrụ ndị ikpe mara n'ihu Chineke.

Iwu ahụ metụtara mmadụ niile na mmadụ niile bụ ndị ikpe mara n'ihu Chineke.

1. Ike nke iwu na otu o siri metụta anyị niile.

2. Olee otú ịbụ ndị ikpe mara n’ihu Chineke si eme ka anyị bịarukwuo ya nso.

1. Abụ Ọma 51:3 - N'ihi na amawom njehiem nile: Nmehiem di kwa n'irum mb͕e nile.

2. Jemes 2:10 - N'ihi na onye ọ bụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma na-asụ ngọngọ n'otu ihe, ikpe mara ya niile.

Ndị Rom 3:20 Ya mere, site nʼọrụ nke iwu, a gaghị agụ mmadụ ọ bụla nʼonye ezi omume nʼihu ya: nʼihi na ọ bụ site nʼiwu ka e ji mara mmehie.

Ọ dịghị onye a pụrụ ịkpọ onye ezi omume n’ihu Chineke site n’irube isi n’iwu; kama, ọ na-eweta naanị ihe ọmụma banyere mmehie.

1. Iwu ahụ na-ekpughe mkpa anyị nwere maka onye nzọpụta

2. Nnwere onwe nke amara

1. Ndị Galetia 2:16 – Ebe anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerewokwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gua anyị na ndị ezi omume, ma ọ bụghị. site n'ọlu nke iwu: n'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume.

2. ABÙ ỌMA 51:4-Gi ka m'mehieworo megide, nání Gi, M'me kwa ihe ọjọ a n'anya-Gi: Ka ewe gua Gi n'onye ezi omume mb͕e I nēkwu okwu, Ka ewe ghọ onye doro anya mb͕e I nēkpe ikpe.

Ndị Rom 3:21 Ma ugbu a, ezi omume nke Chineke na-apụta ìhè ma e wezụga iwu, ebe iwu na ndị amụma gbara ama;

Ekpughere ezi omume nke Chineke ma ewezuga iwu, ma iwu na ndị amụma buru amụma ya.

1. Ezi omume Chineke kariri iwu

2. Azọpụtara anyị site na amara site n'okwukwe

1. Ndị Galetia 2:16 – Ebe anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerewokwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gua anyị na ndị ezi omume, ma ọ bụghị. site n'ọlu nke iwu: n'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Rom 3:22 Ọbụna ezi omume nke Chineke nke sitere nʼokwukwe nke Jisus Kraịst dịịrị ndị nile kwere ekwe, nʼihi na ọ dịghị ihe dị iche.

Amaokwu a na-emesi ike na onye ọ bụla nke kwere na Jizọs Kraịst ga-anata ezi omume nke Chineke, n'agbanyeghị ụdị ọ bụla ha nwere.

1. Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu—Ndị Rom 3:22

2. Jizọs Kraịst bụ ụzọ nke ezi omume - Ndị Rom 3:22

1. Ndị Galetia 2:16 – “Ebe anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerekwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gu anyị n'onye ezi omume, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu: n'ihi na site n'ọrụ nke iwu, ọ dịghị onye a ga-agụ n'onye ezi omume."

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

Ndị Rom 3:23 N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha erubeghịkwa otuto Chineke;

Onye ọ bụla emehiewo ma ghara iru ebube Chineke.

1. Eziokwu nke Mmehie na ihe ga-esi na ya pụta

2. Ngwa ngwa nke mgbanwe na olileanya nke mgbaghara

1. Aisaia 59:2 - "Ma ajọ omume unu emewo nkewa n'etiti unu na Chineke unu, na mmehie unu ezonariworị unu iru ya nke mere na ọ dịghị anụ."

2. Ndị Hibru 4:16 - "Ka anyị wee jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere na ịhụ amara inye aka n'oge mkpa."

Ndị Rom 3:24 A na-agụkwa ha nʼonye ezi omume nʼefu site nʼamara ya site na mgbapụta ahụ nke dị nʼime Kraịst Jisọs.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na a na-agụ ndị kwere ekwe n'onye ezi omume site n'amara Chineke site na mgbapụta ahụ dị na Kraịst Jizọs.

1. Ike nke Amara: Ka amara Chineke si zie anyị ezi

2. Mgbapụta Site n'aka Jizọs: Otú Jizọs Si Azọpụta Anyị Na Mmehie

1. Ndị Efesọs 2:8-9 “N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

2. Taịtọs 3:5-7 “Ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị rụrụ n'ezi omume ka Ọ zọpụtara anyị, kama dị ka ebere Ya si dị, site n'ịsachapụ nke ọhụrụ na ime ka mmụọ nsọ dị ọhụrụ, onye ọ wụkwasịrị anyị n'ụba site n'aka anyị. Jisus Kraist Onye-nzọputa-ayi, ka ewe gua ayi na ndi ezi omume site n'amara-Ya, ka ayi we buru ndi-nketa dika olile-anya nke ndu ebighi-ebi si di.

Ndị Rom 3:25 Onye Chineke debere ka ọ bụrụ ihe udo site n'okwukwe n'ọbara ya, ikwupụta ezi omume ya maka ngbaghara mmehie ndị gara aga, site na ntachi obi nke Chineke;

Chineke emeela ka anyị nwee ike ịgbaghara anyị mmehie anyị site n’izite Jizọs ka ọ bụrụ àjà maka anyị. Anyị nwere ike ịnata mgbaghara a site n'okwukwe na Jizọs na ọbara ya.

1. Ike Obe: Otu Ịnabata Àjà Jizọs Si Weta Mgbaghara

2. Ịchọta Ike n'Okwukwe: Otú Ịkwenye ná Àjà Jizọs Si Enyere Anyị Imeri Mmehie Anyị

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndị Hibru 9:22 - N'ezie, iwu kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ka e ji ọbara mee ka ọ dị ọcha, ma ọ bụrụ na a kwafuru ọbara adịghị mgbaghara.

Ndị Rom 3:26 Ikwuwapụta, Ana m ekwu, n'oge a ezi omume ya, ka o wee bụrụ onye eziomume na onye ezi omume nke onye kwere na Jizọs.

Ekwuwapụtara ezi omume Chineke site n’aka Jizọs, onye na-agụ ndị kwere na Ya n’onye ezi omume.

1. Ike nke izi ezi nke Jisos: Otu esi enweta onyinye nke ezi omume

2. Kwere na Jizọs: Ịnara Ụgwọ Ọrụ nke Okwukwe

1. Isaiah 45:25 - "N'ime Jehova ka a ga-agụ ụmụ Izrel nile na ndị ezi omume, ha ga-anya isi."

2. Ndị Galetia 2:16 - "Anyị ekwerewo na Kraịst Jizọs, ka e wee gua anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe na Kraịst, ọ bụghịkwa n'ọrụ nke iwu, n'ihi na ọ dịghị onye a ga-eji n'ọrụ nke iwu bụrụ onye ezi omume."

Ndị Rom 3:27 Oleekwanụ ebe ịnya isi dị? Ewepụla ya. Site n'iwu dị aṅaa? nke ọrụ? É-è: kama ọ bu n'iwu nke okwukwe.

Ọ dịghị onye pụrụ ịnya isi maka inweta nzọpụta site n'ọrụ nke aka ya. A na-enweta nzọpụta naanị site n'okwukwe.

1. Ike nke okwukwe na nzọpụta

2. Nganga na Nzọpụta

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Galetia 2:16 – Ma anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama site n'okwukwe na Jizọs Kraịst, otú ahụ ka anyị onwe anyị kwerekwa na Kraịst Jizọs, ka ewe gua anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe na Kraịst, ọ bụghị site n'ọrụ. nke iwu, n’ihi na site n’ọrụ nke iwu, ọ dịghị onye a ga-agụ n’onye ezi omume.

Ndị Rom 3:28 Ya mere, anyị na-ekwu na a na-agụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe ma ọ bụrụ na ọ bụghị omume nke iwu.

A na-agụ ụmụ mmadụ na ndị ezi omume site na mmehie ya site n'okwukwe na Chineke, ọ bụghị site n'ịgbaso iwu nke Agba Ochie.

1. Onyinye nke izi ezi site na okwukwe na Chineke

2. Otu esi enweta onyinye nke izi ezi

1. Ndị Galetia 2:16 – “Ebe anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerekwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gu anyị n'onye ezi omume, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu: n'ihi na site n'ọrụ nke iwu, ọ dịghị onye a ga-agụ n'onye ezi omume."

2. Jemes 2:17-18 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

Ndị Rom 3:29 Ọ̀ bụ Chineke nke naanị ndị Juu? Ọ̀ bughi kwa onye mba ọzọ? Ee, nke ndị Jentaịlụ kwa:

Pọl na-ajụ ma Chineke ọ̀ bụ nanị Chineke nke ndị Juu ka ọ̀ bụ na Ọ bụkwa Chineke nke ndị Jentaịl. Ọ na-ekwusi ike na Chineke bụkwa Chineke nke ndị Jentaịlụ n'ezie.

1. Chineke bụ Chineke nke ihe niile: A na Ndị Rom 3:29 na eluigwe na ụwa nke ịhụnanya Chineke.

2. Ọ dịghị onye a napụrụ: A na Ndị Rom 3:29 na inclusivity nke alaeze Chineke.

1. Ọrụ 10:34-35 - Ọhụụ Pita banyere anụmanụ, na-egosi na ọ bụghị naanị otu ndị ka Chineke nọ.

2. Ndị Efesọs 2:14-18 - Ozizi Pọl na Chineke emewo ma ndị Juu na ndị Jentaịl ka ha bụrụ otu ahụ.

Ndị Rom 3:30 Nʼihi na ọ bụ otu Chineke, onye ga-agụ ndị e biri úgwù nʼonye ezi omume site nʼokwukwe, na ndị e birighị úgwù nʼonye ezi omume site nʼokwukwe.

Otu Chineke na-agụ ma ndị e biri úgwù na ndị e biri úgwù n'onye ezi omume site n'okwukwe.

1: Ịtụkwasị obi na Chineke bụ naanị ụzọ a ga-esi bụrụ onye ezi omume.

2: N'agbanyeghị ọnọdụ anụ ahụ anyị, okwukwe bụ isi ihe na-eweta nzọpụta.

1: Ndị Galetia 3:28 - Ọ dighi onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2: Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Rom 3:31 Ànyị ga-esikwa nʼokwukwe mebie iwu ahụ? Chineke ekwela: e, ayi na-eguzobe iwu.

Pọl na-ekwupụta na okwukwe na Jizọs adịghị emebi iwu ahụ, kama ọ na-akwado ya.

1. “Iwu na Ịhụnanya: Otú Anyị Si Kwado Okwu Chineke”

2. “Ibi Ndụ Site n’Okwukwe: Otú Anyị Si Mezue Iwu”

1. Ndị Galeshia 5:14-15, "N'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị." Ma ọ buru na unu ata ibe-unu aru, nēripia kwa ibe-unu, lezienu anya ka unu ghara imerita ibe-unu.

2. Matiu 5:17-20, “Unu echela na abiaram ibibi Iwu ahu ma-ọbu ndi-amuma; Abịaraghị m ikpochapụ ha kama imezu ha. N'ihi na n'ezie, asim unu, rue mb͕e elu-igwe na uwa gabigara, ọ dighi otù ihe-ọtùtù ma-ọbu ntupọ gāgabiga n'iwu ahu rue mb͕e emezuru ihe nile. Ya mere, onye ọ bụla nke ga-ahapụ otu n'ime ihe ndị kasị nta n'ime iwu ndị a ma na-akụziri ndị ọzọ ime otu ihe ahụ, a ga-akpọ ya onye nta n'alaeze elu-igwe: ma onye ọ bụla nke na-eme ha ma na-akụziri ha, a ga-akpọ onye ukwu n'alaeze elu-igwe. N'ihi na asim unu, Ọ buru na ezi omume-unu kari nke ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe ma-ọli.

Ndị Rom 4 gara n’ihu n’okwu Pọl banyere izi ezi site n’okwukwe, na-eji Abraham na Devid mee ihe atụ iji gosi na a na-agụ ezi omume site n’okwukwe, ọ bụghị ọrụ ma ọ bụ nrube isi n’iwu.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl jụrụ ihe anyị nwere ike ikwu banyere Ebreham, nna nna anyị n’anụ ahụ́. Ọ na-ekwusi ike na ọ bụrụ na e nyere Ebreham n’onye ezi omume site n’ọrụ, o nwere ihe ọ ga-anya isi ma ọ bụghị n’ihu Chineke. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu 'Abraham kwere na Chineke, e weere ya dị ka ezi omume' (Ndị Rom 4:1-3). Pọl na-akọwa na ụgwọ ọrụ onye ọrụ kwesịrị ya dị ka ọrụ ọ bụghị onyinye ebe onye na-adịghị arụ ọrụ ma tụkwasị Chineke obi na-agụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke n'onye ezi omume na-agụ okwukwe ha dị ka ezi omume (Ndị Rom 4:4-5).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 6-15, Pọl wetara ihe atụ ọzọ sitere na Agba Ochie—Eze Devid – onye na-ekwukwa gọzie ndị Chineke kwuru na ezi omume ma e wezụga ọrụ na-asị ‘Ngọzi na-adịrị ndị a gbaghaara mmebi iwu ha bụ́ ndị e kpuchiri mmehie ha bụ onye a gọziri agọzi onye. mmehie Jehova agaghị agụ ya ma ọlị’ (Ndị Rom 4:6-8). O kwuziri okwu banyere ibi úgwù, na-arụ ụka na ọ bụ ihe ịrịba ama nke ezi omume Ebreham nwere site n'okwukwe mgbe ọ ka na-ebighị úgwù. Ya mere, ọ ghọrọ nna ha nile kwere na ọ bụ ezie na ha bụ ndị a na-ebighị úgwù ka e wee gụọ ezi omume na ha bụkwa nna ndị e biri úgwù, ndị na-abụghị nanị ndị e biri úgwù ma na-agbasokwa nzọụkwụ okwukwe nna anyị Abraham nwere tupu e biri ya úgwù (Ndị Rom 4:9-12). Nkwa ahụ e kwere Ebreham na ụmụ ya sitere n'ezi omume nke okwukwe kama ịrapagidesi ike n'iwu.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke iri na isii gaa n’ihu, Pọl kọwara n’ụzọ zuru ezu ka nkwa a si abịa site n’okwukwe ka e wee jide n’aka na ụmụ Abraham niile—ọ bụghị naanị ndị nọ n’okpuru iwu kamakwa ndị nwere okwukwe dịka Abraham nna anyị niile na-ahụ ụzọ Onye ahụ kwere—Chineke na-enye ndụ. oku nwuru anwu ihe adigh adigh megide olile anya kwere olile anya aburu nna otutu mba dika nkwa 'Otú a ka nkpuru gi ga-adi.' N’emeghị ka okwukwe ya ghara ịda mbà n’obi chere ahụ́ ya dị mma nke nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ na ọ dị ihe dị ka narị afọ Sera nwụrụ anwụ kụgharịrị site n’ekweghị ekwe n’ihe banyere nkwa Chineke mere ka okwukwe ya sikwuo ike nyere Chineke otuto n’ịbụ onye kwenyesiri ike na Chineke mere ihe e kwere ná nkwa mere ‘e weere ya dị ka ezi omume. ' Okwu ndị a 'e dere ya naanị n'ihi ya' a ga-edekwa ha na anyị kwere na O mere ka Jizọs Onyenwe anyị si na ndị nwụrụ anwụ kpọpụtara n'ọnwụ mmehie anyị mere ka anyị dị ndụ n'onye ezi omume (Ndị Rom 4:16-25).

Ndị Rom 4:1 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu na Ebreham, bụ́ nna anyị, n’ihe gbasara anụ ahụ́, chọtara ya?

Ebreham bụụrụ ihe nlereanya nke okwukwe n’anya Chineke.

1. Okwukwe Abraham: Ihe Nlereanya Maka Anyị niile

2. Ịnata nkwa Chineke site n'okwukwe

1. Jenesis 15:6 - O we kwere na Jehova; o we gua ya nye ya n'ezi omume.

2. Ndị Hibru 11:8-10 - Site n'okwukwe Abraham, mb͕e akpọrọ ya ka ọ pua n'ebe ọ gānara ibu ihe-nketa, we rube isi; o we pua, nāmaghi ebe ọ nāga. N'okwukwe ka Ọ nọ dika ọbìa n'ala nkwa ahu, dika ọ nọ n'ala ọzọ, nēbi kwa n'ulo-ikwū, ya na Aisak na Jekob, bú ndi ha na ha nēnwekọ nke otù nkwa ahu: n'ihi na ọ nēle anya obodo nke nwere ntọ-ala, nke Chineke bu onye nēwu ya na onye meworo ya.

Ndị Rom 4:2 N'ihi na asi na aguru Abraham n'onye ezi omume site n'ọlu, o nwere ihe ọ gēnwe isi; ma ọ bughi n'iru Chineke.

E nweghị Abraham n’onye ezi omume site n’ọrụ ya, kama site n’okwukwe ya na Chineke.

1. Okwukwe na Chineke na-eduba n'onye ezi omume

2. Ezi-omume anaghị esite n'ọrụ

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Jemes 2:24 - "Unu na-ahụkwa na a na-eji ọrụ gu mmadụ n'onye ezi omume, ọ bụghịkwa naanị site n'okwukwe."

Ndị Rom 4:3 Nʼihi na gịnị ka akwụkwọ nsọ na-ekwu? Abraham we kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume.

Chineke gụrụ Abraham dị ka onye ezi omume n’ihi okwukwe na okwukwe ya.

1. Ike nke Okwukwe - Otu okwukwe na Chineke nwere ike isi nweta ngọzi na-enweghị atụ.

2. Ezi omume nke Chineke - Ịghọta ihe ọ pụtara ịbụ onye ezi omume site na Chineke.

1. Ndị Rom 4:3 - N'ihi na gịnị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru? Abraham we kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume.

2. Ndị Hibru 11:8 - Site n'okwukwe Abraham, mb͕e akpọrọ ya ka ọ pua n'ebe ọ gānara ka ọ buru ihe-nketa, we rube isi; o we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

Ndị Rom 4:4 Ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ ka a na-agụtaghị ụgwọ ọrụ dị ka amara, kama ọ bụ ụgwọ.

Pọl kọwara na a na-akwụ ndị na-arụ ọrụ ụgwọ ọrụ ọ bụghị dị ka amara, kama dịka ụgwọ e ji ha.

1. Uru Ọlụ bara: Chineke na-akwụ ndị na-arụsi ọrụ ike ụgwọ ọrụ

2. Amara nke Chineke: Ịmụta ibi ndụ na ekele

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2. Eklisiastis 9:10 - "Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, jiri ike gị dum mee ya: n'ihi na n'alaeze nke ndị nwụrụ anwụ, ebe ị na-aga, ọ dịghị ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe."

Ndị Rom 4:5 Ma onye na-adịghị arụ ọrụ, ma kwere na onye na-agụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke n'onye ezi omume, a na-agụ okwukwe ya dị ka ezi omume.

Chineke na-ekwu ezi omume nye ndị kwere na Ya ma ghara ịdabere n'ọrụ nke ha.

1. Okwukwe: Onyinye Si n'aka Chineke

2. Ihe         I gwà ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 5:1 - Ya mere, ebe aguru ayi na ndi ezi omume site n'okwukwe, ayi na Chineke diri udo site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Ndị Rom 4:6 Dị ka Devid na-akọwakwa ngọzi nke nwoke ahụ, bụ́ onye Chineke gụrụ ezi omume nye ya nʼejighị ọrụ ya.

Pọl na-emesi ike mkpa nke okwukwe ọ bụghị ọrụ ma a bịa n'ezi omume n'ihu Chineke.

1: Okwukwe n’elu ọrụ – Ndị Rom 4:6

2: Ngọzi nke ezi omume na-enweghị ọrụ - Ndị Rom 4: 6

1: Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na ọ bu amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2: Ndị Galetia 2:16 - Ebe anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerekwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gua anyị na ndị ezi omume, ọ bụghịkwa. site n'ọlu nke iwu: n'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume.

Ndị Rom 4:7 na-asị, Ngọzi na-adịrị ndị agbagharala ajọ omume ha, ndị ekpuchikwara mmehie ha.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee ekele maka mgbaghara nke mmehie ha sitere n'aka Chineke.

1. "Nwee Obi Ụtọ Maka Mgbaghara: Inweta Ngọzi nke Ịbụ Amara Chineke kpuchie"

2. "Ibi ndụ na nnwere onwe nke mgbaghara: na-aṅụrị ọṅụ na ịsachapụ mmehie."

1. Abụ Ọma 103:12 – Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si dị n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

2. Aisaia 43:25 - Mu onwem, ma Mu onwem, bu onye ahu Nke nēhichapu njehie-gi nile n'ihi Mu onwem, M'gaghi-echeta kwa nmehie-gi nile.

Ndị Rom 4:8 Ngọzi na-adịrị onye Onyenwe anyị na-agaghị agụta mmehie.

Ebe Chineke anaghị agụ mmehie nke ndị tụkwasịrị ya obi.

1. Ike Okwukwe: Otú Ịtụkwasị Obi na Chineke si eme ka anyị nwere onwe anyị ná mmehie

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ebere nke Chineke: Ịchọta nkasi obi na mgbaghara Ya

1. Abụ Ọma 32:1-2 “Onye ihe a gọziri agọzi ka ọ bụ onye agbagharaworo njehie ya, onye ekpuchirikwara mmehie ya. Ngọzi na-adịrị onye Jehova na-agụghị mmehie ya n’ahụ́ ha.”

2. Aisaia 43:25 “Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu unu, n'ihi mụ onwe m, na-echetakwaghị mmehie unu ọzọ."

Ndị Rom 4:9 Ya mere ngọzi a na-abịakwasị naanị ndị e biri úgwù ma ọ bụ ndị e birighị úgwù? n'ihi na ayi nāsi na ewere okwukwe nye Abraham dika ezi omume.

Pọl na-ajụ ma ngọzi nke ezi omume na-abịara naanị ndị e biri úgwù, ma ọ bụ ma ndị e biri úgwù ma ndị kwere ekwe a na-ebighị úgwù.

1. Ha niile na-agọzi otuto site n'okwukwe na Jizọs

2. Ike nke Okwukwe n'elu ibi úgwù

1. Ndị Galetia 3:6-9 - "Ọbụlagodi dịka Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya n'ezi omume: Ya mere maranu na ndi sitere n'okwukwe, ndi ahu bu umu Abraham. Ọ gāgu kwa mba nile n'onye ezi omume site n'okwukwe, nēzisa ozi-ọma ahu nye Abraham, si, Nime gi ka agāgọzi mba nile.

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? Okwukwe pụrụ ịzọpụta ya? Otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuo afọ, ma unu enyeghị ha ihe ahụ a chọrọ, gịnị ka ọ bara?”+ Ya mere, okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ. ịnọ naanị ya."

Ndị Rom 4:10 Olee otú e si were gụọ ya? mb͕e ọ nọ n'obibì-úgwù, ma-ọbu mb͕e ọ nọ n'ebighi-úgwù? Ọ bughi n'obibì-úgwù, kama n'ebighi-úgwù.

Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom na-akọwa na izi ezi adabereghị na ibi úgwù, kama ọ bụ okwukwe na Kraịst.

1. Okwukwe bụ ntọala nke izi ezi

2. Ike Ebighị úgwù

1. Ndị Galeshia 2:15-16 – “Anyị bụ́ ndị Juu site n’ọmụmụ, na-abụghị ‘ndị mmehie bụ́ ndị Jentaịl’ maara na a             ghị    g mmadụ onye ezi omume site n’ọlu nke iwu, kama ọ site n’okwukwe nime Jisus Kraist. Ya mere, anyị onwe anyị enwewokwa okwukwe na Kraịst Jizọs ka e wee gua anyị na ndị ezi omume site n’okwukwe na Kraịst, ọ bụghị site n’ọrụ nke iwu, n’ihi na a gaghị agụ onye ọ bụla n’onye ezi omume site n’ọrụ nke iwu.”

2. Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara na e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi."

Ndị Rom 4:11 O we nara ihe-iriba-ama nke obibì-úgwù, akara nke ezi omume nke okwukwe ahu nke o nwere n'ebighi úgwù: ka o we buru nna nke ndi nile kwere, ọ bu ezie na ebìghi ha úgwù; ka ewe gua kwa ha ezi omume;

Enyere Abraham ihe-iriba-ama nke obibì-úgwù ka ọ buru ihe-iriba-ama nke ezi omume, ọ bu ezie na ebìghi ya úgwù, ka ndi nile kwere na Ya we nata ezi omume, n'agbanyeghị ma ha biri úgwù.

1. “Ike nke Okwukwe: Abraham na Ezi omume”

2. “Ihe Ibi úgwù Pụtara ná Okwukwe Ebreham”

1. Ndị Galeshia 3:6-7 - “Dịka Abraham “kwere na Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume,” otú a ka ndi kwere bu nkpuru Abraham.

7 Ya mere, ghọta na ndị nwere okwukwe bụ ụmụ Ebreham.”

2. Jemes 2:23 - "Ewe mezu akwụkwọ nsọ nke na-asị, Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dị ka ezi omume," ewe kpọ ya enyi Chineke."

Ndị Rom 4:12 na Nna nke obibì-úgwù nye ndị na-abụghị nanị ndị e biri úgwù, kama ndị na-ejekwa ije nʼụzọ nke okwukwe ahụ nke nna anyị Ebreham, bụ́ nke ọ nọ na-ebighị úgwù.

Ebreham bụụrụ ndị a na-ebighị úgwù ihe atụ nke okwukwe, ebe o nwere okwukwe ọbụna tupu e biri ya úgwù.

1. Ike Okwukwe: Otú okwukwe Ebreham nwere ike isi kpalie anyị ime ihe karịrị ọnọdụ anyị ugbu a.

2. Ihe Ibi úgwù pụtara: Ileba anya n'ihe ime mmụọ nke ibi úgwù pụtara na otú o si metụta okwukwe anyị.

1. Ndị Hibru 11:8-9 - Site n'okwukwe Abraham rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata dịka ihe nketa. Ọ pụrụ, n’amaghị ebe ọ na-aga.

2. Jems 2: 21-23 Ọ bụghị nna anyị Nna anyị ji ezi omume site na ọrụ mgbe ọ chụrụ Aịzik nwa ya n'elu ebe ịchụàjà? Ị̀ hụrụ na okwukwe na ọrụ ya na-arụkọ ọrụ, e sitekwa n'ọrụ mee ka okwukwe zuo okè?

Ndị Rom 4:13 Nʼihi na e kwere Abraham ma ọ bụ mkpụrụ ya nkwa na ya bụ onye nketa nke ụwa site nʼiwu, kama site nʼezi omume nke okwukwe.

E nweghị nkwa e kwere na Ebreham na ụmụ ya ga-abụ ndị nketa nke ụwa site n’iwu kama ọ bụ okwukwe.

1. Okwukwe bụ isi ihe na-enweta nkwa Chineke.

2. Ayi aghagh ibi ndu ezi omume site n'okwukwe ka anyi nweta nkwa Chineke.

1. Ndị Hibru 11:6 “Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n’ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.”

2. Ndị Galetia 3:29 “Ọ bụrụkwa na unu bụ nke Kraịst, ya mere unu bụ ụmụ Ebreham, ndị nketa dị ka nkwa si dị.”

Ndị Rom 4:14 Nʼihi na ọ bụrụ na ndị sitere nʼiwu bụ ndị nketa, e mewo ka okwukwe bụrụ ihe efu, e mewokwa nkwa ahụ ka ọ ghara ịdị irè.

Iwu enweghị ike ime mmadụ onye nketa, okwukwe dị mkpa ka e mezu nkwa Chineke.

1. Gịnị Bụ Okwukwe, Oleekwa Otú O Si Emetụta Ndụ Anyị?

2. Olee otú Anyị Ga-esi adabere ná Nkwa Chineke?

1. Ndị Hibru 11:1-3 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jemes 2:14-17 - Gini ka ọ bara, umu-nnam, ma ọ buru na madu asi na o nwere okwukwe, ma o nweghi ọlu? Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.

Ndị Rom 4:15 Nʼihi na iwu na-arụpụta ọnụma: nʼihi na ebe iwu na-adịghị, njehie adịghị.

Iwu na-eweta iwe n'ihi na ọ dịghị mmebi iwu nwere ike ịdị na-enweghị iwu.

1. Ebumnuche nke Iwu ahụ: Iji kwalite nrubeisi na nghọta

2. Ihe ga-esi n’irube isi n’iwu: iwe

1. Ọpụpụ 20:1-17 , Iwu Chineke nyere Mozis

2. Ezikiel 18:20, Ọnwụ ndị ajọ omume adịghị atọ Chineke ụtọ

Ndi Rom 4:16 Ya mere o sitere n'okwukwe, ka o we site n'amara; ka nkwa ahu we guzosie ike nye nkpuru ahu nile; ọ bughi nání ndi sitere n'iwu, kama ọ bu kwa ndi sitere n'okwukwe Abraham; onye bu nna ayi nile,

Pọl kọwara na Ndị Rom 4:16 na okwukwe ka a chọrọ iji nweta amara, na Abraham bụ nna nke ndị kwere ekwe niile.

1. "Abraham: Nna nke Okwukwe"

2. "Nkwa ahụ e ji n'aka nke nzọpụta site n'okwukwe na amara"

1. Jenesis 15:6 - "O we kwere na Jehova, na ọ gụrụ ya nye ya n'ezi omume."

2. Ndị Galetia 3:7 - "Ya mere maranụ na ndị sitere n'okwukwe, ndị ahụ bụ ụmụ Abraham."

Ndị Rom 4:17 (Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Emewom gi ka i buru nna nke ọtutu mba), n'iru Onye ahu Nke Ọ kwere, bú Chineke, Onye nēme ndi nwuru anwu di ndu, nākpọ kwa ihe nādighi ka ha di.

Chineke lere Ebreham anya dị ka nna nke ọtụtụ mba n’agbanyeghị na o merela agadi na nwunye ya bụ nwaanyị aga, n’ihi okwukwe o nwere na Chineke, bụ́ onye nwere ike ime ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ ma mee ka ihe ndị na-agaghị ekwe omume mee.

1. Okwukwe n’agbanyeghị ihe isi ike: Ihe nlereanya Ebreham nke ịtụkwasị Chineke obi n’agbanyeghị nsogbu ndị na-agaghị ekwe omume.

2. Ike Chineke: Otú Chineke si eme ka ihe na-agaghị ekwe omume mee.

1. Ndị Hibru 11: 11-12 - "Okwukwe Abraham, mgbe a kpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-enweta ka ọ bụrụ ihe nketa, o rube isi; o wee pụọ, n'amaghị ebe ọ gara. n’ala nke nkwa, dị ka ọ dị n’ala ọzọ, ebe ha na Aịzik na Jekọb bi n’ụlọikwuu, ndị ha na ha na-eketa otu nkwa ahụ.”

2. Ndị Galetia 3:7-9 - "Ya mere maranụ na ndị sitere n'okwukwe, ndị ahụ bụ ụmụ Abraham. ma akwụkwọ nsọ, ebe ọ buru ụzọ hụ na Chineke ga-agụ ndị mba ọzọ n'onye ezi omume site n'okwukwe, o zisara Abraham ozi ọma n'ihu, na-asị. , Nime gị ka a ga-agọzi mba nile.

Ndị Rom 4:18 Onye kwere nʼolileanya nʼolileanya, ka o wee bụrụ nna nke ọtụtụ mba, dị ka ekwuru si dị, Otú a ka mkpụrụ gị ga-adị.

Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom na-echetara anyị na n’agbanyeghị na o yiri ka ọ gaghị ekwe omume, inwe okwukwe na Jizọs nwere ike ime ka e nwee olileanya na ihe ọhụrụ.

1: Akwụsịla ike - Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke na Jizọs obi n'etiti nsogbu ndị na-agaghị ekwe omume.

2: Ike nke Okwukwe - Site n'okwukwe, anyị nwere ike ime ihe ọ bụla Chineke kpọrọ anyị ka anyị mee.

1: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2: Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Ndị Rom 4:19 Ma ebe o sighị ike nʼokwukwe, ọ gutaghị aru nke aka ya dị ka onye nwụrụ anwụ ugbu a, mgbe ọ dị ihe dị ka otu narị afọ, ma ọ bụ ọnwu nke afọ Sera.

Ebreham, n’agbanyeghị na ọ dị otu narị afọ nakwa n’agbanyeghị na Sera nwunye ya apụghị ịmụ ụmụ, o nwere okwukwe siri ike, o cheghịkwa otú ahụ́ ya na-esighị ike ma ọ bụ n’akpa nwa Sera echiche.

1. "Gịnị bụ Okwukwe? Ihe Nlereanya Abraham"

2. "Ike nke Olileanya n'ọnọdụ ndị siri ike"

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

Ndị Rom 4:20 Ọ tụgharịghị ná nkwa Chineke site nʼekweghị ekwe; ma o siri ike n’okwukwe, na-enye Chineke otuto;

Pọl na-akụzi na okwukwe na Chineke na-enye ume na obi ike iji merie obi abụọ.

1. “Iguzosi Ike n’Ozizi: Ịchọta Ike ná Nkwa Chineke”

2. “Imeri ekweghị ekwe: Ime Emeri Mmeri nke Okwukwe”

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2. Jemes 1: 6-7 - "Ma ya rịọ n'okwukwe, ọ dịghị ihe na-atụgharị uche. N'ihi na onye na-ama jijiji yiri ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-enugharị na-enugharịkwa ya. N’ihi na ka nwoke ahụ ghara iche na ọ ga-anata ihe ọ bụla n’aka Onyenwe anyị.”

Ndị Rom 4:21 Ebe e mekwara ka o doo ya anya na ihe ahụ o kwere ná nkwa, o nwekwara ike ime ya.

Ebreham nwere nnọọ obi ike na Chineke ga-emezu nkwa o kwere ya.

1. Nkwenye Chineke: Ịtụkwasị Nkwa Chineke Obi

2. Okwukwe n'omume: Akụkọ Abraham

1. Ndị Hibru 11: 8-10 - Site n'okwukwe Abraham, mgbe a kpọrọ ya ka ọ gaa ebe ọ ga-emesị nweta dị ka ihe nketa ya, o rubere isi wee gaa, n'agbanyeghị na ọ maghị ebe ọ na-aga.

2. Jemes 2:20-24 – Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume, ewe kpọ ya eyì Chineke.

Ndị Rom 4:22 Ya mere e weere ya nye ya dị ka ezi omume.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta ezi omume nke Abraham, nke Chineke kwuru na ọ bụ ya.

1. Okwukwe Ebreham Na-adịghị Agbanwe: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-agbaso Ihe Nlereanya Ya

2. Ike nke Ezi omume: Ibi ndụ nke ịdị nsọ

1. Jenesis 15:6 - "O we kwere na Jehova, o we gua ya nye ya n'ezi omume."

2. Jemes 2:23 - "E we mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke nāsi, Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume: ewe kpọ ya Enyi nke Chineke."

Ndị Rom 4:23 Ma edeghị ya n'akwụkwọ n'ihi nanị ya, na e guworo ya nye ya;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ngozi nke Chineke nye Abraham na otu o siri metụta ndị kwere ekwe niile.

1: Ngọzi Chineke nke Abraham bụ ihe ncheta nke ikwesị ntụkwasị obi na ịhụnanya Ya n’ebe ndị kwere ekwe nile nọ.

2: Ayi puru inwe okwukwe na olile-anya na nkwa nile nke Chineke site n'ihe nlereanya Abraham.

1: Jenesis 15:6 - "O we kwere na Jehova; O we gua ya nye ya n'ezi omume."

2: Ndị Hibru 11: 8-10 - "N'okwukwe Abraham, mgbe a kpọrọ ya ka ọ pụọ n'ebe ọ ga-anata ka ọ bụrụ ihe nketa, o rube isi; o wee pụọ n'amaghị ebe ọ gara. n'ala nkwa, dika n'ala ọzọ, nēbi n'ulo-ikwū ha na Aisak na Jekob, bú ndi-nketa nke otù nkwa ahu: n'ihi na ọ nēle anya obodo nke nwere ntọ-ala, nke Chineke bu onye-ewu na onye meworo ya.

NDI ROM 4:24 Ma ayi onwe-ayi kwa, ndi agāgu ya, ọ buru na ayi kwere n'Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie;

Pọl na-akụzi na a na-agụkwa anyị otu ezi omume ahụ ma ọ bụrụ na anyị ekwere ná mbilite n’ọnwụ nke Jizọs.

1. Ike nke okwukwe na nbilite n'onwu nke Jisos

2. Inweta eziomume site n'okwukwe na Kraist nke bilitere

1. 1 Ndị Kọrint 15:12-14 - “Ma ọ bụrụ na e kpọsa Kraịst dị ka e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, olee otú ụfọdụ n'ime unu pụrụ isi kwuo na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị? Ma ọ bụrụ na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, a gaghị e melitekwa Kraịst. Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si n’ọnwụ bilie, ya mere nkwusa anyị bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu.”

2. Jọn 20:27-28 - "Mgbe ahụ ọ sịrị Thomas: "Tinye mkpịsị aka gị n'ebe a, hụ aka m; ma setipu aka-gi, tukwasi ya n'akukum. Unu ekwela, kama kwere.” Thomas zara ya, "Onyenwe m na Chineke m!"

Ndị Rom 4:25 Onye e rapụtara nʼihi mmebi iwu anyị, e mekwara ka o si nʼọnwụ bilie maka izi ezi anyị.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus Christ ndikpa mban̄a idiọkn̄kpọ nnyịn nnyụn̄ n̄set ke n̄kpa, onyụn̄ ada nnyịn nte ke edinen ke iso Abasi.

1. Ezi omume Chineke site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs

2. Ike nke onwu na nbilite n'onwu nke Jisos diri ayi

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - "Ma Chineke, ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ - site n'amara ka i jiworo mee ka anyị dị ndụ. a zọpụtara."

Ndị Rom 5 gara n'ihu n'okwu Pọl banyere izi ezi site n'okwukwe, na-atụle uru ndị dị n'ịbụ ndị a na-agụ na ndị ezi omume site n'okwukwe, eluigwe na ala nke mmehie, na onyinye amara nke Chineke sitere na Jizọs Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl na-ekwusi ike na ebe a guworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n’aka ya, anyị esiwo n’okwukwe nweta ohere n’amara a nke anyị guzoro n’ime ya ugbu a. Anyị na-anya isi n'olileanya nke ebube Chineke. Ọ bughi nání otú a, kama ayi nānya isi kwa n'ahuhu-ayi n'ihi na ahuhu nēweta ntachi-obi; agwa ntachi obi; na olile-anya nke agwa (Ndị Rom 5:1-4). O kwuziri na olile anya nke a adịghị eme anyị ihere n’ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyeworo anyị (Ndị Rom 5:5).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 6-11, Pọl kọwara otú Kraịst si nwụọ n’oge kwesịrị ekwesị mgbe anyị ka na-enweghị ike, ọ bụghị na onye ọ bụla ga-anwụ maka onye ezi omume n’agbanyeghị na onye ezi omume nwere ike ịnwa anwa nwụọ ma Chineke na-egosi ịhụnanya nke ya. n’ihi anyị na nke a mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n’ihi anyị. Ọ na-emesi anyị obi ike na ebe e nyere anyị n’onye ezi omume ugbu a site n’ọbara ya, olee otú a ga-esi azọpụta anyị karịa n’ọnụma Chineke site n’aka ya ndị e mere ka ha dị ná mma site na ndụ ya ṅụrịa ọṅụ n’ime Chineke site n’aka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst onye natara n’udo (Ndị Rom 5:6-11).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke iri na abụọ gaa n’ihu, Pọl na-ekwu otú mmehie si bata n’ụwa n’ihi na ọnwụ si gbasaa mmadụ niile n’ihi na mmadụ niile mehiere ọbụna tupu e nyeghị Iwu ọnwụ, Adam Mozis chịrị ọbụna ndị na-emeghị mmehie na-emebi iwu dị ka Adam mere ihe nlereanya bịara (Ndị Rom 5). : 12-14 ). Otu o sila dị ọ na-atụnyere mmebi iwu otu onye dugara ikpe ikpe ọtụtụ wetara onyinye sochiri ọtụtụ njehie wetara izi ezi ọchịchị ndụ otu mmadụ Jizọs Kraịst rụpụtara izi ezi ndụ mmadụ niile dị ka ya mere otu mmejọ ikpe mmadụ, ya mere, omume ezi omume bụ izi ezi na-eweta ndụ mmadụ dị ka nnupụisi otu onye. mere ọtụtụ ndị mmehie otú ahụ nrubeisi otu onye mere ka ọtụtụ iwu ezi omume webatara mmebi iwu n’ebe mmehie na-aba ụba n’amara karịa otú ahụ ka ọnwụ na-achị kwa ka amara wee chịa ezi omume wetara ndụ ebighị ebi site na Jisus Kraịst Onyenwe anyị (Ndị Rom 5:15-21).

Ndị Rom 5:1 Ya mere, ebe agụpụtara anyị ndị ezi omume site nʼokwukwe, anyị na Chineke dị nʼudo site nʼaka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Anyị na Chineke dị n'udo site na Jizọs Kraịst, onye na-agụ anyị n'onye ezi omume site n'okwukwe.

1. Udo nke Kraịst: Otú okwukwe na Jizọs si eme ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma

2. Gịnị bụ izi ezi? Ịchọgharị Ihe Okwukwe n’ime Kraịst pụtara

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, ewe gụkwa ha na ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Galetia 2:16 – ma anyị maara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama site n'okwukwe na Jizọs Kraịst, yabụ anyị onwe anyị kwere na Kraịst Jizọs, ka ewe gua anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe na Kraịst, ọ bụghị site n'ọrụ. nke iwu, n’ihi na site n’ọrụ nke iwu, ọ dịghị onye a ga-agụ n’onye ezi omume.

Ndị Rom 5:2 Nʼihi na anyị jikwa okwukwe abanye nʼamara a nke anyị guzo nʼime ya, na-aṅụrịkwa ọṅụ nʼolileanya otuto nke Chineke.

A na-enye anyị ohere ịnweta amara Chineke site n'okwukwe na anyị nwere ike ịṅụrị ọṅụ n'olileanya nke ebube Ya.

1. Ịṅụrị ọṅụ n’Amara Chineke—Ndị Rom 5:2

2. Iguzosi ike n’olileanya nke otuto Chineke - Ndị Rom 5:2

1. “Ma ọ na-enye amara karịa.” N’ihi ya, ọ na-ekwu, sị: “Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n’obi amara.”—Jems 4:6.

2. “Jehova bụ ike m na ọta m: obi m tụkwasịrị ya obi, ewee nyere m aka: n’ihi ya ka obi m na-aṅụrị ọṅụ, ọ bụkwa abụ m ka m ga-eji too ya.”— Abụ Ọma 28:7

Ndị Rom 5:3 Ma ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi na mkpagbu nile, ebe anyị maara na mkpagbu na-arụpụta ntachi obi;

Anyị pụrụ inweta otuto ná mkpagbu, ka ha na-enyere anyị aka inwe ndidi na ntachi obi.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ ná Ọnwụnwa—Ndị Filipaị 4:4

2. Na-emeri Site na Mkpagbu - Ndị Rom 8: 37-39

1. Jems 1:2-4

2. 1 Pita 5:7-10

Ndị Rom 5:4 Na ntachi obi, nwee ahụmahụ; na ahụmahụ, olile anya:

Ndị Rom 5:4 na-ekwu maka ndidi na-eduba n'ahụmahụ, na ahụmahụ na-eduga n'olileanya.

1. Ndidi bụ Omume ọma: Otu ndidi na-eduga n'olileanya

2. Inwe Ezi Ntụkwasị Obi nke Chineke: Otú Ahụmahụ Si Eduba ná Olileanya

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Abụ Ọma 62:5-6 - N'ihi na nání Chineke, gi nkpuru-obim, chere na du: n'ihi na olile-anyam si Ya. Nani Ya bu oké nkumem na nzọputam, bú ebem ewusiri ike; Agaghị m maa jijiji.

Ndị Rom 5:5 Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

Inwe olileanya n’ịhụnanya Chineke na-ewetara ndị nabatara ya ọṅụ na udo.

1. “Nwee olileanya n’Ịhụnanya Chineke”

2. “Nkasi Obi nke Mmụọ Nsọ”

1. Aisaia 40:31 - “Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.”

2. Ndị Rom 8:38-39 - “N'ihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. , ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ndị Rom 5:6 Nʼihi na mgbe anyị ka dị ike, mgbe oge ruru, Kraịst nwụrụ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke.

Jizọs nwụrụ maka anyị ọbụna mgbe anyị na-enweghị ike inyere onwe anyị aka.

1. Ihe nile puru omume site na Kraist

2. Ike nke Ịhụnanya: Otú Jizọs Si Chọọ Ndụ Ya n’ihi Anyị

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. 1 Jọn 4:9-10 - Otú a ka Chineke si gosi ịhụnanya ya n'etiti anyị: O zitere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa ka anyị wee dị ndụ site na ya. Nke a bụ ịhụnanya: ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ aja mgbaghara mmehie.

NDI ROM 5:7 N'ihi na ọ di ike ka otù onye gānwu n'ọnọdu onye ezi omume: ma eleghi anya n'ihi ezi madu, ufọdu gābu kwa anwa anwa nwua.

Onye ezi omume adịghị adịkarị njikere ịnwụ maka onye ọzọ, ma mmadụ nwere ike ịdị njikere ịnwụ maka ezi mmadụ.

1. Ike Ịdị Mma: Ka Ezi Mmadụ Pụrụ Ịgbanwe Ụwa

2. Uru Ezi omume bara: Otú ezi omume pụrụ isi gbanwee ndụ

1. Luk 9:23 – O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi, sokwam.

2. Matiu 25:34-36 - Mgbe ahụ ka eze ga-asị ha n'aka nri ya, Bianu, unu ndị agọziri agọzi nke Nna m, ketanụ ala-eze edoziworo unu site na ntọ-ala uwa: n'ihi na agu gurum, unu onwe-unu kwa; nyem nri: akpiri kpọrọm nku, unu we me ka m'ṅua: ọbìa m'bu, we kubatam: ab͕a ọtọ, we yikwasim: aru-adighi ike, unu letakwam: anọm n'ulo-nkpọrọ, unu we biakute m. m.

Ndị Rom 5:8 Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

A na-egosipụta ịhụnanya Chineke n’àjà Jizọs Kraịst chụrụ maka nzọpụta nke mmadụ, ọbụna mgbe anyị ka bụ ndị mmehie.

1. Akụkọ ịhụnanya Kasịnụ: ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke n'ebe anyị nọ

2. Ike nke Mgbaghara: Mgbapụta Chineke Site na Jizọs Kraịst

1. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyere m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. , ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

NDI ROM 5:9 Ya mere, ebe aguworo ayi na ndi ezi omume ub͕u a site n'ọbara-Ya, agāzọputa ayi n'ọnuma site n'aka-Ya.

A na-agụ anyị n'onye ezi omume site n'ọbara Jizọs ma na-azọpụta anyị n'ọnụma Chineke.

1. Ike nke Ọbara Jizọs: Otu esi gọzie anyị ma zọpụta anyị

2. Iwe Chineke: Otu anyị si enweta nzọpụta site na ya

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Ezikiel 18:20 – Mkpụrụ obi nke na-emehie ga-anwụ. Nwa-nwoke agaghi-ata ahuhu n'ihi ajọ omume nke nna, nna agaghi-ahu kwa ahuhu n'ihi ajọ omume nwa-ya nwoke. Ezi omume nke onye ezi omume gādikwasi onwe-ya, ajọ omume nke onye nēmebi iwu gādi kwa n'aru ya.

Ndị Rom 5:10 Nʼihi na ọ bụrụ na, mgbe anyị bụ ndị iro, e mere ka anyị na Chineke dị ná mma site nʼọnwụ Ọkpara ya, karịchaa, ebe e mere ka anyị dị ná mma, a ga-azọpụta anyị site na ndụ ya.

Site n'ọnwụ Jizọs Kraịst, anyị nwere ike ime ka anyị na Chineke dị ná mma ma zọpụta anyị site na ndụ ya.

1. Ike nke Ime Ka Nọghachi: Otú Jizọs Kraịst Si Gbanwee Ndụ Anyị

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Otú Jizọs Kraịst si zọpụta anyị

1. 1 Jọn 4:10 – Na nke a ka ịhụnanya dị, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya kama na Ọ hụrụ anyị n'anya ma zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ikpuchi mmehie anyị.

2. Ndị Efesọs 2:4-5 Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu-site n'amara ka ejiworo zoputa unu. .

Ndị Rom 5:11 Ma ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n’ime Chineke site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị natara n’aka ya ugbu a.

Anyị nwere ike ịṅụrị ọṅụ n’ime Chineke site n’aka Jizọs Kraịst, bụ́ onye na-eme ka anyị bụrụ ndị Chineke na-anabata.

1. Ọṅụ nke ịbụ Chineke nabatara

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Jizọs: Mkpuchi Mmehie Maka Mmadụ Nile

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nke ndahie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Abu Oma 51:1-2 – Meerem ebere, Chineke, dika ebere-Gi si di; Dika ebere-Gi bara uba si di Hichapu njehiem nile. Sachaa m nke ọma n'ajọ omume m, sachapụkwa m mmehie m.

Ndị Rom 5:12 Ya mere, dị ka mmehie si n'aka otu mmadụ bata n'ụwa, na ọnwụ sitere na mmehie; ya mere ọnwụ gabigara mmadụ nile, n’ihi na mmadụ nile emehiewo;

Mmehie si n’aka Adam bata n’ụwa, ọnwụ wee si n’aka mmadụ nile bata n’ihi na mmadụ nile emehiewo.

1. Ihe si na mmehie pụta: Ịghọta ihe Mmehie Adam kpatara

2. Amara nke Chineke: Otú Jizọs Si Meri Ọnụ Ọcha nke mmehie Adam

1. Ndị Rom 3: 23-24, "N'ihi na mmadụ nile emehiewo, gharakwa iru ebube Chineke, ewe gua ha na ezi omume site n'amara-Ya dika onyinye-inata-iru-ọma, site na nb͕aputa ahu nke di nime Kraist Jisus."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:22, "N'ihi na dị ka mmadụ niile na-anwụ n'ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ niile dị ndụ n'ime Kraịst."

Ndị Rom 5:13 (Nʼihi na nʼihi na mmehie dị nʼime ụwa ruo mgbe iwu ahụ dị: ma a dịghị agụta mmehie mgbe ọ na-enweghị iwu.

Mmehie batara n'ụwa site na nnupụisi Adam, ọnwụ sochiri.

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike irubere Chineke isi, n'ihi na mgbe anyị na-emeghị, anyị na-ebute ọnwụ na mwute n'ụwa.

2: Ayi puru inwe olile-anya nime Jisus Kraist, Onye nēsite n'ọnwu-Ya wetara ayi ndu na nzọputa.

1: Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2: 1 Ndị Kọrint 15:21-22 - N'ihi na ebe ọnwụ sitere na mmadụ, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitere n'aka mmadụ. N'ihi na dika madu nile nānwu nime Adam, ọbuná otú a ka agēme ka madu nile di ndu nime Kraist.

Ndị Rom 5:14 Otú ọ dị, ọnwụ wee bụrụ eze site na Adam ruo na Mosis, ọbụna n'isi ndị na-emeghị mmehie dị ka e si ṅomie njehie Adam, onye bụ onyinyo nke onye ahụ gaje ịbịa.

Ọnwụ chịrị site na Adam ruo na Mosis, ọbụna n'isi ndị ahụ na-emeghị mmehie dị ka Adam, onye bụ ihe nnọchianya nke Kraịst.

1. Ọchịchị Ọnwụ na olileanya nke nzọpụta

2. Ihe ga-esi na mmehie pụta na nkwa nke ndụ ọhụrụ

1. Jenesis 3:19-20 - N'ọsusọ iru-gi ka i gēri nri, rue mb͕e i gālaghachi n'ala; n'ihi na ọ bu nime ya ka eweputara gi: n'ihi na ájá ka i bu, ọ bu kwa ájá ka i gālaghachi.

2. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ndị Rom 5:15 Ma ọ bụghị dị ka mmebi iwu ahụ, otu a ka onyinye ahụ efu dịkwa. N'ihi na ọ buru na ọtutu madu nwuru anwu site na nmehie nke otù onye, kari kwa amara nke Chineke na onyinye-amara nke sitere n'amara, nke sitere n'aka otù onye, bú Jisus Kraist, babigara ọtutu madu ókè.

Onyinye amara nke si n’aka Chineke site n’aka Jisus Kraist riri nne kari otutu, kari nmehie nke otu onye wetara n’ọtutu madu nwuru.

1. Onyinye amara nke Chineke site na Jisus Kraist kariri nmehie nke nmehie.

2. Jizọs Kraịst bụ onye na-ewetara anyị amara na ebere n’ụba.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Taịtọs 3:4-7 - Ma mgbe ebere na ihunanya nke Chineke Onye Nzọpụta anyị pụtara, ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ezi omume nke anyị mere, kama n'ihi ebere Ya. Ọ zọpụtara anyị site na ịsa ahụ nke ịmụghachi na ime ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ, onye ọ wụkwasịrị anyị n'ụba site n'aka Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị, ka anyị wee bụrụ ndị nketa nke nwere olileanya ndụ ebighị ebi.

Ndị Rom 5:16 Ma ọ bụghị dị ka o si n’aka onye mehiere, otú ahụ ka onyinye ahụ dị: n’ihi na ikpe ahụ sitere n’aka otu onye ruo n’ikpe, ma onyinye ahụ e nyere n’efu sitere n’ọtụtụ mmehie na-eduga n’onye ezi omume.

Onyinye nke izi ezi n'efu sitere na ọtụtụ mmejọ, ọ bụghị naanị otu.

1: Onyinye amara na mgbaghara nke Chineke

2: Ike nke mgbapụta na ndụ ọhụrụ

1: Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Luk 24:46-47 Mgbe ahụ Ọ sịrị ha: “Otú a ka edeworo ya n’akwụkwọ nsọ, ya mere ọ dị mkpa ka Kraịst ahụ taa ahụhụ na ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie n’ụbọchị nke atọ, na nchegharị na ngbaghara mmehie kwesịrị ịbụ. nēzisa ozi ọma n'aha-Ya nye mba nile, malite na Jerusalem.

Ndị Rom 5:17 N'ihi na asi na ọnwu site n'aka otù onye ka ọnwu bu eze; Karia ka ndị ahụ na-anata ụbara amara na nke onyinye ezi omume ga-achị na ndụ site n’otu onye, Jisus Kraịst.)

Amara Chineke na onyinye nke ezi omume na-enye anyị ohere ịbanye na ndụ nke udo na ọńụ n’ime Jisus Kraịst.

1. Onyinye nke ukwuu amara na ezi omume

2. Na-achị na ndụ Site na Jizọs Kraịst

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ndị Rom 5:18 Ya mere, dị ka site n'imehie nke otu ikpé dakwasịrị mmadụ nile ikpe; ọbụna otu a site n’ezi omume nke otu onyinye nke efu dakwasịrị mmadụ nile ka ha bụrụ ndị ezi omume nke ndụ.

Onyinye efu nke izi ezi nke ndụ na-abịara mmadụ niile site n’ezi omume nke Kraịst.

1. Onyinye nke ndụ ebighi ebi - Inyocha onyinye nke izi ezi site na Kraịst n'efu

2. Ndị Rom 5:18 - Ike nke ezi omume imeri ikpe nke mmehie.

1. Ndị Galetia 3:13 - Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị.

2. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Ndị Rom 5:19 Nʼihi na dị ka e mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie site ná nnupụisi otu onye, otu a ka a ga-emekwa ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị ezi omume site na nrubeisi nke otu onye.

A ga-eme ọtụtụ ndị ezi omume site na nrubeisi nke otu onye.

1. Chineke nyere ezi omume site na Jisus Kraịst

2. Ike nke nrube isi na ihe ọ na-enweta

1. Aisaia 53:11 - Ọ gāhu ufọdu nime ndọb͕u nke nkpuru-obi-ya nādọb͕u onwe-ya n'ọlu, afọ gēju kwa ya: site n'ọmuma-ya ka orùm nke ezi omume gāgu ọtutu madu n'onye ezi omume; n'ihi na Ọ gēbu ajọ omume nile ha.

2. Taịtọs 3:5-7 - Ọ bughi n'ọlu ezi omume nke ayi meworo, kama dika ebere-Ya si di, Ọ zọputara ayi, site n'asacha nke ọchichi, na ime ka Mọ Nsọ di ọhu; Nke Ọ wụsara anyị nke ukwuu site na Jisus Kraịst Onye Nzọpụta anyị; Ka ewe gua ayi na ndi ezi omume site n'amara-Ya, ewe me ayi ndi-nketa dika olile-anya nke ndu ebighi-ebi siri di.

Ndị Rom 5:20 Iwu ahụ wee bata, ka e. Ma ebe nmehie babigara, amara bara uba kari nke-uku:

E nyere iwu iji gosi ókè nmehie weghara, ma amara ewegharawo karịa.

1. "Amara Chineke Kari Mmehie Anyị"

2. "Ike nke ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ"

1. Ndị Efesọs 2: 4-5 "Ma Chineke ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ."

2. 1 Jọn 4:19 "Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya."

Ndị Rom 5:21 Ka ọ bụrụ na dị ka mmehie chịrị ọnwụ, ka amara wee bụrụ eze site n'ezi omume ruo ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.

Mmehie akpatala ọnwụ, ma amara nwere ike iweta ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst.

1. Imeri mmehie site n’amara nke Chineke

2. Ike Jizọs Kraịst ịzọpụta anyị

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, na-agụkwa ha n'ezi omume efu site n'amara ya site na mgbapụta ahụ nke sitere na Kraịst Jizọs bịa.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ndị Rom 6 na-eleba anya n'ihe nke amara, na-atụle mmekọrịta nke onye kwere ekwe na mmehie, baptizim dịka ihe nnọchianya nke ịdị n'otu nke ya na Kraịst n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, na ọdịiche dị n'etiti ịbụ ndị ohu nke mmehie na ndị ohu nke ezi omume.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl na-ekwu maka nghọtahie nwere ike ime gbasara amara. Ọ na-ajụ ma anyị ga-anọgide na-eme mmehie ka amara wee na-aba ụba. Ọ gbaghaara okwu a 'Ma ọlị!' Ayi nwuru n'ihi nmehie; olee otú anyị ga-esi ebikwa na ya ọzọ? Ọ na-akọwa na ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs bụ ndị e mere baptizim baa n'ọnwụ ya na dị nnọọ ka Kraịst si n'ọnwụ bilie site n'ebube Nna nwekwara ike ịdị ndụ ọhụrụ (Ndị Rom 6:1-4).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 5-14, Pọl kọwara n’ụzọ sara mbara ná njikọ nke a na Kraịst ma n’ọnwụ ya na mbilite n’ọnwụ ya. Ọ bụrụ na e jikọtawo anyị na ya otú a n’ọnwụ ya, a ga-ejikọtakwa anyị na ya ná mbilite n’ọnwụ ya. Akpogidere ayi ochie ayi na ya n'obe ka aru nke nmehie nāchi achi we ghara ibu orù nke nmehie ọzọ n'ihi na onye ọ bula nke nwuru anwu emewo ka o nwere onwe-ya na nmehie (Ndi Rom 6:5-7). Ya mere, ọ na-agba ume ka mmehie ghara ịchị aru nke apụghị ịnwụ anwụ irube isi n’ọchịchọ ọjọọ ya kama were onwe anyị nye Chineke ndị dị ndụ site n’ezi omume nke nwụrụ anwụ (Ndị Rom 6:12-14).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke iri na ise gaa n’ihu, Pọl kwuru banyere nnwere onwe pụọ n’ịbụ ohu nke mmehie na ịghọ ndị ohu nke ezi omume kama. Ọ na-eji ntụnyere ịgba ohu na-ekwusi ike nrubeisi na-eduba ma mmehie na-akpata ọnwụ ma ọ bụ nrubeisi na-eduga ezi omume n'ikpeazụ ndụ ebighị ebi (Ndị Rom 6:15-16). Ọ na-aja ha mma maka iji obi ha dum na-erube isi n'ụdị nkuzi nke e nyefere ha ugbu a, ebe a tọhapụrụ ha n'aka mmehie wee ghọọ ndị ohu ezi omume wee na-agba ha ume inye akụkụ nile nke onwe ha dị ka ngwá ọrụ ajọ omume kama kama ndị ahụ dị ndụ ido nsọ na-eduga ndụ ebighị ebi (Ndị Rom 6:17-19). Isiakwụkwọ ahụ kwubiri na ụgwọ ọrụ nke nmehie bụ ọnwụ ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị na-egosipụta ọdịiche dabere ma mmadụ na-ejere Chineke ozi ma ọ bụ mmehie (Ndị Rom 6:20-23).

Ndị Rom 6:1 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Àyi gānọgide na nmehie, ka amara we ba uba?

Pọl na-ajụ ma Ndị Kraịst hà kwesịrị ịnọgide na-eme mmehie iji mee ka amara Chineke dịkwuo ukwuu.

1. Iju Amara: Otu esi ebi ndụ nke ịdị nsọ n'agbanyeghị mmehie

2. Ike nke Amara Chineke: Otu esi emeri mmehie site n'ịtụkwasị obi na Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

2. Ndị Rom 5: 20-21 - E webatara iwu ka mmebi iwu wee baa ụba. Ma n'ebe nmehie nāba uba, amara nāba uba kari, ka, dika nmehie chịrị n'ọnwu, otú a ka amara we buru kwa eze site n'ezi omume iweta ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Ndị Rom 6:2 Chineke ekwela. Àyi onwe-ayi, bú ndi nwuru anwu n'ebe nmehie, gēsi aṅa ghara idi ndu nime ya ọzọ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na anyị anwụwo ná mmehie na anyị ekwesịghịkwa ibi na ya.

1. "Adịkwaghị Ndụ N'ime Mmehie: Nnwere Onwe Anyị n'ime Kraịst"

2. "Ibi Ndụ n'Anwere Onwe: Ndụ Chineke zubere Maka Anyị"

1. Ndị Galetia 5:1 - "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu ọzọ n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

2. Ndị Kọlọsi 3:5-6 - "Ya mere, gbuo ihe dị n'ụwa n'ime unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị. N'ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịa."

Ndị Rom 6:3 Ùnu amataghị na e mere ọtụtụ nʼime anyị bụ́ ndị e mere baptizim baa na Jizọs Kraịst baptizim baa nʼọnwụ ya?

E mewo ndị kwere na Jisus Kraịst baptizim baa n’ọnwụ ya, na-egosi na ha anwụwo n’ime ndụ ochie ha ma bi ugbu a n’ime Ya.

1. "Ibi Ndụ Ọhụrụ n'ime Kraịst: Ịghọta Baptizim"

2. "Ike nke ịnwụ n'onwe ya n'ihi Jizọs"

1. Ndị Kọlọsi 2:12-13 - E liri ayi na Ya na baptism, nime nke emere ka unu na Ya si n'ọnwu bilie site n'okwukwe n'ọlu Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie.

13 Ma unu onwe-unu, ebe unu nwuru anwu na ndahie nile unu na ebìghi-úgwù nke anu-aru-unu, O mewo ka ha na Ya dikọ, we b͕aghara unu ndahie nile unu.

2. Ndị Galetia 2:20 - akpọgidewo m n'obe na Kraịst; ọ bughi kwa Mu onwem nādi ndu, ma Kraist nādi ndu nimem; na ndụ nke m na-ebi ugbu a n’anụ ahụ ka m na-ebi site n’okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n’anya ma nyefee onwe ya maka m.

Ndị Rom 6:4 Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa nʼọnwụ: ka dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie site nʼebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ.

Anyị na Kraịst jikọtara site na baptizim, ma dịka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, otú ahụ ka anyị kwesịkwara ibi ndụ ọhụrụ.

1. Ibi ndụ a kpọlitere n’ọnwụ

2. Ibi ndụ ọhụrụ nime Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 2:12-13 - E liri ya na ya na baptism, nke e mekwara ka unu na Ya si n'ọnwụ bilie site n'okwukwe nke ọrụ nke Chineke, Onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

2. Ndị Rom 8:1-2 - Ya mere ub͕u a ọ dighi ikpe ọ bula diri ndi nọ nime Kraist Jisus, ndi nējegharighi dika anu-aru, kama dika Mọ Nsọ si di. N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu nime Kraist Jisus emewom ka m'pua n'iwu nke nmehie na ọnwu.

Ndị Rom 6:5 Nʼihi na ọ bụrụ na akpọkọtawo anyị ọnụ nʼoyiyi nke ọnwụ ya, anyị ga-abụkwa nʼoyiyi nke mbilite nʼọnwụ ya.

Anyị na Kraịst dị n'otu n'ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya.

1. Iso Kraist ibiri n’otu: ike nke nmekorita ya na Onye-nwe a kpogidere n’obe na nke emere ka o bilie

2. Ndị na-ekere òkè na Mbilite n'Ọnwụ: Inweta Ngọzi nke Mmụọ Na-enye Ndụ

1. Ndị Efesọs 2:4-5 : “Ma Chineke ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o ji hụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dịkọọ ndụ—site n'amara ka i jiworo mee ka anyị dịkọọ ndụ. a zọpụtara.”

2. Ndị Kọlọsi 3:1-3: “Ya mere, ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọnụ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa. N’ihi na unu anwụwo, e zowokwa ndụ unu n’ebe Kraịst nọ n’ime Chineke.”

Ndị Rom 6:6 Ebe anyị maara nke a, na akpọgidere ya na nwoke ochie anyị nʼobe, ka e wee bibie arụ nke mmehie, ka anyị wee ghara ife mmehie ọzọ.

Anyị abụkwaghị ndị ohu nke mmehie n’ihi na anyị esorowo Kraịst nwụọ, e mewokwa ka anyị si n’ọnwụ bilie.

1. Ibi ndụ nke nnwere onwe pụọ ná mmehie

2. Ike nke obe nke Kraist

1. Ndị Galetia 2:20 - "Akpọgidere m n'obe na Kraịst: ma m dị ndụ; ma ọ bụghị m, kama Kraịst na-adị ndụ n'ime m: na ndụ nke m na-ebi ugbu a n'anụ ahụ, m na-adị ndụ site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, onye. hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m."

2. Ndị Kọlọsi 3:3 - "N'ihi na unu anwụwo, ma ndụ unu e zoro ezo na Kraịst n'ime Chineke."

Ndị Rom 6:7 Nʼihi na onye nwụrụ anwụ emewo ka o nwere onwe ya na mmehie.

Ebe ahụ kwuru na ndị nwụrụ anwụ nwere onwe ha na mmehie.

1. A tọhapụrụ anyị na mmehie anyị site n’ike nke Jisus Kraịst.

2. Ọnwụ bụ ntọhapụ kachasị na mmehie.

1. Ndị Kọlọsi 2:13-14 - “Ma unu, ndị nwụrụ anwụ na njehie unu na ebìghị úgwù nke anụ ahụ́ unu, Chineke mere ka ha na ya dịkọọ ndụ, na-agbaghara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu ihe ndekọ nke ụgwọ ahụ megide anyị. ya na iwu chọrọ. Nke a ka o doro anya, kpọgide ya n’obe.”

2. Ndị Rom 8: 1-2 - "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. N’ihi na iwu nke mmụọ nsọ nke ndụ emewo ka unu nwere onwe unu n’ime Kraịst Jizọs n’iwu nke mmehie na ọnwụ.”

Ndị Rom 6:8 Ma ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụrụ anwụ, anyị kwere na anyị ga-esokwa ya dị ndụ.

Ndị kwere na Kraịst nwụrụ anwụ n’ebe mmehie ma dị ndụ n’ezi omume n’ihi okwukwe ha na Ya.

1. Ndụ n’ime Kraịst: Ịdị Nwụrụ Anwụ nye Mmehie, Na-adị Ndụ n’ezi omume

2. Ndụ bara ụba na Kraịst: Ndụ Gafere Mmehie na Ọnwụ

1. Ndị Rom 6:8-11

2. Ndị Efesọs 4:17-24

Ndị Rom 6:9 Ebe ị matara na e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ dịghị anwụ ọzọ; ọnwu enweghi kwa ike n'aru ya ọzọ.

Ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe Jizọs nọ.

1: Ike nke Mbilite n'Ọnwụ - Mmeri Jizọs meriri ọnwụ na-egosi anyị ike nke okwukwe na Chineke.

2: Jesus Live – Ọnwụ abụghị ọgwụgwụ nke akụkọ, site na Jizọs anyị na-enweta ndụ ebighị ebi.

1: Ndị Kọlọsi 2:13-15 - “Mgbe unu nwụrụ na mmehie unu na n’ebighị úgwù nke anụ ahụ́ unu, Chineke mere ka unu na Kraịst dị ndụ. Ọ gbaghaara anyị mmehie anyị niile, ebe ọ kagburu ebubo anyị ji ụgwọ anyị, nke na-emegide anyị ma maa anyị ikpe; o bupuwo ya, kpọgide ya n'obe. Mgbe o wepụsịworo ikike na ikike, o mere ka ha hụ n’ihu ọha, na-eji obe na-emeri ha.”

2: 1 Pita 1: 3-5 - “Ka otuto dịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst! N'ebere ya dị ukwuu ọ mụwo anyị ọzọ ka anyị bụrụ olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ, na n'ihe nketa nke na-apụghị ịla n'iyi ma ọlị, mebie ma ọ bụ daa ada. Edebere unu ihe nketa a n’eluigwe, bụ́ ndị e ji ike Chineke chebe unu site n’okwukwe ruo n’ọbịbịa nke nzọpụta ahụ nke a na-achọsi ike ikpughe n’oge ikpeazụ.”

Ndị Rom 6:10 N'ihi na n'ihi na ọ nwuru, ọ nwuru n'ebe nmehie di otù mb͕e: ma n'ihi na ọ di ndu, ọ nādi ndu nye Chineke.

Jizọs nwụrụ iji kwụọ ụgwọ mmehie anyị, ma ugbu a ọ dị ndụ ijere Chineke ozi.

1. Ibi Ndụ Maka Chineke: Otú Àjà Jizọs Si Nye Anyị Olileanya

2. Ike Jizọs: Otú ndụ Ya si gbanwee nke anyị

1. 1 Pita 2:24 – Ya onwe ya buuru nmehie ayi n'aru ya n'obe, ka ayi we nwua n'ebe nmehie di ndu n'ezi omume; Site n'ọnya-ya ka emeworo ka i di ike.

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, onye bara ụba na ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na mmebi iwu - ọ bụ site na amara ka e jiri zọpụta gị.

Ndị Rom 6:11 Otú ahụ ka unu onwe unu na-agụkwa onwe unu na ndị nwụrụ anwụ n'ezie n'ebe mmehie nọ, ma na ndị dị ndụ n'ebe Chineke nọ site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.

Akpọrọ anyị ibi ndụ nke ịdị nsọ, bụrụ ndị nwụrụ anwụ n’ime mmehie ma dị ndụ n’ime Chineke site na Jizọs Kraịst.

1: Ibi ndụ nke ịdị-nsọ: Ịghọ Onye Nwụrụ Anwụ nye Mmehie na Ndụ n’ime Chineke

2: Nwụrụ Anwụ n’Imehie na Ndụ n’ime Chineke: Oku nke Ịdị Nsọ

1:1 Pita 2:24 - “Ya onwe ya buuru mmehie anyị n’ahụ́ ya n’elu osisi, ka anyị wee nwụọ n’ime mmehie wee bie ndụ n’ezi omume. Site n’ọnyá ya ka e ji gwọọ gị.”

2: Matiu 5:48 - “Ya mere zuo okè, dị ka Nna unu nke eluigwe zuru okè.”

Ndị Rom 6:12 Ya mere, ekwela ka mmehie chịa nʼahụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erubere ya isi nʼọchịchọ ya.

Anyị ekwesịghị ikwe ka mmehie na-achị ahụ anyị nke na-anwụ anwụ, anyị ekwesịghịkwa irubere ọchịchọ ya isi.

1. Anyị kwesịrị ịgọnarị ọchịchọ mmehie anyị ma na-erubere uche Chineke isi.

2. Aru ayi nke puru inwu anwu kwesiri ka Mọ Nsọ na-edu, ọ bughi kwa n'ọchichọ nke nmehie.

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu, nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ                     mmakwa       ́́ ́́' ka a n'ọnwụnwa,            nyerekwa                   `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ንዴ » Ã ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ˙N ONWU-UWA KWESỊRỊ, Ọ ga-enyekwara unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.”

2. Ndị Galetia 5:16 - “Ma a sị m, jeenụ ije site na Mmụọ Nsọ, ma unu agaghị emeju ọchịchọ nke anụ ahụ́.”

Ndị Rom 6:13 Unu enye-kwa-la akụkụ-unu ka ọ buru ihe-agha nke ajọ omume nye nmehie: kama nye-kwa-nu onwe-unu nye Chineke, dika ndi si na ndi nwuru anwu bilie, nye-kwa-nu ihe-aru-unu nye Chineke dika ngwa ezi omume.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba anyị ume ka anyị wezụga onwe anyị site na mmehie ma jiri ikwesị ntụkwasị obi jeere Chineke ozi.

1. Ike Ikwenye Chineke

2. Iji nrubeisi merie mmehie

1. Jọn 15:5 - "Abụ m osisi vine, unu bụ alaka. Onye ọ bụla na-anọgide n'ime m na m n'ime ya, ọ bụ ya na-amị ọtụtụ mkpụrụ, n'ihi na e wezụga m unu apụghị ime ihe ọ bụla."

2. 1 Ndị Kọrịnt 6: 19-20 - "Ma ọ bụ na unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ n'ime unu, onye unu nwere n'ebe Chineke nọ? nye Chineke otuto n'aru gi."

Ndị Rom 6:14 Nʼihi na mmehie agaghị achị unu: nʼihi na unu anọghị nʼokpuru iwu, kama nʼokpuru amara.

Mmehie enweghị ike ịchịkwa anyị n'ihi na anyị nọ n'okpuru amara nke Chineke, ọ bụghị iwu.

1. Nnwere onwe nke amara: Inweta ihunanya Chineke na-enweghị atụ

2. Ịnanarị Mmehie: Inweta onwe ya site na Ebere Chineke

1. Ndị Kọlọsi 2:13-14 – Ma unu onwe unu, ndị nwụrụ anwụ na njehie unu na ebìghị úgwù nke anụ ahụ́ unu, Chineke mere ka ha na ya dịkọọ ndụ, na-agbaghara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu akụkọ-ndekọta nke ụgwọ ji anyị megide anyị. iwu chọrọ. O wepuru ihe a n'akuku, kpọgide ya n'obe.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Rom 6:15 Gịnịzi? àyi gāmehie, n'ihi na ayi anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara? Chineke ekwela.

Pọl jụrụ ajụjụ nkwuwa okwu: ànyị ga-emehie n'ihi na e jighị iwu gbụ anyị ọzọ, kama na-adị ndụ site n'amara? Azịza ya bụ "mba".

1. Ibi n'okpuru amara: Ịchọta nnwere onwe na ezi omume

2. Ịghọta Amara: Otu esi ebi ndụ nsọpụrụ Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe; ma nke ahụ esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke; ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi."

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Ndị Rom 6:16 Unu amatala na onye unu onwe-unu nārara onwe-unu ndi-orù nye irubere ya isi, unu bu ndi-orù-Ya onye unu nērubere ya isi; ma-ọbu nke nmehie nēweta ọnwu, ma-ọbu nke nrube-isi nēweta ezi omume?

Pọl dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe ga-esi ná nhọrọ anyị pụta, ma ọ́ bụghị ikwere ná mmehie ma ọ bụ nrubeisi.

1: Họrọ nrube-isi na ezi omume iji nweta ọn̄ụ ebighi-ebi.

2: Rubere Chineke isi ma jụ mmehie iji nweta nnwere onwe pụọ n'ọnwụ ebighị ebi.

1:1 Jọn 1:9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

2: Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

Ndị Rom 6:17 Ma ekele dịrị Chineke na unu bụụrụ ndị ohu nke mmehie, ma unu si nʼobi na-erube isi nʼụdị ozizi ahụ e nyefere unu.

Pọl gosipụtara obi ekele ya n’ebe Chineke nọ maka eziokwu ahụ bụ́ na ndị Rom erubewo isi n’ozizi e nyere ha site n’obi.

1. Uru Nrubeisi Bara: Otu esi eji obi gị dum na-agbaso Okwu Chineke

2. Ịmata Ihe Dị Iche Iche: Gịnị Ka Ịbụ Ohu nke Mmehie ma ọ bụ nke Chineke Pụtara?

1. Deuterọnọmi 6:4-5 - "Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya."

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụ ọrụ nke ọma, dị ka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ."

Ndị Rom 6:18 Mgbe ahụ, ebe e mere ka unu nwere onwe unu na mmehie, unu ghọrọ ndị ohu ezi omume.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịbụ onye a tọhapụrụ na mmehie na ịghọ ohu nke ezi omume.

1. Ike nke nnwere onwe: Imeri agbụ nke mmehie

2. Ọṅụ nke Ezi omume: Ịhapụ mmehie na ịnakwere ụzọ ọhụrụ

1. 1 Ndị Kọrint 15:34 - “Tetanụ n'ezi omume, unu emehiekwala; n’ihi na ụfọdụ amaghị Chineke: M na-ekwu ihe a ka m wee mee unu ihere.”

2. Jọn 8:36 - "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ ga-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n'ezie."

Ndị Rom 6:19 M na-ekwu dị ka ndị mmadụ n'ihi adịghị ike nke anụ ahụ unu: n'ihi na dị ka unu nyefere n'ahụ unu ohu ịbụ ndị na-adịghị ọcha na n'ihi ajọ omume nye ajọ omume; ọbuná otú a ub͕u a nyenu ndi-aru-unu ndi-orù nye ezi omume rue idi-nsọ.

Pọl na-agba ndị Rom ume ka ha nyefee akụkụ ha n'ezi omume na ịdị nsọ, kama inyefe adịghị ọcha na ajọ omume.

1. Ịhapụ Mmehie na ịgbaso Okwu Chineke

2. Ike Ikwenye n'Ezi omume

1. Ndị Kọlọsi 3: 5-10 - Ya mere, gbuo ihe nke ụwa n'ime gị: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị.

2. Ezikiel 18:30-32 – Chegharịanụ, sikwa n’ajọ omume gị nile chigharịa, ka ajọ omume ghara ịla n’iyi. Tufuo nmehie nile nke unu meworo, me-kwa-nu onwe-unu obi ọhu na mọ ọhu; Gịnị mere unu ga-eji nwụọ, unu ụlọ Izrel?

Ndị Rom 6:20 Nʼihi na mgbe unu bụ ndị ohu nke mmehie, unu nwere onwe unu nʼezi omume.

Amaokwu a sitere na Ndị Rom na-echetara anyị na mgbe anyị bụ ohu nke mmehie, anyị nwere onwe anyị n'ezi omume.

1. Nnwere Onwe nke Mmehie: Ịhapụ Agbụ nke Ezi omume

2. Agbụ nke Ezi omume: Ịgbanarị na ike ntọhapụ nke mmehie

1. Ndị Galetia 5:1 - "Ọ bụ maka nnwere onwe ka Kraịst mere ka anyị nwere onwe anyị. guzosienụ ike, ekwela ka yoke nke ịgba ohu bokwa unu ibu ọzọ."

2. Jọn 8:32 - "Mgbe ahụ ka unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe."

Ndị Rom 6:21 Gịnị ka unu nwere mgbe ahụ nʼihe ndị ihere na-eme unu ugbu a? n'ihi na ọgwụgwụ nke ihe ndị ahụ bụ ọnwụ.

Ihe si ná mmehie pụta bụ ọnwụ.

1. Anyị ga-ahapụrịrị mmehie anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-eche ọnwụ ihu.

2. Chineke ewepụtala ụzọ isi gbanarị ọnwụ ma ọ bụ site na nchegharị na okwukwe.

1. Ilu 14:12—“Ụzọ dị nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9—“N'ihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

Ndị Rom 6:22 Ma ub͕u a ebe emere ka unu nwere onwe-unu na nmehie, we buru ndi-orù nye Chineke, unu nwere nkpuru-unu rue idi-nsọ, ọgwugwu-kwa-la ndu ebighi-ebi.

Mgbe a tọhapụrụ ha na mmehie, Ndị Kraịst na-aghọ ndị ohu Chineke ma nata ndụ ebighị ebi dị ka ụgwọ ọrụ kasịnụ nke ibi ndụ dị nsọ.

1. Ike Mgbaghara: Otú nnwere onwe pụọ ná mmehie si eduga ná ịdị nsọ

2. Ime nhọrọ ziri ezi: Ịnweta Uru nke Ibi Ndụ Dị Nsọ

1. Luk 1:74-75 - "Ka a napụtara anyị n'aka ndị iro anyị wee na-ejere ya ozi n'atụghị egwu, n'ịdị nsọ na ezi omume n'ihu ya, ụbọchị niile nke ndụ anyị."

2. Ndị Kọlọsi 3:5-7 - “Ya mere meenụ ka akụkụ unu nke dị n'elu ụwa nwụọ; ịkwa iko, adịghị ọcha, obi ọjọọ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị: n’ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi: n’ihi na unu jere ije n’ime ya mgbe ụfọdụ, mgbe unu biri n’ime ha.”

Ndị Rom 6:23 N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Ihe si na mmehie pụta bụ ọnwụ, ma Chineke enyewo onyinye nke ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst.

1. Ọnụ mmehie na onyinye nke ndụ ebighị ebi

2. Inweta Uba nke Onyinye Kachanụ nke Chineke

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka ejiworo zọputa unu, site n'okwukwe-nke a esiteghi kwa n'onwe-unu, ọ bu onyinye Chineke-ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Rom 7 gara n’ihu n’okwu Pọl n’okwu gbasara mmekọrịta Onye Kraịst na Iwu ahụ, na-atụle ntọhapụ nke onye kwere ekwe na Iwu ahụ site n’aka Kraịst, ọrụ nke Iwu ahụ n’ịkpali ọchịchọ mmehie, na mgba onwe ya na mmehie.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl ji alụmdi na nwunye dị ka ihe atụ kọwara otú e si napụta ndị kwere ekwe n’iwu site n’aka Kraịst. Dị nnọọ ka nwanyị e ji iwu kee di ya mgbe ọ dị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, a tọhapụrụ ya n’iwu banyere di, n’otu aka ahụ, ndị kwere ekwe nwụrụ n’ihe ahụ e kere anyị site n’anụ ahụ́ Kraịst, otú ahụ ka anyị onwe anyị bụ ndị ọzọ bụ́ ndị nwụrụ anwụ kpọlitere n’ọnwụ na-amị mkpụrụ Chineke (Ndị Rom). 7:1-4). Ọ na-ekwu na mgbe anyị nọ n’ọchịchị anụ ahụ, agụụ mmekọahụ nke iwu kpalitere, anyị mụrụ mkpụrụ ọnwụ ugbu a, ma a tọhapụrụ anyị n’iwu nwụrụ ihe nke dọọrọ anyị n’agha, ya mere jee ozi n’ụzọ ọhụrụ Mmụọ abụghị ụzọ ochie e dere ede (Ndị Rom 7:5-6). .

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7-13, Pọl kwuru otú Iwu ahụ si mee ka ọ mara mmehie. Ọ na-akọwa na e wezụga Iwu, ya agaraghị ama ihe mmehie bụ dịka ọmụmaatụ, agaraghị ama ihe anyaukwu bụ n'ezie ma ọ bụrụ na Iwu ahụ asịghị 'Achọla anyaukwu.' Ma mmehie ji ohere ahụ e nyere n’iwu mee ka ụdị nile ọ bụla na-achọsi ya ike ma e wezụga iwu, mmehie nwụrụ anwụ mgbe ọ dị ndụ ma e wezụga iwu, mgbe iwu bịara, mmehie malitere ndụ nwụrụ anwụ hụrụ nnọọ ihe e nyere n’iwu e chere na ọ na-eweta ọnwụ n’ezie (Ndị Rom 7:7-10). Ya mere, o kwubiri na ọ bụ mmehie iji ohere site n'iwu wetara ọnwụ na-eme ka ọ bụrụ mmehie na-enweghị atụ (Ndị Rom 7:11-13).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 14 gaa n’ihu, Pọl kọwara ọgụ nke onwe ya na mmehie na-agba n’agbanyeghị ọchịchọ ya ime ezi ihe ọjọọ kpọmkwem n’ebe ahụ ahụ ya n’ime obi na-atọ iwu Chineke ụtọ ma na-ahụ ndị òtù ọzọ na-arụ ọrụ na-ebuso uche agha na-eme ka ndị mkpọrọ nke mmehie na-arụ ọrụ n’ime akụkụ ahụ. Ọ na-eti mkpu, ònye ga-anapụta aru a ọnwụ? Ekele dịrị Chineke na-anapụta m site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị! Ya mere, mụ onwe m na-ejere iwu Chineke ozi n’agbanyeghị na ụdị mmehie m na-ejere iwu nke mmehie (Ndị Rom 7:14–25). Nke a na-akọwapụta ọgụ na-aga n'ihu n'etiti anụ ahụ nke mmụọ n'ime ndị kwere ekwe na-egosi mkpa ọ dị ịdabere na amara ike mmụọ nsọ meriri.

NDI ROM 7:1 Ùnu amataghi, umu-nnam, (n'ihi na Mu onwem nāgwa ndi mara iwu okwu,) na iwu nāchi madu ubọchi ọ nādi ndu?

Pọl na-echetara ndị kwere ekwe na iwu nwere ikike n’ebe ha nọ ma ọ bụrụhaala na ha dị ndụ.

1. Ike nke Iwu: Otu esi ebi ndụ n'okpuru ikike ya

2. Mkpa ọ dị irube isi n'iwu: Otu esi ebi ndụ dị ka nwa amaala na-asọpụrụ Chineke

1. Jemes 2: 10-12 - "N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile. Ọ bụrụ na ị dịghị akwa iko ma na-egbu ọchụ, ị ghọwo onye na-emebi iwu.

2. Matiu 22:36-40 - “'Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n'iwu n'Iwu ahụ?' Ọ si ya, I gēwere obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.’”

Ndị Rom 7:2 N'ihi na nwanyị nke nwere di e ji iwu ke ya na di ya ogologo oge ọ dị ndụ; ma ọ buru na di-ya anwuwo, atọpuwo ya n'iwu di-ya.

Itien̄wed emi anam an̄wan̄a ete ke n̄wan emi ọdọde ndọ eyịre ye ebe esie ke ini enye odude uwem, edi ẹsiode enye ke ibet oro ke ini enye akpade.

1. Ngọzi nke Alụmdi na Nwunye: Ibi ndụ n’Iwu Chineke

2. Ịchọta nnwere onwe n'ịgbaso iwu Chineke

1. Ndị Efesọs 5:22-24 - “Ndị bụ́ nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka n'okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, bú aru-ya, na Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa. Ma dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n’okpuru Kraịst, otú ahụkwa ka ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n’okpuru di ha n’ihe niile.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:39 - “Nwunye na-ekekọta di ya ogologo oge niile ọ dị ndụ. Ma ọ bụrụ na di ya anwụọ, o nweere onwe ya ịlụ onye ọ chọrọ, naanị n’ime Onyenwe anyị.”

NDI ROM 7:3 Ya mere, ọ buru na, mb͕e di-ya nādi ndu, ọ buru na ọ luru nwoke ọzọ, agākpọ ya nwanyi nākwa iko: ma ọ buru na di-ya anwuwo, o puwo n'iwu ahu pua; ka ọ ghara kwa ikwa iko, ọ bu ezie na ọ luru nwoke ọzọ.

A na-ewere nwanyị dị ka nwanyị na-akwa iko ma ọ bụrụ na ọ lụrụ nwoke ọzọ mgbe di ya ka dị ndụ, ma ọ bụrụ na di ya anwụọla, o nwere onwe ya n'iwu ahụ.

1. Mkpa alụmdi na nwunye na ịsọpụrụ ịdị nsọ ya

2. Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ, nke a na-ahụ site na ebere Ya na nghọta nke ọnọdụ anyị

1. Matiu 19:3-9

2. Ndị Rom 8:1-4

Ndị Rom 7:4 Ya mere, ụmụnna m, unu onwe unu bụkwa ndị nwụrụ anwụ n’ebe iwu nọ site n’anụ ahụ nke Kraịst; ka unu we luru nwunye ọzọ, bú Onye emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi we mia nkpuru nye Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú ndị kwere ekwe ga-esi na-enwere onwe ha n'iwu site n'ọnwụ nke Kraịst, ka ha na Ya wee dịrị n'otu ma rụpụta ezi ọrụ maka otuto nke Chineke.

1. “Nnwere Onwe Si n’Iwu ahụ: Otú Ọnwụ Kraịst Si Eme Ka Anyị Nwere Onwe Anyị”

2. “Alụmdi na Nwunye nke Ndị kwere ekwe: Ịdị n’Otu na Kraịst Mpụta Mkpụrụ”

1. 2 Ndị Kọrint 5:21 – N'ihi na O mere ka ọ ghọ nmehie n'ihi ayi, onye nāmaghi nmehie; ka ayi we buru ezi omume nke Chineke nime Ya.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

Ndị Rom 7:5 Nʼihi na mgbe anyị nọ nʼanụ ahụ, ọchịchọ nke mmehie, nke sitere nʼiwu, rụrụ ọrụ nʼahụ́ anyị ka m wepụta mkpụrụ ruo ọnwụ.

Iwu nke Chineke na-ekpughe ụdị mmehie nke mmadụ, nke na-ebute ọnwụ.

1: Anyị ga-enyefe ọdịdị mmehie anyị n'ọchịchọ Chineke ma tụkwasị ya obi.

2: Iwu nke Chineke na-ekpughe ụdị mmehie anyị, ma ọ bụ naanị site na amara na ebere ya ka a ga-azọpụta anyị.

NDI ROM 5:8 Ma Chineke kwuputara ihu-n'anya-Ya n'ebe ayi nọ, n'ihi na, mb͕e ayi bu ndi-nmehie, Kraist nwuru n'ihi ayi.

2: Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

NDI ROM 7:6 Ma ub͕u a anāb͕apu ayi n'iwu, na ebe ayi nwuru anwu, nke ejidere ayi nime ya; ka ayi we nēje ozi n'ọhu nke Mọ Nsọ, ọ bughi kwa n'aru ochie nke akwukwọ ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ijere ozi na mmụọ nsọ kama ịrapagidesi ike na leta nke iwu.

1. Ike nke ije ozi na Mụọ

2. Nnwere onwe nke ịbụ onye a napụtara n'iwu

1. Ndị Galetia 5:13-15 - N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nwere onwe-unu, umu-nnam; naanị unu emela ka nnwere onwe unu bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. N'ihi na emezuwo iwu ahu dum n'otù okwu, n'okwu ahu, si, Hu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi.

2. Matiu 22:34-39 - Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na O mechibidowo ndị Sadusii ọnụ, ha gbakọtara. Mb͕e ahu otù onye nime ha, bú onye-iwu, we jua Ya ajuju, nānwa Ya, si, Onye-ozizí, ònye bu ihe uku enyere n'iwu n'iwu? Jisus si ya, I gēwere obi-gi dum na nkpuru-obi-gi dum na uche-gi dum hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua di ka ya: Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

Ndị Rom 7:7 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Iwu ahụ ọ̀ bụ mmehie? Chineke ekwela. É-è, m'gaghi-ama nmehie, kama ọ bu site n'iwu: n'ihi na amaghm ochi-obi, ma ọ buru na iwu ahu asighi, Agu-gi agaghi-adi.

Pọl kọwara na iwu adịghị njọ, kama ọ na-ekpughe ihe mmehie bụ, nke bụ anyaukwu.

1. Ike nke Iwu: Otú Iwu ahụ si ekpughe mmehie

2. Mma Iwu: Otú Iwu ahụ si echebe Anyị pụọ ná Mmehie

1. Ọpụpụ 20:17 - Achọla i

2. Jemes 1:14-15 – A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke onwe ya dọkpụrụ ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; ma nmehie, mb͕e o tozuru okè, nēweputa ọnwu.

Ndị Rom 7:8 Ma mmehie, ebe o nwetara ohere site nʼiwu ahụ, wetara m ọchịchọ ọchịchọ niile nʼime m. N'ihi na ewezuga iwu, nmehie bu ihe nwuru anwu.

Mmehie banyere n'ụwa wee mebie obi mmadụ site n'iwu.

1: Ụdị Mmehie nke Mmadụ - Ndị Rom 7:8

2: Ike nke Iwu Ikpughe Mmehie—Ndị Rom 7:8

1: Jenesis 3:1-7 (Ọdịda nke Mmadụ)

2: Jemes 1:13-15 (Ọnwụnwa nke Mmehie)

Ndị Rom 7:9 Nʼihi na m dị ndụ nʼenweghị iwu otu mgbe: ma mgbe ihe e nyere nʼiwu bịara, mmehie wee dị ndụ ọzọ, m wee nwụọ.

Mmehie na-eweta ọnwụ.

1: Ndụ dị mkpụmkpụ ma okwu Chineke dị ebighi ebi, ọ na-ekpughere anyị ka anyị ga-esi bie ndụ udo.

2: Anyị niile ga-ahapụrịrị mmehie ma nabata nkuzi nke Onye-nwe, n’ihi na ọ bụ naanị site n’irube isi n’okwu ya ka anyị ga-enweta ezi ndụ.

1: Jemes 1: 14-15 “Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọpụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke aka ya, na-rafukwa ya. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụpụta ọnwụ.”

2: Ilu 23:27-28 “N'ihi na a na-eri nwanyị akwụna n'otu ogbe achịcha, ma nwunye nwoke ọzọ na-erigbu ndụ gị. Madu ọ̀ gābu ọku n'apata-ya, ọ dighi uwe-ya nēre ọku?

Ndị Rom 7:10 Ma ihe e nyere n’iwu, bụ́ nke e chiri echichi dị ka ndụ, ahụrụ m na ọ bụ ọnwụ.

Iwu nke Chineke, nke kwesịrị iweta ndụ, ka a chọpụtara na ọ bụ ọnwụ kama.

1. Ihe mgbagwoju anya nke Iwu Chineke - ka Iwu Chineke nwere ike isi weta ma ndụ ma ọnwụ.

2. Aghụghọ nke mmehie - ka mmehie ga-esi dị mma, ma n'ikpeazụ na-eduga n'ọnwụ.

1. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

Ndị Rom 7:11 Nʼihi na mmehie site nʼihe e nyere nʼiwu wee ghọgbuo m, were ya gbuo m.

Mmehie nwere ike ịghọgbu mmadụ, ọ pụkwara iduga mmadụ ná mbibi ha.

1. Mara maka aghugho nke nmehie ma jide n'aka na ighara ikwe ka o weghara ya.

2. Ghọta ihe dị ize ndụ ga-esi ná mmehie pụta ma hụ na ị ga-ajụ ya.

1. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

2. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, na-echenụ nche. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

Ndị Rom 7:12 Ya mere iwu ahụ dị nsọ, ihe e nyere n'iwu dịkwa nsọ, na ezi omume, dịkwa mma.

Iwu ahụ dị nsọ, ikpe ziri ezi, dịkwa mma.

1: Iwu Chineke dị mma ma na-ewuli elu

2: Iwu Chineke dị Nsọ na ezi omume

Abụ Ọma 19: 7-8: "Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Jehova na-eguzosi ike, na-eme ka ndị na-enweghị uche mara ihe; ụkpụrụ nile nke Jehova ziri ezi, na-aṅụrị obi; Onyenweanyị dị ọcha, na-enye anya ìhè."

2: Jemes 1:25 Ma onye na-eleba anya n'iwu zuru oke, iwu nke nnwere onwe, ma nọgide na-enwe, ebe ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n'ime ya."

Ndị Rom 7:13 Ya mere, ihe ahụ dị mma, ọ̀ bụụrụ m ọnwụ? Chineke ekwela. Ma nmehie, ka ewe puta nmehie, nālu ọnwu nimem site n'ezi ihe; ka mmehie site n’iwu ahụ wee ghọọ mmehie nke ukwuu.

A na-ebute ọnwụ nke mmehie site n’ezi ihe, a na-emekwa ka mmehie mehie karịa site n’iwu ahụ.

1. Ike nke Ịdị Mma: Otú Ọbụna Onye Kasị Mma Pụrụ Isi Na-eduga ná Mmehie

2. Ike nke Mmehie: Otu Iwu Si eme Ka Ọnwụnwa abawanye

1. Jemes 1:13-14 – “Mgbe ọ bụla a nwara ya, ka onye ọ bụla ghara ịsị, ‘Ọ bụ Chineke na-anwa m,’ n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya.”

2. 1 Jọn 1:8-10 - “Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na-eme ya ka ọ bụrụ onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n’ime anyị.”

Ndị Rom 7:14 Nʼihi na anyị maara na iwu bụ nke mmụọ: ma abụ m onye anụ ahụ́, e rere m nʼokpuru mmehie.

Pọl kwetara na iwu ahụ bụ nke ime mmụọ, ma ya onwe ya bụ nke anụ ahụ́ na n'okpuru nduzi nke mmehie.

1. Ike nke Iwu: Otu anyị nwere ike isi merie anụ arụ site na nrube isi

2. Mgbalị Mmehie: Otu Anyị Pụrụ Isi Nweta Ike n'amamihe Ime Mmụọ

1. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

2. Ndị Rom 6:12-14 – Ya mere ekwela ka nmehie ghara ibu eze n'anu-aru-unu nke puru inwu anwu, ka unu we rube isi n'ọchichọ-obi-ya.

Ndị Rom 7:15 N'ihi na ihe m'nēme ka m'nēkweghi: n'ihi na ihe M'nāchọ, M'nēmeghi ya; ma ihe m kpọrọ asị ka m na-eme.

Ọ na-esiri m ike ime ihe m maara na ọ dị mma na ime ihe m chọrọ ime.

1. Ibi n'ọgbaghara n'etiti ọchịchọ anyị na uche Chineke

2. Imeri ọnwụnwa nke ime ihe ọjọọ

1. Jemes 1:13-15, “Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, ‘Chineke na-anwa m,’ n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

2. Ndị Galetia 5:16-17, “Ma asim, nēje ije site na Mọ Nsọ, unu eme-kwa-la ka ọchichọ nke anu-aru me unu. N'ihi na ọchichọ nke anu-aru megidere Mọ Nsọ, ma ọchichọ nke Mọ Nsọ megide anu-aru; n’ihi na ndị a na-emegide ibe ha, ka unu ghara ime ihe unu ga-eme.”

Ndị Rom 7:16 Ya mere, ọ bụrụ na m eme ihe m na-achọghị, ekwetara m iwu na ọ dị mma.

Pọl na-akọwa na ime ihe mmadụ na-achọghị ime bụ ihe àmà nke ịdị mma nke iwu.

1. Ike nke Iwu: Otu esi anabata ịdị mma ya.

2. Inweta ezi nnwere onwe site na idobe onwe ya n'iwu.

1. Ndị Galetia 5:13-14 - N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna. Naanị unu ejila nnwere onwe unu were bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. N'ihi na emezuwo iwu ahu nile n'otù okwu: I gāhu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi.

2. Jemes 2:8-12 - Ọ bụrụ n'ezie na ị na-emezu iwu eze dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, "Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị," ị na-eme nke ọma. Ma ọ bụrụ na unu ele mmadụ anya n’ihu, unu na-eme mmehie, iwu na-amakwa unu ikpe dị ka ndị na-emebi iwu. N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu ahụ dum ma daa n'otu ebe a ga-aza ajụjụ maka ya niile. N'ihi na onye ahu Nke nāsi, Akwala iko; Ọ bụrụ na ị dịghị akwa iko ma na-egbu ọchụ, ị ghọrọ onye na-emebi iwu. Ya mere, kwuo okwu ma mee ihe dị ka ndị a ga-ekpe ikpe n'okpuru iwu nke nnwere onwe.

Ndị Rom 7:17 Ugbu a ọ bụghịkwa m na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi n'ime m.

Pọl kwetara na ọ bụghịzi ya ka ọ na-achị, kama na ọ bụ mmehie dị n’ime ya.

1. "Kwapụtanụ mmehie gị ma buru ibu ọrụ"

2. "Ike nke Mmehie na Mmetụta Ya na Ndụ Anyị"

1. Jemes 1: 14-15 - "Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke aka ya, na-arafukwa ya. , na-amụ ọnwụ."

2. Ndị Galeshia 5:19-21 - "Ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha na ịla n'iyi; ikpere arụsị na ịta amoosu; ịkpọasị, esemokwu, ekworo, ọnụma, ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, esemokwu, òtù na anyaụfụ; ịṅụbiga mmanya ókè; Orgies na ihe ndị yiri ya, a na m adọ gị aka ná ntị, dị ka m mere na mbụ, na ndị na-ebi ụdị ihe a agaghị eketa alaeze Chineke.

Ndị Rom 7:18 N'ihi na amatara m na ezi ihe adịghị ebi n'ime m (ya bụ, n'anụ ahụ m), n'ihi na ọchịchọ dị n'ebe m nọ; ma otú e si eme ihe dị mma ahụghị m.

Pọl kwetara na ọ dịghị ihe ọma dị n’anụ ahụ́ ya, ma ọ dị njikere ime ihe ọma, ma ọ na-esiri ya ike ime otú ahụ.

1. Mgbalị Ime Ihe Ọma: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Pọl

2. Imeri adịghị ike nke anụ ahụ: Ime ihe ọma site n'enyemaka nke Chineke

1. Abụ Ọma 51:17 - "Chineke, àjà m bụ mmụọ tiwara etiwa; Chineke, ị gaghị eleda obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa."

2. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike."

Ndị Rom 7:19 N'ihi na ezi ihe nke m'nāchọ ka m'nēme: kama ihe ọjọ ahu nke m'nāchọghi, ya ka m'nēme.

Ọgụ dị n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ dị adị.

1. Obi anyị kewara n'etiti ọchịchọ anyị maka ezi ihe na ọnwụnwa nke ihe ọjọọ - Ndị Rom 7:19

2. Anyị aghaghị ịlụ ọgụ kwa ụbọchị iji họrọ ihe ziri ezi ma zere ihe ọjọọ.—Ndị Rom 7:19

1. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. Ndị Galetia 5:17 - N'ihi na ọchịchọ nke anụ ahụ megidere mmụọ nsọ, ọchịchọ nke mmụọ na-emegidekwa anụ ahụ, n'ihi na ihe ndị a na-emegide ibe ha, ka o wee mee ka unu ghara ime ihe unu chọrọ ime.

Ndị Rom 7:20 Ma ọ bụrụ na m eme ihe m na-achọghị, ọ bụghịkwa m na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi nʼime m.

Pọl kwuru na ọ bụrụ na o mee ihe ọ na-achọghị ime, ọ bụghị ya, kama mmehie dị n’ime ya.

1. Ịghọta Ụdị Mmehie: Otú Anyị Ga-esi Emeri Ike Ya

2. Mmehie na mgba: Ịmụta ibi ndụ na nnwere onwe nke Kraịst

1. Ndị Rom 6:14 - N'ihi na mmehie agaghị abụkwa onye nwe gị ọzọ, n'ihi na ị nọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesiri ntukwasi-obi; Ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị gabiga ihe ị pụrụ idi. Ma mgbe a nwara gị, Ọ ga-enyekwara gị ụzọ mgbapụ ka i wee nwee ike idi ya.

Ndị Rom 7:21 Ya mere, ahụtara m iwu, na, mgbe m chọrọ ime ihe ọma, ihe ọjọọ dị nʼaka m.

Pọl ghọtara na ya na-alụ ọgụ n'ime ime ihe ọma na ịbụ onye ihe ọjọọ nwara ya.

1) mgba n'etiti ezi ihe na ihe ojoo: imuta imeri onwunwa

2) Ike nke Iwu Chineke: Nduzi maka ibi ndụ nke omume ọma

1) Jemes 1: 13-15 - Mgbe a nwara ya, ọ dịghị onye kwesịrị ịsị, "Chineke na-anwa m." N’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke , ọ dịghịkwa onye ọ bụla ọ ga-anwa; ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a dọkpụrụ ha site n’ọchịchọ ọjọọ nke ha ma rafuo ha.

2) Ndị Galetia 5:16-18 - Ya mere asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ihe-ọchichọ nke anu-aru. N'ihi na anu-aru nāchọ ihe megidere Mọ Nsọ, Mọ Nsọ nāchọ kwa ihe megidere anu-aru. Ha na-emegiderịta onwe ha, ka unu ghara ime ihe ọ bụla masịrị unu. Ma ọbụrụ na mmụọ nsọ na-edu unu, unu anọghị n’okpuru iwu.

Ndị Rom 7:22 Nʼihi na iwu Chineke na-atọ m ụtọ dị ka mmadụ nke ime mmụọ nọ.

Akụkụ ahụ dị na Ndị Rom 7:22 na-eme ka ańụrị dị n’ime iwu Chineke pụta ìhè.

1. Añụrị nke Ịtọ Ụtọ n'Iwu nke Chineke

2. Na-aṅụrị ọṅụ na uche Chineke

1. Abụ Ọma 19:7-11 - Iwu Jehova zuru oke, na-eme ka mkpụrụ obi dị ndụ; àmà nke Onye-nwe-ayi kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe.

2. Aisaia 58:13-14 - “Ọ buru na i si n'ubọchi-izu-ike chigharia ukwu-gi, si n'ime ihe nātọ Gi utọ n'ubọchi nsọm, we kpọ kwa ubọchi-izu-ike ihe nātọ utọ na ubọchi nsọ nke Onye-nwe-ayi di nsọpuru; ọ bụrụ na ị na-asọpụrụ ya, ọ bụghị na-aga n'ụzọ nke gị onwe gị, ma ọ bụ na-achọ ihe ụtọ nke gị, ma ọ bụ na-ekwu okwu efu;

Ndị Rom 7:23 Ma ahụrụ m iwu ọzọ nʼahụ́ m, na-alụso iwu nke uche m agha, na-adọtakwa m nʼagha nʼiwu nke mmehie nke dị nʼahụ́ m.

Iwu nke mmehie na-alụ ọgụ megide iwu nke uche, na-eduga ná ndọrọ n'agha nke mmehie.

1. Esemokwu dị n'ime: Ịghọta mgba n'etiti mmehie na ezi omume

2. Ịdọọrọ Echiche Anyị N'agha: Imeri Ike nke Mmehie

1. Jemes 1:13-15 – Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Ọ bụ Chineke na-anwa m”; n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya dọkpụrụ ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; ma nmehie, mb͕e o tozuru okè, nēweputa ọnwu.

2. Ndị Kọlọsi 3:5-7 - Ya mere, gbuo akụkụ ahụ unu nke dị n'ụwa: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị. N'ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi, nke unu onwe unu jere ije na mbụ mgbe unu biri n'ime ha.

Ndị Rom 7:24 Ajọ mmadụ na m bụ! ònye gānaputam n'aru ọnwu nka?

Pọl gosipụtara iwe iwe ya maka ọdịdị mmehie ya, na-ajụ onye ga-azọpụta ya n'ọnwụ ya.

1. Ike nke Nnapụta: Otú Ozi Ọma Si Eme Ka Anyị Nwere Onwe Anyị ná Mmehie

2. Ịghọta adịghị ike Anyị: Ịghọta ọdịdị mmehie nke mmadụ

1. Abụ Ọma 40:2 “O mere ka m'si n'olùlù di nkpọtu, si n'apiti na apịtị puta; O doro ụkwụ m n’elu nkume, nyekwa m ebe guzosiri ike.”

2. Ndị Galeshia 5:16 “Ya mere, ana m asị, jeenụ ije site na Mmụọ Nsọ, unu agaghị emejukwa ọchịchọ nke anụ ahụ́ afọ.”

Ndị Rom 7:25 Ana m ekele Chineke site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Ya mere, n'ihi nka mu onwem nēwere uche nēfè iwu Chineke; kama ya na anu-aru bu iwu nke nmehie.

Pọl gosipụtara obi ekele ya n'ebe Chineke nọ maka nzọpụta Ya site n'aka Jizọs Kraịst ma kweta na mgba ọ gbara iji jeere iwu Chineke ozi n'uche ya ebe anụ ahụ ya na-agbaso iwu nke mmehie.

1. Mgbalị nke Nrubeisi: Otu esi ejere Iwu Chineke ozi

2. Amara na Ekele: Nzaghachi anyị na nzọpụta Chineke

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2. Ndị Galeshia 5:16-17 - "Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-eme ka ọchichọ nke anu-aru mezu: n'ihi na ọchichọ nke anu-aru megide Mọ Nsọ; anụ ahụ́, n’ihi na ndị a na-emegiderịta onwe ha, ka unu ghara ime ihe unu chọrọ ime.”

Ndị Rom 8 bụ isiakwụkwọ dị ike n’akwụkwọ ozi Pọl, na-atụle ndụ n’ime mmụọ nsọ, ọnọdụ anyị dị ka ụmụ Chineke, olileanya nke otuto n’ọdịnihu, na mmesi obi ike nke ịhụnanya Chineke.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl na-ekwusi ike na ugbu a enweghị amamikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs n'ihi na site na Kraịst Jizọs iwu nke mmụọ nsọ nke na-enye ndụ emewo ka anyị nwere onwe anyị pụọ n'iwu mmehie ọnwụ (Ndị Rom 8:1-2). . Ọ na-akọwa na ihe Iwu ahụ na-enweghị ike ime n'ihi na ọ na-esighị ike site n'anụ ahụ, Chineke mere site n'izite Ọkpara nke ya oyiyi anụ ahụ bụ́ mmehie ka ọ bụrụ àjà mmehie ka o wee mara mmehie anụ ahụ ka e wee nwee ike mezuo iwu ezi omume n'ụzọ zuru ezu anyị bụ́ ndị na-adịghị ebi ndụ n'ụzọ anụ ahụ. kama dịka Mụọ siri dị (Ndị Rom 8:3–4).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 5 ruo 17, Pọl kwuru ọdịiche dị n’ibi ndụ n’ụzọ anụ ahụ na ibi ndụ dị ka mmụọ nsọ si dị. Ndị na-ebi ndụ n’ụzọ anụ ahụ́ na-atụkwasị uche ha n’ihe anụ ahụ́ na-agụ agụụ; ma ndị ahụ na-ebi ndụ kwekọrọ na Mụọ ahụ na-atụkwasị uche ha n’ihe Mmụọ Nsọ na-achọ (Ndị Rom 8:5). Ọ na-emesi ya obi ike na ọ bụrụ na anyị ejiri mmụọ na-egbu ọnwụ, anụ ahụ ga-adị ndụ, ndị niile na-edu ụmụ Chineke anabataghị ohu nke mmụọ daa azụ n'ụjọ natara ịbụ nwa mmụọ nke na-eti mkpu 'Abba Nna' Mmụọ Nsọ n'onwe ya na-agba akaebe na mmụọ anyị na anyị bụ ụmụ Chineke ma ọ bụrụ na ụmụ mgbe ahụ. ndị nketa—ndị nketa nke Chineke bụ ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe ma ọ bụrụ n’ezie na-ekerịta ahụhụ ya n’usoro nwekwara ike keta otuto ya (Ndị Rom 8:13-17).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu nke 18 gawa, Pọl na-ekwu maka olileanya n'ọdịnihu otuto okike na-echere mkpughe ụmụ nwoke Chineke etinyela obi nkoropụ abụghị olileanya nke ya onwe ya ga-anapụta n'agbụ ya ire ere wetara nnwere onwe ebube ụmụ Chineke n'onwe ya na-asụ ude n'ime obi na-echere nkuchi anụ ahụ mgbapụta nke a. a zọpụtara olileanya. Ọzọkwa ọ na-ekwusi arịrịọ ike mmụọ nsọ adịghị ike mgbe anyị na-amaghị ihe na-ekpe ekpere maka ịrịọchitere anyị okwu na-asụ ude ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ ezi ịhụnanya a na-akpọ nzube ihe ọ bụla iche ịhụnanya Kraịst nsogbu mkpagbu mkpagbu ụnwụ ọtọ ihe ize ndụ mma agha karịrị mmeri anyị site na ya hụrụ anyị n'anya kwenye ma ọnwụ ma ndụ ma mmụọ ozi. ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ dị ugbu a ma ọ bụ ike ndị ga-eme n’ọdịnihu na-eme ka ihe ọ bụla ọzọ e kere eke ga-enwe ike iche ịhụnanya Chineke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị (Ndị Rom 8:18-39). Nke a na-enye ozi mmesi obi ike dị ike gbasara nchekwa ebighi ebi nke Ndị Kraịst n'ịhụnanya nke Chineke.

Ndị Rom 8:1 Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ nʼime Kraịst Jisọs, ndị na-adịghị ejegharị nʼanụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ si dị.

Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime Kraịst Jizọs ka a ga-ama ikpe maka ịgbaso Mmụọ Nsọ kama ịbụ anụ ahụ.

1. Ngọzị nke ndụ n'ime Kraịst - Ịnabata nnwere onwe nke ezi omume site n'okwukwe na Kraịst

2. Izenarị ikpe-Ije ije dịka mmụọ nsọ kama ịbụ nke anụ arụ

1. Ndị Rom 8:1-4 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ na Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị ejegharị n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ. N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu nime Kraist Jisus emewom ka m'pua n'iwu nke nmehie na ọnwu. N'ihi na ihe iwu na-apụghị ime, n'ihi na ọ na-esighị ike site n'anụ ahụ, Chineke zitere Ọkpara nke ya n'oyiyi nke anụ arụ mmehie na n'ihi mmehie, ikpe mmehie ikpe n'anụ ahụ: ka ezi omume nke iwu we mezu n'ime ayi. , ndị na-adịghị eje ije dị ka anụ ahụ, kama dị ka Mmụọ Nsọ.

2. Ndị Galetia 5:16 - Ya mere nka ka m'nēkwu, nējeghari n'ime Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru.

Ndị Rom 8:2 Nʼihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nʼime Kraịst Jisọs emewo ka m nwere onwe m nʼiwu nke mmehie na ọnwụ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a odudu spirit uwem ke Christ Jesus ndisio nnyịn ke ufụn idiọkn̄kpọ ye n̄kpa.

1. Nnwere onwe nke ndụ n'ime Kraịst - Inyocha ike nke mmụọ nke ndụ nke a na-achọta n'ime Kraịst Jizọs iji mee ka anyị nwere onwe anyị n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

2. Ike nke Cross - Inyocha ike mgbanwe nke obe iji weta nnwere onwe na ndụ anyị.

1. Ndị Galetia 5:1 - "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu ọzọ n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

2. Jọn 8:36 - "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-free n'ezie."

Ndị Rom 8:3 Nʼihi na ihe iwu na-apụghị ime, ebe ọ na-esighị ike site nʼanụ ahụ, Chineke zitere Ọkpara nke ya nʼoyiyi nke anụ ahụ́ mmehie na nʼihi mmehie, ma ikpe mmehie ikpe nʼanụ ahụ.

Chineke zitere Ọkpara nke ya ka ọ mara mmehie ma mee ka iwu kwe omume.

1: Onyinye Kasịnụ nke Chineke

2: Ike nke obe

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Ndị Rom 8:4 Ka e wee mezu ezi omume nke iwu nʼime anyị, bụ́ ndị na-adịghị eje ije nʼanụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ si dị.

A pụrụ imezu ezi omume nke iwu n’ime anyị mgbe anyị na-eso Mmụọ Nsọ karịa ọchịchọ nke onwe anyị.

1. Ịhapụ onwe ya na ịnakwere Mmụọ Nsọ

2. Ike nke Mụọ Nsọ weta mmezu

1. Ndị Kọlọsi 3:5-10

2. Ndị Galeshia 5:16-26

Ndị Rom 8:5 Nʼihi na ndị na-eme ihe anụ ahụ́ na-achị na-atụgharị uche nʼihe anụ ahụ́; ma ndị na-agbaso Mmụọ Nsọ ihe nke Mmụọ Nsọ.

Ndị mmadụ nke mmehie ha na-achịkwa na-elekwasị anya n’ọchịchọ nke ụwa, ebe ndị mmụọ nsọ na-eduzi na-elekwasị anya n’ihe ime mmụọ.

1. Ime Ka Uche Anyị dị ọhụrụ: Ọmụmụ Ndị Rom 8:5

2. Ihe Ndị Kacha Mkpa: Ntụgharị uche na Mmụọ na Anụ ahụ

1. Ndị Kọlọsi 3:2 - “Tụkwasịnụ uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'ụwa.”

2. Matiu 16:26 - "N'ihi na olee uru ọ bara mmadụ ma ọ bụrụ na ọ rite ụwa dum n'uru, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya?"

Ndị Rom 8:6 N'ihi na ịtụkwasị uche n'anụ ahụ bụ ọnwụ; ma inwe echiche nke mụọ bụ ndụ na udo.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị inwe echiche nke mmụọ, n'adịghị ka nke anụ arụ, inweta ndụ na udo.

1. Ịchọta ndụ na udo site n'echiche ime mmụọ

2. Ịghọta ọdịiche dị n'etiti anụ arụ na ime mmụọ

1. Ndị Kọlọsi 3:2 - Tukwasị uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe dị n'ụwa.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Ndị Rom 8:7 Nʼihi na echiche nke anụ ahụ́ bụ iro megide Chineke: nʼihi na ọ dịghị nʼokpuru iwu Chineke, ọ pụghịkwa ịbụ nʼezie.

Uche nke anu-aru adigh nma n'ebe Chineke no, o nweghikwa ike ido onwe ya n'okpuru iwu Chineke.

1: Anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru ọchịchọ anyị n'aka Chineke ma chọọ irube isi n'iwu ya ka anyị wee bịaruo ya nso.

2: Anyị agaghị ekwe ka ọchịchọ nke anụ arụ rafuo onwe anyị, kama na-agbalịsi ike idobe uche na obi anyị na Chineke na ụzọ Ya.

Ndị Filipaị 4:8 N’ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla kwesịrị nsọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla e kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla kwesịrị ito. chee echiche banyere ihe ndị a."

2: Ndị Kọlọsi 3:2, “Tụkwasịnụ uche n’ihe ndị dị n’elu, ọ bụghị n’ihe ndị dị n’ụwa.”

Ndị Rom 8:8 Ya mere, ndị nọ nʼanụ ahụ enweghị ike ime ihe na-atọ Chineke ụtọ.

Ndị na-ebi ndụ dị ka ọchịchọ anụ ahụ́ si dị apụghị ime ihe na-atọ Chineke ụtọ.

1. Anụ ahụ na Mmụọ Nsọ: Otu esi ebi ndụ nke na-atọ Chineke ụtọ

2. Ike nke Amara Chineke: Otu esi emeri anụ ahụ

1. Ndị Galetia 5:16-17 - "Ya mere, nke a ka m na-ekwu, Na-ejegharị n'ime Mmụọ Nsọ, ma unu agaghị emezu ọchịchọ anụ ahụ́: n'ihi na anụ ahụ́ na-agụ anụ ahụ́ megide mmụọ nsọ, mmụọ nsọ na-emegidekwa anụ ahụ: ma ndị a na-emegide anụ ahụ. otu na ibe ya: ka unu ghara ime ihe unu chọrọ.”

2. 1 Jọn 2:15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe nke dị n'ụwa n'anya: ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya , ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya. ochicho nke anu-aru, na agu nke anya, na nganga nke ndu, esighi na Nna, kama o sitere n'uwa. na-adịru mgbe ebighị ebi."

Ndị Rom 8:9 Ma unu anọghị nʼanụ ahụ, kama unu nọ na mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi nʼime unu. Ma ọ buru na onye ọ bula enweghi Mọ nke Kraist, ọ bughi nke ya.

Mụọ nke Chineke bi n’ime ndị kwere ekwe, ma ndị na-enweghị Mụọ nke Kraịst abụghị nke Kraịst.

1. Mmụọ nke Chineke - A nso ije na Chineke

2. Mkpa nke Mmụọ nke Kraịst - Imezu ọgbụgba ndụ anyị na Chineke

1. 1 Ndị Kọrịnt 6:19-20 - “Ùnu amataghị na ahụ́ unu bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ n'ime unu, onye unu nwetara n'aka Chineke? Ị bụghị nke gị, n'ihi na e ji ọnụ ahịa zụta unu. Ya mere, nye Chineke otuto n'ime ahụ gị."

2. Jọn 14:16-17 – “M ga-arịọkwa Nna m, ọ ga-enyekwa unu Onye inyeaka ọzọ, ka ọ nọrọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi, bụ́ Mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnata, n’ihi na ọ dịghị ahụ ya ma ọ bụ mara. ya. Unu maara ya, n’ihi na ya na unu na-ebi, ọ ga-anọkwa n’ime unu.”

Ndị Rom 8:10 Ma ọbụrụ na Kraịst nọ nʼime unu, aru ahụ nwụrụ anwụ nʼihi mmehie; ma Mụọ ahụ bụ ndụ n’ihi ezi omume.

Ọnụnọ nke Kraịst n'ime anyị na-eme ka anyị dị ndụ n'ime mmụọ n'ihi ezi omume n'agbanyeghị na anụ ahụ nwụrụ anwụ n'ihi mmehie.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Imeri mmehie site n'ezi omume

1. Ndị Rom 8:10

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

Ndị Rom 8:11 Ma ọ bụrụ na mmụọ nke Onye ahụ mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi nʼime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-emekwa ka aru unu nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ndụ site na Mmụọ ya nke bi nʼime unu.

Mmụọ Chineke nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime anyị, na-emekwa ka ahụ anyị na-anwụ anwụ dị ndụ.

1. Ike Chineke Dị n’ime Anyị: Otú Mmụọ Chineke Si Mee Ka Jizọs si n’ọnwụ bilie ma nwee ike ime ka anyị dịghachi ndụ.

2. Inweta Mbilite n'Ọnwụ: Ijikọ na Mmụọ nke Chineke ịnata ndụ

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndi Efesos 3:16-17 – Ka o we nye unu dika àkù nke ebube-Ya si di, ka ewe were ike me ka unu di ike site na Mọ-Ya nime obi-unu, ka Kraist we biri n'obi-unu site n'okwukwe.

Ndị Rom 8:12 Ya mere, ụmụnna m, anyị ji ụgwọ, ọ bụghị n'anụ ahụ, ibi ndụ dị ka anụ arụ.

A kpọrọ anyị ibi ndụ n’ụzọ na-abụghị nke ọchịchọ anụ ahụ́ siri dị.

1. "Ibi Ndụ megide anụ ahụ: Ịgbaso Ụzọ Chineke"

2. "Ụgwọ Anyị Ji: Ijere Chineke Ozi Site ná Ndụ Anyị"

1. Ndị Galetia 5:16-26 - Ihe ncheta nke mgba dị n'etiti ọchịchọ anụ ahụ na ọchịchọ nke mmụọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:1-17 – Ọkpụkpọ òkù ka e gbuo ọchịchọ nke anụ ahụ ma bie ndụ nke ịdị nsọ.

Ndị Rom 8:13 Nʼihi na ọ bụrụ na unu na-adị ndụ nʼanụ ahụ, unu ga-anwụ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na nhọrọ ndị anyị na-eme nwere ihe ga-esi na ya pụta nakwa na ibi ndụ dị ka mmụọ nsọ Chineke si dị ga-eweta ndụ, ebe ibi ndụ dị ka ọchịchọ anụ ahụ si dị ga-eweta ọnwụ.

1. Nhọrọ ndị anyị na-eme: nsonaazụ nke ibi ndụ dịka anụ ahụ si dị

2. Ike Mmụọ: Ịhọrọ Ndụ karịa Ọnwụ

1. Ndị Galetia 5:19-21 – Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, iro, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè, oriri oké egwu. , na ihe ndị dị otú a. Ana m adọ gị aka ná ntị, dị ka m dọrọ unu aka ná ntị na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú a agaghị eketa alaeze Chineke.

2. Matiu 6:24 - Ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ ozi; n'ihi na ma ọ́ bụghị na ọ ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ́ bụghị ya, ọ ga-eguzosi ike n'ihe nye otu ma leda ibe ya anya. Ị nweghị ike ijere Chineke ozi na mammon.

Ndị Rom 8:14 Nʼihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

Mụọ nke Chineke na-edu ndị kwere ekwe ka ha bụrụ ụmụ Chineke.

1: Ka mmụọ Chineke duzie gị ka ị bụrụ nwa Chineke.

2: Soro mmụọ nke Chineke wee bụrụ nwa nwoke ma ọ bụ ada nke Chineke.

1: Ndị Galetia 4:6-7 “Ma n'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezitewo Mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị, na-eti mkpu, “Aba! Ya mere, ị bụghị ohu ọzọ, kama ọ bụ nwa, ma ọ bụrụ na ị bụ nwa, ị bụkwa onye nketa site na Chineke."

2: Jọn 1: 12-13 "Ma ndị niile nabatara ya, bụ ndị kwere n'aha ya, O nyere ikike ịghọ ụmụ Chineke, ndị a mụrụ, ọ bụghị site n'ọbara ma ọ bụ site n'ọchịchọ nke anụ ahụ ma ọ bụ site n'ime anụ ahụ. uche nke mmadụ, ma nke Chineke."

Ndị Rom 8:15 N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ọzọ nke ịtụ egwu; ma unu anatawo Mụọ nke nkuchi, nke anyị na-eti, Abba, Nna.

Ndị Kraịst anatawo mmụọ nsọ nke nkuchi, nke na-enye ha ohere ịkpọ Chineke “Abba, Nna”.

1. Nkasi Obi nke Nkuchi: Otu Mụọ nke Nkuchi si agbanwe Mmekọrịta Anyị na Chineke

2. Atụla Egwu: Ịjụ Mmụọ nke Ịgba ohu na ịnakwere Mmụọ nke Nkuchi

1. Ndị Galetia 4:4-7 - Ma mgbe oge zuru ezu ruru, Chineke zipụrụ Ọkpara ya, onye a mụrụ site na nwanyị, onye a mụrụ n'okpuru iwu, 5 ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ndị nọ n'okpuru iwu. ụmụ nwoke. 6 Ma n’ihi na unu bu umu-ndikom, Chineke ezitewo Mọ nke Ọkpara-Ya n’obi-ayi, nēti nkpu, si, Aba! Nna!” 7 Ya mere i bughi orù ọzọ, kama ọ bu nwa-nwoke, ma ọ buru na i bu nwa-nwoke, i bu kwa onye-nketa site na Chineke.

2. Ndi Efesos 1:5- O buru uzo buru ayi aka ka ayi buru umu-ndikom site na Jisos Kraist, dika nzube nke uche ya siri di.

Ndị Rom 8:16 Mmụọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke.

Mụọ nke Chineke na-agba ama na ndị kwere ekwe bụ ụmụ Chineke.

1. Ịgba ama maka njirimara anyị dị ka ụmụ Chineke

2. Ike nke Mụọ Nsọ na nguzo anyị n'ezi na ụlọ Chineke

1. Ndị Galeshia 4: 6-7 - "N'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezitewo Mmụọ nke Ọkpara ya n'ime obi anyị, na-eti mkpu, "Aba! Nna!" Ya mere, ị bụghị ohu ọzọ, kama ọ bụ nwa, ma ọ bụrụ na ị bụ nwa, ị bụkwa onye nketa site na Chineke."

2. Jọn 1: 12-13 - "Ma ndị niile nabatara ya, bụ ndị kwere n'aha ya, o nyere ikike ịghọ ụmụ Chineke, ndị a mụrụ, ọ bụghị site n'ọbara ma ọ bụ site n'ọchịchọ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke anụ ahụ. uche mmadụ, ma nke Chineke."

Ndị Rom 8:17 Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

Ndị kwere na Kraịst bụ ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụ na ha dị njikere iso Ya na-ata ahụhụ, a ga-enyekwa ha otuto ọnụ.

1. Nkwa nke otuto: Inweta ebube Chineke n'ịdị n'otu na Kraịst

2. Ya na Kraist na-ata ahuhu: Uzo a ga-esi soro Ya buru onye nketa

1. Ndị Galetia 3:26-29 - N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus. N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiwo Kraist-ayi. Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi kwa onye-orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus. Ma ọ buru na unu onwe-unu bu nke Kraist, unu bu kwa nkpuru Abraham na ndi-nketa dika nkwa ahu si di.

2. Ndị Efesọs 1:3-5 - Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye were ngọzi nile nke Mọ Nsọ gọzie ayi n'ebe di n'elu-igwe nime Kraist: dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa. ka ayi we buru ndi di nsọ, ndi nādighi kwa ita uta n'iru Ya n'ihu-n'anya: ebe O wereworo ayi buru uzọ nye ayi ka ayi buru umu-ndikom site na Jisus Kraist nye Onwe-ya, dika ọ nātọ Ya utọ.

Ndị Rom 8:18 Nʼihi na a na m gụrụ na ahụhụ nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe nʼime anyị.

Ahụhụ ndị dị ugbu a enweghị atụ na ebube nke a ga-ekpughe.

1: Anyị aghaghị ilekwasị anya n’otuto ọdịnihu nke na-echere anyị n’agbanyeghị ihe isi ike ndị anyị na-enwe ugbu a.

2: Ọ bụ ezie na anyị na-eche ule na mkpagbu ihu ná ndụ a, anyị aghaghị ilekwasị anya n’ihe mgbata n’ọsọ nke ebube ahụ nke na-echere anyị n’ọdịnihu.

Ndi Rom 5:3-5 IGBOB - Ọ bughi nání otú a, kama ayi nānya isi kwa n'ahuhu-ayi, n'ihi na ayi matara na ahuhu nēweta ntachi-obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ ntụkwasị obi n'ihe anyị na-atụ anya ya na imesi obi ike banyere ihe anyị na-adịghị ahụ anya.

Ndị Rom 8:19 Nʼihi na nchekwube nke ihe e kere eke na-echere mpụta ìhè nke ụmụ Chineke.

Ihe e kere eke na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke.

1. Olileanya nke ndị na-echere

2. Atụmanya kwesịrị ntụkwasị obi nke ụmụ Chineke

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Habakuk 2:3 - N'ihi na ọhù ahu nādiru mb͕e akara àkà, ma n'ọgwugwu-gwugwu ọ gēkwu, ọ bughi kwa okwu-ugha: ọ buru na ọ la azu, chere ya; n'ihi na ọ ghaghi ibia, ọ gaghi-anọ kwa ọdù.

Ndị Rom 8:20 Nʼihi na edoro ihe e kere eke nọrọ nʼokpuru ihe efu, ọ bụghị nʼafọ ofufo, kama nʼihi onye ahụ nke dobere ya nʼolileanya.

Chineke doro ihe e kere eke n'okpuru ihe efu n'olileanya.

1. Nwee olileanya na Chineke n'agbanyeghị ihe isi ike nke ndụ

2. Ịghọta ọbụbụeze Chineke ọbụna n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ákwá 3:22-23 - "O sitere na obi ebere Jehova ka anyị na-agaghị ekpochapụ, n'ihi na obi ebere Ya adịghị ada. Ha dị ọhụrụ kwa ụtụtụ: ikwesị ntụkwasị obi gị dị ukwuu."

2. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị, na osimiri, ha agaghị eruju gị: mgbe ị na-eje ije n'ime ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị erekwa. dakwasị gị.”

Ndị Rom 8:21 Nʼihi na a ga-anapụtakwa ihe e kere eke nʼonwe ya nʼagbụ nke ire ure baa nʼime nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke.

Ihe e kere eke ga-enwere onwe ya pụọ n’agbụ nke ire ure banye na nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke.

1. Nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke

2. A napụtara ya n'agbụ nke nrụrụ aka

1. Ndị Galetia 5:1 – Ya mere guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist jiri mee ka anyị nwere onwe anyị.

2. 2 Ndị Kọrint 3:17 – Ma Onye-nwe-ayi bu Mọ ahu: ma ebe Mọ nke Onye-nwe-ayi di, n'ebe ahu ka nnwere onwe di.

Ndị Rom 8:22 Nʼihi na anyị matara na ihe niile e kere eke na-asụkọ ude ma na-amụba nʼihe mgbu ruo ugbu a.

Ihe e kere eke nọ n'ọnọdụ nhụjuanya na mgbu kemgbe mmalite oge.

1. "Ịsụ ude nke Okike: Olee Otú Mgbu Si Akpụzi Echiche Anyị"

2. "Olile anya na nhụjuanya: ike nke ntachi obi"

1. Aịzaya 55:8: “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru.

2. 2 Ndị Kọrịnt 4:16-18 : “Ya mere, anyị adịghị ada mbà. Ọ bụ ezie na elu anyị na-ala n'iyi, a na-eme ka ime anyị dị ọhụrụ kwa ụbọchị. N'ihi na mkpagbu a dị mfe nke nwa oge na-akwadebere anyị ịdị arọ ebighi ebi nke ebube karịa ihe atụ niile, ebe anyị na-ele anya na ihe ndị a na-ahụ anya kama na ihe ndị a na-adịghị ahụ anya. N’ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru ebighị ebi.”

Ndị Rom 8:23 Ma ọ bụghị naanị ha, kama anyị onwe anyị kwa, bụ́ ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ Nsọ, ọbụna anyị onwe anyị na-asụ ude nʼime onwe anyị, na-echere nkuchi, ya bụ, mgbapụta nke ahụ anyị.

Ndị Kraịst na-asụ ude na atụmanya maka mgbapụta nke ahụ ha, nke bụ akụkụ nke atụmatụ Chineke nke nkuchi.

1. Ịsụ ude nke Ndị-nsọ: Ịmụta ichere Onye-nwe

2. Mgbapụta nke ahụ anyị: Olileanya anyị na mmesi obi ike nke ndụ ebighi ebi

1. Ndị Rom 8:18-25

2. Aịz 40:31

NDI ROM 8:24 N'ihi na ejiworo olile-anya zọputa ayi: ma olile-anya ahu nke anāhu anya abughi olile-anya: n'ihi na ihe madu nāhu, gini mere o nēle anya ya?

A zọpụtara anyị site n'olileanya, nke a na-adịghị ahụ anya, gịnị mere anyị ka na-atụ anya ihe anyị na-apụghị ịhụ anya?

1. Ike nke Olileanya: Ihe Ọ bụ Ịkwere Ihe A Na-adịghị Ahụhụ Pụtara

2. Otu esi anọgidesie ike n'okwukwe Ọbụna mgbe anyị ahụghị ihe ga-esi na ya pụta

1. Ndị Hibru 11:1 - “Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.”

2. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

Ndị Rom 8:25 Ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya ihe anyị na-ahụghị, anyị ji ndidi chere ya.

A gwara anyị ka anyị nwee ndidi na olileanya maka ihe anyị na-apụghị ịhụ anya.

1. Ndidi bu omume oma: iji olile anya chere

2. Na-atụ anya ihe a na-adịghị ahụ anya: Okwukwe na olileanya

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Jemes 5:7-8 – Ya mere, ndi m’huru n’anya, nwenu ndidi rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi. Onye ọrụ ubi na-echere ihe ọkụkụ dị oké ọnụ ahịa nke sitere n'ụwa, na-enwe ndidi ruo mgbe ọ nwetara mmiri ozuzo mbụ na nke oge.

Ndị Rom 8:26 Nʼotu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyekwara adịghị ike anyị aka: nʼihi na anyị amataghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ya: ma Mmụọ Nsọ nʼonwe ya na-eji ịsụ ude nke a na-apụghị ikwu arịọchitere anyị arịrịọ.

Mmụọ nsọ na-arịọchitere anyị arịrịọ mgbe anyị na-amaghị ihe anyị ga-ekpe ekpere.

1. Mmụọ Nsọ Na-arịọ arịrịọ: Otú ịhụnanya Chineke si akwado anyị n'ekpere

2. Onyinye Mụọ Nsọ na-enweghị atụ

1. 1 Jọn 3:20, "N'ihi na ọ bụrụ na obi anyị na-ama anyị ikpe, Chineke dị ukwuu karịa obi anyị, marakwa ihe niile."

2. Abụ Ọma 139:23-24, "Chineke, biko, mara obi m: nwapụta m, mara echiche m: hụ ma ọ̀ dị ụzọ ọjọọ ọ bụla dị n'ime m, dukwa m n'ụzọ ebighị ebi."

Ndị Rom 8:27 Ma onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ Nsọ, n'ihi na ọ na-arịọ ndị nsọ arịrịọ dị ka uche Chineke si dị.

Chineke maara obi anyị ma na-arịọchitere anyị arịrịọ dịka uche Ya siri dị.

1. Ịhụnanya Chineke Na-adịghị Agbanwe: Ịghọta Obi Nna

2. Ike nke ịrịọchite ọnụ: Ịmara uche Chineke maka ndụ anyị

1. Abụ Ọma 139: 23-24 - Nyochaa m, Chineke, marakwa obi m! Nwaa m ma mara echiche m! Ma hụ ma ọ bụrụ na ụzọ ọjọọ ọ bụla dị n'ime m, durukwa m n'ụzọ ebighị ebi!

2. Ndị Hibru 4: 12-13 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ruo n'ikewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, nke nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke mmụọ. obi. Ọ dịghịkwa ihe e kere eke ezoro ezo n'anya ya, ma ha nile gba ọtọ na ndị e kpughepụrụ n'anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.

Ndị Rom 8:28 Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke nʼanya ezi ihe, bụ́ ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

Chineke na-arụkọ ihe niile ọnụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Ya n’anya na ndị akpọrọ dịka nzube Ya siri dị.

1. Ịmụta ịtụkwasị Chineke obi n'oge ihe isi ike

2. Ebumnobi na Ọrụ Chineke Na Ndụ Anyị

1. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume.

Ndị Rom 8:29 onye ya na ya cheburu, o mekwara ka ihe oyiyi Ọkpara ya mee ihe, ka ọ bụrụ nwamụmụka.

Chineke bu ụzọ hiere ụzọ tupu ya adị ka Ọkpara ya, bụ Jizọs Kraịst, ka ọ bụrụ ọkpara n'ime ọtụtụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị.

1. Ịhụnanya Chineke: Kwere akara ka e mee ka Jizọs kwekọọ

2. Akara Aka: Ụzọ Anyị Isi Ime Ka Kraịst

1. 1 Jọn 3:1 - Leenụ ụdị ịhụnanya Nna ahụ nyere anyị, ka e wee kpọọ anyị ụmụ Chineke; otú ahụ ka anyị dịkwa.

2. Ndi Efesos 1:4-5 - dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa, ka ayi we di nsọ na ndi zuru okè n'iru Ya. N'ịhụnanya o mere ka anyị mata ndị anyị ji ara ụmụ site na Jizọs Kraịst, dị ka nzube nke uche ya.

Ndị Rom 8:30 Ọzọ kwa, ndị ọ kpọrọ akara aka, ha ka Ọ kpọ-kwa-ra: ma ndi Ọ kpọ-kwa-ra, ha ka Ọ gu-kwa-ra n'onye ezi omume: ma ndi Ọ gusiri na ndi ezi omume, ha ka Ọ me-kwa-ra otuto.

Chineke ekpebiela akara aka, kpọọ, zie ndị ezi omume, ma too ndị ahụ Ọ họọrọ.

1. Otuto nke Chineke họpụtara

2. akara aka: Onyinye ịhụnanya Chineke

1. Ndị Efesọs 1: 4-5 - “Ọbụna dị ka ọ họọrọ anyị n'ime ya tupu a tọọ ntọala ụwa, ka anyị wee dị nsọ na ndị na-enweghị mmerụ n'ihu ya n'ịhụnanya: ebe o                                                                                                                                                       chiri          bà  ke chi kè  ke ke ke ke ochi ụmụ site n’ìhè. , dị ka uche Ya si dị”

2. Aisaia 43:7 - “Onye ọ bụla nke a kpọkwasịrị n'aha m: n'ihi na ekewo m ya ka ọ bụrụ otuto m, akpụwo m ya; e, emewom ya.”

Ndị Rom 8:31 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile, ọ ga-echebekwa anyị pụọ ná mmegide ọ bụla.

1. Chineke nọnyeere Anyị Mgbe niile - Ndị Rom 8:31

2. Ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada - Ndị Rom 8:31

1. Abụ Ọma 118:6 - Jehova nọnyeere m; m'gaghi-atu egwu: gini ka madu gēmem?

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Ndị Rom 8:32 Onye na-emeghịre Ọkpara nke ya ebere, ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esi na-enye anyị ihe niile n'efu na ya?

Chineke enyela anyị onyinye kacha mma site n’izite Ọkpara Ya, Jizọs Kraịst, na Ọ ga-anọgide na-enye anyị ihe niile n’efu.

1. Onyinye na-enweghị atụ nke Jizọs Kraịst

2. Mmesapụ aka na-enweghị atụ nke Chineke

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. 2 Ndị Kọrịnt 9:15 - Ekele dịrị Chineke maka onyinye ya a na-apụghị ịkọwa akọwa!

Ndị Rom 8:33 Ònye ga-ebo ndị Chineke họpụtara ebubo ihe ọ bụla? Ọ bu Chineke nāgu n'onye ezi omume.

Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi na onye eziomume na ọ dịghị mgbe ọ ga-ana ndị ahọpụtara ebubo ihe ọjọọ ọ bụla.

1. Nkwesị ntụkwasị obi nke Chineke na-adịghị ada ada

2. Ezi ezi omume nke Chineke

1. Ndị Rom 3: 21-26 - Ma ugbu a ka ekpughere ezi omume nke Chineke n'abụghị iwu, ebe iwu na ndị amụma gbara akaebe ya, ọbụna ezi omume nke Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst, nye ndị niile na ndị niile kwere. . N'ihi na ọ dighi ihe di iche; n’ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke.

2. Abụ Ọma 103:12 – Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka O meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

Ndị Rom 8:34 Ònye bụ onye ahụ nke na-ama ikpe? Ọ bu Kraist nke nwuru anwu, e, kama nke emere ka o si n'ọnwu bilie, Onye di kwa n'aka-nri nke Chineke, Onye nāriọ-kwa-ra ayi aririọ-amara.

Kraịst nwụrụ maka anyị ma bilie ọzọ, ma ugbu a na-arịọchitere anyị n'aka nri nke Chineke.

1. Ịhụnanya na ịrịọchite ọnụ nke Jisus Kraịst

2. Nzọpụta na amara nke Kraịst

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. 1 Jọn 2:1-2 - Ụmụntakịrị m, ihe ndị a ka m na-edegara unu akwụkwọ, ka unu ghara imehie. Ma ọ buru na onye ọ bula emehie, ayi nwere onye-ndú n'ebe Nna-ayi nọ, bú Jisus Kraist Onye ezi omume: ma Ya onwe-ya bu ihe-ikpuchi-nmehie nke nmehie-ayi: ọ bughi kwa nke ayi nání ayi, kama ọbuná kwa nmehie nke uwa dum.

Ndị Rom 8:35 Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu mkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha?

Pọl jụrụ onye pụrụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst, na-edepụta ihe isi ike dị iche iche anyị pụrụ idi.

1. "Ịhụnanya nke Kraịst na-adịghị ada ada"

2. "Ike nke Okwukwe Anyị N'oge Ihe isi ike"

1. Ndị Hibru 13:5 - "Wepụ ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9 - Ma ọ sịrị m, "Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ike m zuo oke n'adịghị ike."

NDI ROM 8:36 Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, N'ihi Gi ka anēb͕u ayi ogologo ubọchi nile; aguwo ayi dika aturu agēb͕u.

Ndị Chineke dị njikere ịta ahụhụ n’ihi ya.

1: Anyị ga-adị njikere ịta ahụhụ maka Kraịst ma buru obe anyị kwa ụbọchị.

2: Chineke ga-ebuga anyị n’ahụhụ anyị maka otuto ya.

1 Pita 5: 6-7 "Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge-Ya, nātukwasi kwa nchegbu-unu nile n'aru Ya, n'ihi na ọ nāchọ unu."

2: Isaiah 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ndị Rom 8:37 Ee e, nʼihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site nʼaka Onye ahụ hụrụ anyị nʼanya.

N'ime Kraịst, anyị nwere ike imeri ihe mgbochi ma ọ bụ ihe ịma aka ọ bụla na-abịara anyị.

1. Imeri Nsogbu Site n'aka Kraịst

2. Iji okwukwe merie egwu

1. 1 Jọn 4:18; Ịhụnanya zuru okè na-achụpụ egwu

2. Aịzaya 41:10; Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu

Ndị Rom 8:38 Nʼihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe gaje ịbịa.

Akụkụ ahụ kwuru na ọ dịghị ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke.

1: Ịhụnanya Chineke na-adịghị agwụ agwụ - N'agbanyeghị ihe ọ bụla anyị na-eche ihu na ndụ a, anyị nwere ike ijide n'aka mgbe niile na Chineke hụrụ anyị n'anya.

2: Àgwà Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe - ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ adịghị agbanwe agbanwe n'ọnọdụ anyị, ọ na-anọgide na-adịgide adịgide na nke doro anya.

1: Jeremaia 31:3 - Jehova emewo ka m'hu ya anya site na mb͕e ochie, si: E, ejiwom ihu-n'anya ebighi-ebi hu gi n'anya; Ya mere, ejiwom ebere dọta gi.

2: Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru atalata, Ma okwu Chineke anyị na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi.

Ndị Rom 8:39 Ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla e kere eke, agaghị ekewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke, nke dị n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Ọ dịghị ihe pụrụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke, nke dị na Jizọs Kraịst.

1: Ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ nke Chineke

2: Imeri nkewa nke Mmehie

1: Jeremaịa 31:3 - Jehova pụtara ìhè nye anyị n'oge gara aga, na-asị: "Ejiwo m ịhụnanya ebighị ebi hụ gị n'anya; Ejiwo m ebere nke na-adịghị ada ada ada gị.

2: 1 Jọn 4:18 - Egwu adịghị n'ịhụnanya. Ma ihunanya zuru oke na-achụpụ egwu, n'ihi na egwu metụtara ntaramahụhụ. Onye nātu egwu emeghi ka o zue okè n'ihu-n'anya.

Ndị Rom 9 bụ isiakwụkwọ dị mgbagwoju anya ebe Pọl na-ekwu maka ọbụbụeze Chineke n'ịhọrọ Israel, ezi omume Ya na nhọpụta, na ntinye nke ndị Jentaịlụ na atụmatụ nzọpụta nke Chineke.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl kwupụtaara ndị ya, bụ́ ndị Izrel, mwute na mwute na-adịghị akwụsị akwụsị. Ọ na-achọdị ka ya onwe ya bụrụ onye a bụrụ ọnụ na ebipụ ya na Kraịst n’ihi ha (Ndị Rom 9:1-3). Ọ na-ekweta ihe ùgwù ndị e nyere ha dị ka ịbụ ụmụ ịbụ ụmụ, ọgbụgba ndụ ebube Chineke ịnata iwu ofufe nke temple kwere nkwa ndị nna ochie Kraịst onye bụ Chineke nke ihe nile ruo mgbe ebighị ebi a na-eto ya (Ndị Rom 9:4-5). Otú ọ dị, o mere ka o doo anya na ọ bụghị ndị nile sitere n’agbụrụ Izrel bụ Izrel ma ọ bụ n’ihi na ha bụ ụmụ Abraham bụ ụmụ ya nile kama ‘A ga- agụkwa mkpụrụ gị n’Aịzik’ (Ndị Rom 9:6-7).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 8-18 , Pọl kọwara otú Chineke si họpụta ya n’iji ihe atụ Aịzik mere Ishmel nakwa Jekọb ka ọ chịa Isọ ọbụna tupu a mụọ ha ma ọ bụ mee ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Nke a na-egosi na ọ adabereghị n'ọchịchọ ma ọ bụ mbọ mmadụ kama na ebere Chineke (Ndị Rom 9:8-16). Ọ kọwakwara nke a site n’izo aka n’ebe Fero nọ bụ onye Chineke kpọlitere ka o gosi ike Ya na ịkpọsa aha Ya n’ụwa nile si otú a na-eme ebere onye chọrọ ime ka onye chọrọ obi kpọọ nkụ (Ndị Rom 9:17-18).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke iri na itoolu gaa n’ihu, Pọl tụrụ anya na a ga-emegide ọchịchị Chineke. Ọ na-eji ihe atụ atụ ụrọ sị ihe ziri ezi kere 'Gịnị mere i ji mee m otú a?' mgbe ọkpụite nwere ikike n'ebe otu ụrọ kpụkọrọ akpụkọ, mee otu ihe e ji kpụọ ihe dị mma mee ihe ọzọ a na-ejikarị eme ihe (Ndị Rom 9:19-21). Mgbe ahụ ọ tụlere otú ọ bụrụ na Chineke tachiri obi dị ukwuu, ọ ga-eweso iwe a kwadebere mbibi, gịnị ma ọ bụrụ na o mee ka akụ̀ na ụba bụrụ otuto ihe ndị a mara amara na-ebuli anyị elu otuto, ọ kpọrọ ọ bụghị nanị ndị Juu kamakwa ndị Jentaịl? Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, M'gākpọ ha ndim ndi nābughi ndim, M'gākpọ kwa ya onye ọ huru n'anya, ọ bughi onye anāhu n'anya'' 'Ọ gēru kwa ebe a si, Unu onwe-unu abughi ndim, n'ebe ahu ka agākpọ ha, 'Umu di ndu Chineke. '' Banyere akụkụ nke ike Israel mere ruo mgbe ọtụtụ ndị Jentaịl ọnụ ọgụgụ zuru ezu na-abịara ndị Izrel niile a zoputara. Nke a na-esetịpụ ọkwa maka isiakwụkwọ ndị na-esote ebe na-akọwa ihe omimi nke na-emesi Israel ike ruo mgbe njuju nke ndị Jentaịl ga-abịa na-eduga nzọpụta kacha Israel niile.

Ndị Rom 9:1 A na m ekwu eziokwu n'ime Kraịst, anaghị m agha ụgha, akọ na uche m na-agbakwa m àmà na mmụọ nsọ.

Pọl kwupụtara ezi okwukwe o nwere n'eziokwu nke okwu ya banyere ọbụbụenyi ndị Juu na Chineke.

1. Mkpa nke eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe na mmekọrịta anyị na Chineke na ibe anyị.

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nkwa O kwere ndị Juu.

1. 2 Ndị Kọrint 1:12 - N'ihi na inya-isi-ayi bu nka: àmà nke akọ-na-uche-ayi na ayi mere onwe-ayi n'uwa n'idi-ọcha na ezi-okwu nke Chineke, ọ bughi n'amam-ihe nke anu-aru, kama site n'amara nke Chineke.

2. Diuterọnọmi 7:9 – Ya mere mara na Jehova, bú Chineke-gi, bu Chineke; Ọ bu Chineke nke kwesiri ntukwasi-obi, nēdebe ọb͕ub͕a-ndu ịhụnanya-Ya rue nnù ọb͕ọ abua na ọgu iri nke ndi nāhu Ya n'anya nēdebe kwa ihe nile O nyere n'iwu.

Ndị Rom 9:2 na enwere m oke iwe na iru uju mgbe niile n’ime obi m.

Pọl gosipụtara mwute na obi mgbawa ya n’obi ya maka ndị Izrel.

1: “Ịhụnanya Chineke Na-adịgide N’agbanyeghị Mmejọ Anyị”

2: "Mwute nke nnupụisi Ime Mmụọ"

1: Abụ 3: 22-23 - "Ịhụnanya Jehova adịghị akwụsị akwụsị; ebere Ya adịghị agwụ agwụ; ha dị ọhụrụ kwa ụtụtụ; ikwesị ntụkwasị obi gị dị ukwuu."

2: Ndị Hibru 4: 15-16 - "N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwaleworo n'ụzọ nile dị ka anyị onwe anyị, ma ọ dịghị mmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike dọpụta nso n'oche-eze nke amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

Ndị Rom 9:3 Nʼihi na ọ dị m ka ọ dị m ka a bụrụ mụ onwe m ọnụ site nʼaka Kraịst nʼihi ụmụnne m, ndị ikwu m nʼụdị anụ ahụ.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịhapụ nzọpụta ya n'ihi ndị Juu ibe ya bụ́ ndị jụrụ Jizọs.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ịchụ àjà maka ndị ọzọ

2. Ọnụ Ndị Na-eso Ụzọ: Obi Na-ewute

1. Jọn 15:13 - “Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya maka ndị enyi ya.”

2. Matiu 19:29 - "Onye ọ bụla nke hapụrụ ụlọ ma ọ bụ ụmụnne ndị nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne ma ọ bụ ụmụ ma ọ bụ ala, n'ihi aha m, ga-anata otu narị okpukpu na-eketa ndụ ebighị ebi."

Ndị Rom 9:4 Ole ndị bụ ụmụ Izrel; onye nke gbasara nkuchi, na ebube, na ọgbụgba-ndụ nile, na inye iwu, na ije-ozi nke Chineke, na nkwa nile;

Pọl na-echetara anyị ọtụtụ ihe ùgwù e nyere ụmụ Izrel, dị ka nkuchi, ebube, ọgbụgba ndụ, iwu, ijere Chineke ozi, na nkwa.

1. Obi Chineke Maka Ndị Ọ Họpụtara: Ọmụmụ Ndị Rom 9:4

2. Ihe ùgwù Ndị Izrel nwere: Ime ememe ngọzi Chineke

1. Diuterọnọmi 7:6-8 - N'ihi na ndi nsọ ka i buru Jehova, bú Chineke-gi: Jehova, bú Chineke-gi, arọputaworo gi ka i buru Ya ihe-nketa, kari ndi nile nke di n'elu uwa.

2. Ndị Efesọs 3:6 – Ka ndị mba ọzọ wee bụrụ ndị ha na ha ga-eketakọ ihe, na otu ahụ, na ndị na-eketa nkwa ya n’ime Kraịst site n’ozi ọma.

Ndị Rom 9:5 Ndị nna ha nwere, ndị Kraịst sirikwa na ha bịa site nʼanụ ahụ, bụ́ Onye na-achị ihe niile, bụ́ Chineke a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Chineke họọrọ ndị nna Jizọs Kraịst, onye Ọ gọziri ruo mgbe ebighị ebi.

1: Anyị enweghị nsọpụrụ dị elu karịa ịbụ onye Chineke họpụtara.

2: Anyị nwere ike ijide n'aka na Chineke ga-agọzi anyị ma anyị nabata Jizọs Kraịst.

1: Ndị Efesọs 1: 3-6 - Na-eto Chineke maka ngọzi na amara Ya.

2: Isaiah 45:25 - Na-eto Chineke maka ngọzi na nzọpụta Ya.

Ndị Rom 9:6 Ọ bụghị dị ka a ga-asị na okwu Chineke ghara ịdị irè. N'ihi na ọ bughi ha nile bu Israel, ndi sitere na Israel:

Ọ bụghị onye ọ bụla nke sitere na Israel bụ ezi Israel, dịka okwu Chineke na-emetụta ụfọdụ ma ọ bụghị ndị ọzọ.

1. Okwu Chineke Adịghị Mmadụ Aka n'Aka

2. Ihe Ezi Israel Pụtara

1. Ndị Galetia 6:16 - "Ma ka ha ra bụ ndị na-eje ije dị ka iwu a si dị, udo dị n'elu ha na ebere, dịkwakwasị Izrel nke Chineke."

2. Ọrụ Ndịozi 13:46 - "Mgbe ahụ Pọl na Banabas nwere obi ike, sị, Ọ dị mkpa ka e buru ụzọ gwa unu okwu Chineke; le, ayi chigharikute ndi mba ọzọ.

Ndị Rom 9:7 Ma, nʼihi na ha bụ mkpụrụ Ebreham, ha niile bụ ụmụ: kama, NʼAịzik ka a ga-akpọ mkpụrụ gị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na nanị n'ihi na mmadụ bụ onye sitere n'eriri Abraham, ọ dịghị eme ka ha bụrụ nwa Chineke ozugbo. E mezuru nkwa Chineke kwere Abraham site n’aka Aịzik.

1. E mezuru nkwa Chineke kwere Abraham site n'aka Aisak

2. Ịbụ ụmụ Abraham anaghị eme anyị ụmụ Chineke ozugbo

1. Ndị Galetia 3:16, “Ugbu a ka ekwere Ebreham na mkpụrụ ya nkwa. Ọ sighi kwa, Ọ dighi kwa nkpuru-ọghigha, dika nke ọtutu madu; kama dika nke otù, nye kwa nkpuru-gi, bú Kraist.

2. Ndị Hibru 11:17-19, “Okwukwe Ebreham, mgbe a nwara ya, were Aịzik chụọ àjà: onye natara nkwa ahụ wee chụọ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, Onye e kwuru na n’Aịzik ka a ga-enwe mkpụrụ gị. akpọrọ: Ebe ọ bụ na Chineke nwere ike ịkpọlite ya, ọbụna site na ndị nwụrụ anwụ; O si n’ebe ahụ nabatakwa ya n’ihe atụ.”

Ndị Rom 9:8 Nke ahụ bụ, Ndị bụ ụmụ nke anụ ahụ́, ndị a abụghị ụmụ Chineke: kama a gụrụ ụmụ nke nkwa dị ka mkpụrụ.

Ekpebighị ndị Chineke họpụtara site na usoro ọmụmụ anụ ahụ, kama ọ bụ ndị a họpụtara site na nkwa Ya.

1. Ụmụ Nkwa: Ihe mere Chineke ji họpụta anyị

2. Ịmara njirimara Anyị: Ndị Anyị Bụrụ n'ime Kraịst

1. Ndị Galetia 3:26-29 - N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 1:3-6 - N'ịhụnanya ka O ji gbuo anyị akara ka anyị bụrụ ụmụ ụmụ site n'aka Jizọs Kraịst, dịka ọ dị ya mma na ọchịchọ ya.

Ndị Rom 9:9 Nʼihi na nke a bụ okwu nkwa, ‘Nʼoge a ka m ga-abịa, Sera ga-amụkwa nwa nwoke.

Abasi ama ọn̄wọn̄ọ ọnọ Abraham ye Sarah eyen ke nnennen ini ndien un̄wọn̄ọ oro ama osu.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke - Otu esi emezu nkwa Chineke mgbe niile

2. Ike Ekpere - Otu ekpere nwere ike isi weta nkwa Chineke

1. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

2. ABÙ ỌMA 37:4- Ka ihe nātọ Jehova utọ, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.

Ndị Rom 9:10 Ma ọ bụghị naanị nke a; ma mgbe Rebeka kwa tụụrụ ime site n’otu, ọbụna site n’aka nna anyị Aịzik;

Chineke họọrọ Rebeka na Aịzik ịbụ nne na nna nke mba abụọ ukwu.

1. Atụmatụ Chineke na-esikarị ike nghọta, mana anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ọ dị mma mgbe niile.

2. Anyị nwere ike inwe okwukwe na Chineke nwere atumatu maka onye ọ bụla n'ime anyị, ọbụlagodi mgbe ọ na-enweghị isi.

1. Jenesis 25:21-26 - Rebeka tụrụ ime ụmụ nwoke abụọ.

2. Ndị Rom 8:28 - Ihe niile na-arụkọ ọrụ maka ọdịmma Chineke.

Ndị Rom 9:11 (N'ihi na ụmụ-ntakịrị ndị a na-amụbeghị amụ, ha emebeghịkwa ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ka nzube Chineke dị ka nhoputa si di we guzo, ọ bughi site n'ọlu, kama nke Onye nākpọ òkù;)

Nhọpụta nke Chineke dabeere n’ebumnobi ya, ọ bụghị n’ọrụ.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke - Ịghọta amara na ebere nke Chineke dị ebube nye mmadụ niile.

2. Nhọpụta nke Chineke - Ịghọta ihe mere Chineke ji ahọrọ ụfọdụ ndị.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 11:33 - Oh, ịdị omimi nke akụ na ụba nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ihe-ikpe-Ya nile si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha!

Ndị Rom 9:12 Ewe si ya, Okenye ga-ejere nke nta ozi.

Ihe e  si                                                  jeere onye okenye eje.

1. Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla, n'agbanyeghị afọ ole ha dị, ọ dịkwa mkpa icheta na ọgbọ na-eto eto nwere ikike dị ka ndị okenye.

2. Afọ abụghị ihe e ji ama mkpa ma ọ bụ nzube ná ndụ, kama ọ bụ ihe ncheta na onye ọ bụla nwere ike inye aka mee ka ọ baa uru.

1. Ilu 16:31 - Isi awọ bụ okpueze ebube; a na-enweta ya na ndụ ezi omume.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

Ndị Rom 9:13 Dị ka e dere, sị, Jekọb ka m hụrụ n'anya, ma Isọ ka m'kpọrọ asị.

Chineke họọrọ ịhụ Jekọb n'anya na ịkpọ Isọ asị tupu a mụọ ha abụọ.

1. Ịhụnanya Chineke dị ike ma zuo okè, ọbụna mgbe a na-aghọtaghị ya

2. Anyị ga-echeta na atumatu Chineke karịrị nghọta anyị na ịhụnanya ya karịrị ihe ọ bụla anyị nwere ike ịghọta.

1. Deuterọnọmi 7:6-8 - N'ihi na unu bụ ndị dị nsọ nye Jehova bụ́ Chineke gị. Jehova, bú Chineke-gi, arọputaworo gi ka i buru ihe-onwunwe-Ya, bú otù ndi, n'etiti ndi nile nke di n'elu uwa. Ọ bughi n'ihi na unu bara uba kari ndi nile ọzọ ka Jehova huru unu n'anya we rọputa unu: n'ihi na unu bu ndi kachasi nta n'etiti ndi nile di iche iche.

2. Jeremaia 31:3 – Jehova siri n’ebe di anya gosi ya onwe ya. Ejim ihunanya ebighi-ebi hu gi n'anya; ya mere anọgidewo m na-ekwesị ntụkwasị obi m nye unu.

Ndị Rom 9:14 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Ọ̀ di ajọ omume n'ebe Chineke nọ? Chineke ekwela.

Pọl jụrụ ma Chineke ọ̀ bụ ajọ omume, wepụrụ echiche ahụ ngwa ngwa.

1. Chineke Dị Mma: Otu esi emeghachi Okwukwe Anyị n'Ụwa Nsogbu

2. Ikpe Ziri Ezi nke Chineke: Ọmụmụ Ndị Rom 9:14

1. Abụ Ọma 145:17 – Onye ezi omume ka Jehova bụ n’ụzọ ya niile, Ọ na-ahụkwa ihe niile o mere n’anya n’anya.

2. Jemes 2:13 - N'ihi na ikpe agaghị enwe obi ebere n'ebe onye ọ bụla na-emeghị ebere; ebere na-emeri ikpe.

Ndị Rom 9:15 Nʼihi na ọ sịrị Mozis: “M ga-emere onye ọ bụla ebere, onye m ga-emere ebere, m ga-enwekwa obi ebere nʼahụ ya.

Chineke bụ onye ọchịchị na-enwekwa obi ebere na ọmịiko n'ahụ onye ọ họọrọ.

1. Ọchịchị Chineke na ebere Ya

2. Ịghọta Ebere Chineke

1. Ọpụpụ 33:19 - "O wee sị, 'M ga-eme ka ịdị mma m niile gabiga n'ihu gị, m ga-akpọsakwa n'ihu gị aha m, 'Jehova.' + M ga-emekware onye m ga-emere amara, meekwa onye m ga-emere ebere.”

2. Jemes 2:13 – “N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye ọ bụla na-emeghị ebere nọ. Ebere na-emeri ikpe.”

Ndị Rom 9:16 Ya mere, ọ bụghị nke onye chọrọ, ọ bụghịkwa nke onye na-agba ọsọ, kama ọ bụghị nke Chineke bụ onye na-eme ebere.

Ebere Chineke bụ ihe kacha ekpebi ndụ anyị, ọ bụghị uche ma ọ bụ omume mmadụ.

1. Ike nke Ebere Chineke

2. Ọchịchị Chineke

1. Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

2. Abụ Ọma 136:1-2 - Keleenụ Jehova, n'ihi na Ọ dị mma. Ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Kelenu Chineke nke chi. Ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi.

Ndị Rom 9:17 Nʼihi na Akwụkwọ Nsọ sịrị Fero, “Ọbụna nʼihi otu ihe a ka m ji mee ka i bilie, ka m wee gosi ike m nʼime gị, ka ewe kpọsaakwa aha m nʼụwa nile.

Akwụkwọ-nsọ na-agwa Fero na Chineke mere ka o bilie ka o gosi ike Ya ma kwusaa ya n’ụwa nile.

1. Chineke dị ike: A na Ndị Rom 9:17

2. Ịkpọsa Aha Chineke n’Ebe Nile: A na Ndị Rom 9:17

1. Ọpụpụ 9:16 - N'ihi nka ka M'meworo ka i bilie, ka M'we gosi ikem nime gi, ka ewe kwusa kwa aham n'uwa nile.

2. Abụ Ọma 66:3 - Si Chineke, Le ka I si di egwu n'ọlu-Gi nile! Site n'idi-uku nke ike-Gi ka ndi-iro-gi gēdo onwe-ha n'okpuru gi.

Ndị Rom 9:18 Ya mere ọ na-emere onye ọ chọrọ imere ebere, ma onye ọ chọrọ ka ọ na-eme ka obi sie ike.

Ebere na ike Chineke anọghị n'okpuru ọchịchị mmadụ.

1. Ọchịchị Chineke: Ịnabata Ebere na Ịdị Ike

2. Ịghọta Ebere Chineke: Ònye ka Ọ na-ahọrọ?

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

2. Matiu 19:26 - "Ma Jizọs lere ha anya wee sị: "N'ebe mmadụ, nke a agaghị ekwe omume, ma n'ebe Chineke nọ ihe niile kwere omume."

Ndị Rom 9:19 Ya mere, ị ga-asị m, Gịnị mere o ji hụta ụta? N'ihi na ònye guzogideworo uche-Ya?

Ọchịchị Chineke na ike ya enweghị oke, amamihe ya karịrịkwa nghọta mmadụ.

1: Anyị kwesịrị ịnakwere uche Chineke, na-atụkwasị obi n’ịdị mma ya kacha, ọ bụrụgodị na anyị aghọtaghị ihe mere o ji kwere ihe ụfọdụ.

2: Anyị agaghị enwe mgbe ọ bụla na-ajụ ike na amamihe Chineke, kama na-achọ iji obi umeala na nsọpụrụ ghọta uche Ya dị nsọ.

1: Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

2: Job 42: 2 - "Amaara m na ị pụrụ ime ihe niile, na ọ dịghị nzube gị nke a pụrụ imebi."

Ndị Rom 9:20 Ee e, gị mmadụ, ị bụ onye na-aza Chineke okwu? Ihe akpuworo, ọ̀ gāsi onye kpụrụ ya, N'ìhi gini ka i meworom otú a?

Pọl na-ajụ ihe mere ụmụ mmadụ ga-eji na-ama mkpebi ma ọ bụ ikike Chineke aka.

1. Ọchịchị Chineke: Ịghọta otú Chineke si arụ ọrụ ná ndụ anyị

2. Ịtụkwasị obi n'atụmatụ zuru oke nke Chineke

1. Aisaia 45:9-10 - "Ahuhu gādiri onye nāluso Onye-nwe-Ya ọgụ! Ka ite ite were ite nke uwa nālu ọ̀gù: urọ gāsi onye nākpu ya, Gini ka i nēme? ma-ọbu ọlu-gi, O nwere; enweghị aka?"

2. Job 40:1-2 - "Jehova zara Job, si, Onye nēluso Onye puru ime ihe nile okwu, Ọ̀ gēzí ya ihe? Onye nāba Chineke nba, ya za ya."

Ndị Rom 9:21 Ọkpụite, ọ̀  nweghị ike n'ebe ụrọ nọ, site nʼotu ntụ ntụ ahụ iji mee otu ihe maka nsọpụrụ, meekwa nke ọzọ ka ọ bụrụ ihe ihere?

Chineke bu ọkpu-ite, nwe-kwa-ra ike isi n'otù urọ ahu kpue arịa nile nke ihe nsọpuru na ihe-ihere.

1. Ike Chineke: Otú Chineke si egosipụta Ọchịchị Ya

2. Ọkpụite na ụrọ: Ọchịchị Chineke na ọrụ mmadụ.

1. Aisaia 64:8 - “Ma, Jehova, Gi onwe-gi bu Nna-ayi; Ayi bu urọ, Gi onwe-gi bu kwa ọkpu-ite; Ma anyị niile bụ ọrụ aka Gị.”

2. Jeremaia 18:1-6 - "Okwu ahu nke ruru Jeremaia nti site n'aka Jehova, si: Bilie rida n'ulo ọkpu-ite, n'ebe ahu ka M'gēme kwa ka i nu okwum nile."

Ndị Rom 9:22 Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ igosi ọnụma ya na ime ka a mara ike ya, were ogologo ntachi obi dị ukwuu tachie arịa nke ọnụma ahụ e kwesịrị ibibi.

A na-egosipụta ike na ọnụma nke Chineke site na ntachi obi ya na arịa nke ọnụma nke dabara na mbibi.

1. Ike na iwe Chineke na-atachi obi

2. Ịghọta ọnụma Chineke na ogologo ntachi obi

1. Ndị Efesọs 2:4-5 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi bu ndi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu.

2. 1 Pita 3:18-19 – N'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu otù ub͕ò n'ihi nmehie, onye ezi omume n'ihi ndi ajọ omume, ka O we kuru ayi biakute Chineke, ewe nwua n'anu-aru, ma emere ka ọ di ndu nime mọ.

Ndị Rom 9:23 na ka o wee mee ka a mara akụ na ụba nke ebube ya n'elu arịa ebere, nke o doziiri na mbụ maka ebube.

Jehova na-ekpughe ebube ya nye ndị ọ họọrọ ịbụ arịa ebere.

1. Ebere Chineke: Na-ahọpụta ndị na-anata otuto ya

2. Na-akwado ịnata ebube Ya: Onye bụ ụgbọ nke ebere?

1. Ndị Efesọs 2: 4-9 (Ma Chineke, onye bara ụba n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke O ji hụ anyị n'anya).

2. Abụ Ọma 103:8-14 (Jehova nwere obi ebere, na-emekwa amara, Ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, Ọ dịkwa ukwuu n’ebere.)

Ndị Rom 9:24 Ma anyị onwe anyị, ndị ọ kpọpụtara, ọ bụghị naanị ndị Juu, kamakwa ndị mba ọzọ?

Pọl degaara ndị Rom akwụkwọ ozi, chetaara ha na Chineke kpọrọ ma ndị Juu ma ndị Jentaịl ka ha nwee okwukwe na ya.

1. Ịhụnanya Chineke bụ maka mmadụ niile: Inyocha ọdịdị nke oku Chineke gụnyere

2. Ịdị ukwuu nke Chineke: Ime ememe ebere Chineke na amara nye ma ndị Juu na ndị Jentaịl

1. Ndị Efesọs 2:11-22 - Inyocha nsonye nke ndị Jentaịlụ n'alaeze Chineke.

2. Emọs 9:7-12 – Nkwa Chineke nke Mweghachi na Nzọpụta nye Mba nile.

Ndị Rom 9:25 Dị ka ọ na-ekwu kwa na Osee, M ga-akpọ ha ndị m, ndị na-abụghị ndị m; na onye ihe-ya nātọ utọ, nke anāhughi n'anya.

Pọl hotara Hosea onye amụma na Ndị Rom 9:25, na-akọwa otú Chineke si kpọ ndị na-abụghị ndị ya n’anya ma hụ ndị a na-ahụtụbeghị mbụ n’anya.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: otú Chineke si hụ n'anya ọbụna ndị na-abụghị nke ya

2. Ike nke Ịhụnanya: Otú ịhụnanya Chineke pụrụ isi gbanwee ndụ

1. 1 Jọn 4:7-8 "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. "

2. Ndị Galeshia 5:22-23 "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

Ndị Rom 9:26 Ọ gēru kwa, na n'ebe a si ha, Unu abughi ndim; n'ebe ahu ka agākpọ ha umu nke Chineke di ndu.

Chineke ga-eweta nzọpụta nye ndị na-abụghị ndị Ya, ọ ga-akpọkwa ha ụmụ Ya.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Otu Ọ na-eweta nzọpụta nye mmadụ nile

2. Otu esi abụ nwa nke Chineke dị ndụ: Nzọụkwụ iji nweta nzọpụta

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. 1 Jọn 5:11-12 - Ma nka bu ihe-àmà ahu: Chineke enyewo ayi ndu ebighi-ebi, ndu nka di kwa nime Ọkpara-Ya. Onye nwere Ọkpara nwere ndu; onye ọ bula nke nēnweghi Ọkpara Chineke enweghi ndu.

Ndị Rom 9:27 Aisaia tikwara nkpu banyere Izrel, si, Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ụmụ Izrel dị ka ájá nke oké osimiri, a ga-azọpụta ndị fọdụrụ.

Nkwa Chineke bụ eziokwu, a ga-emezukwa ya; a ga-azọpụta ndị fọdụrụ n’Izrel.

1. "Ike Nzọpụta nke Nkwa Chineke"

2. "Ndị fọdụrụ nke Chineke"

1. Isaiah 10:22 - "N'ihi na ọ bụ ezie na ndị gị Izrel dị ka ájá nke oké osimiri, ma ndị fọdụrụ n'ime ha ga-alaghachi"

2. Isaiah 11:11 - "Ọ gēru kwa, n'ubọchi ahu, na Jehova gēsetighachi aka-Ya ọzọ nke ub͕ò abua, iweghachite ndi-Ya fọduru"

Ndị Rom 9:28 Nʼihi na ọ ga-arụcha ọrụ ahụ, meekwa ka ọ dị mkpụmkpụ nʼezi omume: nʼihi na ọ bụ obere ọrụ ka Onyenwe anyị ga-arụ nʼelu ụwa.

Chineke ga-emecha ihe ọ malitere ma mee ya n’ụzọ ezi omume.

1. Nkwa Chineke - Chineke kwesịrị ntụkwasị obi imezu nkwa ya, n'agbanyeghị ihe isi ike

2. Ezi omume - Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-eme ihe ziri ezi mgbe niile

1. Aisaia 46:10-11 - nēgosi ikpe-azu site na mbu, na site na mb͕e ochie ihe nke anēmeghi eme, si, Ndum-ọdum gēguzosi ike, M'gēme kwa ihe nile nātọm utọ.

11 Ọ nēsi n'Ọwuwa-anyanwu kpọ anu-ufe nke nādọb͕u uja, bú nwoke nke nēmezu ndum-ọdum site n'ala di anya: e, ekwuwom ya, ọzọ kwa, M'gēme ya; Ezubewom ya, m'gēme kwa ya.

2. 2 Pita 3:9 - Onye-nwe-ayi adigh-ala ume bayere nkwa-Ya, dika ufọdu nāguru ọnwu; ma ọ na-enwe ntachi obi n’ebe anyị nọ, n’achọghị ka onye ọ bụla laa n’iyi, kama ka mmadụ nile bịa na nchegharị.

NDI ROM 9:29 Ma dika Aisaia siri na mbu, Ọ buru na Onye-nwe-ayi Sabaot arapughi ayi nkpuru-ọghigha, ayi gādiwori ka Sọdọm, ewe me ka ayi yie Gọmọra.

Ebere Chineke chebere anyị site na mbibi, dị ka o si chebe ndị fọdụrụ nke Israel.

1. Ebere Chineke: Ọdịiche Dị n'etiti Nbibi na Nchekwa

2. Ike nke ihunanya Chineke: Site na Sọdọm na Gọmọra rue Nzọputa

1. Aisaia 1:9 - "Ọ bụrụ na Jehova nke usuu nile nke ndị agha agaghị ahapụrụ anyị ụfọdụ ndị dị ndụ, anyị gaara adị ka Sọdọm, anyị gaara adị ka Gọmọra."

2. Joel 2:32 - "Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Jehova ka a ga-azọpụta; n'ihi na n'Ugwu Zayọn na na Jerusalem ka a ga-enwe mgbapụta, dị ka Jehova kwuru, ọbụna n'etiti ndị lanahụrụ alanahụ ndị Jehova na-akpọ."

Ndị Rom 9:30 Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Na ndị mba ọzọ, bụ́ ndị na-esoghị ezi omume, erutewo ezi omume, bụ́ ezi omume nke sitere n’okwukwe.

A na-enweta ezi omume Chineke site n'okwukwe, ọ bụghị ọrụ.

1: Okwukwe bụ isi ihe na-enweta ezi omume Chineke.

2: Ndị mba ọzọ enwewo ike nweta ezi omume site n'okwukwe, ọ bụghị ọrụ.

1: Ndị Efesọs 2: 8-9 “N'ihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

2: Ndị Galeshia 3:11 “Ugbu a o doro anya na ọ dịghị onye a na-agụ n’onye ezi omume n’ihu Chineke site n’iwu, n’ihi na “Onye ezi omume ga-esi n’okwukwe dị ndụ.”

Ndị Rom 9:31 Ma Izrel, bụ́ ndị na-agbaso iwu ezi omume, ha erubeghị iwu nke ezi omume.

Israel enwetaghị ezi omume site na nrube isi nye iwu.

1: Irube isi n'iwu Chineke ziri ezi, ma o zughi oke. Anyị kwesịkwara inwe okwukwe na Jizọs Kraịst ka a zọpụta anyị.

2: Irube isi n'iwu Chineke anaghị enweta anyị ezi omume; naanị site n’okwukwe na Jizọs ka a ga-esi zọpụta anyị.

1: Ndị Galeshia 3:11 - “Ugbu a o doro anya na ọ dịghị onye ezi omume n'ihu Chineke site n'iwu, n'ihi na 'Onye ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe.'

2: Ndị Efesọs 2: 8-9 - “N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

Ndị Rom 9:32 Nʼihi gịnị? N'ihi na ha achọghi ya n'okwukwe, kama dika ọlu nke iwu. N'ihi na ha sụrụ ngọngọ na nkume ịsụ ngọngọ ahụ;

Ndị mmadụ enweghị ike inweta ezi omume site n'okwukwe mana kama ha gbalịrị irite ya site n'ọrụ nke iwu. N’ihi ya, ha sụrụ ngọngọ n’ebe Jizọs nọ, onye bụ́ nkume ịsụ ngọngọ.

1. Amara Chineke bụ onyinye efu, ọ bụghị ihe anyị ga-enweta site n’ọrụ ọma.

2. Jizọs bụ isi nkuku nke okwukwe anyị, anyị ekwesịghịkwa ikwe ka ihe ọ bụla gbochie mmekọrịta anyị na Ya.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. 1 Pita 2:6-7 - Ya mere ọ di kwa n'akwukwọ nsọ, si, Le, Mu onwem nētiye nkume isi nkuku nime Zaion, nke arọputara, di oké ọnu-ahia: ma onye nēkwere na Ya agaghi-eme ihere.

Ndị Rom 9:33 Dị ka e dere nʼakwụkwọ nsọ, sị: “Lee, ana m etinye nkume ịsụ ngọngọ na nkume ịsụ ngọngọ na Zayọn: ihere agaghị eme onye ọ bụla nke kwere na ya.

Pọl na-ehota Aịzaya 28:16 iji kọwaa Jizọs Kraịst dị ka nkume ịsụ ngọngọ na nkume ịsụ ngọngọ nye ndị jụrụ ya, ma maka ndị kwere na Ya, ihere agaghị eme ha.

1. Uru Ikwere na Jizọs: Nzọpụta na enweghị ihere

2. Nsonaazụ nke Ọjụjụ: Ịsụ ngọngọ na Mmejọ

1. Aisaia 28:16 "N'ihi nka ka Onye-nwe-ayi Jehova ji si otú a: Le, M'nētọt na Zaion ka ọ buru ntọ-ala nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa."

2. 1 Pita 2:6-8 "Ya mere, ọ dịkwaghị n'akwụkwọ nsọ, sị, Le, M na-etinye isi nkuku isi nkuku nke arọputara, dị oké ọnụ ahịa na Zayọn, ihere agaghị eme onye nke kwere na ya. ọ di oké ọnu-ahia: ma n'ebe ndi nēkweyeghi ekweye nọ, nkume ahu nke ndi nēwu ulo juru, nke ahu ka emere ya isi nkuku, na nkume isu-ngọngọ, na nkume nmebi-ihe, ọbuná ndi nāsu ngọngọ n'okwu ahu, ebe ha nāsu ngọngọ n'okwu ahu. ndị na-enupụ isi: e doro-kwa-ra ha nye ya.

Ndị Rom 10 gara n’ihu n’ịtụle okwu Pọl gbasara ezi omume nke sitere na Chineke, na-elekwasị anya na ọdịda Izrel eruteghị ezi omume nke a na nnweta nzọpụta zuru ụwa ọnụ site n’okwukwe na Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na-ekwupụta ọchịchọ obi ya na ekpere Chineke maka ndị Izrel bụ ka a zọpụta ha. Ọ na-ekweta ịnụ ọkụ n’obi ha nwere n’ebe Chineke nọ ma ọ na-ekwu na ọ adabereghị n’ihe ọmụma ebe ọ bụ na ha amaghị ezi omume nke si n’aka Chineke bịa ma chọọ iguzobe nke ha (Ndị Rom 10:1-3). Ọ na-ekwu na Kraịst bụ iwu nsọtụ ka ezi omume wee nwee onye ọ bụla nke kwere (Ndị Rom 10:4).

Paragraf nke abụọ: N'amaokwu 5-13, Pọl gosipụtara ọdịiche dị n'ezi omume nke dabere n'iwu nke na-ekwu 'Mee nke a ị ga-adị ndụ' na ezi omume nke dabere na okwukwe nke na-adabereghị na mbọ mmadụ mana nkwupụta nkwenye obi Jizọs Onyenwe anyị kpọlitere ndị nwụrụ anwụ sitere na nzọpụta. Ọ na-ekwusi ike na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu Jentaịl otu Onyenwe anyị bara ọgaranya na-akpọ ya 'Onye ọ bụla nke na-akpọ aha Onyenwe anyị ga- azọpụta' (Ndị Rom 10:5-13).

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 14 gawa, Pọl na-atụle otú okwukwe si abịa site n’ịnụ ozi banyere Kraịst, n’ihi ya, ọ dị mkpa ikwusa ozi ọma. Otú ọ dị, ọ na-akwa arịrị n'agbanyeghị ozi ọma a na-ekwusa n'ebe nile, ọ bụghị ndị Izrel nile nakweere ozi ọma dị ka Aịsaịa na-ekwu 'Onyenwe anyị ònye kwerewo ozi anyị?' Ma ọ na-ekwupụta okwu nso anyị ọbụna n'ọnụ anyị ozi banyere okwukwe na-ekwusa ma ọ bụrụ na-ekwupụta ọnụ 'Jizọs Onyenwe anyị' kwere obi Chineke mere ka ọ nwụọ n'ọnwụ ga-azọpụta (Ndị Rom 10:14-17). Isiakwụkwọ na-ejedebe na Pọl na-ehota Moses Isaiah na-egosi ma ndị Jentaịl nwetara ezi omume ebe Israel n'agbanyeghị na-agbaso iwu na-eruteghị ya n'ihi na-achụso dị ka ma ọ bụrụ na ọlụ karịa okwukwe na-enupụ isi ndị isi ike (Ndị Rom 10:18-21). Nke a na-emesi arụmụka ya ike banyere mkpa okwukwe karịa ọrụ na-enweta nguzo ziri ezi n'ihu Chineke.

Ndị Rom 10:1 Ụmụnna m, ọchịchọ obi m na ekpere m na-arịọ Chineke maka Izrel bụ ka a zọpụta ha.

Pọl kwuru na o ji ezi obi kpee ekpere ka a zọpụta ndị Izrel.

1. Ike nke Ekpere Na-adịgide adịgide: Arịrịọ sitere n’obi Pọl maka Izrel

2. Gịnị Ka Azọpụta Pụtara?

1. Matiu 7:7-8 - "Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n'ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye na-akụkwa ka a ga-emeghere ya.”

2. Jemes 5:16 - "Ekpere dị ike nke onye ezi omume bara uru nke ukwuu."

Ndị Rom 10:2 Nʼihi na ana m agbaara ha àmà na ha na-anụ ọkụ nʼobi nʼihi Chineke, ma ọ bụghị dị ka ihe ọmụma si dị.

Pọl na-ekwupụta na ndị Juu na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke nọ, ma ha enweghị ihe ọmụma iji kwado ya.

1. Ịnụ Ọkụ nke Onyenwe Anyị: Ịgbalị Iji Ọmụma Na-ejere Chineke Ozi

2. Ịchụso Onyenwe Anyị: Ịghọta Mkpa Ọmụma nke Akwụkwọ Nsọ

1. Ilu 9:10 – Mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ, ma ihe ọmụma nke Onye Nsọ bụ nghọta.

2. Ndị Kọlọsi 2:3 - N'ime ha ka e zoro akụ niile nke amamihe na ihe ọmụma.

Ndị Rom 10:3 Nʼihi na ebe ha na-amaghị ezi omume Chineke, na-achọkwa ime ka ezi omume nke aka ha guzosie ike, ha erubeghị onwe ha nʼokpuru ezi omume Chineke.

Amaghị ezi omume nke Chineke na-eduga n'ịgbalị na-eduhie eduhie mmadụ iji guzobe ezi omume nke onwe ya kama ido onwe ya n'okpuru nke Chineke.

1: Anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru ezi omume Chineke ma ghara ịdabere n'onwe anyị.

2: Anyị ga-achọ ịghọta ezi omume Chineke ka anyị wee nwee ike idobe onwe anyị n'ụzọ zuru oke na ya.

1: Ndị Filipaị 3:9 - Ka ewe hu kwa ya nime Ya, nēnweghi ezi omume nkem, nke sitere n'iwu, kama ọ bu nke sitere n'okwukwe nke Kraist, ezi omume ahu nke sitere na Chineke site n'okwukwe.

2: Aisaia 64:6 - Ma ayi nile di ka ihe ruru árú, ezi omume-ayi nile di kwa ka ákwà-okike ruru árú; ma anyị niile na-akpọnwụ dị ka akwụkwọ; ma ajọ omume-ayi, dika ifufe, ewepuwo ayi.

Ndị Rom 10:4 Nʼihi na Kraịst bụ nsọtụ iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla nke kwere.

Pọl na-ekwu na Kraịst bụ mmezu nke iwu na ọ bụ naanị ụzọ isi nweta ezi omume.

1. "Mmezu nke Iwu: Ngafe nke Kraist rue ezi omume"

2. "Inweta Ezi omume Site n'okwukwe na Jizọs"

1. Ndị Galeshia 3: 24-25 - "Ya mere iwu ahụ bụ onye na-elekọta anyị ruo mgbe Kraịst bịara, ka e wee gụ anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe.

2. Jọn 14:6 - "Jizọs sịrị ya, ? 쏧 Abu ụzọ, na eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ bụghị site m."

Ndị Rom 10:5 Nʼihi na Mozis kọwara ezi omume nke sitere nʼiwu, na onye na-eme ihe ahụ ga-esi na ha dị ndụ.

Mosis kọwara ezi omume nke iwu ahụ, na-akọwa na ndị na-agbaso iwu ga-ebi ndụ site na ya.

1. Ezi omume nke Iwu: Ihe mere anyị ji agbaso ya

2. Ngọzi nke irube isi n'iwu Chineke

1. Matiu 5:17-20

2. Abụ Ọma 119:1-2

Ndị Rom 10:6 Ma ezi omume nke sitere nʼokwukwe na-ekwu otú a, sị: “Ekwula nʼobi gị, Ònye gārigo n'elu-igwe? (ya bu, iweda Kraist site n'elu:)

Ezi omume nke sitere n’okwukwe na-ekwu maka ihe efu nke ịchọ Kraịst n’ụzọ anụ ahụ.

1: Kwere na Kraịst na ike ya, ọ bụghị n'ike nke anyị.

2: Ịrịgoro n'eluigwe adịghị mkpa iji nwee okwukwe na Kraịst.

1: Ndị Hibru 11:6 - Ma ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, na ọ bụkwa onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

2: Jemes 2:17-18 - Otú a okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, enwekwara m ọlụ: gosi m okwukwe gị nke na-enweghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n'ọrụ m.

NDI ROM 10:7 Ma-ọbu, Ònye gārida n'ob͕u-miri? (ya bu, ime ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie ọzọ.)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Rom 10:7 na-ekwu maka ike Chineke nwere ịkpọlite Kraịst na ndị nwụrụ anwụ.

1: Ike Chineke Ime Ka Ndị Nwụrụ Anwụ Bilie

2: Ike nke Mbilite n'Ọnwụ

1:1 Ndị Kọrint 15:20-22 Ma ugbu a, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ n'ime ndị ura.

2: Jọn 11:25-26 - Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye nēkwere na Mu, ọ buru kwa na Ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu.

Ndị Rom 10:8 Ma gịnị ka ọ na-ekwu? Okwu ahu di gi nso, ọbuná n'ọnu-gi na n'obi-gi: ya bu, okwu nke okwukwe, nke ayi nēkwusa;

Okwu nke okwukwe dị anyị nso, n’ọnụ na n’obi, nke Ndị Kraịst na-ekwusa.

1. Ike nke Okwu nke okwukwe na ndụ anyị

2. Mkpa nke ikwusa okwu nke okwukwe

1. Diuterọnọmi 30:14 - "Ma okwu ahụ dị gị nso nke ukwuu, n'ọnụ gị na n'obi gị, ka i wee mee ya."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

Ndị Rom 10:9 Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Ịkwenye na Kraịst bụ nanị ụzọ nzọpụta.

1: Kwere na Jizọs na-azọpụta.

2: Ọ dịghị ụzọ ọzọ na-eduga ná nzọpụta ebighị ebi ma ọ bụghị site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ọrụ 16:31 - "Kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na a ga-azọpụta gị, gị na ụlọ gị."

Ndị Rom 10:10 N'ihi na mmadụ ji obi kwere n'ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

Nkwere na Kraịst na-eduba n'ezi omume na nzọpụta.

1. Ike nke Okwukwe: Otú Ikwere na Jizọs Pụrụ Isi Meta Ezi Omume na Nzọpụta

2. Ikwupụta Onye-nwe: Mkpa nke nkwuputa n'inweta eziomume na nzọpụta.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. 1 Jọn 5:13 - Ihe ndia ka M'degara unu ndi kwere n'aha Ọkpara Chineke; ka unu we mata na unu nwere ndu ebighi-ebi, na ka unu we kwere n'aha nke Ọkpara Chineke.

Ndị Rom 10:11 N'ihi na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị, Onye ọ bụla nke kwere na ya agaghị eme ihere.

Akwụkwọ Nsọ kwuru na ndị kwere na Jizọs agaghị eme ihere.

1. Don? Ka ihere okwukwe gị mee—Ndị Rom 10:11

2. Nkasi obi nke Ịmara Anyị Agaghị eme Ihere—Ndị Rom 10:11

1. Aisaia 45:17 - Ma Jehova ga-azọpụta gi; Ọ gēji iti-nkpu ṅuria ọṅu n'aru gi.

2. Abụ Ọma 25:3 - N'ezie, ọ dịghị onye na-echere gị ka ihere ga-eme; ihere gēme ha ndi nāghọb͕u efu.

Ndị Rom 10:12 N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik: n'ihi na otu Onyenwe anyị nke ihe niile bara ọgaranya nye ndị niile na-akpọku Ya.

Otu Onyenweanyị ahụ bara ọgaranya ma dịịrị ndị niile na-akpọku Ya n’agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ nzụlite ya.

1: Enwere ike dị n'ịdị n'otu na njikọta na Onyenwe anyị.

2: Chineke? 셲 ihụnanya bara ụba ma dịrị onye ọ bụla.

1: Ndị Galeshia 3:28 ? N'ebe a, ọ dighi onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2: Ndị Efesọs 2:14-17 ? ma- ọbu ọ bu udo-ayi, onye meworo ka ha abua di otù, tipia kwa mb͕idi etiti nke nkewa n'etiti ayi; Ebe o kpochapuworo n’anu-aru-ya ibu iro, ọbuná iwu nke iwu-nsọ di n’ime emume nile; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo; ka O we me ka ya na Chineke di n'otù nime otù aru site n'obe, mb͕e O wereworo b͕ue iro ahu: O we bia kwusa udo nye unu ndi nọ n'ebe di anya, na ndi nọ nso.

Ndị Rom 10:13 N’ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta.

Ndị niile na-akpọku Jehova ka a ga-azọpụta.

1. Ike Ekpere: Ka Ịkpọku Jehova Pụrụ Isi Weta Nzọpụta

2. Nkwa nke nzọpụta: Inweta ndụ ebighi ebi Site n'aha nke Onye-nwe

1. Olu 2:21-O gēru kwa, na onye ọ bula nke gākpọku aha Jehova, agāzọputa ya.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ndị Rom 10:14 Oleekwa otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị ikwusa ozi ọma iji gbasaa okwu Chineke.

1. Ike nke nkwusa - ichoputa ka ike nke ikwusa ozi oma nwere ike isi mee ka ndi mmadu bia na Chineke nso

2. Mkpa nke ikwusa ozi ọma - ikwurịta otú nkwusa si bụrụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ịgbasa ozi ọma ahụ

1. Aisaia 53:1 - Ònye kweworo akukọ-ayi? ònye ka ewe kpugheere ogwe-aka Jehova?

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Ndị Rom 10:15 Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha? dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma nke udo si ma nma nke-uku!

Ịkwusa ozi ọma nke udo bụ ozi dị nsọ nke chọrọ ka ndị Chineke zitere na-arụ.

1. Ike nke Mkpọsa: Otu esi agbasa ozi ọma nke udo

2. Añụ nke Nkwusa: Na-aṅụrị ọṅụ na ozi nke udo

1. Aisaia 52:7 - Le ka ha si ma nma nke-uku n'elu ugwu ka ukwu nke onye nēzisa ozi ọma di, bú onye nēkwusa udo; onye nēzisa ozi ọma nke ezi ihe, onye nēkwusa nzọputa; Nke nāsi Zaion, Chineke-gi bu eze!

2. Ndi Efesos 6:15 - Were kwa nkwadebe nke ozi ọma nke udo yikwasi ukwu-unu;

Ndị Rom 10:16 Ma ha niile erubeghị ozi ọma. N'ihi na Aisaia nāsi, Onye-nwe-ayi, ònye kwere okwu-ayi?

Ọ bụghị onye ọ bụla eruberela ozi ọma isi, dị ka Aịzaya jụrụ onye ga-ekwere ya?

1. Itinye Okwukwe Gị n'Oziọma

2. Mkpa Ikwere Ozi Ọma

1. Ndi Efesos 1:13-14 – Nime Ya ka unu onwe-unu kwa, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu, we kwere na Ya, were Mọ Nsọ nke ekwere ná nkwa, bú ihe-nkweta nke ihe-nketa-ayi rue mb͕e ayi gārapara. nweta ya, ka e wee too ebube ya.

2. Mak 16:15-16 - O we si ha, ? 쏥 o n'ime uwa nile na-ekwusa ozi-ọma nye ihe nile e kere eke. Onye ọ bula nke kwere, eme kwa ya baptism, agāzọputa ya: ma onye nēkweghi, agāma ya ikpe.

Ndị Rom 10:17 Ya mere okwukwe si nʼọnụnụ abịa, ọnụnụ bụkwa okwu Chineke.

Okwukwe na-abịa site n’ịnụ Okwu Chineke.

1: A na-ewusi okwukwe anyị ike site n'ịnụ na ịmụ Okwu Chineke.

2: Ike nke Okwu Chineke na-eduba anyị n'okwukwe.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2: Ndị Rom 4: 17-21 - Dị ka e dere, ? Ì mewo gi nna nke ọtutu mba? 앪 € 봧 n ọnụnọ nke Chineke onye o kwere na ya, onye na-enye ndụ ndị nwụrụ anwụ na-akpọ n'ime ịdị adị ihe ndị na-adịghị adị. N'olileanya o kwere n'olile-anya, na ọ gābu nna nke ọtutu mba, dika agwaworo ya, ? 쏶 o gābu nkpuru-gi.                   uba aru n’okwukwe, mb͕e ọ huru aru-ya, bú aru-ya, (ebe ọ di ihe ra ka ọgu arọ ise,) ma-ọbu mb͕e ọ huru n’aru nwanyi-àgà nke Sera? afọ ime . Ọ dịghị ntụkwasị obi mere ka ọ tụgharịa uche n’ihe banyere nkwa Chineke, ma ọ na-esi ike n’okwukwe ya ka ọ na-enye Chineke otuto, kwenyesie ike na Chineke nwere ike ime ihe ahụ o kwere ná nkwa.

Ndị Rom 10:18 Ma asim, Ọ̀ bughi ha anughi? E, n’ezie, ụda ha batara n’ụwa nile, na okwu ha nile ruo na nsọtụ ụwa.

Pọl na-ekwu maka ya na a nụwo ma gbasaa ozi ọma n’ụwa niile.

1. Ike nke Ozioma: ka Okwu Chineke si aga ebe di anya

2. Ịgbasa Ozi Ọma: Oruru Ozi Ọma Na-enweghị Mmasị

1. Matiu 28:19-20 Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; , lee, a nọ m gị mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa.

2. Ọrụ 1:8 Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ gādakwasi unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia nile, na nime Sameria, rue nsọtu uwa. .

Ndị Rom 10:19 Ma asim, Ọ̀ bughi Israel amaghi? Moses buru uzọ si, M'gākpasu unu ekworo site n'aka ndi nābughi ndi ọ bula;

Pọl kwuru otú mba ndị nzuzu kpasuru ndị Juu anyaụfụ, na-ehota ihe Mozis kwuru.

1: "Ihe ize ndụ nke ekworo"

2: “Nhọrọ Chineke nke Mba Nzuzu”

Jemes 3:14-16 (Ma ọ buru na unu nwere ekworo di ilu na ise-okwu n'obi-unu, unu enwela isi, unu ekwu-kwa-la okwu-ugha megide ezi-okwu.)

2: 1 Ndị Kọrint 1:27-29 (Ma Chineke ahọrọwo ihe nzuzu nke ụwa iji mee ka ihere maa ndị maara ihe ihere; ma Chineke ahọrọwo ihe adịghị ike nke ụwa ka ihere me ihe dị ike.)

Ndị Rom 10:20 Ma Aisaia nwere obi ike nke ukwuu, na-asị, Ndị na-achọghị m chọtara m; E mere ka m pụta ìhè nye ndị na-ajụghị m.

Ndị na-achọ Ya nwere ike ịchọta Chineke, ọ bụrụgodị na ha amaghị na ha na-ele anya.

1. Aka Chineke A na-adịghị ahụ anya - Otu esi achọta Chineke ọbụlagodi na ị maghị na ị na-ele anya

2. Nkwuwa okwu nke Aịsaịa - Ịbịaru Chineke nso n'agbanyeghị ejighị n'aka

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2. Luk 11: 9-10 - "Ya mere asim unu: Rịọ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ aka na a ga-emeghere unu ụzọ."

Ndị Rom 10:21 Ma ọ sịrị Izrel: Ogologo ụbọchị dum ka m na-esetịpụ aka m nye ndị na-enupụ isi na ndị na-enupụ isi.

Chineke na-agakwuru ndị Izrel ugboro ugboro n’agbanyeghị na ha na-enupụrụ ya isi ma na-emegide ya ọtụtụ mgbe.

1. Ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ nke Chineke - Otú ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ si bụrụ nke na-enweghị njedebe na-adịghị agwụ agwụ, ọbụna n'agbanyeghị nnupụisi na mmegide.

2. Nkwụsi ike nke Chineke - mkpa ọ dị ịdabere n'ikwesị ntụkwasị obi na nkwụsi ike nke Chineke, n'agbanyeghị ihe ọ bụla anyị na-eche ihu.

1. Jeremaịa 29:11-14 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

2. Abụ Ákwá 3:22-23 - Ịhụnanya nke Onyenwe anyị adịghị akwụsị akwụsị, ebere Ya adịghị akwụsị; ha bu ihe ọhu kwa-ututu;

Ndị Rom 11 na-ekwu maka ihe omimi nke ikesi akụkụ nke Israel ike, nzọpụta nke ndị Jentaịlụ, na olileanya dịịrị Israel nile n'ọdịnihu. Ọ na-eje ozi dị ka mmechi nke okwu Pọl banyere mmeso Chineke na Israel na atụmatụ Ya maka nzọpụta ha.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl kagburu echiche ahụ bụ́ na Chineke ajụwo ndị Ya site n’ime ka ọ pụta ìhè na ya onwe ya bụ onye Izrel. O kwuru banyere obi nkoropụ Ịlaịja n’ihi ekwesịghị ntụkwasị obi nke Izrel, kamakwa otú Chineke si debeere Onwe Ya puku mmadụ asaa ndị na-ehubeghị ikpere n’ala nye Bel. N’otu aka ahụ n’oge ugbu a enwere ndị fọduru a họpụtara site n’amara (Ndị Rom 11:1–5). Ọ na-emesi ike ọzọ na ọ bụ site n’amara, ọ bụghịkwa ọlụ ma ọ bụghị, amara agaghị abụkwa amara (Ndị Rom 11:6).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7-24, Pọl kọwara na ihe ndị Izrel chọsiri ike na-enwetaghị ma ndị a họpụtara zuo ike mere ka obi sie ha ike dị ka e si dee ‘Chineke nyere ha ahụ́ mmụọ ka anya na-apụghị ịhụ ntị apụghị ịnụ ihe.’ Ma njehie ha pụtara akụ̀ na ụba ụwa mfu ha akụ̀ na ụba ndị mba ọzọ, lee ka ngụkọ ha ga-esi dị ukwuu karị! (Ndị Rom 11:7-12). Ọ na-adọ ndị kwere ekwe ndị Jentaịlụ aka ná ntị megide mpako na-echetara ha na a nyadobara ha n’okwukwe osisi oliv, ebe a na-akpachapụkwa alaka ụfọdụ sitere n’okike n’ihi ekweghị ekwe ma ọ bụrụ na ha anọgideghị n’obiọma nke Chineke (Ndị Rom 11:13-24).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu nke 25 gaa n'ihu, Pọl na-ekpughe ihe omimi dị omimi mere Israel ike ruo mgbe ọnụ ọgụgụ zuru ezu ndị Jentaịl bịara n'ụzọ dị otú a ka a ga-azọpụta Israel nile dị ka e dere, 'Onye mgbapụta ga-esi na Zayọn bịa, ọ ga-eme ka asọpụrụghị Chineke chigharịa n'ebe Jekọb nọ'' Gị na ha gbaa ndụ mgbe m na-ewepụ mmehie ha.' Ọ na-ekwubi na ịnakwere omimi nke amamihe amamihe Chineke, ikpe ya karịrị ịchọpụta ụzọ ya karịa nghọta na-eti mkpu, 'N'ihi na site na ya ka ihe nile si n'aka ya nweta. Ka otuto dịrị Ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen’ (Ndị Rom 11:25-36). Nke a na-eme ka ọbụbụeze dị nsọ pụta ìhè ọrụ mmadụ na-ewepụta atụmatụ nzọpụta na-emesi ebumnobi kacha enye Chineke otuto ike.

NDI ROM 11:1 Ya mere asim, Ọ̀ bughi Chineke nāju ndi-Ya? Chineke ekwela. N'ihi na mu onwem bu kwa onye Israel, sitere na nkpuru Abraham, site kwa n'ebo Benjamin.

Chineke ahapụbeghị ndị ya ọ họọrọ, bụ́ ụmụ Izrel.

1. Ikwesị ntụkwasị obi na ebere Chineke n'ebe ndị Ọ họpụtara.

2. Nchekwa nke Chineke na-echebe ụmụ Izrel site na nkwa ọgbụgba ndụ ya.

1. Ndị Rom 11:1 - Ya mere asim, Ọ̀ bughi Chineke ajuwo ndi-Ya? Chineke ekwela. N'ihi na mu onwem bu kwa onye Israel, sitere na nkpuru Abraham, site kwa n'ebo Benjamin.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Ndị Rom 11:2 Chineke agbagharaghị ndị ya ndị ọ mara. Ùnu amaghi ihe ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nēkwu bayere Elaija? otú o si arịọ Chineke aririọ megide Israel, si,

Chineke agbahapụbeghị ndị ọ họọrọ.

1. Na-atụ anya na ihe Chineke na-enye na ikwesị ntụkwasị obi

2. Iweghachite Anyị Dị Ka Ndị Chineke

1. Aisaia 54:17 – Ọ dịghị ngwa ọgụ akpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma

2. Abụ Ọma 145:18-19 - Jehova nọ ndị niile na-akpọku Ya nso, Bụ ndị niile na-akpọku Ya n'eziokwu. Ọ gēmezu ihe nāgu ndi nātu egwu Ya; Ọ gānu kwa ntiku-ha, we zọputa ha.

Ndị Rom 11:3 Onyenwe anyị, ha egbuwo ndị amụma gị, gwutuokwa ebe ịchụàjà gị; ma a fọduru náním, ma ha nāchọ ndum.

Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na nchekwa nke ndị Ya n’agbanyeghị mkpagbu.

1: Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi nye ndị ya, n'agbanyeghị ihe ụwa tụbara ha.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi ná nchebe ma ghara ịtụ ndị na-achọ imerụ anyị ahụ egwu egwu.

Abụ Ọma 34:7 - Mmụọ ozi Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu Ya, na-anapụtakwa ha.

2: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ndị Rom 11:4 Ma gịnị ka azịza Chineke zara ya? Edeberem onwem nnù ndikom asa na ọgu iri, bú ndi nērubeghi ikpere n'ala nye onyinyo Beal.

Chineke edoberela onwe ya otu ndị pụrụ iche bụ́ ndị na-akpọghị isiala nye ihe oyiyi Bel.

1. Ike nke Ndoputa Chineke: Otu Chineke si edobe Ndị mmadụ Maka Onwe Ya

2. Egbula ikpere n'ala n'onyinyo Bel: Ngọzi nke Ịnọgidesi Ike n'ebe Chineke nọ.

1. 1 Ndị Kọrint 1:18-31 – Ozi Pọl nke ihe nzuzu nke obe

2. 2 Ndị Kọrint 4:7-12 - Ozi Pọl banyere akụ̀ dị n'ite ụrọ

Ndị Rom 11:5 Otú ahụkwa, nʼoge dị ugbu a, e nwekwara ndị fọdụrụ dị ka nhọpụta amara si dị.

Onwere ihe fọduru nke ndị a họpụtara site n’amara, ọbụna na ugbu a.

1. "Nhoputa amara nke Chineke"

2. "Ndị fọdụrụ n'ime ndị a họpụtara"

1. Ndị Efesọs 2:8-9; N'ihi na ọ bu n'amara ka ejiworo zọputa unu, site n'okwukwe-nke a esiteghi kwa n'onwe-unu, ọ bu onyinye Chineke.

2. Aịzaya 49:6; Ọ na-ekwu, sị: “Ọ bụ ihe dị nta nke ukwuu ịbụ ohu m iweghachi ebo nile nke Jekọb ma mee ka ndị Izrel nke m debereworo lọta. nsọtụ ụwa.

Ndị Rom 11:6 Ma ọ bụrụ na ọ bụ amara, ọ bụghịkwa n'ihi ọrụ ọzọ; Ma ọ buru na ọ bu site n'ọlu, ya mere ọ bughi amara ọzọ: ma ọ buru na ọlu abughi ọlu ọzọ.

Pọl na-akọwa na ọ bụrụ na nzọpụta sitere n'amara, ọ pụghịkwa ịbụ site n'ọrụ, ma ọzọ.

1. Paradox nke amara na ọrụ: Olee otu anyị si enweta nzọpụta?

2. Ngwakọta nke Okwukwe na Ọrụ: Gịnị bụ nguzozi maka ezi nzọpụta?

1. Ndị Efesọs 2:8-9 (N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; nke ahu esiteghi kwa n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jemes 2:17-18 (Ọbụna okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, enwekwara m ọrụ: gosi m okwukwe gị ma ọ bụrụ na ọ dịghị ọrụ gị, na-egosikwa m okwukwe gị, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ bụ naanị ya ka ọ dị. M ga-egosi gị okwukwe m site n'ọrụ m.)

Ndị Rom 11:7 Gịnịzi? Israel enweghi ihe ọ nāchọ; ma nhọpụta ahụ enwetawo ya, ma ndị fọdụrụ kpuru ìsì.

Izrel enwetaghị ihe ha chọrọ, ma ndị Chineke họpụtara mere, ndị ọzọ enweghịkwa ike ịhụ ya.

1. Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla, anyị ga-atụkwasịrịrị amamihe ya obi.

2. Anyị agaghị echefu ma ọlị na ihe mgbaru ọsọ anyị kacha bụrụ ịchọ uche Chineke na inye Ya otuto.

1. Jeremaịa 29:11-13 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ ime gị olileanya na ọdịnihu: mgbe ahụ ị ga-akpọku. mu onwem, bia kperem ekpere, m'gāge kwa gi nti: unu gāchọm we chọtam mb͕e unu ji obi-unu nile chọm."

2. ABÙ ỌMA 37:4- Ka ihe nātọ Jehova utọ, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.

Ndị Rom 11:8 (Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Chineke enyewo ha mọ nke iri-ura, anya ka ha ghara ihu, na nti nke ha nādighi-anu;) rue ta.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na Chineke emewo ka ụfọdụ ndị na-arahụ ụra n'ụzọ ime mmụọ na-enweghị ike ịghọta eziokwu ime mmụọ.

1. “Tetanụ hụ: A na Ndị Rom 11:8”

2. “Ụzọ Dị omimi nke Chineke: Ịghọta Ndị Rom 11:8”

1. Aisaia 6:9-10 - "O we si, Je, si ndi nka, Nurunu n'ezie, ma unu aghọtaghi: hu kwa n'ezie, ma unu amatala."

2. Matiu 13:14-15 - "Amụma Aịzaya mezukwara n'ime ha, nke na-asị, Site n'ịnụ ihe unu ga-anụ, ma unu agaghị aghọta; ma ịhụ ụzọ unu ga-ahụ, ma unu agaghị aghọta."

Ndị Rom 11:9 Devid we si, Ka table-ha ghọ ọnyà, na ọnyà, na ihe-isu-ngọngọ, na ihe-nkwughachi nye ha.

Pọl hotara akụkụ Akwụkwọ Nsọ sitere na Devid na Ndị Rom 11:9, na-akọwa ihe ga-esi n'ịjụ atụmatụ nzọpụta nke Chineke pụta.

1. "Ihe ize ndụ nke ịjụ atụmatụ Chineke"

2. "Okpokoro Chineke: Ngọzi ka ọ bụ Bane?"

1. Ilu 1:32, "N'ihi na nchigharị nke ndị na-enweghị uche ga-egbu ha, ọganihu nke ndị nzuzu ga-ebibikwa ha."

2. Jemes 4:17, "Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie."

Ndị Rom 11:10 Ka anya ha gbaa ọchịchịrị, ka ha wee ghara ịhụ ụzọ, rube isi mgbe niile.

Ikpe Chineke bụ na a ga-ata ndị ahụ mehiere ahụhụ site n’ime ka anya ha gbaa ọchịchịrị na gbadaa azụ ha.

1. Chineke Na-ekpe ikpe ziri ezi: Ịghọta ihe ga-esi ná mmehie pụta

2. Ebere Chineke na amara n’etiti ikpe ya

1. Daniel 9:9-10 - Jehova, bú Chineke-ayi, nwe obi-ebere na ngbaghara, ọ bu ezie na ayi enupuwo isi megide Ya;

2. Aisaia 60:2 - N'ihi na, le, ọchichiri gēkpuchi uwa, oké ọchichiri gēkpuchi kwa ndi nile di iche iche: ma Jehova gēbili n'aru gi, agēhu kwa ebube-Ya n'aru gi.

Ndị Rom 11:11 Ya mere, a sị m, Hà sụọ ngọngọ ka ha daa? Chineke ekwela: kama site n'ọdida-ha nzọputa biaruru mba ọzọ, ikpasu ha ekworo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka otu site na ọdịda nke ndị Juu, nzọpụta si bịaruo ndị Jentaịlụ.

1. Ike nke Ebere Chineke: Ka ọdịda ndị Juu si wetara ndị mba ọzọ nzọpụta.

2. Atụmatụ Chineke: Ịghọta Ihe Na-akpasu Ekworo Ya Site na Ọdịda nke ndị Juu

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri . N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Ndị Efesọs 2:11-13 - Ya mere cheta na unu nọ na mb͕e gara aga ndi mba ọzọ n'anu-aru, ndi akpọrọ ndi anēbighi úgwù site n'ihe anākpọ Ebì-úgwù n'anu-aru nke ejiri aka me; na n'oge ahu unu onwe-unu nēnweghi Kraist, ebe unu onwe-unu bu ndi-ọbìa site n'ala-eze Israel, buru kwa ndi-ọbìa n'ọb͕ub͕a-ndu nile nke nkwa, nēnweghi olile-anya, nēnweghi kwa Chineke n'uwa: ma ub͕u a nime Kraist Jisus unu onwe-unu, bú ndi nọ n'ebe di anya mb͕e gara aga, ewe do unu nso. site n'ọbara nke Kraist.

Ndị Rom 11:12 Ma ọ bụrụ na ọdịda ha bụ akụ̀ nke ụwa, na ibelata ha akụ̀ nke ndị mba ọzọ; ole ka afọ-juru-ha gēsi kari?

Pọl jụrụ ole ngọzi Chineke ga-aba ụba karịa ma ọ bụrụ na ndị Juu anabata ozi ọma ahụ wee nweta nzọpụta.

1. Akụnụba nke Chineke: Nnyocha nke ajụjụ Pọl na Ndị Rom 11:12

2. Uba Ngọzi Chineke: Irita Uru nke Nzọpụta

1. Ndị Efesọs 1: 18-19 - "N'ịbụ ndị na-eme ka anya nke obi unu na-enwu enwu, ka unu wee mara ihe bụ olileanya nke Ọ kpọrọ unu, gịnị bụ akụ̀ nke ihe nketa ya dị ebube n'ime ndị nsọ."

2. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. karịa echiche gị."

Ndị Rom 11:13 Nʼihi na a na m agwa unu ndị mba ọzọ, ebe m bụ onyeozi nke ndị mba ọzọ, ana m ebuli ọrụ m elu.

Pọl kwupụtara na ya bụ onyeozi nke ndị Jentaịl ma na-ebuli ọrụ ya elu.

1. Ijere Chineke ozi n’Atụghị Egwu: Ọmụmụ Ndị Rom 11:13

2. Ibi n’irube isi nye ọkpụkpọ oku nke Chineke: Ndị Rom 11:13

1. Ndị Rom 1:5 - Onye ayi natara n'aka-Ya amara na ibu-ozi, iweta nrube-isi nke okwukwe n'ihi aha-Ya n'etiti mba nile;

2. Ọrụ Ndịozi 26:17 - Ananapụta gị n'aka ndị mmadụ na n'aka ndị mba ọzọ, ndị m na-ezitere gị ugbu a.

Ndị Rom 11:14 Ma ọbụrụ na m ga-esi nʼụzọ ọ bụla kpasuo ndị bụ anụ ahụ́ m iwe, wee zọpụta ụfọdụ nʼime ha.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịkpasu ndị ya ka ha ṅomie ihe nlereanya ya na ịbụ ndị a zọpụtara.

1: Ịhụnanya Pọl nwere n’ebe Ndị Ya nọ—Ndị Rom 11:14

2: Iṅomi Ihe Nlereanya Pọl—Ndị Rom 11:14

1: Ndị Galetia 6:9-10 - “Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ nile, karịsịa nye ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2: Ndị Filipaị 3: 17 - “Ụmụnna m, bụrụnụ ndị na-eso ụzọ m, marakwa ndị na-eje ije otú ahụ unu nwere ka anyị bụrụ ihe atụ.”

Ndị Rom 11:15 Nʼihi na ọ bụrụ na nchụpụ ha bụ ime ka ụwa dị nʼotu, gịnị ka ịnara ha ga-abụ ma e wezụga ndụ sitere na ndị nwụrụ anwụ?

Pọl nọ na-eche otú ọ ga-adị ma a nabataghachi ndị Juu n’okwukwe, na-atụ aro na ọ ga-adị ka ndụ na-abịa site n’ọnwụ.

1. "Ike nke Ime Ndozi: Otú Ndị Juu Pụrụ Ime Ka Ndụ Site n'Ọnwụ"

2. "Ịma mma nke nnabata: Otu anyị nwere ike isi nabata ndị ọzọ na okwukwe anyị"

1. Ndị Kọlọsi 1: 20-21 - "Na, ebe o mere udo site n'ọbara nke obe ya, site n'aka ya ka ya na ihe niile dị ná mma; unu, bụ́ ndị e kewapụrụ n’oge gara aga na ndị iro n’uche unu site n’ajọ ọrụ, ma ugbu a ka O mere ka ha dịghachi ná mma”

2. 2 Ndị Kọrịnt 5: 18-19 - "Ihe niile sitere na Chineke, Onye mere ka anyị na Ya onwe ya dị ná mma site na Jizọs Kraịst, nyekwa anyị ozi nke ime ka anyị dịghachi ná mma, na Chineke nọ na Kraịst, na-eme ka ụwa dị n'otu n’onwe ya, n’agụghị njehie ha n’isi ha; o nyewokwa anyị okwu nke ime ka anyị dịghachi ná mma.”

Ndị Rom 11:16 N'ihi na ọ bụrụ na mkpụrụ mbụ dị nsọ, ntụ ọka ahụ dịkwa nsọ: ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ ahụ dị nsọ, alaka ya dịkwa nsọ.

Amaokwu a na-echetara anyị na ịdị nsọ anyị sitere na mgbọrọgwụ nke okwukwe anyị, nke bụ Chineke.

1. Mkpọrọgwụ nke Okwukwe Anyị: Ịchọta Ịdị Nsọ n'ime Chineke

2. Ịdị Nsọ nke Nzukọ-nsọ: Ijikọ na mmalite anyị kwesịrị ntụkwasị obi

1. Ndị Hibru 12: 14-15 - Na-achụso ịdị nsọ nke na-enweghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị.

2. Matiu 5:48 - Zuru okè dị ka Nna unu nke eluigwe zuru okè

Ndị Rom 11:17 Ma ọ bụrụ na agbajisịa ụfọdụ alaka, ma gị onwe gị, ebe ị bụ osisi oliv ọhịa, a nyadoro n'etiti ha, were ha rie mgbọrọgwụ na abụba nke osisi oliv;

Chineke nwere ike ịnyado ndị si n'omenala ndị ọzọ n'ime ezinụlọ ya ma nye ha otu ngọzi ime mmụọ dị ka ndị nke ya.

1. Ịhụnanya Chineke na-eme ka mmadụ niile dịrị n’otu

2. Mmalite Ọhụrụ: Ịchọta Ịbụ n’Ezinụlọ Chineke

1. Ndị Galetia 3:26-28 - N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 2:11-22 - Ka n'oge ndị na-abịa abịa ka o wee gosi ụbara nke ukwuu nke amara ya n'obiọma ya n'ebe anyị nọ site na Kraịst Jizọs.

Ndị Rom 11:18 ịnya isi n’ihi i. Ma ọ buru na i nya isi, ọ bughi nkpọrọgwu ka i bu, kama ọ bu gi ka i bu nkpọrọgwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agwa anyị na anyị ekwesịghị ịnya isi megide ibe anyị, n'ihi na ọ gaghị enwe mmetụta na ntọala nke okwukwe anyị.

1. Ịnya isi Bụ Ihe efu: Nganga Na-adabaghị Ndị Kraịst

2. Mkpọrọgwụ nke Okwukwe Anyị: Ntọala Anyị Bụ Ike Anyị

1. Ilu 27:2 - "Ka onye ọzọ to gị, ọ bụghị ọnụ gị; onye ọzọ, ọ bụghị egbugbere ọnụ gị."

2. Jemes 1:17 - "Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè, onye na-enweghị mgbanwe ma ọ bụ onyinyo n'ihi mgbanwe."

Ndị Rom 11:19 Ya mere, ị ga-asị, Egburuwo alaka ndị ahụ, ka ewe nyado m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu Chineke si ekwe ka a nyado ndị kwere ekwe n'ime atụmatụ Ya.

1. Atụmatụ Chineke adịghị ada - Ndị Rom 11:19

2. Ike nke Okwukwe - Ndị Rom 11:19

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Aisaia 40:28-29 - Ị maghị? ọ̀ bughi Gi onwe-gi anughi, na Chineke ebighi-ebi, bú Jehova, Onye kèworo nsọtu uwa, adighi-ada mbà, ike adighi kwa ya ike? ọ dighi nchọta nghọta-Ya di. Ọ nēnye onye dara mba ike; Ọ bu kwa ndi nēnweghi ike ka Ọ nātukwasi ume.

Ndị Rom 11:20 Ọfọn; n'ihi ekweghi-ekwe ka etijiworo ha, ma gi onwe-gi nēguzo n'okwukwe. Etula isi ala, kama egwu:

N’ihi ekweghị ekwe ha, e kewapụrụ Izrel n’ọgbụgba ndụ nke Chineke. A kpọrọ Ndị Kraịst ka ha guzoro site n’okwukwe na ka ha ghara ịdị mpako, kama ịtụ egwu Onyenwe anyị.

1. Ike ekweghị ekwe: Otu esi eguzo n'okwukwe ma zere mpako

2. Ihe ize ndụ nke Nganga: Ịmụta n'Ekwenyeghị Ndị Izrel

1. Ilu 16:18: “Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.”

2. Jemes 4:6: “Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-asị, 'Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

Ndị Rom 11:21 Nʼihi na ọ bụrụ na Chineke emeghị alaka ndị sitere nʼokike ebere, lezienụ anya ka ọ ghara imere gị ebere.

Chineke agaghị echebe ndị na-adịghị eso ya, ya mere kpachara anya.

1. Ihe ize ndụ dị n’ịghara iso Chineke: Ndị Rom 11:21

2. Ebere Chineke na Ọrụ Anyị: Ndị Rom 11:21

1. Jeremaia 13:15-17 - Nụrụ nụ; adila npako: n'ihi na Jehova ekwuwo.

2. Abụ Ọma 33:12 - Ngọzi na-adịrị mba nke Jehova bụ Chineke ha; na ndị ọ rọputara ibu ihe-nketa ya.

Ndị Rom 11:22 Ya mere, lee ịdị-mma na ịdị ike nke Chineke: n'ahụ́ ndị dara ada, ịdị njọ; ma n'ebe i nọ, idi-nma, ma ọ buru na i nọgide n'idi-nma-ya: ma ọ buru na agēbipu gi onwe-gi.

A na-egosikwa ịdị mma na ịdị njọ nke Chineke: ndị kpafuru ụzọ n’ịdị mma Chineke ga-anọ n’okpuru ike Ya, ma ọ bụrụ na mmadụ aga n’ihu n’ịdị mma Ya, ha ga-ahụ ịdị mma Ya.

1. Ịmara ịdị mma na ịdị njọ nke Chineke: Otu esi eso ụzọ Ya

2. Na-aga n'ihu n'ịdị mma Ya: Ịnara ụgwọ ọrụ nke obiọma Chineke

1. Jemes 1:17 – Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

2. ABÙ ỌMA 54:6- M'gāchuru Gi àjà-nbuli: M'gēkele aha-Gi, Jehova; n'ihi na ọ di nma.

Ndị Rom 11:23 Ma ha onwe ha kwa, ọ bụrụ na ha anọgideghị nʼekweghị ekwe, a ga-anyadokwa ha nʼime ha: nʼihi na Chineke pụrụ ịnyado ha ọzọ.

Chineke nwere ike iweghachi ndị na-adịghị anọgide n'ekweghị ekwe ha.

1. Ohere Ọhụrụ: Nkwa Chineke Maka Mweghachi

2. Adala mba: Olileanya nke mgbapụta Chineke

1. Aisaia 43:18-19 - “Echetala ihe mbu nile, tukwasi-kwa-la ihe mb͕e ochie. Le, anameme ihe ọhu; ub͕u a ọ nēputa, ùnu amataghi ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara, me kwa osimiri n'ọzara.

2. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya."

NDI ROM 11:24 N'ihi na asi na ebipuru gi n'osisi olive nke ọhia sitere n'okike, ewe nyado gi n'ezi osisi olive di nma megidere okike: ọ bughi kwa ka agānyado gi kari n'osisi oliv nke onwe-ha, bú alaka nke sitere n'okike. osisi?

Pọl na-ajụ ajụjụ ole ma ọ bụrụ na a ga-anyadokwa ndị bụbu alaka okike n'osisi olive nke ha ma ọ bụrụ na e nwere ike ịnyado onye anụ ọhịa n'osisi olive dị mma nke megidere okike.

1. Ike nke ịta ahịhịa: otú Chineke si agbanwe ndụ anyị

2. Otú Okwukwe Anyị Si Mee Ka Anyị Dị n'Otu: Ịdị n'Otu Chineke

1. Aisaia 11:1-2 – Nkpa-n'aka gēsi kwa n'osisi Jesi puta, alaka gēsi na nkpọrọgwu-ya pue: Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta. , Mọ nke ndum-ọdu na idi-ike, Mọ nke ihe-ọmuma na nke egwu Jehova

2. Ndị Efesọs 2: 11-22 - Ya mere, cheta na n'otu oge, unu ndị mba ọzọ n'anụ ahụ, ndị a na-akpọ "ndị a na-ebighị úgwù" nke a na-akpọ ibi úgwù, nke e ji aka mee n'anụ ahụ, cheta na e kewapụrụ unu n'oge ahụ. site na Kraịst, ndị e kewapụrụ n’alaeze Izrel na ndị ala ọzọ n’ime ọgbụgba-ndụ nile nke nkwa, ndị na-enweghị olileanya na enweghị Chineke n’ụwa. Ma ub͕u a nime Kraist Jisus unu onwe-unu, bú ndi nọ n'ebe di anya n'oge gara aga site n'ọbara nke Kraist, ewe biakute unu nso.

Ndị Rom 11:25 N'ihi na achọghị m, ụmụnna m, ka unu ghara ịma ihe omimi a, ka unu wee ghara inwe amamihe n'echiche nke onwe unu; na kpuru ìsì gēmere Israel otù ihe, rue mb͕e uju nke ndi mba ọzọ gābata.

Pọl dọrọ Ndị Kraịst aka ná ntị ka ha ghara ịdị mpako ma na-echetara ha na e mewo ka ndị Izrel kpuo ìsì ruo mgbe e tinyere ndị Jentaịl n’ọgbụgba ndụ nke amara.

1. Nganga Ga-eme Ka Ị Kwụsị: Inyocha ịdọ aka ná ntị Pọl na Ndị Rom 11:25

2. Ekwela ka obi unu welie elu: Ịghọta ihe ga-esi na nganga pụta na Ndị Rom 11:25

1. Ilu 16: 18-19 - "Npako na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda. Ọ ka mma iso ndị dị umeala n'obi soro mmụọ dị umeala n'obi na-aga, Kari iso ndị mpako na-eke ihe nkwata."

2. Jemes 4: 6-7 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere doonu onwe-unu n'okpuru Chineke, nēguzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Ndị Rom 11:26 Otú a ka a ga-esi zọpụta Izrel nile: dị ka e deworo ya n’akwụkwọ nsọ, si, Siion, bụ́ Onye Nnapụta, ga-esikwa n’ebe Jekọb laghachi azụ;

Pọl na-ehota ihe dị n’Aịzaya 59:20-21, na-ekwu na a ga-azọpụta Izrel nile na onye nnapụta ga-esi na Zayọn bịa ka o mee ka Izrel pụọ n’adịghị asọpụrụ Chineke ha.

1. Ibi ndụ nke ịdị nsọ - Ọmụmụ Ndị Rom 11:26

2. Nzọpụta nke Israel nile - Ịghọta Ozi nke Aisaia 59:20-21

1. Aisaia 59:20-21 - "Onye-mgbapụta gābiaru kwa Zaion, biakute kwa ndi nēsi n'ajọ omume chigharia nime Jekob, ka Jehova siri."

2. Matiu 3:2 - "Chegharịanụ: n'ihi na alaeze eluigwe dị nso."

Ndị Rom 11:27 Nʼihi na nke a bụ ọgbụgba ndụ m na ha, mgbe m ga-ewepụ mmehie ha.

Chineke ekwewo nkwa na ya ga-ewepụ mmehie nke ndị ya site n’ọgbụgba ndụ.

1. Ike nke ọgbụgba ndụ mgbaghara nke Chineke

2. Amara nke Chineke na-ewepụ mmehie anyị

1.Aịsaịa 43:25-26 - “Mụ onwe m, ọbụna mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ njehie nile unu, n'ihi mụ onwe m, na-echetakwaghị mmehie unu ọzọ."

2. Abụ Ọma 103:12 - Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

Ndị Rom 11:28 Nʼihe banyere ozi ọma ahụ, ha bụ ndị iro nʼihi unu: ma nʼihe banyere nhọpụta ahụ, a hụrụ ha nʼanya nʼihi nna ha.

Pọl kọwara na ọ bụ ezie na ndị na-ekweghị ekwe na-emegide ozi ọma ahụ, Chineke ka hụrụ ha n’anya n’ihi nkwa o kwere ndị nna nna ha.

1. Ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ - Inyocha ịhụnanya Chineke maka ndị na-emegide ozi ọma.

2. Nkwa nke nhoputa ndi ochichi - Inyocha nkwa nke Chineke kwere nna nna anyi.

1. Abụ Ọma 103:17 - Ma site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi ka ịhụnanya Jehova dị n'ebe ndị na-atụ egwu Ya nọ, na ezi omume Ya na ụmụ ụmụ ha.

2. Aisaia 43:25 – “Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ njehie nile unu, n'ihi mụ onwe m, na-echetakwaghị mmehie unu ọzọ.

Ndị Rom 11:29 N’ihi na onyinye na ọkpụkpọ nke Chineke enweghị nchegharị.

Onyinye Chineke nyere anyị bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, ọ dịghịkwa mgbe Ọ ga-ewepụ ha.

1. Ihunanya Chineke nke Na-adighi ada: Onyinye Ya na Oku Ya Na-adigide

2. Ọdịdị nke Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe: Onyinye ya na ọkpụkpọ oku ya na-adịgide

1. Diuterọnọmi 7:9 - Ya mere mara na Jehova, bú Chineke-gi, bu Chineke, bú Chineke nke kwesiri ntukwasi-obi, Onye nēdebe ọb͕ub͕a-ndu na ebere nke Ya na ndi nāhu Ya n'anya nēdebe kwa ihe nile O nyere n'iwu, rue nnù ọb͕ọ abua na ọgu iri.

2. Ndị Hibru 13:8 - Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.

Ndị Rom 11:30 Nʼihi na dịka unu na-ekwereghị na Chineke nʼoge gara aga, ma ugbu a unu enwetaworo ebere site nʼekweghị ekwe ha.

Chineke emere ndị na-ekweghị na ya ebere n’oge gara aga.

1. Kwesịrị Ntụkwasị Obi Ọbụna Mgbe Anyị Na-ekwetaghị: Ebere Chineke n'Ekwenyeghị

2. ekweghị ekwe abụghị ihe ngọpụ: Ịghọta Ebere Site na Ndị Rom 11:30

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Jemes 2:13 - "N'ihi na ọ ga-enwe ikpe na-adịghị ebere, onye na-emeghị ebere; ebere na-aṅụrịkwa ọṅụ megide ikpe."

NDI ROM 11:31 Otú a ka ndia ekweghi kwa ub͕u a, ka ewe site n'ebere-unu nweta ha onwe-ha kwa.

Ọtụtụ ndị ekwetaghị na ebere nke Chineke, ma ha ka nwere ike ịnata ya site na ebere nke ndị kwere ekwe.

1. "Lee Ebere: Ka E Si Esi Ebere Chineke ruo Mmadụ Nile"

2. "Ebere nke Ndị kwere ekwe: Otu anyị nwere ike isi soro na-agbasa ebere"

1. Aisaia 55:7 Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile: Ya laghachikute Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere n'aru ya; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

2. Luk 6:36 Ya mere na-emenụ ebere, dịka Nna-unu na-emekwa ebere.

Ndị Rom 11:32 Nʼihi na Chineke ekechiwo ha niile nʼekweghị ekwe, ka O wee meere mmadụ niile ebere.

Chineke emechiela mmadụ niile n'ekweghị ekwe ka o meere mmadụ niile ebere.

1. Ebere Chineke Maka Mmadụ Nile

2. Onye ọ bụla nọ n'ekweghị ekwe: Ohere maka ebere

1. Matiu 9:13 - "Ma gaanụ mụta ihe nke ahụ pụtara: 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà.' N’ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie.”

2. Jemes 2:13 - "N'ihi na ikpe adịghị ebere n'ebe onye na-emeghị ebere. Ebere na-emeri ikpe."

Ndị Rom 11:33 Lee ịdị omimi nke akụ̀ na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! le ka ikpé-Ya nile si di ihe anāchọputa, na uzọ-Ya nile esighiri nchọputa ihe!

Amamihe na ihe ọmụma nke Chineke dị omimi na ọgaranya nke na ọ gaghị ekwe omume ịghọta nke ọma ikpe na ụzọ Ya.

1. Ijuanya nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke

2. Otu anyị na-apụghị ịghọta nke ọma ụzọ Chineke

1. Job 42:2 "Amaaram na I puru ime ihe nile, na ọ dighi kwa nzube nke Gi apughi ib͕ochie Gi.

2. Abụ Ọma 19:1-2 "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, mbara eluigwe na-egosikwa ọrụ aka Ya. Ụbọchị ruo ụbọchị na-ekwu okwu, abalị ruo abalị na-ekpughekwa ihe ọmụma."

Ndị Rom 11:34 Nʼihi na ònye mara uche Onyenwe anyị? Ma-ọbu ònye bu onye-ndú-ya?

Pọl na-agbagha ikike onye ọ bụla nwere ịghọta nke ọma atụmatụ na ndụmọdụ Chineke.

1. Amamihe Chineke na-apụghị ịghọta aghọta - A na-enyocha ihe omimi nke amamihe Chineke na otú o si bụrụ ihe karịrị anyị nghọta.

2. Ọchịchị Chineke - A gbasara ikike zuru oke nke Chineke na otu o siri gafee nghọta niile.

1. Aisaia 40:13 - “Ònye duruwo Mọ nke Jehova, ma-ọbu dika onye-ndu-ọdu-Ya dọworo Ya iwu?”

2. Job 42:2 - "Amaara m na I nwere ike ime ihe niile, nakwa na ọ dịghị nzube gị nke a pụrụ imebi."

Ndị Rom 11:35 Ma-ọbụ ònye buru ụzọ nye ya, agēnyeghachikwa ya ya ọzọ?

Amamihe na ike Chineke enweghị atụ.

1: Anyị kwesịrị ịghọta na ọ dịghị mgbe anyị ga-aghọta nke ọma ụzọ Chineke, ma anyị ga-atụkwasị obi na ebere na amara ya.

2: Anyị kwesịrị ịtụ egwu ịdị ukwuu nke Chineke ma jiri obi umeala chọọ ịghọta uche Ya maka anyị.

1: Jeremaia 32:17 - "Ewoo, Onye-nwe-ayi Jehova!, le, Gi onwe-gi emewo elu-igwe na uwa site n'ike-Gi di uku, na ogwe-aka esetiri eseti: ọ dighi kwa ihe di ike kari Gi".

2: Isaiah 40:28 - "Ị maghị? Ị nụghị, na Chineke ebighị ebi, Jehova, Onye kere nsọtụ ụwa, adịghị ada mbà, na ike ọgwụgwụ adịghị? Ọ dịghị nyocha nghọta ya" .

Ndị Rom 11:36 Nʼihi na ihe niile sitere nʼaka ya, sitekwa nʼaka ya, dịrịkwa ya: Onye otuto dịrị ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Chineke bụ isi iyi nke ihe niile ma kwesịịrị otuto na otuto anyị.

1: Anyị ga-enye Chineke otuto maka ihe niile O nyere.

2: Anyị kwesịrị inye Chineke ekele na otuto maka ihe niile O mere.

1: Ndị Kọlọsi 1: 16-17 - N'ihi na ọ bụ site n'aka ya kee ihe niile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na ihe a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị - ihe niile e kere site na ya na maka ya.

Abụ Ọma 136:1-3 - Kelenu Jehova, n'ihi na Ọ di nma: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di. Kelenu Chineke nke chi nile: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di. Kelenu Jehova nke kachasi ndi-nwenu: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di.

Ndị Rom 12 na-egosi mgbanwe n'akwụkwọ ozi Pọl site n'ozizi nkà mmụta okpukpe gaa na ntuziaka bara uru maka ibi ndụ Ndị Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ kpuchiri isiokwu nke ndụ ịchụ-aja, onyinye ime mmụọ, na ọkpụkpọ òkù ịhụ ndị ọzọ n'anya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha were ahụ ha chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ezi ofufe na ezi ofufe. Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ime ka ụwa kwekọọ n'ụkpụrụ mana ka ha gbanwee uche na-eme ka ọ dị ọhụrụ wee nwee ike ịnwale ihe bụ́ uche Chineke—uche ya zuru okè nke na-atọ ụtọ (Ndị Rom 12:1-2). Nke a na-esetịpụ ọnọdụ maka nduzi bara uru banyere otú Ndị Kraịst kwesịrị isi na-eme ihe n'okwukwe ha.

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 3-8, Pọl kwuru banyere onyinye ime mmụọ. Ọ dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha ghara iche echiche nke ọma karịa onwe ha kama kama na-eche echiche ziri ezi, onye ọ bụla dịka okwukwe Chineke kesara ha (Ndị Rom 12:3). N'iji ahụ dị ka ihe atụ, ọ na-ekwusi ike na anyị nwere onyinye dị iche iche dịka amara e nyere anyị ma amụma dị ka okwukwe na-eje ozi na-ezi ozizi na-agba ume na-enye mmesapụ aka na-edu ịdị uchu ebere obi ụtọ (Ndị Rom 12:4-8). Nke a na-egosi mkpa ọ dị ịghọta iji ahụ ozi onyinye pụrụ iche nke Kraịst.

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 9 gawa, Pọl na-enye ndụmọdụ gbasara ịhụnanya na omume. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ịhụnanya ga-eji ezi obi kpọọ ihe ọjọọ na-arapara ezi ihe, ịhụnanya na-asọpụrụ ibe unu karịa onwe unu, ọ dịghị mgbe ọ bụla ịnụ ọkụ n'obi na-adịghị kọrọ na-anọgide na-anụ ọkụ n'obi nke ime mmụọ na-ejere Onyenwe anyị ndidi ntachi obi na-ekpe ekpere ikwesị ntụkwasị obi soro ndị Onyenwe anyị nọ ná mkpa na-eme omume ile ọbịa gọzie ndị na-akpagbu unu na-aṅụrị ọṅụ na ndị ahụ. Ṅụrịa ọn̄ụ ka gị na ndị na-eru uju na-eru uju na-adị ndụ n'otu n'otu, unu akwụghachila onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ihi ihe ọjọọ kpachapụ anya mee anya ziri ezi onye ọ bụla ga-ekwe omume ka unu na-ebi ndụ n'udo (Ndị Rom 12:9-18). O mechiri isiakwụkwọ na-asị ‘Unu ekwela ka ihe ọjọọ merie, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ’ (Ndị Rom 12:21), na-ekwusi okwu ike n'ịzaghachi ịhụnanya ọbụna na-eche mmegide ihu.

Ndị Rom 12:1 Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site nʼebere nile nke Chineke, ka unu were ahụ unu chere Chineke dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ozi unu nwere ezi uche.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha rara ndụ ha nye Chineke dị ka ofufe.

1. "Àjà Dị Ndụ: Ịrara Ndụ Gị nye Chineke"

2. “Nsọ na Ihe A Na-anakwere: Ihe Ife Chineke Pụtara”

1. Matiu 22:37-40 - Jizọs na-akụzi ka e were obi gị dum, mkpụrụ obi gị na uche gị dum hụ Chineke n'anya.

2. Abụ Ọma 51:17 - Ekpere maka obi tiwara etiwa na nke nchegharị, nke Chineke na-anabata.

Ndị Rom 12:2 Unu ekwekwala ka e yie ụwa a: kama ka egbanwe unu site nʼime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke nke dị mma, dịkwa mma nke zukwara okè.

Anyị ekwesịghị ime ihe kwekọrọ n’ụkpụrụ nke ụwa, kama ka anyị gbanwee site n’ime ka uche anyị dị ọhụrụ ka anyị nwee ike ịghọta na ime uche Chineke.

1. Adịla atụrụ - Họrọ ka ọ pụta ìhè.

2. Esola igwe mmadụ - Soro Chineke.

1. Ndị Efesọs 4:23-24 - Ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu; Ma ka unu yikwasi madu ọhu ahu, nke ekere dika Chineke si di n'ezi omume na idi-nsọ n'ezie.

2. 1 Pita 1:13-16 – Ya mere kenu ihe-ọkiké n'úkwù nke uche-unu, nwe-kwa-nu anya-udo, nēle-kwa-nu anya n'ọgwugwu amara nke anēwetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist; Dị ka ụmụ na-erube isi, unu emela onwe unu dị ka ọchịchọ mbụ unu si dị n'amaghị ama: ma dị ka Onye kpọworo unu dị nsọ, dịnụ otú ahụ ka unu dị nsọ n'omume niile; N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Dunu nsọ; n'ihi na nsọ ka m'bu.

Ndị Rom 12:3 N'ihi na asim, site n'amara ahu nke enyerem, Onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara icheta onwe-ya kari kari o kwesiri iche; kama ka ha chewe echiche nke ọma, dika Chineke nyeworo onye ọ bula ọtùtù okwukwe.

Ndị Kraịst kwesịrị inwe echiche ziri ezi na ịdị umeala n’obi banyere onwe ha, ma kwesị ịnakwere okwukwe ahụ Chineke nyere ha.

1. Amara nke ịdị umeala n'obi

2. Ibi ndụ nke ezi uche ziri ezi

1. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2. 1 Ndị Kọrint 4:7 - N'ihi na ònye nēme ka i di iche n'ebe ibe-ya nọ? gini kwa ka i nwere nke i nānataghi? ub͕u a ọ buru na i natara ya, gini mere i nānya isi, dika agāsi na i naraghi ya?

Ndị Rom 12:4 Nʼihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ nʼotu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ịghọta na e nwere ọrụ dị iche iche na ọrụ dị n'ime ahụ nke Kraịst.

1: Akụkụ dị iche iche, ọrụ dị iche iche: Ileba anya ka ahụ nke Kraịst si arụkọ ọrụ ọnụ

2: Ime mmemme ịdị n'otu n'ụdị dị iche iche: Inweta ịma mma nke ndịiche anyị dị n'ime ụka

1: 1 Ndị Kọrint 12:14-26 - Ileba anya na onyinye ime mmụọ dị iche iche dị n'ime ọgbakọ

2: Ndị Efesọs 4: 1-16 - Ileba anya na ọrụ dị iche iche nke ndu na otu ha si arụ ọrụ iji wulite ọgbakọ.

Ndị Rom 12:5 Ya mere, anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ nʼime Kraịst, ma anyị niile bụ akụkụ ahụ́ ibe anyị.

Ndị kwere ekwe na-ejikọta ọnụ site na Kraịst, ma jikọta onwe ha dịka akụkụ nke otu ahụ.

1. "Ahu nke Kraist: ịdị n'otu site na njikọ anyị"

2. "Mee ka mmekọrịta gị na ụmụnne gị na ụmụnne gị dị n'ime Kraịst sikwuo ike"

1. Ndị Kọlọsi 3:14-15 - "N'elu ihe ndị a nile, yikwasịnụ ịhụnanya, nke na-ekekọta ihe niile n'ịdị n'otu zuru oke. Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọrọ unu n'ezie n'otu ahụ. "

2. Ndị Efesọs 4: 1-3 - "Ya mere, mụ onwe m, onye mkpọrọ maka Onyenwe anyị, na-agba gị ume ije ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n'obi nile na ịdị nwayọọ nile, were ntachi obi na-anagiderịta ibe unu. n’ịhụnanya, na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

Ndị Rom 12:6 Ya mere ebe anyị nwere onyinye dị iche iche dị ka amara nke e nyere anyị si dị, ma ọ bụ ibu amụma, ka anyị buru amụma dịka oke nke okwukwe si dị;

Anyị kwesịrị iji onyinye anyị dị ka amara Chineke nyere anyị.

1. Jiri onyinye Gi na-ejere Chineke ozi

2. Ime ihe kacha onyinye Chineke nyere gị

1. Ndi Efesos 4:7-8 - Ma enyere onye ọ bula n'ime ayi amara dika ọtùtù nke onyinye Kraist si di. Ya mere ọ na-ekwu, "Mgbe Ọ rigoro n'elu, Ọ dọtara ndọta n'agha, ma nye mmadụ onyinye."

2. 1 Ndị Kọrint 12:4-7 - Ugbua e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ. Ma ozi di iche iche di, na otù Onye-nwe-ayi. Enwere mmetụta dị iche iche, ma otu Chineke ahụ bụ onye na-arụ ihe niile n'ime mmadụ niile. Ma a na-enye onye ọ bụla ihe ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma ọha. N'ihi na anēnye otù onye okwu nke amam-ihe site na Mọ Nsọ, nēnye kwa onye ọzọ okwu nke ọmuma dika Mọ ahu siri di.

Ndị Rom 12:7 Ma ọ bụ ije ozi, ka anyị chere ije ozi anyị: ma ọ bụ onye na-ezi ihe, na-ezi ihe;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume itinye uche n'ọrụ anyị na iji ikwesị ntụkwasị obi jee ozi n'ọrụ ọ bụla a kpọrọ anyị.

1. "Oku Iji Ikwesị ntụkwasị obi Na-eje Ozi"

2. "Ezigbo nraranye nye ọrụ anyị"

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:58 - "Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, guzosienụ ike. "

Ndị Rom 12:8 ma-ọbụ onye na-adụ ọdụ, na-agba ume: onye na-enye ihe, ya were ịdị mfe nghọta mee ya; onye na-achị achị, were ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ka anyị na-eje ozi nke ọma, ịdị uchu, obi ụtọ, na ịdị mfe.

1: Na-eje ozi nke ọma

2: Jiri obi ụtọ na-eje ozi

1: Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi gị dum na-arụ ọrụ ya, dị ka ọrụ maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị dị ka ụgwọ ọrụ . ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

2: 1 Ndị Kọrịnt 10:31 - "Ya mere, ma unu na-eri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya niile maka otuto nke Chineke."

Ndị Rom 12:9 Ka ịhụnanya bụrụ nke na-enweghị i. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; nārapara n'ihe di nma.

Na-ahụ n'anya n'eziokwu na mgbe niile, zere ihe ọjọọ ma na-achụso ihe ọma.

1. Ịchụso ịhụnanya: Ike nke ịdị n'otu

2. Ọdịiche Dị n'etiti Ezi Na Ihe Ọjọọ

1. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - "Ịhụnanya na-enwe ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị enwe anyaụfụ, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ dịghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ṅụrịa ọṅụ n'ihi ajọ omume, ma ṅụrịa ọṅụ n'eziokwu: ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile."

Ndị Rom 12:10 Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu ihe n'obiọma; na nsọpuru-unu nāchọta ibe-unu;

Ndị Kraịst kwesịrị igosi ịhụnanya na nsọpụrụ n’ebe ibe ha nọ.

1. "Hụ Nwanna Gị n'anya: Nnyocha Ndị Rom 12:10"

2. “Sọpụrụnụ ibe unu: Ike Ndị Rom 12:10”

1. Jọn 13:34-35 "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. ịhụnanya maka ibe ha."

2. 1 Pita 4:8 "Ma nke kachanụ, nweenụ ịhụnanya siri ike maka ibe unu, n'ihi na ịhụnanya ga-ekpuchi ọtụtụ mmehie."

Ndị Rom 12:11 Ọ bụghị onye umengwụ n’ịzụ ahịa; na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ; na-ejere Jehova ozi;

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịdị na-arụsi ọrụ ike na ịnụ ọkụ n'obi na-ejere Onyenwe anyị ozi.

1. “Ibi Okwukwe Na-arụsi Ọrụ Ike: Ike nke Ịbụ Ọkụ n’Obi n’ime Mmụọ”

2. “Ijere Onyenwe Anyị Ozi: Ọṅụ nke Ibi Ndụ nke Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi”

1. Jeremaịa 29: 11-13 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya. Unu gākpọkukwam, bia kperem ekpere, m'gānu kwa gi. Ị ga-achọ m wee chọta m, mgbe unu ji obi gị dum chọọ m.”

2. Abụ Ọma 37:4-5 – “Ka obi tọọ gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ihe na-agụ obi gị agụụ. Nyenu uzọ-gi nye Jehova; tụkwasịnụ ya obi, ọ ga-emekwa ihe.”

Ndị Rom 12:12 Na-aṅụrịnụ ọṅụ n’olileanya; ndidi ke ukụt; na-aga n'ihu ozugbo n'ekpere;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba anyị ume ịnọgide na-enwe olileanya na ndidi n'oge mkpagbu na ịnọgide na-ekpe ekpere.

1. Ṅụrịa ọṅụ n’olileanya: Ike ekpere n’oge nsogbu

2. Ndidi n'ime Mkpagbu: Otu esi agbasi ike n'oge ihe isi ike

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m ga-asị, ṅụrịa ọṅụ! Mee ka mmadụ niile mara ịdị nwayọọ gị. Onyenweanyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu n’ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi na echiche-uche unu nche site n’aka Kraịst Jisọs.

2. Jemes 1:2-5 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche, ebe unu matara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ndidi. Ma ka ntachi-obi rụzuo ọlu-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu. Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nēnweghi kwa uta, ewe nye ya. Ma ya riọ n'okwukwe, nēnweghi obi abua: n'ihi na onye nēnwe obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa.

Ndị Rom 12:13 na-ekesa ihe dị mkpa nke ndị nsọ; e nyere ndị ọbịa ọbịa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-emesapụ aka na ile ndị nọ ná mkpa ọbịa.

1: "Ọṅụ nke Imesapụ Aka"

2: "Ọbịa nke Ndị Nsọ"

1: Luk 6: 38 - "Nye, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma nke a apịara afịkpọ, fegharịa ya, nke jubigakwara ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2: Jemes 2: 15-17 - "Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị enweghị uwe na nri ụbọchị, ọ bụrụ na otu onye n'ime unu asị ha, Laa n'udo; na-ekpo ọkụ, rijuo afọ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara mkpa anụ ahụ. , gịnị ka ọ bara? N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ejikọta ya n'omume, anwụwo.”

Ndị Rom 12:14 Gọzienụ ndị na-akpagbu unu: gọzienụ, unu akọchakwala.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume igosi ịhụnanya na obiọma ọbụna n'ebe ndị na-akpagbu anyị nọ.

1. Ike Mgbaghara: Otu esi ahụ ndị iro gị n'anya

2. Na-agbaji usoro mmegwara: Ịhọrọ ngọzi karịa nkọcha

1. Matiu 5:44 - “Ma ana m asị unu, na-ahụnụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu.”

2. Ndị Efesọs 4:31-32 - “Ka e wepụ iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'etiti unu, ya na ihe ọjọọ niile. Na-enwenụ obiọma n’ebe ibe unu nọ, na-enwekwanụ obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke si n’ime Kraịst gbaghara unu.”

Ndị Rom 12:15 Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Ndị Kraịst kwesịrị ịna-ekere òkè n’ọṅụ na iru uju nke ndị ọzọ.

1. "Ịhụnanya Ndụ: Ịnweta Ọṅụ na Mwute na Ndị Ọzọ"

2. "Ike nke Ọmịiko: Oku na-aṅụrị ọṅụ na ịkwa ákwá"

1. Job 16:20-21 – “Onye na-arịọchitere m bụ enyi m dị ka anya m na-awụsa anya mmiri n'ihu Chineke; n’aha mmadụ ka Ọ na-arịọ Chineke ka ọ bụrụ enyi.”

2. Jemes 5:11 – “Le, anyị na-agụta ndị a gọziri agọzi bụ ndị tachiri obi. Unu anụwokwa banyere ntachi obi Job, unu ahụwokwa ihe si n’omume Jehova pụta, na Jehova nwere ọmịiko, na-emekwa ebere.”

Ndị Rom 12:16 Nweenụ otu uche n’ebe ibe unu nọ. Etukwasila uche n'ihe di elu, kama nārapara n'aru ndi di ala. Emela ka ọ mara ihe n'echiche nke onwe-gi.

Ndị Kraịst kwesịrị ịdị umeala n’obi n’ebe ibe ha nọ, n’echeghị echiche banyere onwe ha gabiga ókè, gharakwa ileda ndị ọzọ anya.

1. Ike nke ịdị umeala n’obi na mkpakọrịta Ndị Kraịst

2. Nganga na ịdị umeala n'obi: Ọmụmụ Ndị Rom 12:16

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu;

2. Jemes 4:10 – “Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ebulikwa unu elu.”

Ndị Rom 12:17 Unu akwụla onye ọ bụla ihe ọjọọ n’a. Nyenụ ihe n'eziokwu n'anya mmadụ niile.

Ejila ihe ọjọ azaghachi ihe ọjọ, kama me omume n'ezi-okwu na nke kwesiri ntukwasi-obi n'anya onye ọ bula.

1. Ike nke nzaghachi ziri ezi - Inyocha otu anyị nwere ike isi mee nzaghachi dị mma maka ihe ọjọọ kama iji ihe ọjọọ zaghachi.

2. Ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe - Ịghọta mkpa ọ dị ime ihe n'eziokwu na nsọpụrụ n'ọnọdụ niile.

1. Ilu 20:22 - Asịla, "M ga-akwụghachi ihe ọjọọ"; chere Jehova, Ọ gānaputa kwa gi.

2. Matiu 5:38-39 - Unu anụla na e kwuru sị, 'Anya lara anya na eze lara eze.' Ma asim unu, Eguzogidela onye nēmebi iwu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla mara gị ụra na ǹtì aka nri, tụgharịakwa ha ntì nke ọzọ.

Ndị Rom 12:18 Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n’ime unu, unu na mmadụ niile na-adị n’udo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịgbalịsi ike ka anyị na mmadụ niile na-enwe mmekọrịta udo.

1. "Oku Ka Ị Na-ebi n'udo"

2. "Ibi Ndụ n'Ekwekọ na Ndị Agbata Obi Anyị"

1. Matiu 5:9 - "Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke."

2. Ilu 15:1 - "Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpali iwe."

Ndị Rom 12:19 Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị iwere ihe gbasara ịbọ ọbọ n'aka ha kama ikwe ka Chineke lekọta ikpe ziri ezi.

1. "Onyenwe Anyị Ga-abọ ọbọ: Ịtụkwasị obi n'ikpe ziri ezi nke Chineke" 2. "Ịnagide iwe: Ịgbaghara Mgbaghara n'agbanyeghị ikpe na-ezighị ezi"

1. Ilu 20:22 - "Asịla, "M ga-akwụ gị ụgwọ maka ihe ọjọọ a!" Chere Jehova, Ọ gābọ̀ kwa gi ọ́bọ̀. 2. Ndị Hibru 10:30 - "N'ihi na anyị maara onye ahụ kwuru, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m; m ga-akwụ ụgwọ," ọzọkwa, "Jehova ga-ekpe ndị ya ikpe."

Ndị Rom 12:20 Ya mere ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ buru na akpiri nākpọ ya nku, me ka ọ ṅua: n'ihi na n'ime otú a ka i gātukwasi icheku ọku n'isi-ya.

Ndị Kraịst kwesịrị ịhụ ndị iro ha n’anya ma na-egosi ha obiọma, ọ bụrụgodị na ha na-ekwesịghị ime ya.

1. Ike ịhụnanya karịrị ịkpọasị

2. Imere ndị mejọrọ anyị ihe ọma

1. Matiu 5:44 - "Ma ana m asị unu, na-ahụ ndị iro unu n'anya na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu unu."

2. Ilu 25:21-22 - "Ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri ka ọ rie; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ. kwụọ gị ụgwọ."

Ndị Rom 12:21 Ka ihe ọjọọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ikwe ka ihe ọjọọ merie ha, kama ha kwesịrị imeri ihe ọjọọ site n'ime ihe ọma.

1. "Ike nke ihe ọma n'elu ihe ọjọọ"

2. “Jiri Ike Chineke Na-emeri Ihe Ọjọọ”

1. Matiu 5:44 - "Ma asị m unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu unu."

2. Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka e wepụ iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'etiti unu, tinyere ihe ọjọọ niile. "

Ndị Rom 13 bụ isiakwụkwọ nke Pọl kwuru banyere mmekọrịta dị n'etiti Ndị Kraịst na ndị ọchịchị, yana ọrụ ịhụnanya na omume.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha na-edo onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị, n’ihi na o nweghị ikike ma e wezụga nke Chineke hiwere. Ọ dọrọ aka ná ntị na ndị na-enupụrụ ndị ọchịchị isi na-enupụrụ ihe Chineke hiwere isi, na ha ga-ewetakwara onwe ha ikpe. N’ihi na ndị na-achị achị adịghị ejide ndị na-eme ihe ọma ụjọ, kama ọ bụ ndị na-eme ihe ọjọọ (Ndị Rom 13:1-3). Ọ gara n’ihu na-akọwa na ndị ọchịchị bụ ndị ohu Chineke maka ọdịmma anyị, na-ebukwa mma agha dị ka onye ọbọ iji mezuo ọnụma Chineke n’ahụ onye mere ihe ọjọọ n’ihi ya, ọ dị mkpa ido onwe ya n’okpuru ọ bụghị nanị n’ihi ọnụma kamakwa akọnuche (Ndị Rom 13:4-5).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 6-7, Pọl gwara ndị kwere ekwe ka ha na-atụ ụtụ isi na ịkwanyere ndị e ji ha ụgwọ n’ihi na ndị ọchịchị bụ ndị ohu Chineke na-enye onye ọ bụla ihe ji ya—ma ọ bụrụ na ụtụ isi a na-akpata ma ọ bụrụ na ego a na-enweta bụ nkwanye ùgwù ma ọ bụrụ nsọpụrụ (Ndị Rom 13:6-7) ). Nke a na-egosi ọrụ Ndị Kraịst n'ebe ọha mmadụ gụnyere imezu ọrụ obodo n'ikwesị ntụkwasị obi.

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 8 gawa, Pọl kwuru ịhụnanya dị ka mmezu nke iwu. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ọ dịghị ụgwọ ọ bụla pụrụ iche ma e wezụga ịnọgide na-ahụ ibe ha n'anya onye ọ bụla hụrụ ndị ọzọ n'anya edebezuwo iwu ndị e nyere n'iwu 'Akwala iko' 'Egbula mmadụ' 'Ezula ohi' 'Agụla anyaukwu' iwu ọ bụla ọzọ n'ebe ahụ . enwere ike ịchịkọta otu iwu a 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.' Ịhụnanya adịghị emerụ onye agbata obi ya ahụ n'anya, iwu mmezu n'anya (Ndị Rom 13:8-10). Isiakwụkwọ mechiri na oku ibi ndụ dị nsọ n'ìhè nke oge nghọta oge ugbua oge na-eteta ụra nzọpụta dị nso ugbu a karịa mgbe mbụ kwere abalị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a ka anyị wepụ omume ọchịchịrị tinye ihe agha ìhè na-akpa àgwà ọma dị ka n'ehihie. (Ndị Rom 13:11-14). Akụkụ a na-eme ka isiokwu sikwuo ike na-ebi ndụ n'okwukwe Ndị Kraịst site n'ezi omume omume ịhụnanya na-atụ anya nloghachi Kraịst.

Ndị Rom 13:1 ka mkpụrụ obi ọ bụla na-edo onwe ya n’okpuru ndị e. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

Mkpụrụ obi ọ bụla kwesịrị irubere ndị ọchịchị isi ka Chineke tinyeworo ha n’ọkwa ọchịchị ha.

1. Ike nke nrubeisi: Idobe n'okpuru ikike

2. Ịghọta ọbụbụeze Chineke

1. Daniel 2:21: “Ọ [Chineke] na-agbanwe oge na oge a kara aka; Ọ na-ewepụ ndị eze, na-emekwa ka ndị eze guzosie ike.

2. Taịtọs 3:1: “Na-echetara ha ka ha na-edo onwe ha n'okpuru ndị ọchịchị na ndị ọchịchị, na-erube isi, dị njikere ịrụ ezi ọrụ ọ bụla.

Ndị Rom 13:2 Ya mere, onye ọ bụla nke na-eguzogide ike, na-emegide iwu Chineke: ma ndị na-emegide onwe ha ga-anata ikpe n'onwe ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịkwanyere ndị ọchịchị ugwu, ebe ọ bụ na iguzogide ike ka a na-ahụta dị ka iguzogide emume-nsọ nke Chineke na ọ ga-eweta ntaramahụhụ.

1. Ike nke ikike: Ịsọpụrụ usoro nke Chineke

2. Irube isi n'ikike: Idobe n'okpuru uche Chineke

1. 1 Pita 2:13-14 : “Na-edonụ onwe unu n’okpuru òtù mmadụ ọ bụla n’ihi Onyenwe anyị, ma ọ̀ bụ n’aka eze ukwu dị ka onye kasị elu, ma ọ̀ bụ n’okpuru ndị ọchịchị, ndị o zitere ka ha taa ndị na-eme ihe ọjọọ ahụhụ na iji too ndị na-eme ihe ọjọọ. nri."

2. Abụ Ọma 33:12: "Ngọzi na-adịrị mba nke Jehova bụ Chineke ya, bụ́ ndị ọ họọrọ dị ka ihe nketa ya!"

Ndị Rom 13:3 Nʼihi na ndị na-achị achị abụghị ihe ụjọ maka ezi ọrụ, kama ọ bụụrụ ndị ajọ omume ihe egwu. Ọ̀ bughi kwa ka i gātu egwu ike? me ihe di nma, i gēnwe kwa otuto ahu;

E kwesịghị ịtụ ndị ọchịchị egwu maka ịrụ ezi ọrụ, naanị maka ime ihe ọjọọ. Ime ihe ọma na-enweta otuto n’aka ndị ọchịchị.

1. Ime ihe ọma na-akwụ ndị nwere ikike ụgwọ ọrụ

2. Atụla egwu ike, soro ụzọ ezi ihe

1. Ilu 21:3 - Ime ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ karịa àjà.

2. Abụ Ọma 37:3 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; i gēbi kwa n'ala ahu, ma n'ezie agēzù gi.

Ndị Rom 13:4 N’ihi na ọ bụ onye ozi Chineke maka i. Ma ọ buru na i nēme ihe ọjọ, tua egwu; n'ihi na ọ bughi n'efu ka ọ nēbu mma-agha: n'ihi na ọ bu onye nējere Chineke ozi, bú onye-ọ́bọ̀ iwere iwe megide onye nēme ihe ọjọ.

Akụkụ ahụ na-egosi na Chineke ahọpụtala ndị ọchịchị ka ha na-ata ndị na-eme ihe ọjọọ ahụhụ ma kwụọ ndị na-eme ihe ọma ụgwọ.

1. Ike nke Ọchịchị Chineke: Ibi ndụ n’ezi omume n’ụwa tiwara etiwa

2. Nrubeisi n’Aka: Ịghọta Ọrụ Ọchịchị n’Alaeze Chineke

1. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. Ndị Efesọs 6:12 - N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ arụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu.

Ndị Rom 13:5 Ya mere ọ dị unu mkpa ido onwe unu n'okpuru, ọ bụghị nanị n'ihi ọnụma, kama ọ bụkwa n'ihi akọ na uche.

A kpọrọ anyị ka anyị na-edo onwe anyị n’okpuru ndị ọchịchị Chineke debere n’isi anyị, ọ bụghị nanị n’ihi egwu, kamakwa n’ihi nrubeisi nye uche Ya.

1: Nrube isi nye uche Chineke

2: Na-edo onwe ya n'okpuru ọchịchị

Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị: n'ihi na nke a ziri ezi. Sọpụrụ nna-gi na nne-gi, ka ubọchi-gi we di ogologo n'ala ahu nke Jehova, bú Chineke-gi, nēnye gi.

2: 1 Pita 2: 13-15 - Na-edo onwe ya n'okpuru n'ihi Onyenwe anyị n'okpuru òtù ọ bụla nke mmadụ, ma ọ bụ n'okpuru eze ukwu dị ka onye kasị elu, ma ọ bụ n'okpuru ndị ọchịchị, ndị o ziteworo site n'aka ya inye ndị na-eme ihe ọjọọ ntaramahụhụ na ito ndị na-eme ezi ihe. .

Ndị Rom 13:6 Nʼihi nke a ka unu na-atụkwa ụtụ: nʼihi na ha bụ ndị na-ejere Chineke ozi, ndị na-arụsi ọrụ ike nʼihe a mgbe niile.

Anyị ji ọchịchị anyị na ndị ndú ya nkwanye ùgwù na nkwado, ebe ha bụ ndị ohu Chineke.

1: A na-akpọ anyị ka anyị na-asọpụrụ ma na-asọpụrụ ọchịchị anyị na ndị ndú ya, dịka ha bụ ndị ohu Chineke.

2: Anyị kwesịrị irubere ọchịchị anyị na ndị isi ya isi, dịka Chineke họpụtara ha.

Matiu 22:21 - “Ya mere, nyeghachinụ Siza ihe nke Siza, nyeghachikwa Chineke ihe nke Chineke.”

2: 1 Pita 2: 13-14 - “Doonụ onwe unu n'okpuru ụkpụrụ nile nke mmadụ n'ihi Onyenwe anyị: ma ọ bụrụ n'aka eze, dị ka onye kasị elu; Ma ọ bụ nye ndị ọchịchị, dị ka ndị o zitere maka ntaramahụhụ nke ndị na-eme ihe ọjọọ, na maka otuto nke ndị na-eme ihe ọma.

Ndị Rom 13:7 Ya mere na-enyeghachinụ mmadụ nile ihe ruuru ha: ùtú nye onye unu kwesịrị ịtụ ụtụ; omenala onye omenala; egwu onye egwu; sọpuru onye sọpuru.

Nyenụ ndị nọ n’ọchịchị nsọpụrụ na nsọpụrụ kwesịrị ekwesị.

1: Obodo anyị gbadoro ụkwụ na iwu na usoro, dịka Ndị Kraịst, anyị ga na-asọpụrụ ndị ọchịchị.

2: Omume anyị ga-egosipụta nkwanye ùgwù na nsọpụrụ anyị nwere n'ebe ndị ọchịchị nọ, anyị ga-akwụrịrị ndị kwesịrị ya ụtụ.

1:1 Pita 2:17 - Sọpụrụ mmadụ niile, hụ òtù ụmụnna n'anya, tụọ egwu Chineke, sọpụrụ eze.

2: Taịtọs 3:1 - Na-echetara ha ka ha na-edo onwe ha n'okpuru ndị ọchịchị na ndị ọchịchị, na-erube isi, na-adị njikere maka ezi ọrụ ọ bụla.

Ndị Rom 13:8 Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla ma e wezụga ịhụ ibe ya n'anya: n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu.

Ọ dịghị ihe ọ bụla n'aka onye ọ bụla ma e wezụga ịhụrịta ibe gị n'anya: imezu iwu site n'ịhụnanya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi emejupụta Iwu

2. Iwu maka ịhụnanya: Imeri ụgwọ

1. Ndị Galeshia 5:14 - "N'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2. Matiu 22:36-40 - “Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n'iwu n'Iwu ahụ?” Ọ si ya, I gēwere obi-gi dum na nkpuru-obi-gi dum na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.”

Ndị Rom 13:9 N'ihi na nke a, Akwala iko, Egbula mmadụ, Ezula ori, agbala akaebe ụgha, Agula anya; ma ọ buru na ọ di ihe ọzọ enyere n'iwu, aghọtara ya nkenke n'okwu a, bú, Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi.

Itien̄wed emi aban̄a edisuene ibet Abasi, akpan akpan Ibet Duop, ebe ke ndima mbọhọidụn̄ esie nte idem esie.

1. Hụ onye agbata obi gị n'anya: Imezu iwu Chineke

2. Ike nke ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya: Ime Okwu Ndị Rom 13:9

1. Matiu 22:37-40 : “Jizọs wee sị ya: 'Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nka bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Ma nke-abua di ka ya: Hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma kwụkwasịrị.”

2. Ndị Galeshia 5:14 : “N'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu, ọbụna n'ime nke a: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'

Ndị Rom 13:10 Ịhụnanya adịghị eme mmadụ ibe ya ihe ọjọọ: ya mere ịhụnanya bụ idebe iwu.

Ịhụnanya bụ ntọala nke imezu iwu.

1. Ịhụnanya bụ ụzọ e si emezu Iwu Chineke

2. Ibi ndụ n'ịhụnanya dịka ntọala anyị

1. Jọn 13:34-35 - “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Matiu 22:36-40 - “'Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n'iwu n'Iwu ahụ?' Ọ si ya, I gēwere obi-gi nile na nkpuru-obi-gi nile na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.’”

Ndị Rom 13:11 Na, ebe anyị maara oge ahụ, na ugbu a oge eruola ka iteta n’ụra: n’ihi na ugbu a nzọpụta anyị dị nso karịa mgbe anyị kweere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha teta ma ghọta na nzọpụta dị nso karịa mgbe ọ bụla.

1: Bilie! Ịghọta ịdị nso nke nzọpụta

2: Adịla Ụra na Ya: Nzọpụta dị nso

1:1 Ndị Tesalonaịka 5:6-8 Ya mere, ka anyị ghara ịrahụ ụra, dị ka ndị ọzọ na-eme; ma ka anyị na-eche nche ma nwee uche. N'ihi na ndi nāraru ura nāraru ura n'abali; ma ndi nāṅubiga manya ókè nāṅubiga manya ókè n'abali. Ma ka ayi, bú ndi ubọchi, nwe anya-udo, yikwasi ihe-ib͕ochi-obi nke okwukwe na ihunanya; Ọ bu kwa okpu-agha, olile-anya nke nzọputa.

2: Ndị Hibru 6: 11-12 Ma anyị na-achọ ka onye ọ bụla n'ime unu na-egosipụta otu ịdị uchu ahụ n'ụzọ zuru ezu nke olileanya ruo ọgwụgwụ: ka unu ghara ịdị umengwụ, kama ndị na-eso ụzọ ndị ahụ site n'okwukwe na ntachi obi keta nkwa ahụ.

Ndị Rom 13:12 abalị agafeela, ehihie adịwo nso: ya mere ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị, ka anyị yikwasịkwa ihe agha nke ìhè.

Anyị kwesịrị ịchụpụ omume mmehie ma nabata ezi omume n'ụbọchị ọhụrụ a.

1. Ụbọchị Mgbapụta: Emela oge ọzọ

2. Unu ejidela n’ọchịchịrị: Yiri ihe agha nke ìhè

1. Ndị Efesọs 6:11-17 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nile nke ekwensu.

2. Ndị Kọlọsi 3:5-11 - Ya mere, gbuo ihe nke ụwa n'ime unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị.

Ndị Rom 13:13 Ka anyị na-eje ije n’eziokwu, dị ka n’ehihie; ọ bughi n'ọgba-aghara na iṅubiga-manya-ókè, ọ bughi n'ikwa-iko na ikwa-iko, ọ bughi n'esem-okwu na ekworo.

Bie ndụ dị nsọ site n'izere omume rụrụ arụ dị ka ịṅụbiga mmanya ókè na ịkwa iko.

1. Ibi ndụ nke ịdị ọcha na ịdị nsọ

2. Ike nke ibi ndụ ezi omume

1. 1 Ndị Tesalonaịka 4:3-8 - N'ihi na nka bu uche Chineke, bú ido-nsọ-unu, ka unu ghara ikwa-iko: ka onye ọ bula n'etiti unu mara ka ọ gēnweta ihe-ya n'idi-nsọ na nsọpuru; Ọ bughi n'ọchichọ nke anya-umu, dika ndi mba ọzọ ndi nāmaghi Chineke: ka onye ọ bula ghara igabiga rie nwa-nne-ya n'ihe ọ bula: n'ihi na Onye-nwe-ayi bu onye-ọ́bọ̀ nke ihe nile di otú a, dika ayi buru-kwa-ra unu aka na nti, b͕a kwa àmà. N'ihi na Chineke akpọghi ayi ka ayi ba n'adighi-aru, kama ka ayi buru idi-nsọ. Ya mere onye nēleda anya adighi-ele madu anya, kama ọ bu Chineke, Onye nye-kwa-ra ayi Mọ Nsọ Ya.

2. Taịtọs 2:12 – Na-ezi anyị na, ebe anyị na-agọnarị asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, anyị ga-ebi ndụ dị nro na n'ezi omume na nsọpụrụ Chineke n'ụwa nke a.

Ndị Rom 13:14 Ma yikwasị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ma unu emela ihe maka anụ ahụ, imezu ọchịchọ ya.

Na-ebi ndụ dị ka nkuzi nke Jizọs Kraịst si dị ma guzogide ọnwụnwa nke anụ ahụ.

1. Ike nke Kraist iguzogide onwunwa

2. Otú Anyị Ga-esi Na-agbaso Ozizi Jizọs ná Ndụ Kwa Ụbọchị

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:13, "Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. ụzọ ka i wee nwee ike idi ya."

2. Ndị Galetia 5:16-17, “Ya mere asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emeju ihe nāgu anu-aru: n'ihi na anu-aru nāchọ ihe megidere Mọ Nsọ, Mọ Nsọ nāchọ kwa ihe megidere anu-aru. Ha na-ese okwu, ka unu ghara ime ihe ọ bụla masịrị unu.”

Ndị Rom 14 na-atụle isiokwu nke nnwere onwe Ndị Kraịst, imeri esemokwu n'ihi ihe ndị na-enwe obi abụọ, na ụkpụrụ nke ịghara ime ka onye kwere ekwe ibe ya sụọ ngọngọ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na-adụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha nabata ndị na-adịghị ike n'okwukwe n'eseghị okwu n'ihe ndị na-ese okwu. Ọ na-eji atụ ụbọchị ememe nri na-akọwapụta nkwenye dị iche iche n'etiti ndị kwere ekwe onye ọ bụla kwesịrị ikwenye n'ụzọ zuru ezu n'uche nke ya n'ihi na anyị dị ndụ Onyenwe anyị anwụ anwụ ma ọ dị ndụ anwụ bụ Onyenwe anyị (Ndị Rom 14: 1-8). Nke a na-edobe mkparịta ụka n'olu dara ụda gbasara ndịiche nnabata n'ime obodo Ndị Kraịst.

Paragraf nke 2: N’amaokwu nke 9-12, Pọl kwuru na Kraịst nwụrụ ma si n’ọnwụ bilie ka ọ bụrụ Onyenwe anyị ma ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. N'ihi ya, anyị niile ga-eguzo n'ihu oche ikpe Chineke, onye ọ bụla n'ime anyị na-aza onwe anyị Chineke (Ndị Rom 14:9-12). Nke a na-egosi mkpa ọ dị Chineke ịza ajụjụ n'onwe ya kama ikpe ndị kwere ekwe ibe anyị ikpe n'okwu ndị na-adịghị mkpa.

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 13 gawa, Pọl gwara ndị kwere ekwe ka ha ghara ikpe ibe ha ikpe kama ka ha kpebie na agaghị etinye ihe mgbochi ịsụ ngọngọ n'ụzọ nwanne nwanne (Ndị Rom 14:13). Ọ na-akọwa mgbe ihe niile nwere ike ịdị ọcha maka otu onye kwere ekwe ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka onye ọzọ sụọ ngọngọ, ọ bụ ihe na-ezighị ezi (Ndị Rom 14:20) ya mere alaeze Chineke adịghị mkpa iri ihe ọṅụṅụ kama ezi omume udo ọṅụ Mmụọ Nsọ onye ọ bụla na-ejere Kraịst ozi otú a na-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ na-enweta ihu ọma mmadụ (Ndị Rom. 14:17-18). Isi nke mechiri na agbamume na-achụso udo n'iwuli ibe ya elu, emebila ọrụ Chineke n'ihi nri na-edebe ihe ị kwenyere n'etiti onwe gị Chineke ngọzi bụ onye adịghị ama onwe ya ikpe site n'ihe ọ kwadoro (Ndị Rom 14: 19-22). Nke a na-egosi ụkpụrụ ịhụnanya dị ndụ nlebara anya ndị ọzọ ọbụlagodi n'etiti nnwere onwe onwe onye.

Ndị Rom 14:1 Naranụ onye ahụ na-adịghị ike nʼokwukwe, ma ọ bụghị nʼesemokwu nile na-enweghị isi.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịnakwere ibe ha n’eseghị okwu n’ihe gbasara okwukwe onwe onye.

1. Anyị ekwesịghị ikpe Okwukwe Ndị Ọzọ Ikpe

2. Nabata ibe ha n'ịhụnanya

1. 1 Ndị Kọrịnt 13: 4-7 - Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya nwere obiọma. Ọ dịghị anyaụfụ, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghịkwa mpako. Ọ dịghị akparị ndị ọzọ, ọ bụghị ịchọ ọdịmma onwe onye, ọ dịghị ewe iwe ngwa ngwa, ọ dịghị edekọ ihe ọjọọ.

2. Jemes 4:11-12 – Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye nēkwu okwu megide nwanna, ma-ọbu onye nēkpe nwa-nna-ya, nēkwu okwu ọjọ megide iwu, nēkpe kwa iwu. Ma ọbụrụ na ị na-ekpe iwu, ị bụghị onye na-eme iwu kama ọ bụ onye-ikpe.

Ndị Rom 14:2 Nʼihi na otu onye kwere na o nwere ike rie ihe niile: onye ọzọ nke na-adịghị ike na-eri ihe ọkụkụ.

Mmadụ abụọ nwere echiche dị iche n’ihe ha nwere ike iri. Otu kwenyere na ha nwere ike iri ihe niile, ebe onye nke ọzọ, bụ onye na-adịghị ike, na-eri naanị ahịhịa.

1. Ike nke ịmara oke gị

2. Ike nke ịnakwere ọdịiche

1. Matiu 6:25-34 - Chee echiche banyere okooko lili nke ubi

2. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile

Ndị Rom 14:3 Ka onye na-eri ghara ileda onye na-adịghị eri anya; ka onye nādighi-eri ghara kwa ya ekpe onye nēri ikpé: n'ihi na Chineke anabatawo ya.

Ndị Kraịst ekwesịghị ikpe ibe ha ikpe n’ihi otú ha si eri nri, n’ihi na Chineke anabatala ha abụọ.

1. Ike nke Mgbaghara: Ọmụmụ Ndị Rom 14:3

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ: Ịdị ndụ Ndị Rom 14:3

1. Luk 6:37 - "Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu:"

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwaranụ ibe unu obiọma, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu."

Ndị Rom 14:4 GỊ bụ onye na-ekpe orù onye ọzọ ikpe? n'ebe onye-nwe-ya nọ ka ọ nēguzo ma-ọbu da; E, agēweli ya elu: n'ihi na Chineke puru ime ka o guzo.

Ndị Kraịst ekwesịghị ikpe ibe ha ikpe dị ka onye ọ bụla nwere onye nwe ha, bụ́ Chineke, onye ha na-aza ajụjụ n’ikpeazụ.

1. "Anyị niile ga-aza Chineke ajụjụ"

2. "Ike nke Chineke na Ikike Ya Ime Ka Anyị guzoro"

1. Ndị Rom 3:23 "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha erubeghịkwa otuto Chineke."

2. Aịzaya 40:28-31 "Ị maghị? Ọ̀ bụ na ị nụghị? Chineke ebighị ebi, Jehova, Onye kere nsọtụ ụwa, ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya. A pụghị ịchọpụtakwa nghọta ya. Ọ na-enye ike inye ya ike. ndi nādighi ike, Ọ bu kwa ndi nēnweghi ike ka Ọ nēme ka ume di ọku: ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gāgwu kwa umu-okorobia, umu-okorọbia gāda kwa anwu nke-uku: ma ndi nēchere Jehova gēnwe ume ọzọ, dika nkù ka ha gērigo dika ọnwu. ugo, ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Ndị Rom 14:5 Otu onye na-ewere otu ụbọchị karịa ụbọchị ọzọ; Ka onye ọ bula kwezu n'obi nke aka ya.

Onye ọ bụla kwesịrị ịmepụta echiche nke ya ka ọ ga-esi na-asọpụrụ Chineke.

1: Mkpa ọ dị inwe echiche nke gị na ịkwado ya.

2: Mkpa ọ dị ịkwanyere echiche ndị ọzọ ùgwù.

1: Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

2: Ndị Filipaị 4: 8 - "N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ nke kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ."

Ndị Rom 14:6 Onye na-eche ụbọchị ahụ n'anya Onyenwe anyị; ma onye nēleghi anya ubọchi, Ọ dighi-atukwasi Jehova obi. Onye nēri, nēri Jehova: n'ihi na ọ nēkele Chineke; ma onye nādighi-eri, ọ dighi-eri Jehova, nēkele kwa Chineke.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghọta na ihe niile ha na-eme kwesịrị ime ka e wee nye Chineke otuto, ma ọ̀ bụ idebe ụbọchị, ma ọ̀ bụ iri nri ma ọ bụ na ha agaghị eri nri.

1. "Idi Ndụ Maka Chineke N'ihe Niile"

2. "Chineke Ọnụ Na-adị Kwa Ụbọchị"

1. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka unu na-emere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:31 - "Ya mere, ma unu na-eri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọ bụla unu na-eme, na-emenụ ihe niile iji nye Chineke otuto."

Ndị Rom 14:7 Nʼihi na ọ dịghị onye ọ bụla nʼime anyị dị ndụ maka onwe ya, ọ dịghịkwa onye ọ bụla na-anwụ maka onwe ya.

Mmadụ niile na-adị ndụ ma na-anwụ maka ihe karịrị onwe ha.

1. Ịdị Ndụ na Ịnwụ Maka Ihe Ka Ukwuu - Ndị Rom 14: 7

2. Ilekwasị anya na Foto Ka Ukwuu - Ndị Rom 14:7

1. Ndị Galetia 6:7 Unu ekwela ka e duhie unu; Chineke adighi-eme ihe-ọchì: n'ihi na nkpuru ọ bula madu nāgha, nke ahu ka ọ gēwe-kwa-ra n'ubi.

2. Ndị Hibru 12:1–2 Ya mere ebe anyị onwe anyị nwekwara nnukwu igwe-oji nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ ibu ọ bụla, na mmehie nke na-adakwasị anyị ngwa ngwa, ka anyị werekwa ndidi gba ọsọ nke dị n'ọsọ nke dị. debere ayi n'iru, nēlekwasi Jisus anya, Onye-isi na onye mezuworo okwukwe-ayi; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Ndị Rom 14:8 N'ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ nye Onyenwe anyị; ma ọ buru na ayi anwuru, ayi gānwu nye Jehova: ma ọ buru na ayi di ndu, ma ayi anwuru, ayi bu nke Jehova.

N'ọkwa nile nke ndụ, ndị kwere ekwe bụ nke Onyenwe anyị - ma ọ dị ndụ ma ọ bụ na-anwụ anwụ.

1. Ibi ndụ na ịnwụ maka Onyenwe anyị - Ndị Rom 14: 8

2. Ịbụ nke Onye-nwe n’oge nile – Ndị Rom 14:8

1. Abụ Ọma 116:15 - Ọnwụ nke ndị nsọ ya dị oké ọnụ ahịa n'anya Jehova.

2. Diuterọnọmi 10:12 - Gịnị ka Jehova bụ́ Chineke gị na-achọ n’aka gị, ma ọ́ bụghị ịtụ egwu Jehova bụ́ Chineke gị, na ije ije n’ụzọ ya niile, ịhụ ya n’anya, iji obi gị dum na iji obi gị dum ejere Jehova bụ́ Chineke gị ozi. mkpụrụ obi.

Ndị Rom 14:9 Nʼihi na ọ bụ nʼihi nke a ka Kraịst ji nwụọ ma bilie dị ndụ, ka o wee bụrụ Onyenwe anyị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ.

Ebumnobi kachasi Chineke ike bụ ịbụ Onyenwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ.

1: Ịdị ndụ ebighị ebi: Onyinye nke ịmara Kraịst

2: Ike nke mbilite n’ọnwụ: Olileanya nke nzọpụta

1: Jọn 11: 25-26 - Jizọs sịrị, “Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na m ga-adị ndụ, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ.”

2: Ndị Rom 8:11 - Mmụọ nke Chineke, onye mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bi n'ime gị. Ma dika Chineke mere ka Kraist Jisus si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka Ọ gēnye kwa aru-unu nke puru inwu anwu di ndu site n'otù Mọ ahu nke bi nime unu.

Ndị Rom 14:10 Ma gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma-ọbu gini mere i nēlelì nwa-nne-gi? n’ihi na anyị nile ga-eguzo n’iru oche-ikpe nke Kraịst.

Anyị ekwesịghị ikpe ma ọ bụ na-eleda ibe anyị anya dịka anyị niile ga-eguzo n'ihu ikpe nke Kraịst.

1. Ịtụgharị uche ná Ndị Rom 14:10 - Otú e si emeso ndị ọzọ n'ụzọ nkwanye ùgwù

2. Oche ikpe Kraịst - Ihe kpatara na anyị ekwesịghị ikpe ibe anyị ikpe

1. Matiu 7:1-5 - Ekpela ndị ọzọ ikpe

2. Jemes 4:11-12 – Unu ekwula ihe ọjọọ n’ebe ibe unu nọ

Ndị Rom 14:11 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu onwem nādi ndu, ka Onye-nwe-ayi siri, ikperè nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke.

Onye ọ bụla ga-ekweta otu ụbọchị ma kpọọ isiala n'ihu Chineke.

1: Anyị ga-ebi ndụ anyị na njikere maka ụbọchị anyị ga-akpọ isi ala n'ihu Chineke.

2: Okwu anyị na omume anyị kwesịrị ịsọpụrụ ma nye Chineke otuto ugbu a, ka anyị wee kpọọ isiala n’ihu Ya, anyị agaghị akwa ụta.

1: Ndị Filipaị 2: 10-11 - N'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na ire ọ bụla na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna otuto.

2: Aisaia 45:23 – “Ejiwom Onwem ṅu iyi; Okwu ahu esiwo n'ọnum puta n'ezi omume, Ọ gaghi-alaghachi kwa: Na Mu onwem ka ikperè nile ọ bula gākpọ isi ala, Ire ọ bula gāṅu iyi.

Ndị Rom 14:12 Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ maka onwe ya nye Chineke.

Onye ọ bụla ga-aza ajụjụ n'ihu Chineke maka omume ha.

1. Ụbọchị ngụkọ: Ịghọta ajụjụ anyị nwere n'ebe Chineke nọ

2. Ime Ka Okwukwe Anyị Na-eme Ihe: Imezu Ihe Anyị Kwesịrị Ịrụ Chineke

1. Matiu 12:36-37 - “Ma ana m asị unu na onye ọ bụla ga-aza ajụjụ n'ụbọchị ikpe maka okwu efu ọ bụla ha kwuru. N’ihi na ọ bụ site n’okwu gị ka a ga-eji tọhapụ gị, ọ bụkwa n’okwu gị ka a ga-ama gị ikpe.”

2. Ndị Hibru 4:13 - “Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe niile e kere eke ezoro ezo n'anya Chineke. Ekpughewo ihe nile ma kpughee ọtọ n’anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.”

Ndị Rom 14:13 Ya mere, ka anyị ghara ikperịta ibe anyị ikpe ọzọ: kama kpeenụ nke a, ka onye ọ bụla ghara itinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe ịsụ ngọngọ n'ụzọ nwanne ya.

Ebe ahụ na-agba anyị ume ka anyị ghara ịna-ekpe ibe anyị ikpe ma na-enyere ụmụnna anyị aka.

1. Ibi n'udo: Izere ikpe na ịgba ume ịdị n'otu

2. Ihe Ịsụ ngọngọ: Otu esi akwado Kama ịkpaghasị Onye agbata obi anyị

1. Ndị Galetia 5:22-23 "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ."

2. Matiu 7:12 "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ na-eme unu, na-emekwa ha, n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

Ndị Rom 14:14 Amara m, ekwetakwara m site nʼOnyenwe anyị Jisọs, na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha nʼonwe ya: ma onye na-ewere ihe ọ bụla na-adịghị ọcha nʼanya ya bụ ihe na-adịghị ọcha.

Pọl kwenyesiri ike na Jizọs na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha sitere n'okike, ma ihe ọ bụla mmadụ chere na ọ bụ ihe na-adịghị ọcha bụụrụ ha ihe na-adịghị ọcha.

1. Mkpa ọ dị ịkwanyere nkwenkwe nke ndị ọzọ ùgwù ma ghara ikpe ha ikpe maka esemokwu ha.

2. Ike nke nkwenkwe anyị na otú ha si akpụzi echiche na omume anyị.

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Galetia 5:1 - N'ihi na Kraist emewo ka ayi nwere onwe; guzosienu ike, unu adi-kwa-la n'okpuru yoke nke orù.

Ndị Rom 14:15 Ma ọ bụrụ na ọ na-ewute nwanne gị nʼihe oriri gị, ugbu a ị gaghị ejegharị nʼezi omume. Ejila ihe-oriri-gi la n'iyì, bú onye Kraist nwuru n'ihi ya.

Anyị ekwesịghị ikwe ka omume anyị bibie onye Kraịst nwụrụ n’ihi ya, ọ bụrụgodị na ọ na-ewute ha.

1) Hụ onye agbata obi gị n'anya n'agbanyeghị esemokwu n'echiche

2) Mkpa ọrụ ebere na ebere

1) Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwa obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu."

2) Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

Ndị Rom 14:16 Ya mere, ekwela ka e kwujọọ ezi ihe unu.

Ibi ndụ kwekọrọ n’uche Chineke dị mkpa karịa ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ.

1. Ime uche Chineke karịa ihe ọ bụla ọzọ

2. Ịmata Uru Ndị Ọzọ Bara

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Ndị Rom 14:17 N'ihi na ala-eze Chineke abụghị ihe oriri na ihe ọṅụṅụ; ma ezi-omume, na udo, na ọńụ n’ime Mụọ Nsọ.

Ala-eze Chineke adabereghị n’ihe anụ ahụ́, kama n’ezi omume, udo, na ọṅụ a na-achọta n’ime Mmụọ Nsọ.

1. "Ibi n'Alaeze Chineke: Ịchọta Eziomume, Udo na Ọṅụ n'ime Mmụọ Nsọ"

2. "Alaeze Chineke: Gafere Ihe onwunwe"

1. Matiu 6:33 - "Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; agētukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile."

2. Ndị Kọlọsi 3:15 - "Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọrọ unu n'ime otu ahụ, bụrụkwa ndị ekele."

Ndị Rom 14:18 Nʼihi na onye na-ejere Kraịst ozi nʼihe ndị a bụ ihe Chineke na-anara nke ọma, bụrụkwa onye ezi omume nʼaka mmadụ.

Ijere Kraịst ozi na-atọ ma Chineke ma ndị mmadụ ụtọ.

1. Ike Ije Ozi: Otú Imere Ndị Ọzọ Ihe Ọma Na-eme Ka Anyị Na-abịarukwu Chineke nso

2. Nnabata nke Ije Ozi: Otú Imere Ndị Ọzọ Ihe Ọma Si Eme Ka Ndị Ọzọ Nabata Anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ọrụ unu, n'ihi na Onyenwe anyị kama ịrụ ọrụ mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa. Ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka unu na-ejere ozi. "

2. Matiu 25:31-40 - "Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, ọ ga-anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. dika onye-ọzùzù-aturu si ekewapu aturu na ewu, tiye aturu n'aka-nri-Ya, tiye ewu n'aka-ekpe-Ya: Eze gāsi kwa ndi nọ n'aka-nri-Ya, Bianu, unu ndi Nnam agọziri agọzi; were ihe-nketa-gi, bú ala-eze edoziworo gi site na mb͕e ekè uwa: n'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe rie, akpiri nākpọm nku, unu we nyem miri ka m'ṅua, abum ọbìa, i we kpọbatam; Adị m mkpa, unu yiwekwa m uwe, arịara m ọrịa ma unu lekọta m, anọ m n’ụlọ mkpọrọ, unu bịakwara leta m. Mb͕e ahu ndi ezi omume gāza ya, si, Onye-nwe-ayi, òle mb͕e ayi huru gi ka agu nāgu gi, zùa gi, ma-ọbu akpiri kpọrọ gi nku, nye gi miri ka i ṅua? Ànyị na-ahụ gị ka ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ wee bịa leta gị? Eze gāsi, N'ezie asim unu, Ihe ọ bula unu mere otù nime umu-nnem ndia nke kachasi ntà, ọ bu Mu ka unu mere.

Ndị Rom 14:19 Ya mere, ka anyị soro ihe ndị na-eweta udo, na ihe ndị mmadụ ga-eji wuliri ibe anyị elu.

Anyị kwesịrị ịgba mbọ ka anyị na-enwe udo ma jiri okwu anyị na omume anyị na-ewulite ibe anyị elu.

1. Ike Udo: Otu Anyị Ga-esi Na-arụkọ Ọrụ Maka Ịdị n'Otu

2. Na-ewulirịta Onwe Gị elu: Otú Anyị Pụrụ Isi Mee Ihe

1. Ndị Filipaị 4:8-9 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto. , chee echiche banyere ihe ndị a. Ihe unu mụtara na nke natara na nụkwa na nke m hụrụ, mee ihe ndị a, na Chineke nke udo ga-anọnyere unu.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ onwe unu dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị ha hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara onye ọ bụla. ọzọ; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'otù n'otù zuru okè.

Ndị Rom 14:20 N’ihi na ihe oriri ghara ibibi ọrụ Chineke. N'ezie ihe nile dị ọcha; ma ọ jọrọ njọ n'anya nwoke ahu nke nēri ihe n'ijọ-nma.

Ekwela ka nhọrọ nri gị mebie ọrụ Chineke. Ihe niile dị ọcha, ma ọ dịghị njọ iri ihe n'ụzọ na-akpasu iwe.

1. Jiri obi umeala na nkwanye ugwu na-eri nri

2. Ike Nhọrọ Nri

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 8:9 - "Ma lezienụ anya ka ikike unu a ghara ịghọrọ ndị na-adịghị ike ihe ịsụ ngọngọ n'ụzọ ụfọdụ."

Ndị Rom 14:21 Ọ dị mma ka ị ghara iri anụ, ma ọ bụ ịṅụ mmanya, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke nwanne gị ga-eji sụọ ngọngọ ma ọ bụ mee ka ọ ghara ịdị ike.

Anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla ga-eme ka onye ọzọ daa mbà, sụọ ngọngọ, ma ọ bụ kpasuo ya iwe.

1. Imere Ndị Ọzọ Ihe Ọma: Mmetụta Ime Mmụọ nke Ọrụ Ndị Na-adịghị Onwe Ya nwere

2. Ịhụ Ndị Ọzọ n'anya: Ọ bụghị Ime Ihe Ọjọọ Site n'omume Anyị

1. Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu onwe unu ọbụna otú ahụ ha: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu."

Ndị Rom 14:22 Ì nwere okwukwe? were ya nye onwe-gi n'iru Chineke. Ngọzi nādiri onye nāmaghi onwe-ya ikpé n'ihe ahu nke o kwere.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ikpe onwe ha ikpe dabere n’ihe ha kwere ka ha mee.

1. "Ibi ndụ na nguzozi: Ihe Anyị Kwere na Ihe Anyị Katọọ"

2. "Ike nke Ntugharị Onwe Onye: Ịchọta afọ ojuju n'ime atụmatụ Chineke"

1. Ndị Filipaị 4: 11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịnọ n'ụkọ: n'ihi na amụtara m n'ọnọdụ ọ bụla m nwere afọ ojuju. na ọnọdụ ọ bụla, amụtawo m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụju na agụụ na ụbara na mkpa ihu: apụrụ m ime ihe niile site n'aka onye na-eme ka m dị ike."

2. Ndị Galeshia 5:13-14 - "N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna anyị, naanị unu ejila nnwere onwe unu mee ihe maka anụ ahụ́, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi: n'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: " Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

Ndị Rom 14:23 Ma onye na-enwe obi abụọ, a mara ya ikpe ma ọ bụrụ na o rie, n’ihi na o sighị n’okwukwe rie ihe: n’ihi na ihe ọ bụla na-abụghị nke okwukwe bụ mmehie.

Ndị na-amaghị ihe ha ga-eme ekwesịghị ime ihe na-enweghị obi abụọ, n'ihi na ihe ọ bụla a na-eme n'enweghị okwukwe ka a na-ewere dị ka mmehie.

1. Ka okwukwe gị duzie omume gị.

2. Obi abụọ bụ onye iro nke okwukwe.

1. Ndị Hibru 11:6 - "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ: n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ."

2. Jemes 1:5-8 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya. onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-akwagharị ma na-enugharị: n'ihi na onye ahụ agaghị eche na ọ ga-anata ihe ọ bụla n'aka Jehova: onye nwere obi abụọ, onye na-adịghị akwụsi ike n'ụzọ ya niile.

Ndị Rom 15 na-aga n'ihu na mkparịta ụka ahụ site n'isiakwụkwọ gara aga banyere ibi ndụ nke Ndị Kraịst, na-elekwasị anya n'ịwulite ibe ya, Kraịst dịka ihe atụ nke nnabata na ozi Pọl na-ejere ndị Jentaịlụ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl na-adụ ndị kwere ekwe ọdụ na anyị bụ́ ndị siri ike kwesịrị idi mmejọ ndị na-adịghị ike ka anyị ghara ime ihe na-amasị anyị onwe anyị, anyị kwesịrị ime ihe ga-amasị ndị agbata obi anyị nke ọma wulite ha . Ọ na-ekwu na Kraịst emeghị ihe masịrị onwe ya kama dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, 'Nkọrị ndị ahụ na-akparị gị adawo m' (Ndị Rom 15:1-3). Ọ na-ekwu na ihe niile e dere n'oge gara aga na-akụziri anyị ka site na ntachi obi agbamume Akwụkwọ Nsọ nwere ike inwe olileanya (Ndị Rom 15:4).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 5-13, Pọl kpere ekpere ka ndị kwere ekwe dịrị n’otu ka ha were otu uche na otu olu wee nye Chineke otuto. Ọ na-agba ha ume ịnakwere ibe ha dị ka Kraịst nakweere ha iji wetara Chineke otuto. Ọ kọwaziri otú Jizọs si ghọọ ohu ndị Juu na-akwado nkwa ndị e kwere ndị nna ochie Ndị Jentaịl nwere ike inye Chineke otuto ebere ya na-ehota ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-egosi ọdịdị nke gụnyere atụmatụ nzọpụta nke Chineke na-ejedebe olileanya ya 'Ka Chineke nwee olileanya mejupụta unu niile ọṅụ udo ikwere ka ike Mmụọ Nsọ wee jupụta olileanya' (Ndị Rom 15:5-13).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 14 gawa, Pọl na-ekerịta gbasara ozi ya n'etiti ndị mba ọzọ na-ekwupụta ọchịchọ ya ikwusa ozi ọma ebe a na-amaghị Kraịst ka ọ ghara na-ewu ntọala onye ọzọ (Ndị Rom 15:20). Ọ kọwara ihe mere e ji gbochie ya ịga Rom n’ihi ọrụ ozi ala ọzọ a ma ugbu a ọ dịghị ebe ọzọ ógbè ndị a ebe ọ bụ na ọ na-agụsi ya agụụ ike ịga leta ọtụtụ afọ mgbe ọ na-aga Spain na-atụ anya ịhụ ha ka ọ na-agafe na ha ga-enyere ha aka ịga ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga-amasị ya nke mbụ. ha na-akpakọrịta oge ụfọdụ (Ndị Rom 15:22-24). Isi-isi na-ejedebe na atụmatụ Pọl nleta Jerusalem ijere ndị Jehova nọ n’ebe ahụ na-arịọ ekpere ka edobe ndị na-ekweghị ekwe achụ àjà ozi Judia pụrụ ịbụ ndị nsọ a na-anabata ebumnobi ga-abịa hụ ha n’udo dị ka Chineke ga-ejupụta ọṅụ ọnụ ume ọhụrụ Ndị Rom 15:30-32). Nke a na-enye nkọwapụta n'ime oke mmụọ ozi ala ọzọ nke obi gbasara ozi ọma a na-erutebeghị.

Ndị Rom 15:1 Ya mere, anyị bụ́ ndị dị ike kwesịrị iburu adịghị ike nke ndị na-adịghị ike, ghara ime ihe na-amasị anyị onwe anyị.

Anyị kwesịrị ịdị njikere inyere ndị nọ ná mkpa aka, kama ịdị na-achọ ọdịmma onwe anyị mgbe nile.

1: Bụrụ Ezi Onye Sameria—Ịhụnanya na Ijere Ndị Ọzọ Ozi

2: Ịghara Ime Ihe Na-amasị Onwe Anyị - Ido Ndị Ọzọ n'ihu Onwe Anyị

1: Matiu 22:36-40 - Hụ Chineke n'anya ma hụ onye agbata obi gị n'anya

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị

Ndị Rom 15:2 Ka onye ọ bụla nʼime anyị mee ihe na-amasị onye agbata obi ya ka ọ dị mma maka iwuli elu.

Anyị kwesịrị ịgbalị ime ihe na-amasị ndị agbata obi anyị ka anyị na-ewuli ibe anyị elu.

1. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: isi ihe na-edobe"

2. "Ike nke ịdị n'otu Site n'ịhụnanya"

1. Ndị Efesọs 4:29 "Ka okwu ọ bụla rụrụ arụ pụta site n'ọnụ unu, kama ọ bụ nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee na-ejere ndị na-anụ ihe amara."

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 "Ya mere, yikwasịnụ obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ogologo ntachi obi; esem-okwu megide onye ọ bula: dika Kraist-ayi b͕aghara unu, unu onwe-unu nēme kwa otú a: n'elu ihe ndia nile nēyikwasi kwa ihu-n'anya, nke bu ihe-nkekọ nke izu-okè.

Ndị Rom 15:3 N'ihi na ọbụna Kraịst emeghị ihe dị onwe ya mma; kama, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ita-uta nile nke ndi nāta Gi uta dakwasirim.

Àjà onwe onye Kraịst bụ ihe nlereanya nke ụzọ isi bute ndị ọzọ ụzọ.

1: Anyị kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Kraịst nke achọghị ọdịmma onwe onye nanị iji bute ndị ọzọ ụzọ ná ndụ anyị.

2: Dị ka Jizọs mere, anyị kwesịrị ịna-edi mkparị ndị ọzọ na-akparị ndị ọzọ.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu: kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2: Matiu 5:39 - "Ma a sị m unu, emegidela onye ajọ omume.

Ndị Rom 15:4 Nʼihi na ihe ọ bụla e deworo nʼoge gara aga, e deworo ya maka mmụta anyị, ka anyị wee site na ntachi obi na nkasi obi sitere nʼakwụkwọ nsọ nwee olileanya.

Okwu Chineke na-akasi anyị obi na olileanya.

1: "Ndidi na Nkasi Obi n'Akwụkwọ Nsọ"

2: “Olileanya Anyị Na-enweta n’Okwu Chineke”

1: Abụ Ọma 119:105 "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

Ndị Hibru 4: 12 N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapukwa ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke obi. "

Ndị Rom 15:5 Ma Chineke nke ntachi obi na nkasi obi nye unu ka unu nwee otu obi nʼebe ibe unu nọ dị ka Kraịst Jizọs si dị.

Pọl gbara ọgbakọ ndị Rom ume ka ha dịrị n’otu n’okwukwe ha na inwe ndidi n’ebe ibe ha nọ, dị ka Jizọs Kraịst nwere.

1. "Ndidi na Ịdị n'Otu: Ike nke Kraịst na Ndụ anyị"

2. "Ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ Jizọs: Inweta ịdị n'otu site na ndidi"

1. Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-eme mgbalị niile iji nọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

Ndị Rom 15:6 Ka unu were otu uche na otu ọnụ na-enye Chineke otuto, bụ́ Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Anyị nwere ike ịsọpụrụ ma na-enye Chineke otuto site n'okwu otuto dị n'otu na nke dị n'otu.

1: "Ịdị n'Otu na Otuto"

2: “Na-enyekọ Chineke otuto”

1: Ndị Filipaị 2: 5-11 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2: Abụ Ọma 34:3 - Oh, soro m mee ka Jehova dị ukwuu, ka anyị buliekwa aha Ya elu ọnụ!

Ndị Rom 15:7 Ya mere nabatanụ ibe unu, dị ka Kraịst narakwara anyị ka anyị wee nye Chineke otuto.

Ndị Kraịst kwesịrị ịnara onwe ha dị ka Kraịst nabatara anyị, iji wetara Chineke otuto.

1. Ike Nnabata: Otú Anyị Ga-esi Na-enye Chineke Otuto Site n'Ịhụ Ndị Ọzọ n'Anya

2. Ịhụ Mmadụ Nile n'Anya: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-egosipụta Kraịst Site n'omume Anyị

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. nweenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-edi ibe ha n'ịhụnanya, na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Ndị Rom 15:8 Ma a sị m na Jisọs Kraịst bụ onye ozi nke obibì-úgwù maka ezi-okwu nke Chineke, ime ka nkwa nile kwere nna nna ha guzosie ike.

Jizọs Kraịst bụ onye ozi nke Chineke imezu nkwa ahụ e kwere ndị nna.

1. Mmezu nke nkwa Chineke

2. Jizọs Kraịst: Onye Ozi Chineke

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Ndị Hibru 11:17-19 – “Okwukwe Ebreham, mgbe a nwalere ya, ji Aịzik chụọ àjà, onye natara nkwa ahụ chụọkwara Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ́ onye e kwuru banyere ya, sị, ‘N’ime Aịzik ka a ga-enwe mkpụrụ gị. a kpọrọ ya,’ na-ekwubi na Chineke nwere ike ịkpọlite ya, ọbụna site na ndị nwụrụ anwụ, bụ́ ndị o sikwa na ya nata ya n’ụzọ ihe atụ.”

Ndị Rom 15:9 Na ka ndị mba ọzọ wee nye Chineke otuto maka ebere Ya; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, N'ihi nka ka M'gākwuputara Gi n'etiti mba nile, bùkue kwa aha-Gi abù.

Ndị mba ọzọ nwere ike inye Chineke otuto maka ebere ya, nke e dere na Ndị Rom 15:9 .

1. Ebere Chineke: Isi Iyi Ngọzi na Otuto

2. Ime Ememe Ebere Chineke: Ngosipụta Ekele

1. ABÙ ỌMA 18:49- N'ihi nka ka m'gēkele Gi, Jehova, n'etiti mba nile, M'gābùku kwa aha-Gi abù ọma.

2. Ndi Efesos 2:4-5 – Ma Chineke, onye bara ụba na ebere, n'ihi ihunanya uku Ya nke O ji hu ayi n'anya, obuna mgbe ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie, O mere ka ayi na Kraist dikọ ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu).

Ndị Rom 15:10 Ọ sikwa ọzọ, ṅụrịa ọṅụ, unu ndị mba ọzọ, gị na ndị nke ya.

Pọl kpọrọ ndị Jentaịl òkù ka ha na ndị nke Chineke ṅụrịa ọṅụ.

1. Ike nke ịdị n'otu: iso ndị Chineke na-aṅụrị ọṅụ

2. Añụrị nke ịbụ: Iso ezi na ụlọ nke Chineke na-eme ememe

1. Abụ Ọma 133:1 - "Le, ka o si di nma na ka o si di nma, bú umu-nna-ayi ibikọ n'otù n'otù!"

2. Ndị Galeshia 6:10 - “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ niile, ọkachasị ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

Ndị Rom 15:11 Ọzọ kwa, Tonu Onye-nwe-ayi, unu mba nile; kele-kwa-nu Ya, unu ndi nile.

Pọl na-agba ma ndị Jentaịl na ndị mmadụ ume ka ha too Jehova.

1. Ike Otuto: Otu Inye Chineke Otuto Si Meghee Ngọzi Ya

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onyenwe anyị: Ime ememe nzọpụta anyị site n’otuto

1. Abụ Ọma 28:6-7 - "Onye agọziri agọzi ka Jehova bụ! N'ihi na Ọ nụwo olu arịrịọ m nile maka ebere. , ọ bụkwa abụ m ka m ji na-ekele ya.

2. Mkpughe 5: 11-13 - "M wee hụ, m wee nụ gburugburu ocheeze ahụ na ihe ndị dị ndụ na ndị okenye olu nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi, ọnụ ọgụgụ dị puku kwuru iri puku kwuru iri puku kwuru puku kwuru puku kwuru puku kwuru puku, na-ekwu n'oké olu, sị: "E kwesịrị ekwesị. bụ Nwa Atụrụ ahụ e gburu egbu, ịnata ike na akụ na ụba na amamihe na ike na nsọpụrụ na otuto na ngọzi!” M wee nụ ihe ọ bụla e kere eke dị n’eluigwe na n’elu ụwa na n’okpuru ụwa na n’ime oké osimiri, na ihe niile dị n’ime ha, na-asị: “Ka ngọzi na nsọpụrụ na nsọpụrụ na ebube na ike dịrị Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze na Nwa Atụrụ ahụ. mgbe niile!”

Ndị Rom 15:12 Ma ọzọ, Aisaia na-asị, A ga-enwe mgbọrọgwụ Jesi, na onye ga-ebili ibu eze ndị mba ọzọ; nime Ya ka mba nile gātukwasi obi.

Amaokwu a sitere n’akwụkwọ Ndị Rom na-ekwu maka ọbịbịa nke mgbọrọgwụ Jesi nke ga-achị ndị mba ọzọ na onye ndị mba ọzọ ga-atụkwasị obi.

1. Nkwa nke Onye Ọchịchị Kwesịrị Ịtụkwasị Obi: Otú Jizọs Si Mezuo Amụma Aịzaya

2. Olileanya nke Eze: Ịtụkwasị Obi na Jizọs n'Ụwa Nsogbu

1. Aisaia 11:10 - "N'ubọchi ahu mgbọrọgwụ Jesi gādi, nke gēguzo ka ọ buru ihe-iriba-ama nke ndi nile di iche iche; ya ka mba nile gāchọ:"

2. Aisaia 11:1-2 - "Nkpa-n'aka gēsi kwa n'osisi Jesi puta, alaka gēsi na nkpọrọgwu-ya pue: Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, mmụọ ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na nke egwu Jehova.”

Ndị Rom 15:13 Ma Chineke nke olileanya mejupụta unu nʼọńụ na udo niile nʼokwukwe, ka unu wee baa ụba nʼolileanya site nʼike nke Mmụọ Nsọ.

Chineke na-enye anyị ọṅụ na udo site n'ikwere na Ya, na-enye anyị ohere inwe olileanya na Ya.

1. Ike nke olile anya na Mọ Nsọ

2. Imezu ọñụ na udo site n'okwukwe

1. Aisaia 40:31 Ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Abụ Ọma 31:24 Nweenụ obi ike, ọ ga-emekwa ka obi unu dị ike, unu niile ndị na-ele anya Jehova.

Ndị Rom 15:14 Ma mụ onwe m kwa kwetakwara maka unu, ụmụnna m, na unu onwe unu jukwara n’ịdị mma, jupụtakwa n’ihe ọmụma nile, nwee ike ịdụrịta ibe unu ọdụ.

Nditọete ke Rome 15:14 ẹyọhọ ye eti ido ye ifiọk, ẹnyụn̄ ẹkeme ndinọ kiet eken item.

1. Ike nke ịrụkọ ọrụ ọnụ: Ịmata uru ịdị n'otu n'otu obodo nke ndị kwere ekwe.

2. Ike Nkwado: Otu esi agba ume na ịkwalite ibe ya dịka Ụka

1. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ntachi obi, na-edirịta ibe anyị n'ịhụnanya, na-anụ ọkụ n'obi ịnọgide na ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:12-13 - "N'ihi na dị nnọọ ka ahụ́ bụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, na akụkụ ahụ nile, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ. e mere ha niile baptizim ịbụ otu ahụ—ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe ha—e mekwara ka ha niile ṅụọ otu mmụọ nsọ.”

NDI ROM 15:15 Otú ọ di, umu-nnam, ejim nkwuwa-okwu degara unu akwukwọ n'otù ọ bula, dika n'itinye unu n'obi, n'ihi amara nke Chineke nyerem.

Pọl na-echetara ọgbakọ ndị Rom amara Chineke nyere ya.

1. Amara Chineke nke na-adịghị ada ada

2. Ike nke ncheta

1. Ndị Efesọs 2:8–9 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ilu 3:5–6 Were obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị; n'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa uzọ-gi nile.

Ndị Rom 15:16 ka m’we bụrụ onye ozi Jisọs Kraịst nye ndị mba ọzọ, na-eje ozi nke Chineke, ka onyinye nke ndị mba ọzọ wee bụrụ ihe na-anabata nke ọma, nke edoro nsọ site na Mmụọ Nsọ.

E           họpụta                                                                                                                                         d nd ]z]]z].

1. Ịnabata Oku: Ozi Pọl Na-ezi Ndị Jentaịl

2. Ike nke Mmụọ Nsọ

1. Aisaia 61:1-2 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m; n'ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n'obi ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha. , na imeghe ulo-nkpọrọ nye ndi ekere ab͕u;

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:17-21 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ihe ochie agabigawo; lee, ihe niile aghọwo ihe ọhụrụ. Ya onwe-ya site n'aka Jisus Kraist, O nye-kwa-ra ayi ozi nke ime n'udo, bú na Chineke nọyere nime Kraist, nēme ka Ya na Ya onwe-ya na uwa di n'otù, nāgughi kwa ndahie nile ha n'aru ha, were kwa okwu nke ime-udo nye ayi n'aka-ayi. ayi bu ndi-ozi nke Kraist, dika agāsi na Chineke siri n'aka-ayi nāriọ unu: ayi nēkpe unu n'ọnọdu Kraist ka unu na Chineke di n'otù: n'ihi na o mewo ka Ọ buru nmehie n'ihi ayi, onye nāmaghi nmehie, ka ewe me ayi ka ayi na Chineke di n'otù. ezi omume nke Chineke n'ime ya."

Ndị Rom 15:17 Ya mere enwerem ihe m ga-esi na-anya isi site na Jizọs Kraịst nʼihe gbasara Chineke.

Pọl na-ekwu maka ebube ya site n’aka Jizọs Kraịst n’ihe banyere Chineke.

1. Ike Okwukwe: Otú Jizọs Ga-esi Nyere Anyị Aka Ibi Ndụ Anyị Maka Chineke

2. Ịnweta Otuto: Otu esi achọta uru Site n'aka Jizọs Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

2. Jọn 15:5 - Abụ m osisi vine; unu bu alaka. Ọ bụrụ na unu anọgide n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime unu, unu ga-amị ọtụtụ mkpụrụ; Ewezuga m, ị nweghị ike ime ihe ọ bụla.

Ndị Rom 15:18 Nʼihi na m gaghị anwa anwa ikwu banyere ihe ọ bụla nʼime ihe ndị Kraịst na-arụbeghị nʼihi m, ime ka ndị mba ọzọ rube isi nʼokwu ọnụ na nʼomume.

Pọl kwuru na ya agaghị ekwu maka ihe ọ bụla Kraịst na-arụbeghị ọrụ site n'aka ya iji mee ka ndị Jentaịl rube isi n'okwu ma n'omume.

1. Ike nke Nrubeisi: Ihe Nlereanya Pọl nke Ijere Kraịst ozi

2. Ijikọ Ọnụ Na-arụkọ Ọrụ Maka Alaeze Chineke: Ịdị n'Otu Site n'Nrubeisi

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. Ndị Filipaị 2:12-13 - Ya mere, ndi m'huru n'anya, dika unu nērube isi mb͕e nile, otú a ka ub͕u a, ọ bughi nání dika n'irum, kama ọ bu kari kwa n'ebe m'nọghi, were egwu na ima-jijiji me nzọputa nke onwe-unu, n'ihi na ọ bu Chineke. onye na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ọchịchọ na ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya.

Ndị Rom 15:19 Site n'oké ihe ịrịba ama na ihe ebube, site n'ike nke Mmụọ Nsọ; ya mere site na Jerusalem, na gburugburu rue Ilirikọm, ezisawom ozi ọma Kraist nke-uku.

Pọl kwusara ozi-ọma nke Kraịst na Jerusalem na Ilirikọm site n’ike nke Mụọ nke Chineke.

1: Ike nke ikwusa ozi-ọma

2: Ike nke Mmụọ Nsọ

1: Ọrụ 1: 8 - "Ma unu ga-anata ike mgbe Mmụọ Nsọ ga-adakwasị unu, unu ga-abụkwa ndị àmà m, na-agwa ndị mmadụ banyere m n'ebe nile - na Jerusalem, na Judia dum, na Sameria, na ruo nsọtụ ụwa. "

2: 1 Ndị Kọrịnt 2: 4 - "Ozi m na ozi ọma m abụghị n'okwu amamihe na nke na-eru n'obi, kama ọ bụ n'igosipụta ike nke Mmụọ Nsọ."

Ndị Rom 15:20 Ee, otu a ka m gbalịkwara ikwusa ozi ọma, ọ bụghị nʼebe akpọpụtara Kraịst, ka m wee ghara iwu ụlọ nʼelu ntọ-ala onye ọzọ.

Pọl gbalịsiri ike ikwusa ozi ọma n’ebe ndị a na-amaghị Kraịst, ka ọ ghara iwukwasị ya ụlọ n’elu ntọala onye ọzọ.

1. Mkpa ọ dị ịbụ onye ọsụ ụzọ maka ozi ọma ahụ

2. Ọrụ nke Ịbụ Onyeàmà Oziọma

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha?

2. Ọrụ Ndịozi 16:6-10 - Ma mgbe ha gafeworo na Frijia na ógbè Galeshia, ma Mmụọ Nsọ machibidoro ha iwu ikwusa okwu ahụ n'Eshia, mgbe ha bịarutere na Misia, ha gbalịrị ịbanye Bitinia: ma Mọ Nsọ ekweghi ha. Ma ha na-agafe na Misia gbadara Troas. Ewe me ka Pọl hu ọhù n'abali; Otù nwoke nke Masedonia guzo, nēkpe ya ekpere, si, Gabiga na Masedonia, nyere ayi aka. Ma mb͕e ọ husiri ọhù ahu, ngwa ngwa ayi we gbalịsie ike ibà na Masedonia, we zukọta n'ezie na Onye-nwe-ayi kpọrọ ayi ka izì ha ozi ọma.

Ndị Rom 15:21 Ma dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ndị ọ na-ekwughị okwu banyere ya, ha ga-ahụ ya: ma ndị na-anụbeghị ihe ga-aghọta.

Ozi nzọpụta nke Chineke bụ maka onye ọ bụla, ọ bụghị naanị ndị maara ya nke ọma.

1: Ozi Ọma nke Nzọpụta bụ maka mmadụ niile

2: Ịghọta Ndị Na-amabughị site n'okwukwe

1: Aisaia 52:15, “Otú a ka Ọ gēfesa ọtutu mba; ndi-eze gēkpuchi ọnu-ha imegide ya: n'ihi na ihe anāgaghi-agwa ha ka ha gāhu; ma ihe ha na-anụbeghị ka ha ga-aghọta.”

2: Luk 24: 47, "Na ka e wee kwusaa nchegharị na ngbaghara nke mmehie n'aha Ya n'etiti mba nile, malite na Jerusalem."

Ndị Rom 15:22 Nʼihi nke a, e gbochikwara m nke ukwuu ịbịakwute unu.

E gbochiri Pọl ịga leta ndị Rom n’ihi ihe ụfọdụ a na-akọwaghị nke ọma.

1. Mkpa ọ dị imeri ihe mgbochi na ndụ

2. Ike nke ntachi obi

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9-10 - Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ike m zuo oke na adịghị ike.

Ndị Rom 15:23 Ma ub͕u a enwegh kwa ọnọdu ọzọ n'akuku ndia, nāchọ kwa ọtutu arọ ndia ibiakute unu;

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịga leta ndị kwere ekwe Rom.

1. Ike nke Ọchịchọ: Ịmụta ịchụso nrọ anyị na mkpebi

2. Uru Mmekọrịta: Na-eto eto n'ime mmụọ na mkpakọrịta

1. Ndị Filipaị 3:10-14 - Ịchụso Kraịst na ezi omume Ya

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Na-agbarịta ibe Gị ume na ịkpali ịhụnanya na ezi ọrụ.

Ndị Rom 15:24 Mgbe ọ bụla m na-eje ije na Spen, m ga-abịakwute unu: nʼihi na enwere m olileanya ịhụ unu nʼije m, na ka unu meekwa ka m bata nʼebe ahụ, ma ọ bụrụ na eju m afọ nʼọgbakọ unu.

Pọl na-ekwu na ya chọrọ ịga leta ndị Rom nọ na Spen ma soro ha gaa njem ya.

1. Mkpa mkpakọrịta na njem anyị na ndụ.

2. Otú mkpakọrịta pụrụ isi nyere anyị aka ná njem ime mmụọ anyị.

1. Eklisiastis 4:9-12 - Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ezi ugwọ-ọlu bayere ndọb͕u-ha.

2. Ilu 27:17 - Ígwè na-amụcha ígwè; otú a ka madu nāmu iru eyì-ya.

Ndị Rom 15:25 Ma ugbu a, a na m aga Jeruselem ijere ndị nsọ ozi.

Pọl na-aga Jeruselem ijere ndị nsọ ozi.

1. Ndị Ohu Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Pọl na Ike nke Nraranye

2. Ijere Ndị-nsọ ozi: Oku nke omume nke Ndị Kraịst

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako; Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

2. 1 Pita 4:10 – “Dị ka onye ọ bụla natara onyinye, were ya na-ejere ibe ya ozi, dị ka ezi ndị na-elekọta ụlọ nke Chineke dị iche iche amara.”

Ndị Rom 15:26 Nʼihi na ọ dị ndị Masedonia na Akaia ụtọ inye ndị nsọ ndị ogbenye nọ na Jeruselem onyinye.

Obi dị ndị Masedonia na Akaia ụtọ inye ndị ogbenye ndị nsọ nọ na Jeruselem onyinye ego.

1. Imesapụ aka: Obi ụtọ nke inye ihe

2. Amara Chineke: Gọzie Ndị Na-enye Ihe nke ukwuu

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - Onye ọ bụla n'ime unu kwesịrị inye ihe o kpebiri n'obi gị inye, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya.

2. Ilu 11:24-25 - Otu onye na-enye n'efu, ma ọ na-erite uru karịa; onye ọzọ na-ejidesi ike, ma ọ na-ada ogbenye. Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume.

Ndị Rom 15:27 Ọ tọkwara ha ụtọ n’ezie; na ndị ji ha ụgwọ ka ha bụ. N'ihi na asi na ndi mba ọzọ ekere òkè n'ihe nke Mọ Nsọ, ọlu-ha bu kwa ijere ha ozi n'anu-aru.

Ndị Jentaịlụ nwere ọrụ dịịrị ndị Juu ijere ndị Juu ozi n’ihe gbasara anụ ahụ́, dịka ndị Juu na-eso ndị Jentaịlụ kerịta onyinye ime mmụọ ha.

1. Ịghọ ihe anyị na-agha: Ọrụ ndị Jentaịlụ nwere n’ebe ndị Juu nọ.

2. Ịkekọrịta ngọzi anyị: Mkpa ọ dị inyeghachi ihe.

1. Ndị Galetia 6:7-8 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; N'ihi na onye nāgha nkpuru nye anu-aru-ya gēsite n'anu-aru-ya weta nbibi: ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

2. Ilu 19:17 – Onye na-emere ogbenye ihe na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ ọrụ ya.

Ndị Rom 15:28 Ya mere, mgbe m mechara nke a, kachiekwara ha mkpụrụ osisi a akara, m ga-esikwa n’ebe unu bịa bata na Spen.

Pọl nọ na-eme atụmatụ ịga Spen ma weta mkpụrụ nke ozi ya.

1. Mkpụrụ nke Okwukwe Anyị: Ihe Anyị Na-eweta na Njem Anyị

2. Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Anyị: Ịgbaso Ụzọ O setịpụụrụ Anyị

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike.

Ndị Rom 15:29 Ma amatara m na, mgbe m ga-abịakwute unu, m ga-abịa na uju nke ngọzi nke ozi ọma Kraịst.

Pọl nwere obi ike na mgbe ọ ga-abịarute ndị Rom, na ya ga-eweta n'uju nke Oziọma Kraịst.

1. Ngọzi nke Oziọma - Ndị Rom 15:29

2. Imezu Ozi Ọma - Ndị Rom 15:29

1. Ndị Rom 10:14-15 - Olee otú ha ga-esi anụ ma onye ọ bụla na-ekwusara ha ozi ọma?

2. Ndị Galeshia 6:9 - Ka ike ghara ịgwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ mkpụrụ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Ndị Rom 15:30 Ma a na m arịọ unu, ụmụnna m, n’ihi Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na n’ihi ihunanya nke Mmụọ Nsọ, ka unu na unu gbakọọ mbọ n’ekpere unu na-arịọ Chineke n’ihi m;

Pọl na-arịọ ụmụnna ka ha na-ekpe ekpere maka ya n’aha nke Jizọs Kraịst na maka ihunanya nke Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke ekpere ọnụ

2. Mkpa ọ dị ị na-akwado ibe ya

1. Ọrụ Ndịozi 12:5 - Pita nọ n'ụlọ mkpọrọ, ọgbakọ na-ekpekwa ekpere maka ya, ewepụtara ya n'ụzọ ọrụ ebube.

2. Ndị Efesọs 6:18 - Na-ekpe ekpere n'ime mmụọ mgbe niile na ụdị ekpere na arịrịọ niile.

Ndị Rom 15:31 Ka e wee napụta m n’aka ndị na-ekweghị na Judia; na ka ozi m nke m nwere maka Jerusalem wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ n’aka ndị-nsọ;

Pọl chọrọ ka a napụta ya n’aka ndị na-ekweghị na Judia ma nwee olile anya na ndị nsọ ga-anabata ozi ya na Jeruselem.

1. Ibi n'Ekwenyeghị: Ihe ize ndụ nke ịjụ ikwere

2. Ijere Onyenweanyị ozi: Ike nke nraranye na ntinye aka

1. Jọn 3:16-18 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa. Ekpeghị onye ọ bụla nke kwere na ya ikpe, ma onye na-ekweghị na ya, ekpeworị ikpe, n’ihi na o kweghị n’aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya.”

2. Jemes 1:22-25 “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye na-eleba anya n’iwu ahụ zuru okè, bụ́ iwu nke nnwere onwe, ma nọgidesie ike, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n’ime ya.”

Ndị Rom 15:32 Ka m wee were ọṅụ bịakwute unu site nʼọchịchọ Chineke, ka mụ na unu nweta ume.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya iji ọṅụ bịakwute ndị kwere ekwe Rom na inwe ume ọhụrụ n'ihu ha.

1. Ịtụkwasị Obi n'Uche Chineke: Otú Anyị Na-esi enweta ọṅụ na ume ọhụrụ

2. Ike nke mkpakọrịta: Otu anyị si enweta ọñụ na ume ọhụrụ n'aka ibe anyị

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ezi uche gị. Onye-nwe-ayi nọ nso; unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlekwa anya ka anyị ga-esi kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dịka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

Ndị Rom 15:33 Ma ka Chineke nke udo nọnyere unu niile. Amen.

Pọl zigaara ndị Rom ozi, na-achọ ka udo si n'aka Chineke bịa.

1. Udo nke Chineke na Ndụ anyị: Otu esi ebi ndụ na nkasi obi nke nchekwa ya

2. Ngọzi nke Udo: Ịhapụ Chineke Nsogbu Anyị

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Luk 12:22-26 - O we si ndi nēso uzọ-Ya, N'ihi nka asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri, ma-ọbu bayere aru-unu, ihe unu gēyiri. N'ihi na ndu kariri nri, aru kari-kwa-ra uwe. Tukwasinu uche n'ugolo-ọma: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe kwa ihe ubi, ha enweghi ulo-nkwakọba ma-ọbu ọba, ma Chineke nāzù ha. Lee ka ị bara uru karịa nnụnụ! Ma ònye n'etiti unu puru itukwasi otù oge hour n'ogologo ndu-ya site n'icheb͕u onwe-ya? Ya mere ọ buru na unu apughi ime ihe ntà dika nke ahu, gini mere unu nēcheb͕u onwe-unu n'ihe fọduru?

Ndị Rom 16 bụ isiakwụkwọ mmechi nke akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom. O nwere ekele onwe onye a na-enye ndị dị iche iche nọ na chọọchị ndị Rom, ịdọ aka ná ntị megide ndị na-akpata nkewa, na ozizi ozizi ikpeazụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Pọl jara Phoebe, bụ́ dikọnị nke chọọchị dị na Senkrea mma, na-arịọ ndị kwere ekwe nọ na Rom ka ha nabata ya n’ụzọ kwesịrị ndị senti ma nyere ya aka n’ihe ọ bụla ọ chọrọ n’aka ha. Ọ na-ekele Prisila na Akwịla, ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ n’ime Kraịst Jizọs ndị tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ n’ihi ya (Ndị Rom 16:1-4). Ọ gara n’ihu site n’ikele ọtụtụ ndị ọzọ dị ka Epenetọs, Meri, Andronikọs, Junia na ndị ọzọ na-eme ka onyinye ha kwesị ntụkwasị obi pụta ìhè (Ndị Rom 16:5-15).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu 17-20, Pọl nyere ịdọ aka ná ntị megide ndị na-akpata nkewa na-etinye ihe mgbochi megide ozizi ha mụtara na-adụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha zere ha (Ndị Rom 16:17). Ọ na-adọ aka ná ntị na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Kraịst ozi kama ọchịchọ nke onwe ha na-eji ire ụtọ ekwu okwu ire ụtọ na-eduhie uche ndị na-enweghị isi (Ndị Rom 16:18). N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị a ọ na-aja ndị Rom nrubeisi a na-akọ onye ọ bụla n'ihi na ọ ṅụrịrị ọṅụ n'ihi ha chọrọ ka ha mara ihe ọma na-emeghị ihe ọjọọ, ihe ọjọọ Chineke udo ga-egwepịa Setan n'okpuru ụkwụ n'oge na-adịghị anya Onyenwe anyị Jizọs nọnyere gị (Ndị Rom 16:19-20).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 21 gaa n'ihu Pọl na-ezitere ekele maka ndị enyi ya dịka Timoti Lucius Jason Sosipater Tertius Gaius Erastus Quartus (Ndị Rom 16:21-23). Akwụkwọ ozi ahụ mechiri na nkọwa doxology 'Ugbu a, onye nwere ike guzobe gị dị ka mkpọsa ozioma m si dị, Jizọs Kraịst ihe omimi nke e debere nzuzo ogologo oge gara aga ugbu a ekpughere ya site n'ihe odide amụma site n'ihe odide amụma Chineke mere ka a mara mba niile, na-eweta nrubeisi okwukwe otuto naanị Chineke maara ihe site na Jizọs Kraịst ruo mgbe ebighị ebi. ! Amen’ (Ndị Rom 16:25-27). Nke a na-ewusi isiokwu nzọpụta ike site n'okwukwe Jizọs Kraịst atụmatụ amamihe dị nsọ nke na-ekpughe afọ maka otuto Chineke.

Ndị Rom 16:1 A na m ekele unu Febe nwanne anyị nwanyị, onye bụ ohu ọgbakọ nke dị na Senkrea.

Pọl jara Fibi, bụ́ ohu chọọchị dị na Senkrea mma, nye ndị na-agụ akwụkwọ ozi ya.

1. Mkpa nke ijere Nzukọ-nsọ ozi

2. Ime mmemme onyinye nke ụmụ nwanyị na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Hibru 13:17 – Na-eruberenụ ndị na-achị unu isi, na-edokwanụ onwe unu n’okpuru: n’ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ, ka ha were ọṅụ mee ya, ọ bụghị n’iru uju: n’ihi na nke ahụ bụ. abaghị uru maka gị.

2. 1 Pita 4:10 – Dika onye ọ bula nānata onyinye-inata-iru-ọma, ọbuná otú a ka nējerenu ibe-unu ozi, dika ezi ndi-ọchi-agha nke amara Chineke di ọtutu.

Ndị Rom 16:2 ka unu nabatakwa ya nʼime Onyenwe anyị, dị ka o kwesịrị ndị nsọ, na ka unu na-enyere ya aka nʼihe ọ bụla chọrọ ya nʼaka unu: nʼihi na ọ bụụrụ ya onye inyeaka nke ọtụtụ mmadụ na mụ onwe m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị inye aka na ịkwado ndị meere anyị na ndị ọzọ otu ihe ahụ.

1. "Bụrụ Onye Nkwado: Na-akwado Ndị Ọzọ Na Mkpa"

2. "Ike nke Agbamume: Iji Obiọma Na-ewuli Ndị Ọzọ elu"

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Ilu 3:27-28 - "Eb͕ochila ezi ihe n'ebe onye o ruru, mb͕e i nwere ike ime ihe: Asi-kwa-la madu-ibe-gi, Lata echi, M'gēnye gi ya. - mgbe ị nwere ya na gị."

Ndị Rom 16:3 Keleenụ Prisila na Akwịla ndị na-enyere m aka nʼime Kraịst Jizọs.

Pọl kelere Prisila na Akwịla, bụ́ ndị na-enyere ya aka n’ịgbasa Oziọma Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Mmekọrịta na Ozi

2. Igosi Ndị Na-eje Ozi Ekele

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:12-13 – Anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, ka unu na-asọpụrụ ndị na-adọgbu onwe ha n'ọrụ n'etiti unu, bụ́ ndị na-elekọta unu n'ime Onyenwe anyị ma na-adụ unu ọdụ, na-asọpụrụkwa ha nke ukwuu n'ịhụnanya n'ihi ọrụ ha. Ka udo dịrị n'etiti onwe unu.

Ndị Rom 16:4 Ndị tọrọ olu ha n’ihi ndụ m: ndị ọ bụghị nanị ka m na-enye ekele, kamakwa ọgbakọ nile nke ndị mba ọzọ.

Pọl gosipụtara obi ekele ya nye ndị tinyeworo ndụ ha n'ihe ize ndụ maka ya, na ọgbakọ ndị Jentaịl.

1: Ike Ekele: Otu esi egosi ekele maka ndị na-aga n'elu na ndị ọzọ

2: Ihe ize ndụ nke Okwukwe: Otu esi anọgidesie ike mgbe anyị chere ihe mgbagwoju anya ihu

1: Ndị Hibru 11: 1 - “Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụbeghị anya .”

2: Jemes 2: 26 - N'ihi na dị ka anụ ahụ nke mmụọ na-adịghị na ya bụ ihe nwụrụ anwụ, otú ahụkwa ka okwukwe na-enweghị ọrụ bụkwa ihe nwụrụ anwụ.

Ndị Rom 16:5 Nʼotu aka ahụ, keleekwa ọgbakọ nke dị nʼụlọ ha. Kelenu Epaenetọs onye m'huru n'anya, onye bu nkpuru mbu nke Akaia nye Kraist.

Itien̄wed emi aban̄a ndausụn̄ Paul ndikọm esop ke ufọk Epaenetus nnyụn̄ n̄kọm Epaenetus, emi ekedide akpa owo oro akakabarede edi Christian ke Achaia.

1: Onye ọ bụla nwere ike ịbụ mkpụrụ mbụ nke ozi ọma - Epaenetus bụ onye mbụ tọghatara na Akaia, ọ na-eguzokwa dị ka ihe ncheta ka ọ bụrụ onye mbụ na-ekesa ozi ọma.

2: Anyị kwesịrị iwepụta oge na-ekele ibe anyị mgbe niile, dị ka Pọl gwara ọgbakọ dị n’ụlọ Epaenetọs iwu ime.

1: Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere gị mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

2: Ọrụ 8: 4 - "Ma ndị ahụ gbasasịrị wee malite ikwusa okwu ahụ."

Ndị Rom 16:6 Keleenụ Meri, onye rụnyere anyị ọrụ dị ukwuu.

Meri bụ onye na-arụsi ọrụ ike na onye na-ekwesị ntụkwasị obi nke ọgbakọ ahụ.

1. Uru nke ịrụsi ọrụ ike - Ndị Rom 16: 6

2. Ịghọta Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi - Ndị Rom 16: 6

1. Ilu 10:4 - "Onye na-eji aka ume ume eme ihe na-aghọ ogbenye: ma aka ndị dị uchu na-eme ọgaranya."

2. Ilu 12:24 - "Aka ndị dị uchu ga-achị: ma onye umengwụ ga-anọ n'okpuru ụtụ."

Ndị Rom 16:7 Keleenụ Andrọnaịkọs na Junia, ndị ikwu m, na ndị mụ na ha nọ nʼụlọ mkpọrọ, ndị bụ́ ndị ama ama nʼetiti ndị ozi, ndị bukwara m ụzọ dịrị nʼime Kraịst.

Andrọnikọs na Junia bụ ndị a ma ama n'etiti ndịozi, ebe ha nọ na Kraịst tupu Pọl.

1. Ihe Andronikọs na Junia pụtara dịka Ndị-ozi

2. Ike nke ịdị na Kraịst n'ihu ndị ọzọ

1. Ọrụ 17:11-12, ozi nzọpụta nke Pọl nime Kraịst

2. Matiu 22:37-40, Iwu nke Kraist ka a hu Chineke na onye agbata obi n'anya

Ndị Rom 16:8 Keleenụ Amplia onye m hụrụ n’anya n’ime Onyenwe anyị.

Pọl kelere Amplias, na-ekwupụta ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ n'ime Onyenwe anyị.

1. Ịhụrịta ibe ha n’anya n’ime Onyenwe anyị: Ihe atụ nke Pọl na Amplias

2. Ahụrụ n’anya n’ime Onye-nwe: Ngọzi nke Amplias

1. 1 Jọn 4:7-11 , "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya: N'ime nka ka emere ka ihu-n'anya Chineke puta ìhè n'etiti ayi, na Chineke zitere Ọkpara ọ muru nání Ya n'uwa, ka ayi we di ndu site na Ya. Ọkpara-Ya ka Ọ buru ihe-ikpuchi nmehie-ayi: ndi m'huru n'anya, ọ buru na Chineke huru ayi n'anya otú a, ayi kwesịkwara ihurita onwe-ayi n'anya.

2. 1 Ndị Kọrint 13:1-8, "Ọ bụrụ na m na-ekwu n'asụsụ dị iche iche nke mmadụ na nke ndị mmụọ ozi, ma enweghị m ịhụnanya, abụ m gong na-eme mkpọtụ ma ọ bụ ájà nke na-ama jijiji. ihe-ọmuma nile, ọ buru kwa na enwerem okwukwe nile, ka m'we bupu ugwu, ma enweghim ihu-n'anya, abughm ihe ọ bula: ọ buru na m'enye ihe nile m'nwere, ọ buru kwa na arum nye arum ka ewe rem ọku, ma enweghim ihu-n'anya, Ịhụnanya nwere ogologo ntachi obi na obiọma, ịhụnanya adịghị ekwo ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ, ọ dịghị mpako, ọ dịghịkwa mkparị, ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya, ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ na-ewe iwe, ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n'ihe ọjọọ, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'ime ihe ọjọọ. eziokwu: Ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile."

Ndị Rom 16:9 Keleenụ Urbane, bụ́ onye na-enyere anyị aka nʼime Kraịst, na Stakis onye m hụrụ nʼanya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ekele Pọl nyere ndị enyi ya abụọ, Urbane na Stachys, ndị nyeere ya aka n'ozi ya nke ịgbasa Oziọma ahụ.

1. Ike nke Agbamume: Otu Urbane na Stachys si nyere Pọl aka na ozi ya

2. Mkpa ọbụbụenyi na ndụ Ndị Kraịst

1. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na n'omume ọma, ka anyị ghara ịhapụ nzukọ ọnụ, dị ka ụfọdụ ndị na-emekarị, kama na-agbarịta ibe anyị ume - na ihe niile. karịa ka ị na-ahụ ụbọchị na-abịa."

2. Ndị Efesọs 4: 29 - "Ka ọ dịghị okwu ire ure si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara."

Ndị Rom 16:10 Keleenụ Apelles onye a nwapụtara nʼime Kraịst. Keleenụ ndị ezinụlọ Aristobulus.

Pọl gwara ndị na-agụ ya ka ha kelee Apelles na ndị nọ n’ezinụlọ Aristobulus ndị a nwapụtara anwapụta n’ime Kraịst.

1. Mkpa ọ dị n’ịgba ndị ọzọ ume n’okwukwe ha na Kraịst

2. Otu esi ebi ndụ nke nnabata n'anya Kraịst

1. Ndị Efesọs 4: 1-3 - "Ya mere, mụ onwe m, onye mkpọrọ maka Onyenwe anyị, na-agba gị ume ije ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n'obi nile na ịdị nwayọọ nile, na ntachi obi, na-edirịta ibe unu ihe. n’ịhụnanya, na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - "Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme."

Ndị Rom 16:11 Keleenụ Herọdion onye ikwu m. Kelenu ndi sitere na ulo Nacisọs, ndi nọ n'Onye-nwe-ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ikele na ịmata onwe ha n'ime Onyenwe anyị, ọ bụrụgodị na ha nwere nzụlite dị iche iche.

1. Ịmata Ụmụnne Anyị na Ụmụnna Anyị n’ime Kraịst: Ike nke ịdị n’otu

2. Igosi ịhụnanya nye mmadụ niile: Ime ememe ụdịdị dị iche iche nke Onyenwe anyị

1. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; ịhụnanya."

Ndị Rom 16:12 Keleenụ Trifina na Trifosa, ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ n’ime Onyenwe anyị. Kelenu Peasia ahuru n'anya, onye nādọb͕u onwe-ya n'ọlu nime Onye-nwe-ayi.

Pọl keleere ndinyom atọ, Trifina, Triphosa na Persis, ndi nādọb͕u onwe-ha n'ọlu nime Onye-nwe-ayi.

1. Na-arụ ọrụ dị ka Onyenwe anyị: Ime ememe nraranye nke Trifina, Triphosa na Persis

2. Ihe Nlereanya nke ije ozi: Ịmụta site n'ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi nke Tryphena, Tryphosa na Persis

1. Ilu 31:17 – O ji ike kee onwe ya, meekwa ka ogwe aka ya sie ike.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 – Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi gị dum na-arụ ya, dị ka ị na-ejere Onyenwe anyị ozi.

Ndị Rom 16:13 Kelenu Rufọs arọputara n'Onye-nwe-ayi, na nne-Ya na nkem.

Pọl kelere Rufọs, onye kwere ekwe na Onyenwe anyị, na nne ya, onye bụkwa nne Pọl.

1. Ezinụlọ Chineke karịrị nke anyị.

2. Ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ karịrị ihe niile.

1. 1 Ndị Kọrịnt 12:12-14 - N'ihi na dị nnọọ ka ahụ ahụ bụ otu ma nwee ọtụtụ akụkụ, na akụkụ nile nke ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ.

2. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere, Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihunanya.

Ndị Rom 16:14 Keleenụ Asinkritọs na Flegọn na Hamas na Patrọbas na Hamis na ụmụnna ndị ha na ha nọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a edikọm Paul ọnọ owo itiokiet ye otu mbon oro ẹkebuanade ye mmọ.

1. Mkpa nke iso ndị ọzọ na-akpakọrịta: Ọmụmụ na Ndị Rom 16:14

2. Otú Anyị Ga-esi Na-asọpụrụ Ndị N’Ogbe Anyị na Ịhụnanya: Lee Ndị Rom 16:14

1. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

Ndị Rom 16:15 Keleenụ Filolọs na Julia na Nereọs na nwanne ya nwaanyị na Olimpas na ndị nsọ niile ndị ha na ha nọ.

Pọl kelere ndị a kpọrọ aha na ndị niile so ha kwere ekwe.

1. Ike Mmekọrịta: Ike nke Obodo

2. Ngozi nke ịbụ Chineke mara

1. Ọrụ Ndịozi 2:44-47 - Nzukọ-nsọ mbụ tinyere onwe ha n'ozizi ndị ozi na nnwekọ, n'inyawa achịcha na ekpere.

2. Abụ Ọma 139:1-4 – I enyochaala m, Jehova, I wee mara m.

Ndị Rom 16:16 Jirinụ nsusu ọnụ dị nsọ keleerịtanụ ibe unu. Nzukọ-nsọ nile nke Kraist nēkele unu.

Ndị Kraịst kwesịrị iji nsusu ọnụ dị nsọ kelee ibe ha dị ka ihe àmà nke ịdị n’otu na ịhụnanya.

1: Anyị kwesịrị igosi ịhụnanya anyị n'ebe ibe anyị nọ site n'iji nsusu ọnụ dị nsọ na-ekele ibe anyị.

2: Anyị kwesịrị igosipụta ịdị n’otu anyị n’anụ ahụ nke Kraịst site n’ịhụnanya na obiọma, dị ka nsusu ọnụ dị nsọ.

1: 1 Pita 5:14 - Werenụ isutu ịhụnanya keleerịtanụ ibe unu.

2: Jọn 13:34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.

Ndị Rom 16:17 Ugbu a, a na m arịọ unu, ụmụnna m, na-eleba anya n’ihe ndị na-akpata nkewa na ihe ọjọọ megide ozizi ahụ nke unu mụtara; ma zere ha.

Pọl na-agba Nzukọ-nsọ ume ka ọ mata ma gbanarị ndị na-akwalite nkuzi ụgha.

1. Ihe ize ndụ nke ndị nkuzi ụgha

2. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Eziokwu

1. Taịtọs 3: 9-11 - Ma zere esemokwu nzuzu, usoro ọmụmụ, esemokwu, na esemokwu gbasara iwu, n'ihi na ha bụ ndị na-abaghị uru na ndị na-abaghị uru. Ma onye nākpali nkewa, mb͕e ọ dọsiri ya aka nání otù mb͕e ọzọ ub͕ò abua, ọ dighi kwa ihe jikọrọ ya na ya: ebe ọ matara na onye di otú a bu onye b͕agọrọ ab͕agọ, buru kwa onye-nmehie; ọ mara onwe ya ikpe.

2. 2 Timoti 4:2-4 - Kwusaa okwu ahụ; dịrị njikere n'oge na n'oge; were ogologo ntachi-obi na ozizi zuru-ọku tu madu nba nba nba, nāba kwa ume; N'ihi na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ na-agaghị anagide ezi ozizi, ma ha na-enwe ntị itching, ha ga-akpakọbara onwe ha ndị ozizi ka ha kwekọọ ọchịchọ nke onwe ha;

Ndị Rom 16:18 N'ihi na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ozi, kama ọ bụ afọ nke ha. ọ bu kwa okwu di nma na okwu ọma nāghọb͕u obi ndi nēnweghi uche.

Ụfọdụ ndị na-ejere ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe ha ozi kama ịbụ Jizọs ma na-eduhie ndị mmadụ site n’okwu dị ụtọ.

1. Kpachara anya maka ndị na-eji okwu ire ụtọ na nkwa efu na-adọta ndị mmadụ n'ebe Jizọs nọ. 2. Anyị aghaghị ịhapụ ọchịchọ nke onwe anyị ma lekwasị anya n'ozizi Jizọs.

1. Ilu 26:24-25 - Onye nākpọ asị nēji eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua nwogharia ya: Ma ọ nētiye aghughọ n'obi-ya. Mb͕e ọ nēkwu okwu-ọma, unu ekwe-kwa-la ya: N'ihi na ihe-árú asa di n'obi-ya. 2. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ bụghị dị ka ndị nzuzu kama dị ka ndị maara ihe, na-agbapụta oge ahụ, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndi-nghọta, kama ghọtanu ihe uche Jehova bu.

Ndị Rom 16:19 Nʼihi na nrubeisi unu eruwo mmadụ niile. Ya mere a nāṅuri ọṅu n'ihi unu: ma anamachọ ka unu mara ihe n'ebe ezi ihe, nēnweghi kwa uche bayere ihe ọjọ.

Pọl nwere obi ụtọ na nrubeisi nke ndị Rom kwere ekwe ma na-agba ha ume ka ha mara ihe n'ezi ihe na ndị aka ha dị ọcha n'ihe ọjọọ.

1. Amamihe nke nrube isi

2. Na-eje ije na Innocence

1. Ilu 3:13-15 (13) Obi ụtọ na-adịrị onye na-achọta amamihe, na onye na-enweta nghọta. (14) N'ihi na ngwa ahịa ya dị mma karịa ahịa ọlaọcha, uru ya dịkwa mma karịa ezi ọla edo. (15) Ọ di oké ọnu-ahia kari ruby: Ma ihe nile nke nātọ gi utọ, agaghi-atu ya n'ọnwu.

2. Ndị Filipaị 4:4-7 (4) Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile: ọzọkwa, a sị m, Na-aṅụrịnụ ọṅụ. (5) Mee ka mmadụ niile mara obi umeala. Onyenweanyị nọ nso. (6) Kpachara anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. (7) Ma udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche-uche unu site na Kraist Jisus.

Ndị Rom 16:20 Ma Chineke nke udo ga-echifịa Setan n’okpuru ụkwụ unu ngwa ngwa. Ka amara nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist diyere unu. Amen.

Chineke nke udo ga-emeri Setan ma weta udo nye ndị kwere ekwe; amara nke Jisus Kraist gādiyere ha.

1: Ṅụrịa ọṅụ n'ịmara na Chineke ga-eweta udo nye ndị kwere ekwe nakwa na amara Jizọs ga-anọnyere ha.

2: Nwee obi ike na Chineke nke udo nọnyeere anyị, na amara Jizọs dịkwanyere anyị.

1: Aisaia 11:6-9 - Anụ ọhịa wolf na nwa atụrụ ga-ebi, agụ ga-esokwa nwa ewu dinara ala, nwa ehi na ọdụm na nwa ehi mara abụba ga-amakpukọ ọnụ; Nwata ntà gēdu kwa ha.

2: Ndị Filipaị 4:7 - Ma udo nke Chineke, nke karịrị nghọta niile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs.

Ndị Rom 16:21 Timoti, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ, na Lusiọs na Jeson na Sosipata, ndị ikwu m, na-ekele unu.

Timoti, Luciọs, Jason, na Sosipata na-ekele ndị na-ege ntị.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-ejere ibe anyị ozi n’ịhụnanya.

2. Anyị niile bụ akụkụ nke otu ezi-na-ụlọ n’ime Kraịst.

1. Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

2. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere, Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

Ndị Rom 16:22 Mu onwem, Tatiọs, onye dere akwukwọ-ozi a, nēkele unu nime Onye-nwe-ayi.

Itien̄wed emi edi ekọm Tatius, ewetn̄wed emi ekewetde leta ọnọ ẹsọk mbon Rome.

1. Mkpa Ekele dị: Ọmụmụ Ndị Rom 16:22

2. Ike nke Obodo: Lee Ndị Rom 16:22

1. Ndị Kọlọsi 4:18 - "Mụ onwe m, Pọl, ji aka m dee ekele a. Cheta agbụ m."

2. Faịlimọn 1:19 - "Mụ onwe m, Pọl, ji aka m dee ihe a - m ga-akwụghachi ya - ka m chetara gị na i ji m n'onwe gị."

Ndị Rom 16:23 Gaiọs onye mụ na ọgbakọ ahụ dum na-ekele unu. Erastọs, bú onye-isi-ozi-ozi obodo, nēkele unu, na Kuatọs, bú nwa-nne.

Passage Gaiọs, andikara ufọkabasi, ye Eratus, etubom obio, ẹkọm ẹsọk esop, ọkọrọ ye Quartus, eyenete.

1. Ike nke mkpakọrịta Ndị Kraịst: Otu esi eme ka anyị na ndị ọzọ na-emekọ ihe

2. Mkpa ile ọbịa: Ọrụ Gaịọs na-arụ na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Hibru 13: 1-2 - "Ka ịhụnanya ụmụnna dịgide. Unu elegharala ile ndị ọbịa ọbịa;

2. Ndị Galeshia 6:10 - "Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-eme ihe ọma nye onye ọ bụla, karịsịa ndị bụ ndị ezinụlọ nke okwukwe."

Ndị Rom 16:24 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu niile. Amen.

Pọl na-enye ngozi amara nye ndị niile na-agụ akwụkwọ ozi ya.

1. Amara nke Chineke na-adi ebighi ebi

2. Ibi na ngozi nke amara Onye-nwe-ayi

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nka bughi nke aka-unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke—

2. Jọn 1:17 - N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu; amara na ezi-okwu sitere na Jisus Kraist bia.

Ndị Rom 16:25 Ma nye ya Onye ahụ nke nwere ike ime ka unu guzosie ike dị ka ozi ọma m si dị na ozi ọma Jizọs Kraịst si dị, dị ka mkpughe nke ihe omimi ahụ si dị, nke ezoro ezo kemgbe ụwa.

Chineke nwere ike ime ka anyị guzosie ike dị ka ozi ọma, ozi ọma nke Jizọs, na dị ka ihe omimi nke e zoro ezo kemgbe ụwa.

1. Chineke guzobere: Otu esi achọ ike na nchekwa Ya

2. Ikpughe Ihe omimi: Otú Jizọs Si Mepee Ezi Ihe Ndụ Anyị Pụtara

1. Ndị Efesọs 3:6-7 - Ka ndị mba ọzọ bụrụ ndị ha na ha ga-eketakọ ihe, bụrụkwa ndị otu ahụ, na ndị na-eketa nkwa ya n'ime Kraịst site n'ozi ọma.

2. Ndị Efesọs 1:9-10 - Ọ na-eme ka anyị mara ihe omimi nke uche Ya, dịka ọ dị mma nke o zubeworo n'ime onwe ya: ka o we kpokọta ihe nile n'otù n'otù ihe nile nime Kraist, n'ọgwugwu oge. .

Ndị Rom 16:26 Ma ub͕u a anēme ka ọ puta ìhè, site kwa n'akwukwọ nsọ nke ndi-amuma, dika iwu nke Chineke ebighi-ebi si di, emewo ka mba nile mara n'ihi nrube isi nke okwukwe.

Chineke nke na-adịru mgbe ebighị ebi emewo ka mba nile mara iwu Ya iji gbaa nrube isi nke okwukwe ume.

1: Irube isi n'okwu Chineke - Ụzọ nke Okwukwe

2: Na-eto eto na Okwukwe - Ịzaghachi Iwu Chineke

Jọshụa 1:8 - Akwụkwọ iwu a agaghị apụ n'ọnụ gị; ma ị ga-atụgharị uche n'ime ya ehihie na abalị, ka i wee lezie anya mee dị ka ihe niile e dere n'ime ya si dị: n'ihi na mgbe ahụ ka ị ga-eme gị. ụzọ ịga nke ọma, ma mgbe ahụ ị ga-enwe ihe ịga nke ọma."

2: Abụ Ọma 119:11 - "Ezobewo m okwu gị n'ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị."

Ndị Rom 16:27 Nʼebe Chineke nọ, bụ́ onye maara ihe, ka otuto dịrị site na Jisus Kraịst ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ngosipụta nke nsọpụrụ na ekele maka Chineke dịka naanị isi iyi nke amamihe.

1. Ike nke Ofufe: Ịghọta Amamihe Chineke

2. Na-eto eto n'amamihe: Ịchọ nduzi n'aka naanị Chineke nwere amamihe

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, na a ga-enye ya."

2. Ilu 2:6 - "N'ihi na Jehova na-enye amamihe: n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si abịa."

1 Ndị Kọrint 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu maka nkewa na esemokwu dị n’ime ọgbakọ ndị Kọrịnt ma kwusie ike na ozi Kraịst bụ isi.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n'igosi obi ekele maka amara Chineke nyere ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt site na Jizọs Kraịst. Ọ na-ekweta na e meela ọgaranya n’ụzọ nile, gụnyere onyinye ime mmụọ, na ha enweghịkwa ngọzi ime mmụọ ọ bụla (1 Ndị Kọrint 1:4-7). Otú ọ dị, ọ gwara okwu ozugbo banyere nkewa na òtù dị iche iche ha, na-achọpụta na esemokwu dị n'etiti ha na-adabere n'ịgbaso ndị ndú dị iche iche dị ka Pọl, Apọlọs, ma ọ bụ Sifas (Pita) (1 Ndị Kọrint 1:10-12). Pọl gbara ha ume ka ha dịrị n’otu n’uche na n’ikpe ma na-echetara ha na ọ bụ Kraịst kwesịrị ịbụ ihe ha na-elekwasị anya.

Paragraf nke abụọ: Pọl mere ka amamihe mmadụ bụrụ ihe nzuzu ma e jiri ya tụnyere amamihe Chineke. Ọ na-akọwapụta na Chineke họọrọ ihe a na-ewere dị ka ihe nzuzu site n’ụkpụrụ ụwa iji mee ndị na-eche na ha maara ihe ihere (1 Ndị Kọrint 1:18-20). Ozi nke Kraịst akpọgidere n’obe nwere ike ịdị ka ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe nzuzu nye ụfọdụ, mana ọ bụ ike na amamihe Chineke maka nzọpụta (1 Ndị Kọrint 1:23-24). Pọl kwusiri ike na ọ bụghị site na ọgụgụ isi ma ọ bụ nkwuwa okwu nke mmadụ kama site n'okwukwe n'àjà Kraịst ka ndị kwere ekwe na-enweta nzọpụta.

Paragraf nke 3: E ji ihe ncheta mechie isiakwụkwọ ahụ na ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ihe ma ọ bụ ndị a ma ama bụ́ ndị Chineke kpọrọ. Kama, ọ họọrọ ndị obodo na-ewere dị ka ndị na-adịghị ike na ndị dị umeala n’obi ime ka ndị dị ike gbagwojuo ha anya (1 Ndị Kọrịnt 26-29). Nke a na-eje ozi dị ka ihe ncheta na ịnya isi ka e kwesịrị ime naanị n’ime Onye-nwe n’ihi na ọ bụ ya na-enye ezi omume, ido nsọ na mgbapụta (1 Ndị-Kọ 30-31). N'ikpeazụ, otuto niile bụ nke naanị Chineke.

Na nchịkọta, Isi nke mbụ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu maka nkewa na nkewa dị n’ime ọgbakọ ndị Kọrint. Pọl kwusiri ike mkpa ịdị n'otu dị n'ime Kraịst ma jụ amamihe mmadụ iji kwado amamihe Chineke. Ọ na-akọwapụta ozi nke Kraịst akpọgidere n'obe dị ka ike na amamihe nke Chineke maka nzọpụta. Pọl na-echetara ndị kwere ekwe na Chineke na-ahọrọ ndị a na-ewere dị ka ndị na-adịghị ike imenye ndị siri ike ihere, n'ihi ya, ọ bụ naanị Onyenwe anyị ka e kwesịrị isi na-anya isi niile. Isiakwụkwọ a na-emesi isiokwu ndị dị n'ịdị n'otu, ịdị umeala n'obi, na ịdabere n'amamihe Chineke pụta ìhè kama ịbụ ụkpụrụ nke ụwa.

1 Ndị Kọrint 1:1 Pọl, onye akpọrọ ịbụ onyeozi Jisọs Kraịst site nʼọchịchọ Chineke, na Sostenis nwanne anyị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl bụ onyeozi Jizọs Kraịst, onye a kpọrọ ka o jee ozi site n’uche nke Chineke, ya na Sọstenis dị ka nwanne ya n’okwukwe.

1. Ike nke ịgbaso uche Chineke

2. Añụrị nke iso ụmụnna na ụmụnna nwanyị na-eje ozi n’okwukwe

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Matiu 6:33 – Ma buru uzọ chọ ala-eze-Ya na ezi omume-Ya, agēnye kwa unu ihe ndia nile.

1 Ndị Kọrint 1:2 Edegara nzukọ Chineke nke dị na Kọrint akwụkwọ ozi, bụ ndị edoro nsọ nʼime Kraịst Jisọs, ndị akpọrọ ịbụ ndị nsọ, na ndị nile na-akpọku aha Jisọs Kraịst Onyenwe anyị nʼebe nile, ma nke ha ma anyị.

Pọl na-ede akwụkwọ ozi nye ọgbakọ dị na Kọrịnt, nke mejupụtara ndị ahụ edoro nsọ n’ime Jizọs Kraịst, ndị a kpọkwara ịbụ ndị nsọ, na ndị na-akpọku aha Jizọs Kraịst n’ebe niile.

1. Ike nke ido nsọ: Otu esi edobe Chineke iche

2. Ịmụta ịkpọku aha Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 8:29-30 - "N'ihi na ndị Chineke buru ụzọ mara, O nyekwara aka n'aka ka ha yie oyiyi Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. a kpọrọ ya, ọ gukwara ndị ezi omume n'onye ezi omume;

2. Jọn 10:30 - "Mụ onwe m na Nna m bụ otu."

1 Ndị Kọrint 1:3 Amara dịrị unu na udo nke sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Pọl nēzigara ndi Kọrint ekele amara na udo sitere n'aka Chineke na Jisus.

1. Amara Chineke: Onyinye Udo

2. Ịbịaruo Chineke nso Site n'aka Jizọs

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jọn 14:27 – Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu; ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

1 Ndị Kọrint 1:4 Ana m ekele Chineke m mgbe nile nʼihi unu, nʼihi amara nke Chineke nke e nyere unu site nʼaka Jisus Kraịst;

Ana m ekele Chineke maka amara Ya nyere ndị Kọrịnt site na Jizọs Kraịst.

1. Amara nke Chineke: Otu esi enweta ma kesaa onyinye Chineke.

2. Jizọs Kraịst: Isi Iyi nke Ndụ na Ọṅụ.

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 5:1-2 - Ya mere, ebe aguru ayi na ndi ezi omume site n'okwukwe, ayi nwere udo n'ebe Chineke nọ site n'Onye-nwe-ayi Jisus Kraist: Onye-ayi site-kwa-ra n'okwukwe abanye n'amara a nke ayi nēguzo nime ya.

1 Ndị Kọrint 1:5 na nʼihe niile ka e mere unu ọgaranya site nʼaka Ya, nʼokwu ọnụ nile na nʼọmụma nile;

N’ime Kraịst, a gọziri ndị kwere ekwe site n’ihe ọmụma na ikike ikwukọrịta ozi nke ọma.

1. Ike nke Okwu ahụ: Otu Kraịst si eme ka anyị nwee amamihe na nkwuwa okwu

2. Ngọzi nke Mkpakọrịta: Ka Kraịst si eme ka anyị baa ọgaranya site n'ịdị n'otu

1. Ndị Kọlọsi 3:16 “Ka okwu Kraịst biri n'ime unu nke ukwuu, na-ezirịtakwa ibe unu ndụmọdụ n'amamihe niile.

2. Ndị Efesọs 4: 15-16 "Kama, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ ọ bụla n'ime onye ahụ bụ isi, n'ime Kraịst, onye sitere na ya ahụ dum, jikọtara ya ma jikọta ya site na nkwonkwo ọ bụla. a kwadebere ya, mgbe akụkụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ahụ na-eto eto ka o wee na-ewuli onwe ya elu n'ịhụnanya."

1 Ndị Kọrint 1:6 Ọbụlagodi dịka e meworo ka ọgbụgba-ama nke Kraịst guzosie ike nʼime unu.

A kwadoro ọgbụgba-ama nke Kraịst na ndị Kọrint.

1. Ike nke Nkwenye: Olee otú àmà Chineke banyere Kraịst pụrụ isi mee ka okwukwe anyị sikwuo ike.

2. Otu esi eto n’okwukwe: Nkwenye nke ọgbụgba-ama nke Kraịst na ndị Kọrint

1. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi: n'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa, kama ka ewe site n’aka ya zọpụta ụwa.”

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraịst."

1Kọ 1:7 ka unu we ghara idi n'azu n'ọbughi onyinye; nēchere ọbibia nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist:

Pọl na-agba ndị Kọrịnt ume ka ha ghara ịbụ ndị na-enweghị onyinye ime mmụọ ọ bụla ka ha na-echere ọbịbịa nke Jizọs Kraịst.

1. "Ichere n'Atụmatụ: N'ịbụ ndị Jikere Maka Ọbịbịa nke Onyenwe Anyị Jizọs Kraịst"

2. "Enwere onyinye maka ebumnuche: iji onyinye ime mmụọ anyị na-echere ọbịbịa nke Onyenwe anyị"

1. Ndị Rom 8:19 N'ihi na nchekwube nke ihe e kere eke na-echere mkpughe nke ụmụ Chineke.

2. Ndị Kọlọsi 3:1-4 Ya mere, ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Na-atụkwasịnụ obi n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'ụwa. N'ihi na unu anwuwo, ma ndu-unu ezonariwo ya na Kraist nime Chineke. Mgbe Kraịst, onye bụ ndụ anyị, ga-apụta, mgbe ahụ ka unu na ya ga-apụtakwa n'ebube.

1 Ndị Kọrint 1:8 Onye gēme kwa ka unu guzosie ike rue ọgwugwu ihe nile, ka unu we buru ndi zuru okè n'ubọchi nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịbụ ndị na-enweghị ntụpọ n'ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1: Ka ayi we buru ndi zuru okè n'ubọchi Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, ayi aghaghi iguzosi ike n'ezi-okwu, nārara kwa Ya nye.

2: Anyị ga-agbalịsi ike ibi ndụ kwesịrị ịbụ ndị zuru okè n'ụbọchị nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1: Matiu 5:48 - "Ya mere, zuo oke, dika Nna-unu Nke bi n'elu-igwe zuru okè."

2: Ndị Efesọs 5:27 - "Ka o we chee ya nye onwe ya ọgbakọ dị ebube, nke na-enweghị ntụpọ, ma ọ bụ nhịhịa, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị otú ahụ; kama ka o wee dị nsọ na nke enweghị mmerụ."

1 Ndị Kọrint 1:9 Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye sitere nʼaka ya kpọkuo unu na nnwekọ nke Ọkpara ya Jisọs Kraịst Onyenwe anyị.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha ghọta ikwesị ntụkwasị obi Chineke na ịnọgide na-enwe mmekọrịta ha na Jisọs Kraịst.

1. "Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Ịghọta na Ịghọta Ịhụnanya nke Na-enweghị Mmasị nke Chineke"

2. "Ibi ndụ na Jesus: Ịdị Ka Ya"

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 13:34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.

1 Ndị Kọrint 1:10 Ma a na m arịọ unu, ụmụnna m, n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu niile na-ekwu otu ihe, ka nkewa gharakwa ịdị n’etiti unu; ma ka unu jikọta ọnụ n’ụzọ zuru oke n’otu uche ahụ na n’otu echiche ahụ.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha dịrị n’otu n’okwukwe ha, na-ekwu otu ihe na enweghị nkewa n’etiti ha.

1. Ịdị n’otu n’ime Nzukọ-nsọ: Ike Mmekọrịta

2. Ịgbaso Ndụmọdụ Pọl: Idobe Nzukọ-nsọ

1. Ndị Efesọs 4:1-6 – Ịdị n’otu n’ime Nzukọ-nsọ

2. Ndị Filipaị 2:2-4 – Ịdị umeala n’obi na ịdị n’otu n’ime Nzukọ-nsọ

1 Ndị Kọrint 1:11 Nʼihi na ụmụnna m, ndị ụlọ Kloe egosiwo m na esemokwu dị nʼetiti unu.

Pọl dọrọ aka ná ntị banyere esemokwu n’etiti ọgbakọ ndị Kọrint.

1. Ihe ize ndụ nke Ịdị n'Otu: Ka Esemokwu si emebi Ụka

2. Ike nke ịdị n'otu: Otu Ụka si rite uru na ịdị n'otu

1. Ndị Efesọs 4:1-3 - Ya mere Mu onwem, onye mkpọrọ nke Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu jegharia n'ikwesi n'ọku nke akpọrọ unu, n'idi-ume-n'obi nile na idi-nwayọ nile, n'ogologo-ntachi-obi, nēwere ihu-n'anya nānagide ibe-unu; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ndị Rom 12:5 - Ya mere, anyị, ebe ọ bụ na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu akụkụ ahụ ibe ya.

1 Ndị Kọrint 1:12 Ma nka ka m'nēkwu, na onye ọ bula n'etiti unu nāsi, Mu onwem bu nke Pọl; mu onwem bu kwa nke Apọlos; mu onwem bu kwa nke Sifas; na mụ onwe m nke Kraịst.

Pọl chetaara ọgbakọ dị na Kọrịnt na ha ekwesịghị ikewa ekewa ma kweta na ha niile bụ nke Kraịst.

1. Ịdị n’otu n’ime Nzukọ-nsọ: Icheta Anyị nile bụ nke Kraịst

2. Nkewa imeri: Ịdị n'otu n'ime Kraịst

1. Jọn 17:20-23 - Jizọs na-ekpegara Nna ya ekpere ka ndị niile kwere ekwe bụrụ otu

2. Ndị Filipaị 2:1-11 - Ndụmọdụ Pọl ka ha dịrị n'otu na ịdị umeala n'obi n'anụ ahụ nke Kraịst.

1 Ndị Kọrint 1:13 Kraịst ọ̀ na-ekewa? a kpọgidere Pọl n'obe n'ihi unu? ma-ọbu ọ̀ bu n'aha Pọl ka emere unu baptism?

Pọl jụrụ ndị Kọrịnt ma ọ bụrụ na o kewara ha, ebe ọ bụ na Kraịst ekewaghị ha. Ọ na-ajụkwa ma a kpọgidere ya n’obe maka ha, ka ọ̀ bụ na e mere ha baptizim n’aha ya.

1. Ịdị n’otu n’ime Kraịst: Ihe ize ndụ nke Nkewa

2. Ike nke Baptizim: Ihe ịrịba ama nke nraranye anyị nye Kraịst

1. Jọn 17:20-21 - Jizọs na-ekpe ekpere ka ndị niile kwere ekwe bụrụ otu, dị ka ya na Nna bụ otu.

2. Ndị Kọlọsi 2:12 - Baptizim bụ ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu anyị na Kraịst na ọnwụ Ya n'obe.

1 Ndị Kọrint 1:14 Ana m ekele Chineke na ọ dịghị onye ọ bụla nʼime unu ka m mere baptizim, ma e wezụga Krispọs na Gaiọs;

Ebe ahụ kwuru na obi dị Pọl ụtọ na ọ bụ naanị Krispọs na Gaịọs ka o mere baptizim.

1. Ike Ekele: Igosi Obi ekele maka Ihe Chineke Na-eme

2. Ihe Baptizim Pụtara: Ọrụ Ya na Ndụ Ndị Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 2:12, “E lìri unu na Ya na baptism, nime nke emere ka unu na Ya si n'ọnwu bilie site n'okwukwe n'ọlu Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie.

2. Matiu 28:19, “Gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.”

1Kọ 1:15 Ka onye ọ bụla ghara ịsị na emere m baptizim n’aha nke m.

Pọl gbachitere omume baptizim ya iji gbochie ndị ọzọ ịzọrọ na o meela baptizim n'aha nke ya.

1. Ike nke Ịgbachitere Okwukwe Gị: Ọmụmụ na 1 Ndị Kọrịnt 1:15

2. Mkpa Nchebe Onwe Onye n’Iso Ụzọ Kraịst: Ịghọta Omume Pọl na 1 Ndị Kọrịnt 1:15

1. Matiu 16:18 - "Ma a sị m gị, ị bụ Pita, na n'elu nkume a ka m ga-ewu nzukọ m, ọnụ ụzọ ámá nke hell agaghịkwa emeri ya."

2. 2 Timoti 1:7 - "N'ihi na Chineke nyere anyị mmụọ ọ bụghị egwu kama nke ike na ịhụnanya na njide onwe onye."

1 Ndị Kọrint 1:16 M’we me kwa ezinụlọ Stefanas baptism: ọzọ kwa, amataghm ma m’nwere onye ọzọ baptism.

Pọl mere ezinụlọ Stefanas baptizim, ọ maghịkwa ma ò ọ na    me             mmi                                                                                                                          mu muru ulo Stefanas baptizim.

1. Mkpa baptism nke Ndị Kraịst na ọnọdụ ya n'ịgbasa ozi ọma.

2. Añụ nke ikere òkè na ndụ ọhụrụ nke baptizim na mgbanwe ọ na-eweta.

1. Ndị Rom 6:3-4 - Ị maghị na e mere anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka, dika emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

1 Ndị Kọrint 1:17 Nʼihi na Kraịst eziteghị m ime baptizim, kama izisa ozi ọma;

E nyere Pọl onyeozi ọrụ ikwusa ozi ọma, ọ bụghị ime baptizim, ka ike nke obe Kraịst ghara ibelata.

1. Ike Obe: Ihe Ọ Pụtara nye Anyị Taa

2. Ọrụ nke ikwusa ozi ọma: Ihe mere anyị ji kwesị ime ya

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraist adighi emem: n'ihi na ọ bu ike Chineke rue nzọputa diri onye ọ bula nke kwere; buru uzọ nye onye-Ju, ma kwa onye-Grik.

2. Matiu 28:19 – Ya mere ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ.

1 Ndị Kọrint 1:18 Nʼihi na nkwusa nke obe bụụrụ ndị na-ala nʼiyi ihe nzuzu; ma nye anyị ndị a na-azọpụta, ọ bụ ike nke Chineke.

Nkwusa nke obe bụ ike sitere na Chineke nke na-eweta nzọpụta nye ndị kwere ekwe na ihe nzuzu nye ndị jụrụ ya.

1. Ike Obe: Ihe mere anyi ji kwere

2. Nzuzu ma ọ bụ okwukwe: Ịhọrọ ịnara obe

1. Ndị Hibru 12: 2, "Na-ele anya Jizọs, Onye-isi na onye mezuru okwukwe anyị, onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅụ e debere ya n'ihu ya, na-eleda ihere anya ma nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke. "

2. Jọn 3:16, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

1 Kọrint 1:19 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, M'gātupu amam-ihe nke ndi mara ihe, M'gēme kwa ka nghọta nke ndi mara ihe ghara idi irè.

Na 1 Ndị Kọrịnt 1:19, Pọl kwuru na a ga-ebibi amamihe na nghọta nke ndị maara ihe, ebe ike Chineke ga-adịgide.

1. "Ike nke Okwu Chineke" - Inyocha ka Chineke si eji Okwu ya wedata amamihe nke ndị maara ihe ma gosipụta ike ya.

2. “Ọchịchị Chineke na Ịdị umeala n’obi Anyị” - Inyocha otú ọbụbụeze Chineke si emeri amamihe na nghọta mmadụ, na otú anyị kwesịrị isi jiri obi umeala meghachi omume.

1. Job 12:13 - "N'ebe ọ nọ ka amamihe na ike dị; O nwere ndụmọdụ na nghọta."

2. Ilu 16:25 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

1 Ndị Kọrint 1:20 Olee ebe ndị maara ihe nọ? òle ebe onye ode-akwukwọ nọ? òle ebe onye nāgu uwa nka nọ? Chineke, ọ̀ bughi amamihe nke uwa nka ka Chineke meworo ka ọ ghọ onye-nzuzu?

Amamihe nke uwa bu ihe-nzuzu n'anya Chineke.

1: Anyị ekwesịghị ịdabere n'amamihe nke ụwa, kama tụkwasị obi n'amamihe nke Chineke.

2: Anyị ekwesịghị iji amamihe nke anyị na-anya isi, kama weda onwe anyị ala n'ihu Chineke.

1: Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2: Jemes 1:5 - Ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi-ata kwa uta; agēnye kwa ya.

1 Ndị Kọrint 1:21 Nʼihi na nʼamamihe nke Chineke ụwa ejighi amamihe mara Chineke, ọ dị Chineke mma site nʼihe-nzuzu nke ikwusa ozi ọma ịzọpụta ndị kwere ekwe.

Ụwa enweghị ike ịmata Chineke site n’amamihe nke ya, n’ihi ya, Chineke họọrọ ịzọpụta ndị kweere site n’ihe nzuzu nke ikwusa ozi ọma.

1. Ike nke ikwusa ozi nzoputa

2. Nzuzu nke nghọta mmadu

1. Ndi Efesos 3:9-10 - na ime ka madu nile hu ihe bu nnwekọ ihe-omimi ahu, nke ezonariworo site na nmalite nke uwa nime Chineke, Onye kere ihe nile site na Jisus Kraist;

2. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha? dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma nke udo si ma nma nke-uku!

1 Ndị Kọrint 1:22 Nʼihi na ndị Juu chọrọ ihe ịrịba ama, ma ndị Grik na-achọ amamihe.

Ntụgharị Ndị Juu na-atụ anya ihe ịrịba ama dị ka ihe àmà nke ike Chineke, ebe ndị Grik na-achọ amamihe iji ghọta ike Chineke.

1. Ihe ịrịba ama nke ike Chineke: Inyocha ihe ndị Juu tụrụ anya ihe ịrịba ama.

2. Amamihe Chineke: Ịghọta Ịghọta Ọchịchọ Ndị Gris Na-achọ Nghọta.

1. Aisaia 11:2-3 - Mọ nke Jehova gādakwasi ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

2. Abụ Ọma 19:7-9 - Iwu Jehova zuru okè, na-atụgharị mkpụrụ obi: àmà nke Jehova na-ekwesị ntụkwasị obi, na-eme ka ndị na-enweghị uche mara ihe.

1 Ndị Kọrint 1:23 Ma anyị na-ekwusa Kraịst akpọgidere n'obe, bụrụ ihe ịsụ ngọngọ nye ndị Juu, bụrụkwa ihe nzuzu nye ndị Grik;

Pọl kwusara na nkpọgidere Jizọs n’obe bụ ihe ịsụ ngọngọ nye ndị Juu na ihe nzuzu nye ndị Grik.

1. Ike Obe: Ka Mkpọgidere Jizọs n’obe si agbapụta anyị

2. Ihe mgbagwoju anya nke obe: ka mkpọgidere Jizọs n'obe si agbagwoju anya ma na-atọhapụ anyị.

1. Ndị Galetia 6:14 – Ma Chineke ekwela ka m'nya isi ma-ọbughi n'obe nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye esitere na ya kpọgidere uwa n'obe nyem, ma mu onwem n'ebe uwa nọ.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị, echichi ya n'ihi ajọ omume anyị; Ahuhu ahuhu nke udo-ayi dikwasi Ya, Site kwa n'ihe-otiti-Ya ka emere ayi di ike.

1 Ndị Kọrint 1:24 Ma nye ndị akpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraịst ike nke Chineke na amamihe nke Chineke.

Kraịst bụ ike na amamihe nke Chineke maka ndị niile a kpọrọ.

1: Tukwasi obi na ike nke Kraist

2: Nabata amamihe nke Kraịst

1: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme ka m dị ike

2: Ilu 3:19 - Jehova ji amamihe tọọ ntọala ụwa; N'uche ka O meworo ka elu-igwe guzosie ike.

1Kọ 1:25 N'ihi na ihe-nzuzu nke Chineke mara ihe kari madu; adịghị ike nke Chineke dịkwa ike karịa mmadụ.

Amamihe Chineke karịrị amamihe mmadụ ọ bụla na ike ya karịrị ike mmadụ niile.

1. Ike nke nzuzu Chineke

2. Ike nke adịghị ike Chineke

1. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2. Job 42:2 - "Amaara m na I nwere ike ime ihe niile, nakwa na ọ dịghị nzube gị nke a pụrụ imebi."

1 Ndị Kọrint 1:26 Nʼihi na unu na-ahụ ọkpụkpọ unu, ụmụnna, na ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ihe dị ka anụ ahụ́ si dị, ọ bụghị ọtụtụ ndị dike, ọ bụghịkwa ọtụtụ ndị amara aha ha ka a na-akpọ.

Pọl onyeozi na-akụziri ndị Kọrịnt na Chineke adịghị akpọ ndị maara ihe, ndị dike ma ọ bụ ndị a ma ama.

1. Chineke Anaghị ahọrọ nke Ụwa - Ịchọgharị ihe mere Chineke adịghị akpọ ndị maara ihe, ndị dike, ma ọ bụ ndị mara mma.

2. Ike nke ndị na-adịghị ike - Inyocha ike nke ndị ụwa na-ele anya dị ka ndị na-adịghị ike.

1. Jemes 2:5 – “Nụrụnụ, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị ogbenye n’ụwa ka ha bụrụ ọgaranya n’okwukwe na ndị nketa nke alaeze, nke o kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n’anya?”

2. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, echiche m dịkwa elu karịa echiche unu.”

1 Ndị Kọrint 1:27 Ma Chineke ahọrọwo ihe nzuzu nke ụwa ka ihere mee ndị maara ihe; ma Chineke ahọrọwo ihe ndị na-adịghị ike nke ụwa ka ihere mee ihe ndị dị ike;

Chineke na-ahọrọ nke kacha nta nwere ike imeri ndị dị ike.

1. Chineke nwere atụmatụ maka ndị na-adịghị ike na ndị nzuzu.

2. Chineke na-arụ ọrụ site n'aka ndị a na-atụghị anya ya.

1. Aisaia 41:8-10 - “Ma gi onwe-gi, Israel, orùm, Jekob, onye M'rọputara, nkpuru Abraham, eyìm; gi onye M'weputara site na nsọtu uwa, si kwa na nsọtu nile nke uwa kpọ òkù, si gi, Orùm ka i bu, arọputawom gi, gharakwam iju gi; atula egwu, n'ihi na anọmyere gi, atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Luk 1:46-49 – Meri we si, Nkpuru-obim nēto Onye-nwe-ayi, Mọm nāṅuri kwa nime Chineke Onye-nzọputam: n'ihi na O lekwasiwo obi-ume-ala nke orù-Ya anya. N’ihi na lee, site ugbu a gaa n’ihu ọgbọ nile ga-akpọ m onye agọziri agọzi; n’ihi na onye dị ike emewo m ihe ukwu, ma aha ya dị nsọ.’”

1 Ndị Kọrint 1:28 Ma ihe ndị na-abaghị n’ihe nke ụwa na ihe ndị a na-eleda anya ka Chineke họọrọ, e, na ihe ndị na-adịghị adị, ime ka ihe ndị dị adị ghara ịdị irè.

Chineke ahọrọla ndị dị umeala n'obi na ndị na-abaghị uru iweda ndị dị ike na ndị a na-akwanyere ùgwù.

1. Chineke na-ahọrọ ndi na-adighi ike ka o wedata ike

2. Ike nke ịdị umeala n'obi n'elu mpako

1. Jemes 4:6-10 - Chineke na-emegide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

2. Zekaraia 4:6 - Ọ bughi n'ike ma-ọbu n'ike, kama site na Mọm, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri.

1Kọ 1:29 ka anụ ahụ́ ọ bụla ghara ịnya isi n’ihu ya.

ngafe:

Pọl dere na 1Kọ 1:29 ka onye ọ bụla ghara ịnya isi n’ihu Chineke. Ọ na-echetara anyị na a na-agụ anyị n'onye ezi omume site n'amara site n'okwukwe nakwa na ọ bụ onyinye Chineke.

Pọl na-akụzi na ọ dịghị onye kwesịrị ịnya isi n'ihe ndị ọ rụzuru n'ihu Chineke, dịka a site n'amara na okwukwe agụ ya n'onye ezi omume bụ onyinye sitere n'aka Chineke.

1. "Onyinye nke amara: izi ezi site na okwukwe"

2. "Nganga na Ịdị umeala n'obi n'ihu Chineke"

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2. Jemes 4:6 - "Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

1 Ndị Kọrint 1:30 Ma unu onwe-unu sitere na Ya nime Kraist Jisus, Onye emere ayi amam-ihe nke sitere na Chineke nye ayi, na ezi omume, na ido-nsọ, na nb͕aputa;

Anyị nọ na Kraịst Jizọs, onye Chineke mere ka ọ bụrụ amamihe anyị, ezi omume, ido nsọ, na mgbapụta.

1. Ịghọta ike nke mgbapụta Kraịst

2. Ịmara amamihe Chineke na ndụ anyị

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nmehie, dika àkù nke amara Chineke si di.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya.

1 Ndị Kọrint 1:31 ka, dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Onye na-anya isi, ya nya isi n'Onye-nwe-ayi.

Anyị kwesịrị inye Chineke otuto karịa onwe anyị.

1. Nganga bu nmehie; obi umeala bụ ụzọ Jehova.

2. Jehova bụ isi iyi na nsọpụrụ, ọ bụghị onwe anyị.

1. Ilu 16:18: Npako na-aga n'iru nbibi, Mọ npako nāga kwa n'iru ndakpọ.

2. Ndị Rom 12:3: N'ihi na site n'amara ahu nke enyerem, asim onye ọ bula n'etiti unu ka ọ ghara iche echiche banyere onwe-ya kari ka o kwesiri iche, kama ka o were ezi uche nēchè, onye ọ bula dika ọtùtù okwukwe nke Chineke nwere si di. ekenyere.

1 Ndị Kọrint 2 bụ isi nke abụọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gara n’ihu na-agwa ọgbakọ ndị Kọrint okwu, na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịdabere n’amamihe Chineke karịa amamihe na nghọta mmadụ.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịkweta na mgbe mbụ ya bịara Kọrịnt, na ya adabereghị n’okwu ndị na-eru n’obi ma ọ bụ amamihe mmadụ n’ime nkwusa ya. Kama, o lekwasịrị anya n’ịkpọsa Kraịst akpọgidere n’obe site n’igosipụta ike nke Mmụọ Nsọ (1 Ndị Kọrint 2:1–5). Ọ na-akọwa na amamihe Chineke na-ekpughe site na Mụọ Ya, nke karịrị nghọta mmadụ (1 Ndị-Kọ 2:6-10). Mụọ Nsọ na-enyere ndị kwere ekwe aka ịghọta na ịghọta eziokwu nke mmụọ n’ihi na ha anatawo Mụọ ahụ nke sitere na Chineke (1 Ndị-Kọ 2:12).

Paragraf nke abụọ: Pọl ji nghọta ime mmụọ tụnyere amamihe nke ụwa. Ọ na-akọwa na ndị tozuru okè na ime mmụọ nwere ike ịghọta ma kpee ihe niile n'ihi na ha nwere uche nke Kraịst (1 Ndị Kọrịnt 2:15-16). Otú ọ dị, ndị na-adabere nanị n'amamihe nke mmadụ enweghị ike ịghọta ma ọ bụ nabata eziokwu nke mmụọ n'ihi na a na-aghọta ha na mmụọ (1 Ndị Kọrint 2:14). Pọl na-ekwusi ike na ezi ọmụma-ihe na nghọta sitere na mkpughe nke Chineke site na Mụọ Ya.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ncheta na mgbe Pọl kwusara ozi ọma n’etiti ndị Kọrint, o jighị okwu ndị dị elu ma ọ bụ nkwuwa okwu na-ekweta mee ihe kama ọ dabere n’igosipụta ike Chineke ka okwukwe ha wee dabere n’ebe nanị ya nọ (1 Ndị Kọrint 2:4-5). Ọ na-agba ha ume ka ha ghọta na okwukwe ha adabereghị n’amamihe mmadụ kama ọ bụ n’ike Chineke. Site n’ime otú ahụ, olileanya ha ga-adabere n’ebe Chineke nọ kama ịbụ nanị n’ọnụ mmadụ ma ọ bụ n’echiche nkịtị.

Na nchịkọta, Isi nke abụọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-eme ka ọdịiche dị n'etiti amamihe ụwa na nghọta ime mmụọ pụta ìhè. Pọl kwusiri ike na ọ dabeere n'ịkpọsa Kraịst a kpọgidere n'obe site n'igosipụta ike Chineke kama iji okwu ndị na-eru n'obi ma ọ bụ amamihe mmadụ mee ihe. Ọ kọwara na ezi nghọta na nghọta sitere na Mụọ Nsọ, onye na-ekpughe amamihe Chineke nye ndị kwere ekwe. Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha dabere n'ike Chineke kama ịdabere n'amamihe mmadụ, na-aghọta na a na-aghọta eziokwu ime mmụọ. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịdabere na mkpughe Chineke na ọrụ nke mmụọ ya karịa ịdabere naanị na ọgụgụ isi mmadụ ma ọ bụ nkwuwa okwu na-eme ka mmadụ kwenye.

1 Ndị Kọrint 2:1 Ma mụ onwe m, ụmụnna m, mgbe m bịakwutere unu, ejighị m ịdị ukwuu nke ikwu okwu ma ọ bụ amamihe bịa, na-ezi unu àmà nke Chineke.

Pọl mesiri ike mkpa ọ dị ịghara ịdabere n'okwu ndị na-akpali akpali mgbe ọ na-ekwusa ozi ọma.

1. A na Ndị Filipaị 2:3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

2. A na 1 Pita 3:15 - Ma n'ime obi unu na-asọpụrụ Kraịst Onyenwe anyị dị ka ndị dị nsọ, na-adị njikere mgbe niile ịgbachitere onye ọ bụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya ahụ dị n'ime unu; ma jiri nwayọọ na nkwanye ùgwù mee ya.

1. Matiu 10:19-20 - Mgbe ha na-enyefe unu, unu echegbula onwe unu otú unu ga-esi ekwu okwu ma ọ bụ ihe unu ga-ekwu, n’ihi na a ga-enye unu ihe unu ga-ekwu n’oge awa ahụ. N'ihi na ọ bughi unu onwe-unu nēkwu, kama ọ bu Mọ nke Nna-unu nēkwu okwu site n'ọnu-unu.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

1 Ndị Kọrint 2:2 Nʼihi na ekpebiri m na m gaghị ama ihe ọ bụla nʼetiti unu ma e wezụga Jizọs Kraịst, na onye ahụ akpọgidere nʼobe.

Pọl kpebiri izisa ozi Jizọs Kraịst na mkpọgidere n’obe ya nye ndị Kọrint.

1. Ike Obe: Ịghọta ihe Ọnwụ Jizọs pụtara

2. Gịnị ka iso Jizọs pụtara?

1. Ndị Galetia 2:20 - akpọgidere m n'obe na Kraịst: ma m dị ndụ; ma ọ bughi Mu onwem, kama Kraist nādi ndu nimem: ma ndu ahu nke Mu onwem nēbi ub͕u a n'anu-aru ka m'di ndu site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, Onye hurum n'anya, nye kwa Onwe-ya nye n'ihim.

2. Mak 8:34-35 – Ma mb͕e Ọ kpọ-kwa-ra ìgwè madu nile ka ha biakute Ya, Ya na ndi nēso uzọ-Ya, Ọ si kwa ha, Onye ọ bula nke nāchọ isom, ya ju onwe-ya, buru kwa obe-Ya, sorom. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gētufu ya; ma onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m na ozi-ọma, onye ahụ ga-azọpụta ya.

1 Ndị Kọrint 2:3 Ma mụ na unu nọ nʼadịghị ike na nʼegwu na nʼoké ịma jijiji.

Pọl na-ekwu maka ozi nke ya n’etiti ndị Kọrint, na-ekwupụta ịdị umeala n’obi ya na ịdabere n’ike nke Chineke.

1. Ịdị umeala n’obi n’Ozizi: Ihe atụ Pọl

2. Ịtụkwasị obi n'ike Chineke n'adịghị ike

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume.

2. 1 Pita 5:5-7 - Werenụ obi umeala yikwasị onwe unu uwe, unu niile, n'ihi na Chineke na-emegide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n'obi amara.

1 Ndị Kọrint 2:4 Ma okwu m na ozi ọma m abụghị nʼokwu ire ụtọ nke amamihe mmadụ, kama nʼigosipụta mmụọ nsọ na nke ike.

Pọl ji ike nke Mmụọ Nsọ kwusaa ozi ọma, ọ bụghị ịdabere n'okwu na-eru n'obi nke ụmụ mmadụ.

1. Ike Mmụọ: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịtụkwasị Chineke Obi, Ọ bụghị Mmadụ

2. Mkpọsa Ozi Ọma: Otu Anyị Pụrụ Ịgbasa Okwu Chineke

1. Ndị Efesọs 5:18-20 - "Unu ekwe-kwa-la ka manya-vine ṅubiga manya ókè, kama juputa na Mọ Nsọ; Na-ekele Chineke bụ́ Nna ekele mgbe niile maka ihe niile n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”

2. Ọrụ 2: 4 - "Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ, malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ikwu okwu."

1 Ndị Kọrint 2:5 ka okwukwe unu ghara iguzo nʼamamihe mmadụ, kama nʼike nke Chineke.

Pọl onyeozi gbara Ndị Kraịst ume ka ha dabere n'ike Chineke kama ịdabere n'amamihe nke ụmụ mmadụ.

1. Ike nke Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Obi n’Ike Chineke

2. Amamihe nke Mmadụ: Otu esi emeju afọ

1. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Matiu 6:25-34 - Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi. Ọ̀ bughi ndu kariri nri, aru bughi kwa uwe-oyiyi? Lenu anu-ufe nke elu-igwe; ha adịghị akụ mkpụrụ, ha adịghịkwa ewe ihe ubi, ha adịghịkwa akpakọba ihe n’ọba, ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị oké ọnụ ahịa karịa ha? Ọ̀ di onye ọ bula n'etiti unu nwere ike itukwasi otù awa na ndu-gi?

1 Ndị Kọrint 2:6 Otú ọ dị, anyị na-ekwu amamihe n'etiti ndị zuru okè: ma ọ bụghị amamihe nke ụwa a, ma ọ bụ nke ndị isi nke ụwa nke a na-ala n'iyi.

Pọl na-akụziri ndị Kọrịnt na amamihe Chineke na amamihe nke ụwa na ndị ọchịchị ya abụghị otu.

1. Amamihe Chineke Kariri Amamihe nke Ụwa

2. Jụ amamihe mmadụ ma nabata amamihe Chineke

1. Jemes 3:17-18 Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu, na-enweghị ihu abụọ.

2. Ilu 21:30 Ọ dịghị amamihe ma ọ bụ nghọta ma ọ bụ ndụmọdụ imegide Jehova.

1 Ndị Kọrint 2:7 Ma anyị na-ekwu amamihe nke Chineke nʼihe omimi, bụ amamihe nke zoro ezo, nke Chineke doziri nʼihu ụwa maka otuto anyị.

Pọl na-ekwu maka amamihe zoro ezo nke Chineke doziri n'ihu ụwa maka otuto nke mmadụ.

1. Imeghe amamihe Chineke zoro ezo

2. Ịghọta ihe omimi nke amamihe Chineke

1. Ndi Efesos 3:8-10 - Mu onwem, bú onye di ntà kari onye ntà n'etiti ndi nsọ nile, ka enyere amara nka, ka m'we kwusa n'etiti ndi mba ọzọ àkù nke Kraist nke anāchọputa;

2. Ilu 2:1-6 - Ọ bụrụ na ị na-etiku ihe ọmụma, we welie olu-gi elu inwe nghọta;

1 Ndị Kọrint 2:8 Ọ dịghị onye ọ bụla nʼime ndị isi ụwa nke a maara: nʼihi na ọ bụrụ na ha maara ya, ha agaraghị akpọgide Onyenwe ebube ahụ nʼobe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na mkpọgidere Jizọs n’obe abụghị ihe ndị ndú ụwa maara, n’ihi na ha agaraghị ekwe ka o mee ma a sị na ha maara.

1. Atụmatụ Chineke Kari Nghọta Anyị—Ndị Rom 11:33-36

2. Ike nke Ịhụnanya Jizọs - Jọn 3: 16-17

1. Aịzaya 53:1-5

2. 1 Pita 2:21-25

1 Ndị Kọrint 2:9 Ma dị ka e deworo ya n’akwụkwọ nsọ, sị, “Anya ahụbeghị, ntị anụghị, ọ bụghịkwa n’ime obi mmadụ, ihe Chineke doziri ndị hụrụ ya n’anya.

Chineke akwadola ndị hụrụ ya n’anya ihe dị ịtụnanya nke a na-apụghị ichetụ n’echiche.

1. Ihụnanya Chineke nke na-enweghị atụ: Inyocha omimi nke onyinye Chineke nyere ndị hụrụ ya n'anya.

2. Ewezuga echiche efu: ngozi Chineke a na-ahughi anya diri ndi na-eso ya

1. Ndị Rom 8:28–29: Ayi ma-kwa-ra na ihe nile nālukọ ọlu imere ndi huru Chineke n'anya ezi ihe, bú ndi akpọrọri dika nzube-Ya si di. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna.

2. Abuoma 84:11: N'ihi na Onye-nwe-ayi Chineke bu anyanwu na ọta: Jehova gēnye amara na nsọpuru: Ọ dighi ezi ihe Ọ gaghi-eb͕ochie ndi nēje ije n'izi-ezi.

1 Ndị Kọrint 2:10 Ma Chineke ekpughere anyị ha site na Mmụọ Ya: nʼihi na Mmụọ Nsọ na-enyocha ihe nile, e, ihe omimi nke Chineke.

Chineke ekpughere anyị eziokwu ime mmụọ site na Mụọ Nsọ, onye nwere ike inyocha ọbụna akụkụ miri emi nke ihe ọmụma Chineke.

1. Mmụọ Nsọ: Nduzi anyị maka eziokwu ime mmụọ

2. Omimi nke Ihe Ọmụma Chineke: Ihe Anyị Pụrụ Mụta n'Aka Mmụọ

1. Jọn 16:13 - "Otú ọ dị, mgbe ya, Mmụọ nke eziokwu, bịara, ọ ga-edu gị n'ime eziokwu niile."

2. Ndị Efesọs 3: 14-19 - "N'ihi nke a ka m ji gbuo ikpere n'ala nye Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye sitere na ya kpọ aha ezinụlọ dum n'eluigwe na n'ụwa, ka O nye unu, dịka àkù nke Ya si dị. otuto, ka e were ike dị ike site na mmụọ ya n’ime mmadụ, ka Kraịst wee biri n’ime obi unu site n’okwukwe; na ịdị omimi na ịdị elu? 봳 mara ihu-n'anya nke Kraist nke nāgabiga ihe-ọmuma; ka i we juputa n'uju nile nke Chineke.

1 Ndị Kọrint 2:11 Nʼihi na ònye mara ihe mmadụ bụ ma e wezụga mmụọ nke mmadụ nke dị nʼime ya? otú a ọ dighi onye ọ bula nāma ihe nile nke Chineke, ma-ọbughi Mọ nke Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekwu na ọ bụ nanị Mmụọ Chineke maara ihe nke Chineke na ọ dịghị mmadụ nwere ike ịmata ihe nke Chineke.

1. Anyị enweghị ike ịghọta omimi nke ihe ọmụma Chineke, ma anyị nwere ike ịtụkwasị obi na mmụọ nsọ Chineke iduzi anyị.

2. Naanị Mmụọ Chineke nwere ike ịghọta ihe nke Chineke n'ezie, yabụ anyị kwesịrị ịtụkwasị Ya obi.

gafere-

1. Jeremaia 17:9-10 - Obi di aghughọ kari ihe nile, o we jọrọ njọ nke-uku: ònye gāmara ya? Mu onwem, bú Jehova, nāchọ obi, m'nānwa akuru, ọbuná inye onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, na dika nkpuru nke omume-ya nile si di.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

1 Ndị Kọrint 2:12 Ugbu a anyị natara, ọ bụghị mmụọ nke ụwa, kama mmụọ nke sitere na Chineke; ka ayi we mara ihe nile nke Chineke nyere ayi n'efu.

Ndị kwere na Kraịst anatawo Mụọ nke Chineke, na-enye ha ohere ịghọta eziokwu Chineke nyere ha.

1. Ike nke Nghọta: Inwe ekele maka onyinye nke mmụọ nsọ

2. Ịnabata Ịhụnanya Chineke: Inweta Uru nke Mmụọ Chineke

1. Jọn 14:26 – Ma Onye-nkwuputa, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu.

2. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ndị mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

1 Ndị Kọrịnt 2:13 Ihe ndị a ka anyị na-ekwu, ọ bụghị n'okwu amamihe mmadụ na-akụzi, kama nke mmụọ nsọ na-akụzi; iji ihe ime mmụọ atụnyere ihe ime mmụọ.

Okwu nke Mmụọ Nsọ dị ike karịa amamihe mmadụ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ

2. Iji ihe ime mmụọ atụnyere nke mmụọ

1. Jọn 14:26 Ma Onye-nkasi-obi ahu, nke bu Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, Ọ gēzí unu ihe nile, we me ka unu cheta ihe nile, ihe M'gwaworo unu.

2. Ọrụ 1:8 Ma unu gānata ike, mb͕e Mọ Nsọ gādakwasi unu: unu gābu-kwa-ram àmà nime Jerusalem, na nime Judia nile, na nime Sameria, rue nsọtu uwa. .

1 Ndị Kọrint 2:14 Ma mmadụ nke anụ ahụ́ adịghị anabata ihe nke Mmụọ Nsọ: n’ihi na ha bụụrụ ya ihe-nzuzu;

Nwoke ahụ nke anụ ahụ́ enweghị ike ịghọta ihe nke Mmụọ Nsọ, ebe ọ bụ na ha na-egosi na ha bụ ndị nzuzu n’anya ya, a pụkwara ịghọta ya nanị n’ime mmụọ.

1. "Ibi ndụ na Mmụọ: Ịghọta ihe nke Chineke"

2. "Mmadụ eke na Ihe nke Mmụọ Nsọ"

1. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. 1 Jọn 4:1 – Ndi m'huru n'anya, unu ekwe-kwa-la mọ nile, kama nānwaputa mọ-mọ ma ha bu nke Chineke: n'ihi na ọtutu ndi-amuma ugha apuwo ba n'uwa.

1 Ndị Kọrint 2:15 Ma onye nke mmụọ na-ekpe ikpe ihe nile, ma ọ dịghị onye ọ bụla na-ekpe ya onwe ya ikpe.

Onye ọ bụla kwesịrị ịbụ onye mmụọ na-ekpe ikpe, ebe ọ bụ na onye mmụọ enweghị ike ikpe onye ọ bụla ikpe.

1. Anyị niile kwesịrị ka onye ime mmụọ kpee anyị ikpe, n’ihi na ọ bụ naanị mgbe ahụ ka anyị ga-esi ghọta onwe anyị nke ọma.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụ ndị mmụọ ka anyị wee nwee ike ikpe ndị ọzọ ikpe, ghara ikpe onwe anyị ikpe.

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Rom 8:1 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs.

1 Ndị Kọrint 2:16 N'ihi na ònye mara uche Onye-nwe-ayi, ka O we zí Ya ihe? Ma anyị nwere uche nke Kraịst.

Anyị nwere uche nke Kraịst, ma ọ dịghị onye ga-ama uche nke Onyenwe anyị.

1. Uche Kraịst: Ịchọta na Iso Uche Chineke Na Ndụ Anyị

2. Ịma Uche nke Onye-nwe: Idobe n’Atụmatụ Chineke

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Jeremaia 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

1 Ndị Kọrint 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu okwu banyere nkewa na ntozu okè n’ime ọgbakọ ndị Kọrint ma na-emesi ike mkpa ọ dị ito eto na ịdị n’otu nke mmụọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n'ịkpọ ndị Kọrint okwu dị ka ụmụ ọhụrụ n'ime Kraịst, na-enweghị ike ijikwa nri siri ike ma ka na-achọkwa mmiri ara ehi. Ọ na-egosipụta ndakpọ olileanya ya na e kewara ha ma na-akpa àgwà ka ndị ụwa nkịtị (1 Ndị Kọrint 3:1-4). Ọ na-akọwa na nkewa ha bụ ihe àmà na-egosi na ha etozughị okè, ebe ha na-ejikọta onwe ha na ndị ndú dị iche iche dị ka Pọl ma ọ bụ Apọlọs kama ịghọta na ndị ndú nile bụ ndị ohu na-arụ ọrụ maka alaeze Chineke (1 Ndị Kọrint 3: 5-9).

Paragraf nke abụọ: Pọl ji ihe owuwu ụlọ mee ihe atụ nke ihe o kwuru. Ọ kọwara na ya tọrọ ntọala dị ka onye na-ewu ụlọ nke maara ihe, nke bụ́ Jizọs Kraịst. Ndị ọzọ pụrụ iji ihe dị iche iche wuo ntọala a—ọlaedo, ọlaọcha, nkume dị oké ọnụ ahịa, osisi, ahịhịa, ma ọ bụ ahịhịa—ma a ga-eji ọkụ nwale ọrụ onye ọ bụla (1 Ndị Kọrint 3:10-13). Ọ buru na ọlu madu diri n'ule ahu, ọ gānata ugwọ-ọlu; ọ bụrụ na eree ya ọkụ, ha ga-efunahụ ha mana a ga-azọpụtakwa ha (1 Ndị-Kọ 3:14–15).

Paragraf nke atọ: Pọl mechiri site n’ịgba ndị Kọrint ume ka ha zere ịnya isi n’ịgbaso ndị ndu kpọmkwem n’ihi na ihe nile bụ nke ha—ma ọ bụ Pọl ma ọ bụ Apọlọs ma ọ bụ Sifas—ha bụkwa nke Kraịst (1 Ndị Kọrint 3:21-23). Ọ na-echetara ha na ụlọ nsọ Chineke dị nsọ nakwa na ha bụ ebe obibi Ya site na Mụọ Ya (1 Ndị-Kọ 3:16–17). Ya mere, ha ekwesịghị ịnya isi n'amamihe mmadụ kama mara na ihe niile sitere na Chineke.

Na nchịkọta, Isi nke atọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu okwu banyere nkewa na ntozu okè n’ime ọgbakọ ndị Kọrint. Pọl baara ha mba maka nkewa ha ma kọwaa na ha etozughị okè bụ ihe kpatara ya. Ọ na-ekwusi ike na ndị ndú niile bụ ndị ohu na-arụ ọrụ maka alaeze Chineke nakwa na ha ekwesịghị ịnya isi na-eso ndị ndu kpọmkwem. Pọl ji ihe atụ nke ụlọ gosi mkpa ọ dị iji ihe ndị dị mma wuo ntọala nke Jizọs Kraịst, na-egosi uto ime mmụọ na ntozu okè. O kwubiri site n'ichetara ha na ha na-agbakọta ọnụ na-etolite ụlọ nsọ Chineke site na Mmụọ Ya nakwa na ihe niile sitere na Chineke, na-agba ha ume ka ha zere ịnya isi n'amamihe mmadụ. Isiakwụkwọ a na-akọwa mkpa ọ dị maka ịdị n’otu, uto ime mmụọ, na ilekwasị anya na Kraịst dịka ntọala nke okwukwe.

1 Ndị Kọrint 3:1 Ma mụ onwe m, ụmụnna m, enweghị m ike ịgwa unu okwu dị ka ndị mmụọ nsọ, kama dị ka ndị anụ ahụ́, ọbụna dị ka ụmụ ọhụrụ nʼime Kraịst.

Pọl na-agwa ọgbakọ nke ọgbakọ dị na Kọrint okwu dị ka ndị anụ arụ na ụmụ ọhụrụ n’ime Kraịst kama ịbụ ndị mmụọ.

1. Mkpa uto ime mmụọ n’okwukwe anyị

2. Ka anyị ga-esi tozuo okè na ijegharị anyị na Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 2:6-7 - Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs dị ka Onyenwe anyị, nọgidenụ na-ebi ndụ n'ime ya, gbanyere mkpọrọgwụ na ewuli elu n'ime ya, ume n'okwukwe dị ka a kụziiri unu, na-erubigakwa n'ekele.

2. Ndị Filipaị 3:13-14 – Ụmụnna m, echeghị m onwe m ka m jidesie ya ike. Ma otu ihe m na-eme: N’ịbụ ndị na-echezọ ihe dị n’azụ ma na-agbalịsi ike n’ihe dị n’ihu, ana m agbalịsi ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ inweta ihe mgbata n’ọsọ nke Chineke kpọrọ m n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs.

1 Ndị Kọrint 3:2                          ከተ nri miri-ara-ehi, ọ bughi kwa ihe-oriri;

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha na-eri nri ime mmụọ ọ na-enye, n’agbanyeghị na ha akwadebebeghị maka anụ ahụ.

1. Uto Ime Mmụọ: Isi na mmiri ara ehi gaa n'anụ

2. Na-eto eto n'Okwukwe: Ịkwadebe maka nghọta miri emi

1. Ndị Hibru 5:12-14 - N'ihi na mgbe oge unu kwesịrị ịbụ ndị ozizi, ọ dị unu mkpa ka onye ahụ zí unu ọzọ nke bụ ụkpụrụ mbụ nke okwu nile nke Chineke; ha aghọwo-kwa-ra ndi miri-ara-ehi nkpà, ma ọ bughi ihe-oriri siri ike.

14 N'ihi na onye ọ bula nke nēji miri-ara-ehi emeghi ihe n'okwu ezi omume: n'ihi na nwata ka ọ bu.

2. 1 Pita 2:2 – Dika umu amuru ohuru, chọnu miri-ara nke ezi okwu nke okwu ahu, ka unu we site na ya tolite.

1 Ndị Kọrint 3:3 Nʼihi na unu bụ ndị anụ arụ ugbu a: nʼihi na ebe ekworo na esemokwu na nkewa dị nʼetiti unu, ùnu abụghị ndị anụ ahụ́, na-ejegharịkwa dị ka mmadụ?

Pọl baara ndị Kọrint mba maka anyaụfụ, esemokwu, na ịkpata nkewa.

1. Ka Anyị Na-adị n'otu: Otu esi emeri anyaụfụ, esemokwu, na nkewa.

2. Ike nke ịdị umeala n'obi: Ịgba mbọ maka ịdị n'otu n'ime Nzukọ-nsọ.

1. Jemes 3:14-16 – Ma ọ bụrụ na unu nwere ekworo dị ilu na ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n’obi unu, unu adịla mpako, wee ghaa ụgha megide eziokwu.

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

1 Ndị Kọrint 3:4 Nʼihi na mgbe otu onye na-asị, Mu onwem bu nke Pọl; ọzọ kwa, Mu onwem bu nke Apọlos; ùnu abughi ndi anu-aru?

Pọl nwere nchegbu na ndị Kọrint na-arụrịta ụka banyere onye ha na-eso n’etiti ya na Apọlọs, kama ilekwasị anya n’ozizi Jisọs.

1. Ịdị n’Otu n’ime Kraịst: Ilekwasị anya n’ozizi Jizọs

2. Ibi ndụ n'ime mmụọ: Imeri arụmụka na-ekewa

1. Ndị Filipaị 2: 2-4 - "Mezue ọṅụ m site n'inwe otu uche, nwee otu ịhụnanya, na-enwe obi zuru oke na otu uche. "

2. Ndị Galeshia 5:13-14 - "N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna anyị, naanị unu ejila nnwere onwe unu mee ihe maka anụ ahụ́, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi: n'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: " Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

1 Ndị Kọrint 3:5 Ònye kwa bu Pọl, ònye bu kwa Apọlos, ma-ọbughi ndi nēje ozi, ndi unu siri n'aka-ha kwere, dika Onye-nwe-ayi nyere onye ọ bula?

Pọl na Apọlọs bụ nanị ndị ozi nke ndị Kọrint sitere n’aka ha kwere na Onyenwe anyị.

1. “Ndị Na-akpakọrịta n’Okwukwe: Ozi Pọl na Apọlọs”

2. "Ike nke Ozi: Ikwere na Onyenwe Anyị"

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si abịa site n'ọnụ, ọnụnụ na-esi n'okwu Chineke."

2. Ndị Efesọs 4: 11-13 - "O wee nye ụfọdụ ndị ozi, na ụfọdụ ndị amụma, na ụfọdụ ndị na-ezisa ozi ọma; na ụfọdụ ndị ozuzu aturu na ndị ozizi; na-ewuli ahụ́ nke Kraịst elu: Ruo mgbe anyị nile ga-abịa n’ịdị n’otu nke okwukwe na nke ọmụma Ọkpara Chineke, ruo n’onye zuru okè, ruo n’ọ̀tụ̀tụ̀ ịdị ogologo nke njupụta nke Kraịst.”

1Kọ 3:6 akụwo m, Apọlọs kwọsa mmiri; ma Chineke mere ka ọ ba uba.

Pọl na Apọlọs kụrụ mkpụrụ nke ozi ọma ahụ mmiri, ma Chineke bụ onye tolitere ya.

1. "Ọkaaka Chineke: Ịkụ mkpụrụ na Ịgbasa Oziọma ahụ"

2. "Ike nke Chineke: Na-eto eto"

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, ma ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gēme kwa ka ihe nāgaram nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

1 Ndị Kọrint 3:7 Ya mere, onye na-akụ abụghị ihe ọ bụla, ma-ọbụ onye na-agba mmiri; ma Chineke Nke nēme ka ọ ba uba.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike na ọ bụ Chineke na-enye uto, ọ bụghị onye na-akụ ihe ma ọ bụ onye na-agba mmiri.

1. "Ike nke Chineke: Inweta Uto na Mmezu"

2. "Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi n'Oge Ihe Isi Ike"

1. Ndị Kọlọsi 1:6-7 "Nke biakutere unu, dika ọ di n'uwa dum, nēmi kwa nkpuru, dika ọ nēme kwa nime unu, site n'ubọchi unu nuru ya, mara kwa amara nke Chineke nime unu. eziokwu"

2. Aisaia 55:10-11 "N'ihi na dika miri-ozuzo nērùda, na snow nēsi kwa n'elu-igwe, ma ọ dighi-alaghachi n'ebe ahu, kama ọ nāb͕a uwa miri, nēme kwa ka ọ muputa, pue, ka o we nye onye nāgha nkpuru, we me ka ọ pua, we me ka ọ pua, we nye onye nāgha nkpuru; nri nye onye nēri: otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe dim utọ, ọ gāgara kwa nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

1 Ndị Kọrint 3:8 Ma onye na-akụ mkpụrụ na onye na-agba mmiri bụ otu: ma onye ọ bụla ga-anata ụgwọ ọrụ nke aka ya dị ka ndọgbu onwe ya si dị.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha dịrị n’otu n’ọrụ ha maka Onyenwe anyị, n’ihi na onye ọ bụla ga-anata ụgwọ ọrụ nke ya dịka ndọgbu ha siri dị.

1. Ọṅụ nke Ịrụkọ Ọrụ: Ịdị n'Otu Site n'ijere Onyenwe Anyị ozi

2. Ngọzi nke ịdị uchu: Inweta ụgwọ ọrụ ziri ezi gị

1. Ndị Galetia 6:7-9 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; 8 N’ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ́ nke ya ga-esi n’anụ ahụ́ wee weta ire ure; 9 Ma ka ike ghara ịgwụ anyị ime ihe ọma, n’ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọbụrụ na anyị adaghị mbà.

2. Ndị Hibru 6:10 - N'ihi na Chineke abụghị onye ajọ omume ka O we leghara ọlu-unu na ihu-n'anya nke unu gosiworo n'aha-Ya n'ijere ndi nsọ ozi, dika unu nēme kwa.

1 Ndị Kọrint 3:9 Nʼihi na anyị na Chineke bụ ndị ọrụ: unu bụ ubi Chineke, unu bụ ụlọ nke Chineke.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha na Chineke na-arụkọ ọrụ iji wulite ọgbakọ.

1. Soro Chineke na-arụkọ ọrụ: Ike nke ịdị n'otu

2. Ụka: Ubi Chineke nke owuwe ihe ubi

1. Ndị Efesọs 4: 3-6, "Na-agbalịsi ike na-eme ka ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo. E nwere otu ahụ na otu Mmụọ, dị ka a kpọrọ unu n'otu olileanya mgbe a kpọrọ unu, otu Onyenwe anyị. otu okwukwe, otu baptizim, otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, Onye na-achị ihe niile na site n’ime ihe niile na n’ime ihe niile.”

2. Matiu 16:18, "Ma asị m gị, ị bụ Pita, na n'elu nkume a ka m ga-ewu nzukọ m, ọnụ ụzọ ámá nke hell agaghịkwa emeri ya."

1 Ndị Kọrint 3:10 Dị ka amara Chineke si dị nke e nyere m, dị ka onye na-ewu ụlọ maara ihe, atọwo m ntọ-ala, ma onye ọzọ na-ewu ụlọ n'elu ya. Ma ka onye ọ bula lezie anya otú o si ewu ulo n'elu ya.

Pọl, site n’amara nke Chineke, tọrọ ntọala maka nzukọ-nsọ, ma ugbua ndị ọzọ na-ewu ụlọ n’elu ya. Onye ọ bụla kwesịrị ịma otu ha si arụ ụlọ n'elu ntọala a.

1. Iwuli n'Okwukwe Ntọala: Mkpa ọ dị ịcheba otu anyị si ewukwasị n'elu ntọala Chineke.

2. Ịkwalite Nzukọ-nsọ: Ịwulite nzụkọ na-adịgide adịgide nke nwere ntọala siri ike na Chineke.

1. Matiu 7:24-27: Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ya dị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume.

2. Ndị Efesọs 2:19-22: Unu abụkwaghị ndị mba ọzọ na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe ha na ndị Chineke na ndị ezinụlọ ya, ndị e wuru na ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, ebe Kraịst Jizọs n'onwe ya dị ka isi nkuku.

1 Ndị Kọrint 3:11 Nʼihi na ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ịtọ ntọala ọzọ ma e wezụga nke a tọrọ, nke bụ́ Jisọs Kraịst.

Pọl kwusiri ike na ọ dịghị ntọala ọzọ a pụrụ ịtọ ma e wezụga ntọala ahụ bụ́ Jizọs Kraịst.

1. Nkume siri ike: Iwulite ntọala siri ike na Jizọs Kraịst

2. Ntọala nke Okwukwe: Ịtụkwasị obi na Jizọs maka Ike na Nkwụsi ike

1. Matiu 7:24-25 - Ya mere, onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, M'gātu ya ka onye-amam-ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu: miri-ozuzo we zo, idei-miri we bia, oké osimiri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, buru kwa onye mara ihe. ifufe fefe, kwatuo ulo ahu; ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

2. ABÙ ỌMA 18:2 - Jehova bu oké nkumem, na ebem ewusiri ike, na onye-nb͕aputam; Chinekem, bú ikem, Onye m'gātukwasi obi; ọchi-agham, na mpi nke nzọputam, na ulo-elum di elu.

1 Ndị Kọrint 3:12 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ewukwasị nʼelu ntọala a ọla-edo, ọlaọcha, nkume dị oké ọnụ ahịa, osisi, ahịhịa, ahịhịa ọka;

Onye ọ bụla kwesịrị iwulite n’elu ntọ-ala nke Jisus Kraịst; Onye-nwe nwere ike ikpebi ọrụ ha dị ka nke na-adịgide adịgide ma ọ bụ nwa oge.

1. "Ntọala nke Jizọs Kraịst: Oku Ka Ewukwasị Elu"

2. "Ọrụ nke ọla edo, ọlaọcha, na nkume dị oké ọnụ ahịa: Ụlọ ruo mgbe ebighị ebi"

1. Isaiah 28:16, "Ya mere otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, Mu onwem bu onye ahu nke tọrọ ntọ-ala na Zaion, nkume, nkume a nwaleworo, nkume nkuku di oké ọnu-ahia nke ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi; mee ngwa ngwa.”

2. 1 Pita 2:4-5, “Mgbe unu na-abịakwute ya, nkume dị ndụ nke ndị mmadụ jụrụ, ma n’anya Chineke họọrọ, dịkwa oké ọnụ ahịa, unu onwe unu dị ka nkume dị ndụ ka a na-ewuli ya dị ka ụlọ ime mmụọ, ka ọ bụrụ ụlọ ime mmụọ. ndị nchụàjà dị nsọ, ka ha na-achụ àjà ime mmụọ ndị Chineke na-anara nke ọma site n’aka Jizọs Kraịst.”

1 Ndị Kọrint 3:13 A ga-eme ka ọrụ mmadụ ọ bụla pụta ìhè: n’ihi na ụbọchị ahụ ga-ekwupụta ya, n’ihi na a ga-ekpughe ya n’ọkụ; ọku gānwa kwa ọlu nke onye ọ bula n'ụdị ya.

Ngabiga A ga-anwale ma kpughee ọrụ onye ọ bụla n'ụbọchị ikpe.

1. Ọkụ nke Ikpe: Otu esi anọgidesie ike na-eme ihe ziri ezi.

2. Ọkụ Onye Nnụcha: Otu esi enweta ike n'oge ule.

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

1 Ndị Kọrint 3:14 Ọ bụrụ na ọrụ onye ọ bụla dịgidere nke o wukwasịrị n’elu ya, ọ ga-anata ụgwọ ọrụ.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha wulite ọrụ ha na ntọala Kraịst, iji nweta ụgwọ ọrụ.

1. Ntọ-ala nke Okwukwe: Iwuli n’elu nkume nke Jisus Kraịst

2. Ụgwọ ọrụ dị ụtọ nke ijere Jehova ozi

1. Matiu 7:24-27 – Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu;

2. 1 Pita 5:4 – Ma mgbe onye-isi onye-ọzùzù-aturu gāputa, unu gānata okpu-eze nke ebube nke nādighi-ata agwu.

1 Ndị Kọrint 3:15 Ọ bụrụ na ere onye ọ bụla ọkụ, ọ ga-efunahụ ya: ma a ga-azọpụta ya onwe ya; ma dị ka ọkụ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a idaha owo emi ẹfọpde utom esie, edi ẹdinyan̄a enye ke akpatre ke ikan̄.

1. "Ọkụ Onye Nnụcha: Ịmụta site na Ọnwụnwa nke Ndụ"

2. "ọkụ nke ọrụ anyị: ịdọ aka ná ntị nye anyị niile"

1. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2. 1 Pita 1:7 – “Ndị a bịara ka okwukwe unu—nke dị oké ọnụ ahịa karịa ọla edo, nke na-ala n'iyi n'agbanyeghị na a nụchara ya site n'ọkụ—we we bụ nke bụ nke bụ́ eziokwu ma weta otuto, otuto na nsọpụrụ mgbe a ga-ekpughe Jizọs Kraịst. "

1 Ndị Kọrint 3:16 Ùnu amataghị na unu bụ ụlọ nsọ nke Chineke, na Mmụọ nke Chineke bikwa nʼime unu?

Ngabiga Ndị kwere ekwe bụ ụlọ nsọ nke Chineke na Mụọ nke Chineke bi n'ime ha.

1. Ihe ùgwù nke ịbụ ụlọ nsọ nke Chineke

2. Inweta ọnụnọ nke Mụọ nke Chineke

1. Ndị Efesọs 2:19-22 - Unu bụ ụmụ amaala ibe gị na ndị nsọ, bụrụkwa akụkụ nke ezinụlọ Chineke.

2. 1 Pita 2:4-5 - Dị ka nkume dị ndụ, a na-ewu anyị n'ụlọ ime mmụọ ka anyị bụrụ òtù ndị nchụàjà dị nsọ, na-achụ àjà ime mmụọ nke Chineke na-anakwere.

1 Ndị Kọrint 3:17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla emebie ụlọ nsọ Chineke, onye ahụ ka Chineke ga-ebibi; n'ihi na ulo nsọ nke Chineke di nsọ, nke unu onwe-unu bu.

Ụlọ nsọ Chineke bụ ebe dị nsọ, onye ọ bụla nke na-emerụ ya, Chineke ga-ebibi ya.

1. Anyị ga-asọpụrụ ụlọ nsọ Chineke ma were nsọpụrụ na ịdị nsọ na-emeso ya ihe.

2. Anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara imerụ ụlọ nsọ Chineke ma ọ bụ na Chineke emee ihe megide anyị.

1. 1 Ndị Kọrint 6:19-20 - “Ùnu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ, Nke di nime unu, Onye unu natara n'aka Chineke? Ị bụghị nke gị; e jiri ọnụ ahịa zụta gị. Ya mere, jiri ahụ unu sọpụrụ Chineke.”

2. Ndị Hibru 10:22 - “Ka anyị were ezi obi na nzuzu zuru oke nke okwukwe na-eweta bịaruo Chineke nso, ebe efesa anyị obi iji sachapụ anyị ikpe ọmụma, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.”

1Kọ 3:18 ka onye ọ bụla ghara iduhie onwe ya. Ọ buru na onye ọ bula n'etiti unu di ka onye mara ihe n'uwa nka, ya ghọ onye-nzuzu, ka o we mara ihe.

ngafe:

Na 1 Ndị Kọrint 3:18, Pọl dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ịghọgbu onwe anyị site n’iche na amamihe nke ụwa pụrụ ime ka anyị mara ihe. Ọ dụrụ anyị ọdụ ka anyị bụrụ ndị nzuzu ka anyị wee nwee amamihe n’ezie.

1. Ezi amamihe si n’aka Chineke, ọ bụghị ụwa

2. Ịghọ onye nzuzu iji nweta ezi amamihe

1. Ilu 1:7, “Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ: ndị nzuzu na-eleda amamihe na ịdọ aka ná ntị anya.”

2. Jemes 1:5, "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya."

1Kọ 3:19 N’ihi na amamihe nke ụwa a bụ ihe nzuzu n’ebe Chineke nọ. N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ nānara ndi mara ihe n'aghughọ-ha.

Amamihe nke ụwa a bụ nzuzu n'anya Chineke.

1: Amamihe nke madu ezughị; Chọọ amamihe nke Chineke

2: Ihe-nzuzu nke madu puru ighọ onye mara ihe; Dabere na amamihe Chineke

1: Ilu 3: 5-7 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2: Isaiah 55: 8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m," ka Jehova kwuru. “Dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu nakwa echiche m nile karịa echiche unu.

1 Ndị Kọrint 3:20 Ọzọ kwa, Onye-nwe-anyị maara echiche nile nke ndị maara ihe na ha bụ ihe efu.

Ngabiga Jehova mara na èchìchè nile nke ndi mara ihe bu ihe-efu.

1. "Ahụhụ nke Amamihe: Ịdabere na Nghọta Anyị"

2. "Nzuzu nke Echiche efu: Ịmepụta Ụzọ Chineke Na-edu"

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2. Abụ Ọma 94:11 - Jehova maara echiche mmadụ, na ha bụ ihe efu.

1Kọ 3:21 Ya mere, ka onye ọ bụla ghara ị. N'ihi na ihe niile bụ nke gị;

Anyị ekwesịghị ịna-anya isi n’ihe ndị ọzọ rụzuru, ebe ọ bụ na Chineke nyere anyị ihe niile.

1. Chineke na-agọzikwa anyị niile

2. Anyala isi n'ihe ndị ọzọ mezuru

1. Ndị Rom 12:3, "N'ihi na asim, site n'amara nke enyerem, onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara iche echiche banyere onwe-ya kari ka o kwesiri iche; kama ka o che-kwa-ra ezi uche, dika Chineke meworo. nye onye ọ bụla ọ̀tụ̀tụ̀ nke okwukwe.

2. Jemes 4:6, "Ma Ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

1 Ndị Kọrint 3:22 ma Pọl, ma-ọbụ Apọlọs, ma-ọbụ Sifas, ma-ọbụ ụwa, ma-ọbụ ndụ, ma-ọbụ ọnwụ, ma-ọbụ ihe dị ugbu a, ma-ọbụ ihe ndị gaje ịbịa; niile bụ nke gị;

Pọl chetaara ndị Kọrint na ha nwere ohere inweta ihe nile, gụnyere Pọl, Apọlọs, Sifas, ụwa, ndụ, ọnwụ, ihe dị ugbu a, na ihe ndị gaje ịbịa.

1. Ike nke echiche: Ịmụta ịhụ ihe niile ka nke gị

2. Ngosipụta nke Chineke: Inweta ihe niile anyị chọrọ

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ ya n'ebube si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Abụ Ọma 34:10 - Ụmụ ọdụm na-ata ahụhụ na agụụ; Ma ọ dighi ezi ihe nākọ ndi nāchọ Jehova.

1Kọ 3:23 Ma unu onwe-unu bu nke Kraist; na Kraist bu nke Chineke.

Ndị kwere ekwe bụ akụkụ nke ezi na ụlọ Kraịst na n'ikpeazụ, akụkụ nke ezi na ụlọ nke Chineke.

1. "Ezinụlọ nke Chineke: Ịnabata Ọnọdụ Anyị n'Alaeze"

2. "Ihe nketa nke Ndị kwere ekwe: njirimara anyị n'ime Kraịst"

1. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:19-22 - Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị òtù ezinụlọ nke Chineke.

1 Ndị Kọrint 4 bụ isi nke anọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu okwu banyere nganga na omume ikpe n’ime ọgbakọ ndị Kọrint, na-ekwusi ike ịdị umeala n’obi na ezi ikike ime mmụọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa onwe ya na Apọlọs dị ka ndị ohu Kraịst e nyere ihe omimi nke Chineke n’aka. Ọ na-ekwusi ike na a chọrọ ikwesị ntụkwasị obi n’ime ndị ahụ e nyere ọrụ dị otú ahụ (1 Ndị Kọrint 4:1–2). Pọl kwetara na ya adịghị ekpe onwe ya ikpe n’ihi na ọ bụ nanị Chineke pụrụ ikpe ezi ebumnobi na ebumnobi ya ikpe (1 Ndị Kọrint 4:3-5). Ọ na-adọ aka ná ntị megide ikpe ikpe n'isi ndị ọzọ n'ike, na-agba ha ume ichere ikpe ikpeazụ nke Chineke mgbe a ga-eme ka ihe nile pụta ìhè.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-eji okwu mkparị akọwa àgwà mpako ha. Ọ na-akọwapụta na ụfọdụ ndị nọ na Kọrint adịla mpako, na-eche na ha aghọworị eze ma na-achị n’enweghị mkpa ọ bụla maka ndị ozi dị ka ya (1 Ndị Kọrint 4:6-8). Otú ọ dị, ọ na-egosi ọdịiche dị n’echiche onwe ha na ọnọdụ nke ya—ahụhụhụ na mkpagbu na ihe isi ike n’ihi Kraịst (1 Ndị Kọrint 4:9-13). Ọ na-agba ha ume iṅomi otú o si dị umeala n’obi kama ịnya isi ma ọ bụ ileda ndị ọzọ anya.

Paragraf nke atọ: Pọl mechiri site n’ichetara ha na ya bu n’obi ịga leta Kọrịnt n’oge na-adịghị anya. Mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-aghọta ọ bụghị nanị okwu kamakwa ike—na-egosi ikike ya dị ka onyeozi nke Mmụọ Nsọ na-enye ike (1 Ndị Kọrint 4:18-21). Ọ na-ama ndị na-afụli onwe ha elu aka n’ịtụle ma ọbịbịa ya ga-eso mkpara ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ n’ịhụnanya na mmụọ ịdị nwayọọ (1 Ndị Kọrint 4:21).

Na nchịkọta, Isi nke anọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu okwu ndị metụtara mpako, àgwà ikpe, na ezi ikike ime mmụọ n'ime ọgbakọ ndị Kọrint. Pọl na-ekwusi ike na ndị ndú bụ nanị ndị ohu e nyere ihe omimi nile nke Chineke n'aka na kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi n'ọrụ ha. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ikpe akachabeghị aka, na-agba ha ume ichere ikpe ikpeazụ nke Chineke. Pọl kwuru banyere àgwà mpako ha ma jiri ya tụnyere ihe nlereanya dị umeala n'obi nke ya n'ihi nhụjuanya nke Kraịst. O mechiri site n’ichetara ha nleta ya na-abịanụ na nghọta o nwere n’ikike ya dị ka onyeozi, na-ama ha aka ịtụle mmeghachi omume ha—ma hà ga-enweta ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ ịhụnanya na ịdị nwayọọ. Isiakwụkwọ a na-eme ka mkpa ọ dị ịdị umeala n’obi, ịghara ime mkpebi n’aka, na ịnakwere ezi ikike ime mmụọ pụta ìhè.

1 Ndị Kọrint 4:1 Ka mmadụ gụọ anyị otú a, dị ka ndị ozi Kraịst na ndị na-elekọta ụlọ nke ihe omimi Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ọrụ ike nke Ndị Kraịst ije ozi dị ka ndị ozi na ndị nlekọta nke ihe omimi Chineke.

1. Ọrụ Ndị Kraịst nwere ije ozi dị ka ndị nlekọta nke ihe omimi Chineke

2. Mkpa ọ dị ịbụ onye ozi nke Kraịst ga-aza ajụjụ

1. Ndị Rom 12:6-7 - Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ka ayi were ha were ha: ọ buru na ibu amuma, ka ayi buru amuma dika okwukwe-ayi si di; ma ọ bụ ozi, ka anyị jiri ya na-eje ozi; onye nēzi ihe, nēzi ihe;

2. Matiu 25:14-30 - N'ihi na ala-eze elu-igwe di ka nwoke nke nēje ije n'ala di anya, onye kpọrọ ndi-orù nke aka ya, nye kwa ha àkù-ya. O we nye otù onye talent ise, nye ibe-ya talent abua, nye kwa nke-ọzọ otù; nye onye ọ bula dika ike-ya nile si di; ngwa ngwa we je ije.

1 Ndị Kọrint 4:2 Ọ bụkwa ihe a chọrọ nʼaka ndị na-elekọta ụlọ ka a hụ mmadụ nʼonye kwesịrị ntụkwasị obi.

Ọrụ nlekọta bụ nnukwu ọrụ na-achọ ikwesị ntụkwasị obi.

1. "Na-ebi ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi dị ka onye nlekọta"

2. "Oku a na-akpọ maka ọrụ nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi"

1. Matiu 25:14-30 (Ilu nke Talent)

2. Luk 16:10-12

1 Ndị Kọrint 4:3 Ma ọ bụ ihe dị nta nʼebe m nọ ka unu ma-ọbụ ikpe mmadụ kpe m ikpe: e, ọ bụghị m onwe m ikpe.

Pọl achọghị ịma ihe ndị mmadụ na-eche banyere ya, ọ naghịkwa ekpe onwe ya ikpe.

1. Ibi ndụ n'atụghị egwu ikpe - ịmụta ịtụkwasị uche Chineke banyere anyị karịa echiche nke ndị ọzọ.

2. Na-ekpe ikpe bụghị - Ịchọta obi ike ibi ndụ n'okwukwe anyị n'atụghị egwu nke ikpe sitere n'aka ndị mmadụ.

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Matiu 7:1 – Unu ekpela ikpe, ka ewe ghara ikpe unu ikpe.

1 Ndị Kọrint 4:4 Nʼihi na amaghị m ihe ọ bụla nʼonwe m; ma esighm na agum n'onye ezi omume: ma Onye nēkpem bu Onye-nwe-ayi.

Onyenweanyi bu onye ikpe kachasi madu nile na omume ha nile.

1. Ayi kwesiri icheta omume ayi, dika Onye-nwe-ayi bu onye ikpe kachasi ayi.

2. Ayi kwesiri inabata ikpé nke Onye-nwe-ayi, dika Ọ bu onye-ikpe kachasi.

1. Ndị Rom 14:12 Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ maka onwe ya nye Chineke.

2. Ilu 16:2 Ụzọ niile nke mmadụ dị ọcha n'anya ya; ma Onye-nwe nātùru mọ nile.

1 Ndị Kọrint 4:5 Ya mere, unu ekpela ikpe ọ bụla tupu oge eruo ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa, onye ga-eme ka ihe ezoro ezo nke ọchịchịrị pụta ìhè, meekwa ka ndụmọdụ nile nke obi pụta ìhè: mgbe ahụ ka mmadụ nile ga-enweta otuto sitere nʼaka Chineke.

Pọl onyeozi na-agba anyị ume ka anyị nwee ndidi ma chere ka Onyenwe anyị ga-ekpebi omume anyị, n’ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka onye ọ bụla n’ime anyị ga-anata otuto sitere n’aka Chineke.

1. Ndidi bu ezi omume: Muta ichere ikpe Jehova.

2. Ike Jehova: Ịtụkwasị Chineke obi maka ikpe na otuto.

1. Jemes 5:7-8 Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu. nwenu ndidi; me ka obi-unu guzosie ike: n'ihi na ọbibia nke Onye-nwe-ayi di nso.

2. Abụ Ọma 62:8 Na-atụkwasị ya obi mgbe niile; Wukwasinu obi-unu n'iru Ya, unu ndi di iche iche: Chineke buru ayi ebe-nb͕abà. Selah.

1 Ndị Kọrint 4:6 Ma ihe ndị a, ụmụnna m, ewerewo m onwe m na Apọlọs dị ka ihe atụ n’ihi unu; ka unu we muta nime ayi ka unu ghara ichuru madu karia ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, ka onye ọ bula nime unu we ghara inwuli onwe-ya elu megide ibe-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl ji onwe ya na Apọlọs mee ihe dị ka ihe atụ iji kụziere ndị Kọrint ka ha ghara ibuli otu onye elu karịa ibe ya nakwa ka ha ghara ịdị mpako.

1. Nganga ga-ebibi Anyị: Ịmụta ihe site n'ihe nlereanya Pọl na Apọlọs

2. Ihe ize ndụ dị n'ichebara onwe anyị echiche nke ukwuu: Ịgbaso Ihe nlereanya Pọl na Apọlọs

1. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

2. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

1 Ndị Kọrint 4:7 Nʼihi na ònye mere ka i dị iche nʼebe ibe ya nọ? gini kwa ka i nwere nke i nānataghi? ub͕u a ọ buru na i natara ya, gini mere i nānya isi, dika agāsi na i naraghi ya?

Pọl jụrụ ihe mere ndị mmadụ ji na-anya isi banyere ihe ndị ha rụzuru, ebe ọ bụ na ihe ọ bụla mmadụ nwere na-abụghị nke Chineke nyere ha.

1. Nganga na-abịa tupu ọdịda: Na-enyocha ihe egwu dị n'ịnya isi

2. Ịghọta Onyinye Chineke: Ịmụta Ịnabata Ngọzi Chineke.

1. Jemes 4: 13-17 - Ịdị umeala n'obi n'ihu nke mpako

2. Ndị Rom 12:3-8 - Ibi ndụ n'okwukwe na ịdị umeala n'obi

1 Ndị Kọrint 4:8 Ugbụ a unu ejuwo afọ, ub͕u a unu bara ọgaranya, unu bu eze dika eze nēnweghi ayi: ma ọ di m nma ka unu buru eze, ka ayi we so kwa unu buru eze.

Pọl onyeozi na-ekwu banyere ọchịchọ ya ka ndị Kọrint chịa ná ndụ ime mmụọ ha, ka ya na ndị ọzọ wee nwee ohere iso ha chịa.

1. Ịchịisi n’ebe Chineke nọ: Imeri ihe ndị na-egbochi mmadụ ịbịaru Chineke nso

2. Oku nke Eze: Na-akwadebe ndị kwere ekwe ka ha na Chineke chịa

1. Ndị Rom 5:17 – “N'ihi na ọ bụrụ, n'ihi njehie otu onye, ọnwụ chịrị site n'otu onye ahụ, nke ukwuu karịa ndị na-anata n'ụba nke amara na free onyinye nke ezi omume ga-achị na ndụ site n'otu onye ahụ Jizọs Kraịst. ”

2. Ndị Efesọs 2: 6 - "O wee bilie anyị na ya ma mee ka anyị na ya nọrọ ọdụ n'ebe dị n'eluigwe n'ime Kraịst Jizọs."

1 Ndị Kọrint 4:9 Nʼihi na echere m na Chineke ewepụtawo anyị ndị ozi nke ikpe-azụ, dị ka                                             nyere ayi     nwu                        nyere uwa ihe ` ` ` ` `                               ilekwara uwa ihe n’anya.

Chineke ahọpụtala ndịozi ndị ikpeazụ ka a ga-asị na a họpụtara ha ka ha nwụọ, ka ha wee bụrụ ndị àmà nye ụwa, ndị mmụọ ozi, na ndị mmadụ.

1. Ayi nwere ike iji ahuhu ayi wetara Chineke otuto

2. Ịtachi obi n’oge ihe isi ike bụ ihe àmà nke okwukwe

1. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2. 1 Pita 4:12-14 - Ndị m hụrụ n'anya, atụla gị n'anya n'ọnwụnwa dị ọkụ na-abịakwasị gị iji nwaa gị, dị ka a ga-asị na ihe dị ịtụnanya na-eme gị. Ma ṅụrịa ọṅụ n’ihi na unu na-eketa ahụhụ Kraịst, ka unu wee ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube ya. Ọ bụrụ na a na-akọcha unu n’ihi aha Kraịst, a gọziri unu, n’ihi na Mọ nke otuto na nke Chineke dị n’ahụ́ unu.

1 Kọrint 4:10 Ayi bu ndi-nzuzu n'ihi Kraist, ma unu mara ihe nime Kraist; ayi adigh-adi ike, ma unu di ike; unu onwe-unu bu onye nsọpuru, ma ayi bu ihe-nleda.

A kpọrọ anyị ka anyị dị umeala n’obi na ilekwasị anya na Kraịst, ebe anyị na-aghọta na anyị adịghị ike na ndị a na-eleda anya, na ndị ọzọ dị ike na ndị a na-asọpụrụ n’ime Kraịst.

1. Ike Dị n'Ịdị Umeala n'Obi: Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-elekwasị Kraịst anya

2. Paradox nke adịghị ike: Otu esi akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị nzuzu maka Kraịst

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - Emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ọ bụghị ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

2. Matiu 11:29 - Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na obi umeala n’obi, unu ga-enwetakwara mkpụrụ obi unu izu ike.

1 Ndị Kọrint 4:11 Ọbụlagodi ruo oge awa ugbu a, agụụ na-agụ anyị, akpịrị na-akpọkwa anyị nkụ, na-agba ọtọ, ana-etikwa anyị ihe, ma anyị enweghị ebe obibi;

Pọl na ndị ibe ya nọ na-atachi obi, ha enweghịkwa ihe ndị dị mkpa ma ọ bụ nchebe.

1. Ngọzi nke nhụjuanya: Ịmụta idi ihe isi ike nke ndụ

2. Ịchọta Nkasi Obi n'Ahụhụ Anyị Nhụjuanya: Ịtụkwasị Chineke Obi n'Oge Nsogbu

1. Ndị Hibru 12: 7-11 - Ịtachi obi na nhụjuanya dịka ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Chineke

2. Jemes 1:2-4 - Ịchọta ọṅụ site na ntachi obi na ọnwụnwa na mkpagbu

1 Ndị Kọrint 4:12 na-adọgbukwa onwe anyị n'ọrụ, jiri aka anyị na-arụ ọrụ: ebe a na-ekwujọ anyị, anyị na-agọzi; ebe a na-akpagbu anyị, anyị na-ata ahụhụ:

N’agbanyeghị na a na-ekwujọ Pọl ma na-akpagbu ya, ọ gbara Ndị Kraịst ume ka ha jiri aka ha rụọ ọrụ.

1. Ike nke ntachi obi: Otu esi eji okwukwe merie ihe isi ike

2. Iji Aka Anyị Na-arụ ọrụ: Ngọzi nke ịrụsi ọrụ ike na ịdị uchu

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2. Ndị Kọlọsi 3:23-24 – Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bu Onye-nwe-ayi Kraist ka unu nēfè.

1 Ndị Kọrint 4:13 Ebe a na-akọcha anyị, anyị na-arịọ arịrịọ: emewo anyị ka ihe ruru unyi nke ụwa, bụrụkwa ihe efu nke ihe niile ruo taa.

N’agbanyeghị nkwutọ na mmeso Pọl na ndị ibe ya chere ihu, ha nọgidere na-ekwusa ozi ọma.

1. Akwụsịla Ike: Imeri Ahụhụ n’Ikwusa Ozi Ọma

2. Otu esi anọgidesie ike mgbe ụwa kwadoro gị

1. Aisaia 54:17 - “Ọ dịghị ngwa agha a akpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma; ma ire ọ bula nke gēbili imegide gi n'ikpé ka i gāma ikpe. Nka bu ihe-nketa nke ndi-orù Jehova, ma ezi omume-ha sitere na Mu, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

2. Ndị Rom 8:37-39 - “Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ekwetaram na ọ bughi ọnwu, ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ike, ma-ọbu ihe di ugbu a, ma-ọbu ihe ndi gaje ibia, ma-ọbu idi-elu, ma-ọbu omimi, ma-ọbu ihe ọ bula ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya. nke Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1 Ndị Kọrint 4:14 Ọ bụghị ihe m na-ede ihe ndị a ka m wee mee unu ihere, kama dị ka ụmụ m ndị m hụrụ nʼanya ka m na-adọ unu aka ná ntị.

Pọl na-edegara ndị Kọrịnt akwụkwọ ozi ka ọ ghara imenye ha ihere, kama ka o dọọ ha aka ná ntị dị ka ụmụ nwoke a hụrụ n’anya.

1. "Ibi ndụ n'ịhụnanya: Ịdọ aka ná ntị dị ka omume nke ịhụnanya nke Nna"

2. “Ibi ndụ n’ime mmụọ: ịdọ aka ná ntị na nghọta site n’Oziọma”

1. Ndị Efesọs 4:15-16 “ Kama, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị kwesịrị itolite n'ụzọ niile n'ime onye ahụ bụ isi, banye n'ime Kraịst, onye sitere n'ahụ́ ahụ dum kekọta ma jikọta ọnụ site na nkwonkwo ọ bụla. a kwadebere ya, mgbe akụkụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ahụ́ ya too, o wee na-ewuli onwe ya elu n’ịhụnanya.”

2. Ilu 27:5-6 “Ịba mba n'ihu ọha dị mma karịa ịhụnanya zoro ezo. Ihe kwesiri ntukwasi-obi ka ọria nke enyi bu; ihe bara ụba bụ nsusu ọnụ nke onye iro.”

1 Ndị Kọrint 4:15 Nʼihi na ọ bụ ezie na unu nwere puku ndị ozizi nʼime Kraịst, ma unu enweghị ọtụtụ nna: nʼihi na ọ bụ nʼime Kraịst Jisọs ka m jiworo ozi ọma mụọ unu.

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ya bụ nna ime mmụọ ha, ebe ọ mụworo ha site n’ozi ọma.

1. Ike nke Oziọma na-agbanwe ndụ

2. Oku nke ịsọpụrụ Nna ime mmụọ anyị

1. Ndị Efesọs 5:1-2 - Ya mere burunụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ anyị hụrụ n'anya, na-ebikwa ndụ nke ịhụnanya, dị nnọọ ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị dị ka ihe na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.

2. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ndị mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. Mmụọ unu natara adịghị eme unu ndị ohu, ka unu wee dị ndụ n’egwu ọzọ; kama, Mọ Nsọ nke unu natara wetara unu ka unu buru nwa-nwoke. Site kwa n'aka-Ya ka ayi nēti nkpu, si, Aba, Nna.

1 Ndị Kọrint 4:16 Ya mere ana m arịọ unu, bụrụnụ ndị na-eso ụzọ m.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya.

1. “Soro Onye Ndú: Ihe mmụta sitere n’agbamume Pọl nyere ndị Kọrint”

2. “Otú Isi agbaso Ihe Nlereanya Pọl nke Ikwesị ntụkwasị obi”

1. Matiu 4:19 - "O wee sị ha: "Soro m, m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ."

2. Ndị Hibru 13:7 - "Chetanụ ndị ndú unu, bụ́ ndị gwara unu okwu Chineke: tulee ihe si n'ụzọ ndụ ha pụta, ṅomie okwukwe ha."

1 Ndị Kọrint 4:17 Nʼihi nke a ka m zitere unu Timoti, bụ́ nwa m hụrụ nʼanya na onye kwesịrị ntụkwasị obi nʼime Onyenwe anyị, onye ga-echetara unu ụzọ m nile nke dị nʼime Kraịst, dị ka m na-ezi nʼebe nile nʼọgbakọ ọ bụla.

Pọl zigara Timoti ka ọ gaa na Ndị Kọrịnt ka o chetara ha ka ha gbasoo ụzọ Kraịst dị ka Pọl kụziri n’ọgbakọ niile.

1. Icheta Nkwekọrịta Anyị Na-agbaso Iso Ozizi Jizọs

2. Ibi ndụ anyị n’ụzọ Kraịst

1. Ndị Efesọs 4:1-2 - Ya mere, Mu onwem, onye mkpọrọ n'ihi ijere Jehova ozi, nāriọ gi ka i bie ndu kwesiri ọkpukpọ-gi, n'ihi na Chineke kpọworo gi. Dị umeala n'obi ma dị nwayọọ. Na-enwere ibe unu ndidi, na-ekwekwa ka ihe ọjọọ dịrị ibe unu n’ihi ịhụnanya unu.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

1 Ndị Kọrint 4:18 Ma ụfọdụ na-afụli onwe ha elu, dị ka à ga-asị na m gaghị abịakwute unu.

Ụfọdụ ndị na-anya isi dị ka a ga-asị na Pọl onyeozi agaghị abịakwute ha.

1. Adịla mpako, na-anya isi n’ihe i nwere, n’ihi na Chineke nwere ike wepụ ya n’otu ntabi anya.

2. Chineke na-eweda ndị mpako na-ebulikwa ndị dị umeala n’obi, ya mere ka anyị dị umeala, ghara ịnya isi.

1. Ndị Rom 12:16 - Nweenụ otu uche ahụ n'ebe ibe ya nọ. Etukwasila uche n'ihe di elu, kama nārapara n'aru ndi di ala.

2. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara.

1 Ndị Kọrint 4:19 Ma m ga-abịakwute unu nʼoge na-adịghị anya, ma ọ bụrụ na Onyenwe anyị ga-amata, ọ bụghị okwu ndị ahụ a na-afụli elu, kama ọ bụ ike.

Pọl kwuputara ọchịchọ ya ịga leta ndị Kọrint n’oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na Onye-nwe kwere, ka o wee ghọta ọ bụghị okwu ọma ha, kama ike nke Chineke.

1. "Ike nke Chineke: Inyocha Obi nke Okwu na Omume Anyị"

2. "Ịdabere na Onyenwe anyị: Ịchọ uche Ya Maka Ndụ Anyị"

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-17 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

1Kọ 4:20 N’ihi na alaeze Chineke abụghị n’okwu, kama n’ike.

Ala-eze Chineke adabereghị n’okwu, kama n’ike.

1. Ezi Ike nke Alaeze Chineke

2. Ọdịiche Dị n'etiti Okwu na Ike n'Alaeze Chineke

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

2. Ndị Rom 14:17 - N'ihi na ala-eze Chineke abụghị ihe iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ kama ọ bụ nke ezi omume na udo na ọṅụ nke Mmụọ Nsọ.

1 Ndị Kọrint 4:21 Gịnị ka unu ga-achọ? ọ̀ bu nkpa-n'aka ka m'gābiakute unu, ma-ọbu n'ihu-anya, na nime mọ nke idi-nwayọ?

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị na ya ga-eji mkpara ma ọ bụ jiri ịhụnanya na ịdị nwayọọ bịakwute ha.

1. Mkpa ịhụnanya na ịdị nwayọọ dị na ịdọ aka ná ntị

2. Mkpa ịdọ aka ná ntị na okwukwe

1. Ndị Galetia 6:1 "Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ n'ihi mmehie, unu ndị mmụọ nsọ, were mmụọ ịdị umeala n'obi mee ka onye dị otú ahụ dịghachi ndụ; chebara onwe gị echiche, ka e wee ghara ịnwa gị onwe gị kwa."

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 "Ya mere, yikwasịnụ obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ogologo ntachi obi; esem-okwu megide onye ọ bula: dika Kraist-ayi b͕aghara unu, unu onwe-unu nēme kwa otú a: n'elu ihe ndia nile nēyikwasi kwa ihu-n'anya, nke bu ihe-nkekọ nke izu-okè.

1 Ndị Kọrint 5 bụ isi nke ise nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu banyere omume rụrụ arụ kpọmkwem n’ime chọọchị ndị Kọrint ma kụziere ha otú ha ga-esi eme ihe banyere ọnọdụ ndị dị otú ahụ.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ikwu banyere otu akụkọ o nwetara banyere okwu rụrụ arụ n’etiti ndị Kọrint. Ọ na-egosipụta akpata oyi ya wee baara ha mba maka ntachi obi na mpako ha n’ikwe ka omume dị otú ahụ dịgide (1 Ndị Kọrint 5:1-2). Ọ na-agwa ha ka ha wepụ onye ahụ o metụtara n’etiti ha, na-ekwusi ike na ha ekwesịghị iso onye na-azọrọ na ya bụ onye kwere ekwe ma nọgide na-eme mmehie na-enweghị nchegharị (1 Ndị Kọrint 5:3-5). Pọl na-echetara ha na ịnya isi ha ekwesịghị ekwesị n’ihi na ọbụna ntakịrị ihe iko achịcha pụrụ imetụta ntụ ọka ntụ ọka ahụ dum, na-egosi otú mmehie pụrụ isi merụọ obodo ahụ dum (1 Ndị Kọrint 5:6-8).

Paragraf nke abụọ: Pọl mere ka o doo anya na ntụziaka ya apụtaghị na ha kwesịrị izere iso ndị niile na-ekweghị ekwe bụ́ ndị na-eme omume rụrụ arụ na-akpakọrịta. Ọ na-akọwa na ọ gaghị ekwe omume ikewapụ kpam kpam site na ndị na-anọghị n'ọgbakọ ndị na-emikpu n'ime mmehie nke ụwa (1 Ndị Kọrint 5:9-10). Otu o sila dị, ọ na-ekwusi ike na ha nwere ikike n’ebe ndị nọ n’obodo nke ha nọ nakwa na ha kwesịrị ịza ajụjụ maka ibi ndụ ezi omume (1 Ndị Kọrint 5:11-13).

Paragraf nke 3: A na-eji ndụmọdụ ọzọ mechie isiakwụkwọ a gbasara ikpe ikpe n’etiti ndị kwere ekwe. Pọl na-agba ha ume ka ha ghara ịna-ese okwu n’ihu ndị na-ekweghị ekwe kama kama dozie okwu n’ime obodo ha na ndị maara ihe dị ka ndị ikpe ikpe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa (1 Ndị Kọrint 6:1-8). Ọ na-echetara ha na dịka ndị kwere ekwe, a sachawo ha, dokwa ha nsọ, na ezi omume site na Kraịst; ya mere, ha kwesịrị ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ya kama ịmalite ụzọ ụwa maka idozi esemokwu.

Na nchịkọta, Isi nke ise nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu banyere otu okwu gbasara ịkwa iko n’ime ọgbakọ ndị Kọrint. Pọl baara ha mba maka ntachi obi ha ma gwa ha ka ha wepụ onye na-enweghị nchegharị n'etiti ha. Ọ na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe obodo na-adịghị emerụ emerụ ma dọọ aka ná ntị megide ịnya isi ma ọ bụ ikwe ka mmehie ghara ịchịkwa ya. Pọl mere ka o doo anya na ha ekwesịghị ikewapụ onwe ha kpam kpam n'ebe ndị na-ekweghị ekwe nọ kama kama iji ikike n'ebe ndị obodo ha nọ. Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ndụmọdụ gbasara ikpe ikpe, na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha dozie esemokwu n'ime ime kama iji ụzọ ụwa. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị maka ịza ajụjụ, ịdị ọcha n’ime ọgbakọ, na itinye aka n’ịkwalite esemokwu n’ụzọ yiri nke Kraịst.

1 Ndị Kọrint 5:1 A na-akọkarị na ịkwa iko dị nʼetiti unu, na ịkwa iko nke a na-akpọkwaghị aha nʼetiti ndị mba ọzọ, na mmadụ ga-alụ nwunye nna ya.

Enwere akụkọ banyere ịkwa iko n'etiti ndị ụka nọ na Kọrint, gụnyere ọbụna omume ndị ahụ nke ọbụna ndị na-abụghị Ndị Kraịst na-ewere dị ka omume rụrụ arụ.

1. Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-ebi Ndụ Dị Nsọ: Ibi ndụ n'Okwukwe ná Ndụ Anyị Kwa Ụbọchị

2. Ike Obodo: Otu Omume Anyị Si Emetụta Ndị Ọzọ

1. Ndị Efesọs 5: 3 - "Ma n'etiti unu, ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe ọ bụla nke ịkwa iko, ma ọ bụ ụdị adịghị ọcha, ma ọ bụ anyaukwu, n'ihi na ihe ndị a bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị maka ndị nsọ Chineke."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka egbanwee site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. "

1 Ndị Kọrint 5:2 Ma unu onwe-unu na-afụli onwe unu elu, ma unu enwebeghị iru újú, ka e wepụ onye ahụ nke mere ihe a nʼetiti unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-elekwasị anya na mmehie nke mpako ma na-agba ndị Kọrint ume ka ha na-eru uju maka ọnụnọ nke mmehie n'etiti ha, kama ịfụli onwe ha elu.

1. Nganga na-aga n'ihu mbibi: Otu esi ebuso nganga ọgụ na ndụ anyị.

2. Dị umeala n'obi: Otu esi eji obi na uche dị umeala n'obi.

1. Jemes 4:6–10: weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi.

2. Ilu 16:18: Npako nāga n'iru nbibi, Mọ npako nēje kwa n'iru ọdada.

1 Ndị Kọrint 5:3 Nʼihi na nʼezie, dị ka m na-anọghị nʼanụ ahụ, ma dị ugbu a nʼime mmụọ, ekpewo m ub͕u a, dị ka à ga-asị na m nọ ya, banyere onye ahụ nke meworo ihe a.

Pọl dụrụ ndị Kọrint ọdụ ka ha mee ihe megide nwanna nwoke na-eme omume rụrụ arụ na ịdọ aka ná ntị chọọchị.

1. Ịhọrọ ịhụnanya: Ọrụ nke ịdọ aka ná ntị Ụka

2. Ikwusa Mmehie: Otu esi eme ihe n'ime Nzukọ-nsọ

1. Ndị Galetia 6:1-2 - “Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide onye ọ bụla n'ime ajọ omume ọ bụla, unu ndị mmụọ nsọ ji mmụọ ịdị nwayọọ na-eweghachi ya. Lezienụ onwe gị anya, ka e wee ghara ịnwa gị onwe gị kwa.”

2. 2 Ndị Tesalonaịka 3:14-15 - “Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị erube isi n'ihe anyị na-ekwu n'akwụkwọ ozi a, na-arịbanụ onye ahụ anya, unu enwela ihe jikọrọ ya na ya, ka ihere wee mee ya. Unu elela ya anya dị ka onye iro, kama dọọ ya aka ná ntị dị ka nwanne.”

1 Ndị Kọrint 5:4 Nʼaha Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, mgbe unu na-akpọkọta unu, na mmụọ m, nʼike nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Ngafe Akwụkwọ Nsọ a na-akpọ ka e chikọta ọgbakọ n’aha nke Onye-nwe-anyị Jisus Kraịst, jiri mụọ Ya na ike Ya.

1. Ike Ịdị n’Otu: Otu esi agbasie Nzukọ-nsọ ike site n’ịdị n’otu

2. Idobe n’okpuru ike nke Onye-nwe: Na-eto eto n’okwukwe Site n’ịchịli aka elu

1. Ọrụ 2: 1-4 - Mmụọ Nsọ na-abịa na Pentikọst

2. Ndị Efesọs 3: 14-21 - Ekpere Pọl maka iwusi Nzukọ-nsọ ike n'ịhụnanya.

1 Ndị Kọrint 5:5 Ịrara onye dị otú ahụ nye nʼaka Setan maka mbibi nke anụ ahụ, ka ewe zọpụta mmụọ ahụ nʼụbọchị Onyenwe anyị Jisọs.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa na e kwesịrị inyefe mmadụ n'aka Setan maka mbibi nke anụ ahụ, ka e wee zọpụta mmụọ nsọ n'ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs.

1. Anyị ga-aghọta na anyị mkpa nzọpụta na-ekwe ka Jizọs na-azọpụta anyị.

2. Anyị kwesịrị ido onwe anyị n'okpuru uche Chineke ma kwe ka ọ rụọ ọrụ na ndụ anyị.

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi ka mmadụ ji kwere, ewe gua ya n'onye ezi omume, na site n'obi gị. ọnụ mmadụ na-ekwupụta wee zọpụta ya.

2. Ndị Efesọs 2: 8-10 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke onwe gị; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ịnya isi. bụ ọrụ ya, ndị e kere n’ime Kraịst Jizọs ịrụ ezi ọrụ, nke Chineke buru ụzọ kwado, ka anyị wee na-ejegharị n’ime ha.”

1Kọ 5:6 Ịnya isi adịghị mma i. Ùnu amataghi na ihe nēko achicha ntà nēko achicha n'otù ọka nile?

Ndị mmadụ ekwesịghị ịdị mpako, n'ihi na obere ihe ọjọọ nwere ike imetụta ìgwè ahụ dum.

1. "Kpachara anya maka mpako"

2. "Obere ihe iko achịcha na-ahapụ ntụ ọka dum"

1. Ilu 16:18 "Npako na-aga n'ihu mbibi, ọ bụkwa n'ihu ọdịda ka mpako na-aga."

2. Ndị Galetia 5:9 “Obere ihe iko achịcha na-eko achịcha dum.”

1 Ndị Kọrint 5:7 Ya mere, sachapụnụ ihe iko achịcha ochie, ka unu wee bụrụ ntụ ọka ọhụrụ, dị ka unu bụ ndị na-ekoghị eko. N'ihi na ọbuná Kraist ka anāchuru àjà ngabiga-ayi n'ihi ayi:

A na-agba ndị Kọrint ume ka ha wepụ ihe iko achịcha ochie nke mmehie na ndụ ha wee ghọọ ndị ọhụrụ na-ekoghị eko, dị ka Kraịst chụrụ n'ihi na ha.

1. Ike nke mmeghari ohuru: Na-ekoghị eko na Kraịst

2. Ikpochapụ ihe iko achịcha ochie: ije nke ịdị nsọ

1. Ndị Rom 6: 1-14 - Ndị nwụrụ anwụ n'ihi mmehie, dị ndụ n'ime Kraịst

2. Ndị Galetia 5:16-26 - Ibi ndụ site n'ike mmụọ nsọ

1 Ndị Kọrint 5:8 Ya mere, ka anyị mee ememme ahụ, ọ                     ggghịghị ihe iko achịcha ochie,                                   riri siteghi n'ihe iko achịcha ochie. kama were achịcha na-ekoghị eko nke ezi-okwu na ezi-okwu.

Pọl onyeozi gbara ndị Kọrint ume ka ha jiri ezi obi na eziokwu mee ememe ahụ kama ime mmehie na ajọ omume.

1. "Ibi Ndụ nke Ime Ihe n'Eziokwu na Ikwesị ntụkwasị obi"

2. “Enwere Onwe Gị n’Enweghị Mmehie na Ajọ omume”

1. Ndị Efesọs 4:25 - "Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu , n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ibe anyị."

2. Ndị Kọlọsi 3: 9-10 - "Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu yipụwo mmadụ ochie ahụ na omume ya, yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị. "

1 Ndị Kọrint 5:9 Nʼakwụkwọ ozi m degara unu akwụkwọ ka unu na ndị na-akwa iko na-akpakọrịta.

Pọl degaara ndị Kọrint akwụkwọ ozi ịdọ ha aka ná ntị ka ha ghara iso ndị na-akwa iko na-akpakọrịta.

1. Hụ Onye agbata obi Gị n'Anya: Ihe Mere Anyị Na-ekwesịghị Iji Mmehie Na-akpakọrịta

2. Oku nke idi-nsọ: Ije ije na nrube isi nye Chineke

1. Ndị Galetia 5:19-21 - Ọrụ nke anụ ahụ dị iche na mkpụrụ nke mmụọ nsọ.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

1 Ndị Kọrint 5:10 Ma ọ bụghị nanị ndị na-akwa iko nke ụwa a, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị; n’ihi na mgbe ahụ ọ dị unu mkpa ịpụ n’ụwa.

Ndị Kraịst ekwesịghị iso ndị na-eme omume rụrụ arụ na-akpakọrịta, ma ha aghaghị ịdị ndụ n’ụwa.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ dị nsọ n’etiti ụwa nke nmehie.

2. Mkpa ọ dị ịmata n'etiti omume omume na omume rụrụ arụ.

1. Matiu 6:24 - Ọ dịghị onye pụrụ ijere nna ukwu abụọ ozi; n'ihi na ma ọ́ bụghị na ọ ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ́ bụghị ya, ọ ga-eguzosi ike n'ihe nye otu ma leda ibe ya anya.

2. 1 Pita 2:11 – Ndị m hụrụ n'anya, a na m arịọ unu dị ka ndị mbịarambịa na ndị njem ala nsọ, ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-alụso mkpụrụ obi ọgụ.

1 Ndị Kọrint 5:11 Ma ub͕u a edegaram unu akwukwọ ka unu ghara imekọ ihe, ma ọ buru na onye ọ bula anākpọ nwa-nna-ayi bu onye nākwa iko, ma-ọbu onye anya-uku, ma-ọbu onye nēkpere arusi, ma-ọbu onye-nkwulu, ma-ọbu onye-ọṅuṅu-manya-vine, ma-ọbu onye nāpunara madu ihe; ya na onye dị otú ahụ agaghị eri.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide inwe mmekọrịta chiri anya na ndị na-enweghị nchegharị na mmehie ha.

1. "Ibi Ndụ nke Ịdị Nsọ"

2. "Ihe ize ndụ nke ụlọ ọrụ ọjọọ"

1. Ndị Efesọs 5:11 - "Unu na ọrụ nke ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ na-akpakọrịta, kama na-atụ ha nba."

2. 2 Ndị Kọrint 6:14-17 - "Ka unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala unu n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ: n'ihi na olee njikọ ezi omume na ajọ omume nwere?

1 Ndị Kọrint 5:12 Nʼihi na gịnị ka m mere ikpe ndị nọ nʼèzí ikpe? ọ̀ bughi ndi nọ n'ime ka unu nēkpe ikpe?

Akwụkwọ Nsọ Pọl onyeozi na-ajụ ndị Kọrịnt ihe mere ha ji ekpe ndị na-anọghị n'ọgbakọ ikpe, mgbe ha kwesịrị ịdị na-eme ihe banyere mmehie ndị dị n'ime ọgbakọ.

1. Ekpela Ndị Ọzọ Ikpe: Ihe mmụta ndị sitere na 1 Ndị Kọrịnt 5:12

2. Ibi ndụ nke ịhụnanya na mgbaghara: Ozi nke 1 Ndị Kọrịnt 5:12

1. Luk 6:37 - "Ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe unu ikpe: unu amala ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe: gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Ndị Rom 14:13 - "Ya mere, ka anyị soro ihe ndị na-eweta udo, na ihe ndị mmadụ ga-eji wulie ibe ya elu."

1Kọ 5:13 ma ndị nọ n’èzí na-ekpe ikpe. Ya mere, wepụnụ ajọ omume ahụ n'etiti onwe unu.

Anyị kwesịrị iwepụ ndị ajọ omume ná ndụ anyị, dị ka Chineke na-ekpe ha ikpe.

1. Chineke chọrọ ka anyị kewapụ onwe anyị n'ebe ndị ajọ omume nọ, dịka Ọ ga-ekpe ha ikpe.

2. Anyị ga-ewepụ ndị ajọ omume na ndụ anyị, dịka naanị Chineke ga-ekpe ha ikpe.

1. 1 Ndị Kọrịnt 5:13 - “Ma ndị nọ n'èzí na-ekpe ikpe. Ya mere, wepụnụ ajọ omume ahụ n’etiti onwe unu.”

2. Abụ Ọma 101:3-4 - “M gaghị etinye ihe efu n'ihu m; Mu onwem nākpọ ọlu ndi nāsu ngọngọ asì ; Ọ gaghị arapara m. Obi gbagọrọ agbagọ ga-esi n’ebe m nọ pụọ; M'gaghi-ama ihe ọjọ ọ bula.

1 Ndị Kọrint 6 bụ isi nke isii nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu dị iche iche metụtara ikpe ikpe, ịkwa iko, na ịdị nsọ nke ahụ́ ndị kwere ekwe.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịdụ ndị Kọrint ọdụ maka iweta esemokwu na mkpesa ha n’ụlọ ikpe ụwa kama idozi ha n’ime ọgbakọ (1 Ndị Kọrint 6:1-6). Ọ na-ekwusi ike na a kpọwo ndị kwere ekwe ka ha kpee ọbụna ndị mmụọ ozi ikpe na ha kwesịrị inwe ike ilekọta ihe ndị dị nta n'etiti onwe ha (1 Ndị Kọrint 6:2-3). Pọl mere ka ọ pụta ìhè na ọ bụ ihe ịrịba ama nke ọdịda mgbe ha tụgharịrị gaa n'usoro ihe omume nke ụwa maka ikpe kama ịchọ ndị maara ihe n'ógbè nke ha.

Paragraf nke abụọ: Pọl tụgharịrị lekwasị anya n’okwu gbasara ịkwa iko n’ime ọgbakọ ndị Kọrịnt. Ọ katọrọ ụdị ịkwa iko ọ bụla, gụnyere ịgba akwụna, dịka ekwekọghị na njikọ nke onye kwere ekwe na Kraịst (1 Ndị Kọrint 6:9-11). Ọ na-echetara ha na ahụ ha bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ na e kwesịghịkwa imerụ ha site n’omume rụrụ arụ (1 Ndị Kọrint 6:15-20). Pọl gbara ha ume ka ha gbanahụ ịkwa iko ma jiri ahụ́ ha sọpụrụ Chineke.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ike na a zụtawo ndị kwere ekwe n’ọnụ ahịa—àjà Jizọs Kraịst—na ya mere ha abụghị nke ha kama ọ bụ nke Chineke (1 Ndị Kọrint 6:19-20). Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịkwa iko n’ihi na ọ bụ mmehie megide ahụ́ nke mmadụ. Ọ na-agba ha ume ka ha na-enye Chineke otuto na mmụọ na ahụ ha.

Na nchịkọta, Isi nke isii nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu okwu ndị metụtara ikpe ikpe, ịkwa iko, na ịdị nsọ nke ahụ ndị kwere ekwe. Pọl baara ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt mba maka ịgakwuru ụlọ ikpe ụwa kama idozi esemokwu n'ime. Ọ katọrọ ụdị ịkwa iko niile dị ka ndị na-ekwekọghị ná mmekọrịta mmadụ na Kraịst ma na-agba ha ume ka ha jiri ahụ́ ha sọpụrụ Chineke. Pọl na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ ma bụrụ ndị e ji ọnụ ahịa zụta, ya mere, ha kwesịrị ịgbanarị omume rụrụ arụ ma na-enye Chineke otuto na mmụọ na aru. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị idozi esemokwu dị n’ime ọgbakọ, ịghara ịkwa iko, na ịnakwere ịdị nsọ nke ahụ mmadụ dị ka ebe obibi nke Mmụọ Nsọ.

1 Ndị Kọrint 6:1 Ọ̀ dị onye ọ bụla nʼime unu nwere okwu megide ibe ya, ga-ekpe ikpe nʼihu ndị ajọ omume, ma ọ bụghị nʼihu ndị nsọ?

Ebe a bụ ajụjụ Pọl na 1 Ndị Kọrịnt 6:1 na-ajụ ma onye ọ bụla n’ime ndị Kọrịnt ga-aga n’ụlọ ikpe kama ịchọ enyemaka n’aka ndị nsọ mgbe ya na onye ọzọ na-ese okwu.

1. "Ịma mma nke Mgbaghara Ndị Kraịst: Idozi esemokwu na-agaghị Ụlọikpe"

2. "Ikwe ka Jizọs bụrụ Onyeikpe Anyị: Ụzọ ziri ezi isi dozie esemokwu"

1. Matiu 18:15-17 (“Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ma ọ bụ nwanne gị nwanyị emehie, gaa gosi ajọ omume ha, naanị n’etiti unu abụọ: ọ bụrụ na ha ege unu ntị, unu emewo ka ha merie ha. chiri otù onye ma-ọbu madu abua ọzọ, ka ewe me ka okwu ọ bula guzosie ike n'ọnu ndi-àmà abua ma-ọbu atọ: ọ buru na ha ajughi ige nti, gwa ya nzukọ Kraist: ọ buru kwa na ha aju ọbuná nzukọ Kraist, meso ha ihe. dị ka ị ga-eme onye ọgọ mmụọ ma ọ bụ onye ọnaụtụ.”)

2. Ndị Rom 12:18 (“Ọ bụrụ na o kwere omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ nile na-adị n’udo.”)

1 Ndị Kọrint 6:2 Ùnu amataghị na ndị nsọ ga-ekpe ụwa ikpe? ọ buru kwa na unu gēkpe uwa ikpe, ùnu erughi eru ikpe ihe dikarisiri ntà?

Ndị nsọ ga-ekpe ụwa ikpe, n’ihi ya, Ndị Kraịst ga-enwe ike ikpe ọbụna ihe ndị kasị nta.

1. Mkpa nghọta dị na ndụ Ndị Kraịst

2. Ike nke ikpe ziri ezi

1. Jemes 1:5 – Ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi kwa uta; agēnye kwa ya.

2. Ilu 16:2 – Uzọ nile nke madu di ọcha n'anya onwe-ya; ma Onye-nwe nātùru mọ nile.

1 Ndị Kọrint 6:3 Ùnu amaghị na anyị ga-ekpe ndị mmụọ ozi ikpe? ọle ihe ndia ọzọ bayere ndu a?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na ndị kwere ekwe nwere ike ikpe ikpe nke ndụ a, na ọbụna karịa ihe gbasara mpaghara ime mmụọ.

1. E nyefere ndị kwere ekwe ikike ịghọta ihe nke ụwa a na ọbụna akụkụ nke mmụọ.

2. Ayi nwere ike imata ihe di nma na ihe ojo, na ime mkpebi ziri ezi.

1. Ilu 14:12: Uzọ di nke ziri ezi n'anya madu: ma nsọtu-ya bu uzọ ọnwu.

2. Aisaia 11:2: Mọ nke Jehova gādakwasi kwa Ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, Mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

1 Ndị Kọrint 6:4 Ya mere, ọ bụrụ na unu enwee ikpe nʼihe gbasara ndụ a, debenụ ha ka ha bụrụ ndị ikpe na-anataghị ọnụ nʼọgbakọ.

A na-agba ndị chọọchị ume inyefe ndị òtù ya ihe omume ụwa, dị ka esemokwu iwu, n'aka ndị òtù ya kasị nta.

1. Chineke nwere ike iji ihe kacha nta n'ime anyị rụpụta nnukwu ihe.

2. Ịtụkwasị obi na amamihe Chineke n'ihe niile.

1. Jemes 1:5-6 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị abara mba, a ga-enyekwa ya. "

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: N'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

1Kọ 6:5 M na-ekwu ka ihere i. Ọ̀ bu na ọ dighi nwoke mara ihe di n'etiti unu? mba, ọ bughi onye nwere ike ikpe ikpe n'etiti umu-nne-ya?

Na 1 Ndị Kọrint 6:5, Pọl jụrụ ndị Kọrint na ha enweghị onye maara ihe n’etiti ha ime mkpebi n’ime obodo ha.

1. Anyị ga-agba mbọ inwe amamihe ma chọọ amamihe ọbụna n'obodo anyị.

2. Ọ bụ anyị ka anyị na-emere ụmụnna anyị ndị nọ n’ọgbakọ ezi ihe.

1. Ilu 1: 5, "Ka ndị maara ihe nụrụ, bawanyekwa mmụta, na onye na-aghọta ihe na-enweta nduzi."

2. Ilu 3:13, "Ngọzi na-adịrị onye na-achọta amamihe, na onye na-enweta nghọta."

1 Ndị Kọrint 6:6 Ma nwanne ya na nwanne ya na-aga ikpe, ma nke ahụ nʼihu ndị na-ekweghị ekwe.

Ndị Kraịst ekwesịghị iweta esemokwu ha na Ndị Kraịst ndị ọzọ n’ụlọikpe, n’ihi na o kwekọghị n’okwukwe ha.

1. Ndị Kraịst ekwesịghị iwere esemokwu ha na ndị kwere ekwe ibe ha n'ụlọikpe, kama na-achọ ogbugbo na ime ka ha dịghachi ná mma.

2. Anyị kwesịrị ịkpachara anya iji nkwanye ùgwù na ịdị umeala n’obi na-edozi esemokwu anyị na ụmụnna anyị na ụmụnna anyị, kama iji ụlọikpe dozie ya.

1. Matiu 5:25-26, “Bịa ọsọ ọsọ na onye na-ebo gị ebubo mgbe gị na ya na-aga n'ụlọ ikpe, ka onye na-ebo gị ebubo ghara nyefee gị n'aka onyeikpe, na onyeikpe nyefekwa gị n'aka onye nche, atụbakwa gị n'ụlọ mkpọrọ. N'ezie, a sị m gị, ị gaghị apụ apụ ma ọlị ruo mgbe ị kwụchara penny ikpeazụ."

2. Jemes 4:6 “Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

1 Ndị Kọrint 6:7 Ma ub͕u a njehie di n'etiti unu, n'ihi na unu na ibe-unu nāb͕a ikpe. N'ìhi gini ka unu onwe-unu nāchọsighi ike? gini mere unu adighi-ekwe ka aghọb͕u unu kari?

Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt na-aga ụlọikpe ka ha dozie esemokwu kama idozi ha n’etiti onwe ha.

1. "Nhụjuanya Na-ezighị ezi: Ihe mmụta sitere na 1 Ndị Kọrint 6:7"

2. “Ihe nzuzu nke ikpe ikpe: Ozizi sitere na 1 Ndị Kọrint 6:7”

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-anagiderịta ibe unu, na-agbagharakwa ibe unu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere iseokwu megide onye ọ bụla: ọbụna dị ka Kraịst gbaghaara unu, otú ahụ ka unu na-emekwa."

2. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-edirịta ibe unu n'ịhụnanya; 3 na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

1 Ndị Kọrint 6:8 Ee e, unu na-eme ihe ọjọọ, na-erigbukwa unu, ma nke ahụ bụ́ ụmụnne unu.

Ndị mmadụ na-emejọ ma na-aghọgbu ụmụnna ha.

1. Ihe ize ndụ nke ime ihe ọjọọ na ịghọgbu ndị ọzọ

2. Mkpa nke ịkwụwa aka ọtọ na iguzosi ike n'ezi ihe

1. Jemes 4:17 – Ya mere onye matara ime ezi ihe, ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

2. Matiu 7:12 - Ya mere, ihe ọ bula unu nāchọ ka madu mere unu, unu onwe-unu nēme kwa ha otú a: n'ihi na nka bu iwu na ndi-amuma.

1 Ndị Kọrint 6:9 Ùnu amataghị na ndị ajọ omume agaghị eketa ala-eze Chineke? Ekwela ka eduhie gị: ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi, ma ọ bụ ndị na-emegbu onwe ha n'etiti mmadụ.

A gaghị ekwe ka ndị ajọ omume bata n’alaeze Chineke. A naghị ekwe ka ndị na-akwa iko, na-ekpere arụsị, na-akwa iko, na-enwe mmekọahụ, na-enwekwa mmekọahụ.

1. Anyị aghaghị ịgbalịsi ike ịbụ ndị ezi omume ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbanye n'Alaeze Chineke.

2. Ayi ga agbanari nmehie wee na-eme idi nso ma oburu na ayi choro ka Chineke nara ayi.

1. 1 Ndị Kọrịnt 6:9

2. 1 Ndị Kọrịnt 6:18-20 - Gbanahụ ịkwa iko. Nmehie nile ọzọ nke madu nēmehie di n'èzí ahu: ma onye ọ bula nke nēmehie n'ikwa-iko, nēmehie megide aru-ya. Ùnu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ, Nke di nime unu, onye unu natara n'aka Chineke? Ị bụghị nke gị; e jiri ọnụ ahịa zụta gị. Ya mere were aru-unu sọpuru Chineke.

1 Ndị Kọrint 6:10 Ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị nkwulu, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa ala-eze Chineke.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide omume mmehie ise kpọmkwem, ma na-ekwu na ndị na-eme ha agaghị eketa ala-eze Chineke.

1: Anyị ga-ebi ndụ nke ịdị nsọ na nrube isi nye Chineke ka anyị wee nweta nkwa nke ndụ ebighi-ebi.

2: Ayi aghaghi ijupu we chigharia n'omume nile nke nmehie dika izu-ohi, anya-uku, iṅubiga-manya-ókè, nkwulu, na ipunara madu ihe ma ọ buru na ayi chọ iketa ala-eze Chineke.

1: Ndị Galetia 5: 19-21 - Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, iro, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè, mmegide. , na ihe ndị dị otú a. Ana m adọ gị aka ná ntị, dị ka m dọrọ unu aka ná ntị na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú a agaghị eketa alaeze Chineke.

2: Ndị Efesọs 5: 3-5 - Ma ịkwa iko na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu agaghị adị n'etiti unu, dịka o kwesịrị ekwesị n'etiti ndị nsọ. Ekwela ka ihe ruru unyi ma-ọbu okwu-ugha ma-ọbu okwu-ugha ma-ọbu njake nādighi-aka di, nke nādighi n'ọnọdu-ya, kama ka ekele diri. N'ihi na unu nwere ike mara nka, na onye ọ bula nke nākwa iko ma-ọbu onye nādighi ọcha, ma-ọbu onye anya-uku, ya bu, onye nēkpere arusi, enweghi ihe-nketa n'ala-eze nke Kraist na Chineke.

1 Ndị Kọrint 6:11 Ma otú ahụ ka ụfọdụ nʼime unu dị: ma a sachara unu, ma edowo unu nsọ, ma agụwo unu na ndị ezi omume nʼaha Onyenwe anyị Jizọs, na site na Mmụọ nke Chineke anyị.

Ụfọdụ ndị na-ebibu n’ime mmehie, ma ugbu a, e mewo ka ha dị ọcha, ekewapụ ha, na ndị ezi omume site n’ike nke Onyenwe anyị Jizọs na Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke Kraist imeghari ndu

2. Dodo nsọ Site n'ọrụ nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 5: 1-5 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị sitere n'aka ya nweta ohere ịbanye n'amara a nke anyị na-eguzo ugbu a. Anyị na-anya isi n'olileanya nke ebube Chineke.

3. Taịtọs 3:4-7 - Ma mgbe ebere na ihunanya nke Chineke Onye Nzọpụta anyị pụtara, ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ezi omume nke anyị mere, kama n'ihi ebere Ya. Ọ zọpụtara anyị site na ịsacha nke ọmụmụ na ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ.

1 Ndị Kọrint 6:12 Iwu kwadoro ihe niile n'iwu, ma ihe niile adịghị mma: ihe niile kwadoro m n'iwu, ma agaghị m etinye m n'okpuru ike onye ọ bụla.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị na ọ bụ ezie na ihe nile pụrụ ikwe omume, ọ bụchaghị uru ọ bara.

1. Unu ekwela ka ihe ndọkpụ nke ụwa duhie gị kama site n’ike nke Kraịst.

2. Jide n'aka na nhọrọ gị bara uru nye okwukwe gị ọ bụghị imebi.

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

1 Ndị Kọrint 6:13 Nri maka afọ, afọ bụkwa ihe oriri: ma Chineke ga-ebibi ma ya na ha. Ma aru adighi maka ikwa-iko, kama ọ diri Onye-nwe-ayi; na Onye-nwe maka aru.

A naghị ebu n'obi anụ ahụ maka ịkwa iko, kama iji sọpụrụ Chineke. Chineke ga-emecha kpochapụ ma ahụ́ na ọchịchọ ya.

1. Gịnị ka iji ahụ́ anyị sọpụrụ Chineke pụtara?

2. Olee otú anyị ga-esi jiri ahụ́ anyị gosi na anyị hụrụ Chineke n’anya?

1. Ndị Rom 12:1-2 - "Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ, nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. unu ekwela ka o yie ihe nke uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu: mb͕e ahu unu gēnwe kwa ike inwaputa ihe nāhu Chineke, bú ihe Ọ nāchọ, nke nātọ utọ na nke zu-kwa-ra okè.

2. Matiu 5:27-28 - "Unu anụwo na e kwuru, 'Akwala iko.' Ma ana m asị unu na onye ọ bụla nke na-ele nwaanyị anya na-agụ agụụ, ya na ya kwara iko n’obi ya.”

1 Ndị Kọrint 6:14 Ma Chineke emewo ka Onyenwe anyị bilie, Ọ ga-emekwa ka anyị bilie site nʼike nke aka Ya.

Amaokwu: N’amaokwu a, Pọl na-echetara anyị ike Chineke nwere ime ka anyị si n’ọnwụ bilie. Ọ na-agba anyị ume ka anyị jiri ahụ anyị mee ihe maka otuto, ọ bụghị maka ọrụ mmehie.

1. Ike Chineke imeri onwu

2. Iji Ahụ Anyị Maka Otuto Chineke

1. Ndị Rom 6:12-14 - Ya mere, ekwela ka nmehie chịrị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erubere ya isi n'ọchịchọ ya. Unu ewere-kwa-la ihe nile di unu iche n'iru n'iru nmehie;

14. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

1 Ndị Kọrint 6:15 Ùnu amataghị na ahụ unu bụ akụkụ ahụ nke Kraịst? m'gānara kwa ihe di n'aru Kraist, me ha ka ha buru ihe di n'aru nwanyi nākwa iko? Chineke ekwela.

Pọl dọrọ Ndị Kraịst aka ná ntị na ha ekwesịghị ijikọta onwe ha na nwaanyị akwụna n’ihi na ahụ́ ha bụ akụkụ ahụ́ Kraịst.

1. Ka anyị cheta na ahụ anyị bụ akụkụ ahụ nke Kraịst na e kwesịghị iji ya mee mmehie.

2. Anyị ekwesịghị iwere ndị òtù Kraịst mee ka ha bụrụ ndị òtù nke ndụ rụrụ arụ.

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:31 – Ya mere, ma unu na-eri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya niile maka otuto nke Chineke.

1 Ndị Kọrint 6:16 Gịnị? ùnu amataghi na onye nārapara n'aru nwanyi nākwa iko bu otù aru? n'ihi na abua abua, ka ọ siri, gābu otù anu-aru.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ: Mgbe Pọl onyeozi na-edegara ndị Kọrint akwụkwọ, dọrọ aka ná ntị siri ike megide ịkwa iko. Ọ na-ekwu na ndị kwere ekwe ekwesịghị ịdị na-esonyere ndị na-akwa iko. Ọ gara n'ihu na-akọwa na omume ijikọ a na-emepụta njikọ nke mmụọ, dịka abụọ na-aghọ otu anụ ahụ.

1. Ihe si na ya pụta n'omume rụrụ arụ 2. Ike ịdị n'otu n'alụmdi na nwunye

1. Ndị Efesọs 5: 31-32 - "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga-aghọkwa otu anụ ahụ." 2. Ndị Hibru 13:4 - “Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe nsọpụrụ n'etiti mmadụ nile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye bụrụkwa ihe e merụrụ emerụ: n'ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe.”

1 Ndị Kọrint 6:17 Ma onye na-ejikọta onwe ya na Onyenwe anyị bụ otu mmụọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịdị n'otu na Onyenwe anyị n'ime mmụọ.

1. "Idi n'Otu n'ime Jehova"

2. "Ike nke ịdị n'otu na Onyenwe anyị"

1. Ndị Kọlọsi 3:15 - "Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọkwara unu na ya n'otu ahụ; na-enwekwa ekele."

2. Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

1Kọ 6:18 gbanarị ịkwa iko n. Nmehie ọ bula nke madu nēme nēwepu aru; ma onye nākwa iko nēmehie megide aru-ya.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịzere ịkwa iko n'ihi na ọ bụ mmehie megide aru nke onwe ya.

1. “Mmehie nke ịkwa iko: Ihe Mere Anyị Ga-eji Gbapụ”

2. “Kwụsịnụ Ahụ́ Gị: Gbanarị Ịkwa Ikwa Ije Ozi”

1. 1 Ndị Tesalonaịka 4:3-5 - N'ihi na nka bu uche Chineke, bú ido-nsọ-unu, ka unu we ghara ikwa-iko: ka onye ọ bula n'etiti unu mara ka ọ gēnwe ihe-ya n'idi-nsọ na nsọpuru; Ọ bughi n'ọchichọ nke anya-umu, dika ndi mba ọzọ ndi nāmaghi Chineke.

2. Matiu 5:27-28 - Unu nuru na ekwuru site na ndi ochie, si, Akwala iko: ma asim unu, na onye o bula nke lekwasiri nwanyi anya ka o me ya ka ya na ya kwaa iko ub͕u a. n'obi ya.

1 Ndị Kọrịnt 6:19 Gịnị? unu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ nke di nime unu, nke unu nwere site na Chineke, ma unu abughi nke unu?

Ahụ anyị bụ nke Chineke, ma anyị abụghị nke anyị.

1. Ahụ anyị bụ ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị - 1 Ndị Kọrịnt 6: 19

2. Chineke bụ Onye nwe ahụ́ anyị - 1 Ndị Kọrịnt 6:19

1. 1 Ndị Kọrint 3:16 – Ùnu amataghi na unu bu ulo nsọ Chineke, na Mọ nke Chineke nēbi kwa nime unu?

2. 1 Pita 2:5 – Unu onwe-unu kwa, dika nkume di ndu, anēwuli unu ulo nke Mọ Nsọ, bú ọlu-nchu-àjà di nsọ, ichu àjà nke mọ, nke Chineke nānara nke-ọma site na Jisus Kraist.

1 Ndị Kọrint 6:20 Nʼihi na e ji ọnụ ahịa zụta unu: ya mere nyenụ Chineke otuto nʼanụ ahụ unu na mmụọ unu nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-echetara anyị na e ji ọnụ ahịa zụta anyị, yabụ na anyị ga-enyerịrị Chineke otuto na ahụ anyị na mmụọ anyị.

1: Anyị bụ nke Chineke: Oku nke inye Onyenweanyị otuto

2: Olee Otú Anyị Ga-esi Na-eji Ahụ́ Anyị Na Mmụọ Anyị Na-enye Chineke Otuto?

1: Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n’ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n’ezie na nke kwesịrị ekwesị.

2: Ndị Kọlọsi 3: 23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi gị dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bu Onye-nwe-ayi Kraist ka unu nēfè.

1 Ndị Kọrint 7 bụ isi nke asaa nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru banyere akụkụ dị iche iche nke alụmdi na nwunye, alụghị di na nwunye, na mmekọrịta dị n’etiti ọgbakọ Ndị Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịtụle mkpa mmekọahụ dị n’ime di na nwunye dị ọcha. Ọ na-ekwusi ike na di na nwunye kwesịrị ịrụzu ọrụ alụmdi na nwunye ha n’ebe ibe ha nọ ma ghara ịnapụ ibe ha ma e wezụga n’ihi oge e kwekọrịtara n’otu n’otu maka ekpere na ibu ọnụ (1 Ndị Kọrint 7:1-5). Pọl ghọtara na ụfọdụ ndị kwere ekwe pụrụ inwe onyinye nke ịnọ n’alụghị di, na-enyere ha aka itinye onwe ha n’ụzọ zuru ezu n’ijere Chineke ozi n’enweghị ihe ndọpụ uche (1 Ndị Kọrint 7:6-9). Ọ dụrụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ndị di ha nwụrụ ọdụ ka ha chee echiche ịnọ n’alụghị di ma ọ bụrụ na ha pụrụ iji njide onwe onye mee otú ahụ ma na-ekweta na alụmdi na nwunye bụ nhọrọ ziri ezi nye ndị chọrọ ya (1 Ndị Kọrint 7:8-9).

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuru okwu banyere di na nwunye bụ́ ndị otu n’ime ha na-ekweta na nke ọzọ na-ekweghị. Ọ dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha ghara ịchọ ịgba alụkwaghịm kama ka ha gbalịsie ike ịnọgide na-alụ di na nwunye n’olileanya na okwukwe ha nwere ike imetụta di ma ọ bụ nwunye ha na-ekweghị ekwe (1 Ndị Kọrint 7:10-16). Otú ọ dị, ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye na-ekweghị ekwe ahọrọ ịla, Pọl na-ekwu na e kechighị onye kwere ekwe n’ọnọdụ ndị dị otú ahụ na ọ pụkwara ịdị n’udo (1 Ndị Kọrint 7:15).

Paragraf nke Atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ndụmọdụ bara uru banyere mmadụ ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ọnọdụ dị ugbu a mechie isiakwụkwọ ahụ. Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nọrọ n’ebe ha nọ mgbe a kpọrọ ha n’okwukwe ma ọbụghị na e nwere nnukwu ihe kpatara mgbanwe (1 Ndị-Kọ 7:17–24). Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ma ọ bụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na-alụbeghị di, ndị e biri úgwù ma ọ bụ ndị a na-ebighị úgwù, ihe kacha mkpa bụ idebe iwu Chineke na ibi ndụ kwekọrọ na ọkpụkpọ ya (1 Ndị Kọrịnt 7: 19-24). N'ikpeazụ, ọ na-ekwu maka nchegbu banyere njikọ aka ma na-adụ ọdụ ịkpachara anya n'oge a na-ejighị n'aka ma n'ikpeazụ na-ahapụ ya na uche onye ọ bụla dabere n'ọnọdụ ha (1 Ndị Kọrint 7:25-40).

Na nchịkọta, Isi nke asaa nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu banyere akụkụ dị iche iche nke alụmdi na nwunye, alụghị di na nwunye, na mmekọrịta dị n'etiti ọgbakọ Ndị Kraịst. Pọl mesiri ike mkpa ọ dị ịdị ọcha mmekọahụ n'alụmdi na nwunye ma ghọta na ọ bụ onyinye nke ịnọ n'alụghị di maka ndị pụrụ itinye onwe ha kpam kpam nye Chineke. Ọ dụrụ ndị kwere ekwe nọ n'alụmdi na nwunye na-ekwekọghị ekweta ọdụ ka ha gbalịsie ike ime ka ha dịghachi ná mma ma o kwetara na a pụrụ inweta udo ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye na-ekweghị ekwe ekpebie ịpụ. Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ọnọdụ ha dị ugbu a ọ gwụla ma e nwere ihe ndị na-akpali akpali ha ga-agbanwe ma na-ekwusi ike mkpa ọ dị idebe iwu Chineke n’agbanyeghị ọnọdụ alụmdi na nwunye ma ọ bụ nzụlite mmadụ. Isiakwụkwọ a na-enye ntụzịaka bara uru gbasara ịnyagharị mmekọrịta na ibi ndụ n'okwukwe mmadụ n'ọnọdụ dị iche iche.

1 Ndị Kọrint 7:1 Ma banyere ihe ndị unu degara m akwụkwọ banyere ha: Ọ dị mma ka nwoke ghara imetụ nwanyị aka.

Pọl zara ajụjụ ndị Kọrịnt banyere alụmdi na nwunye ma gbaa ha ume ka ha ghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye ma ha nwee ike.

1. “Ike nke Ịdịghị Mma: Ịhọrọ Ịhapụ Chineke”

2. “Ibi Ndụ n’Okwukwe na Ịghara Ịhapụ: Ịghọta 1 Ndị Kọrint 7:1”

1. 1 Ndị Tesalonaịka 4:3-5 - “N'ihi na nke a bụ uche Chineke, ọbụna ido nsọ unu, ka unu zere ịkwa iko: ka onye ọ bụla n'ime unu mara ka ọ ga-esi nweta ihe ya n'ime nsọ na nsọpụrụ; Ọ bụghị n’ọchịchọ nke anyaukwu, ọbụna dị ka ndị mba ọzọ na-amaghị Chineke”

2. 1 Timoti 5:1-2 - “Abarala onye okenye mba, kama rịọ ya arịrịọ dị ka nna; na umu-ndikom dika umu-nne; Ụmụ nwanyị ndị okenye ka ndị nne; nke nta dika umu-nne ndinyom, n'idi-ọcha nile.

1 Ndị Kọrint 7:2 Otú ọ dị, ka e wee zere ịkwa iko, ka nwoke ọ bụla nwee nwunye nke ya, ka nwanyị ọ bụla nweekwa di nke ya.

Pọl dụrụ ọdụ na ka mmadụ ghara ịkwa iko, onye ọ bụla kwesịrị ịlụ onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya.

1. Ịdị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Ịnabata Atụmatụ Chineke Maka Ịdị ná Mma

2. Ike nke Ịdị Ọcha: Ịhọrọ Chineke Kasị Mma na Mmekọrịta

1. Jenesis 2:24 Ya mere nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya, ha ewe ghọ otù anu-aru.

2. Ndị Hibru 13:4 Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe nsọpụrụ n'etiti mmadụ nile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye bụrụkwa ihe e merụrụ emerụ, n'ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe.

1 Ndị Kọrint 7:3 Ka di na-enye nwunye ya ihe kwesịrị ekwesị: otú ahụ ka nwunye nyekwa di ya.

Di na nwunye kwesịrị igosi ibe ha obiọma na nkwanye ùgwù.

1. Ịhụnanya, nkwanye ùgwù, na obiọma: Ihe Baịbụl Na-akụziri Anyị Banyere Alụmdi na Nwunye

2. Atụmatụ Chineke Maka Alụmdi na Nwunye: Ọmụmụ na 1 Ndị Kọrịnt 7:3

1. Ndị Efesọs 5:33 - "Otú ọ dị, onye ọ bụla n'ime unu aghaghị ịhụ nwunye ya n'anya dị ka ọ hụrụ onwe ya n'anya, nwunye aghaghịkwa ịkwanyere di ya ùgwù."

2. Ndị Kọlọsi 3:19 - "Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n'anya, unu ewesola ha obi ọjọọ."

1 Ndị Kọrint 7:4 Nwunye enweghị ike n'anụ ahụ nke ya, kama ọ bụ di: otú ahụkwa ka di enweghị ike n'anụ ahụ nke ya, kama ọ bụ nwunye.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịkwanyere di na nwunye ùgwù n'ihe gbasara ahụ ha.

1. Ịdị nsọ nke alụmdi na nwunye: nkwanye ùgwù n'ime ụlọ ihi ụra

2. Ike nke nkwanye ugwu: Ntọala Akwụkwọ Nsọ maka alụmdi na nwunye obi ụtọ

1. Ndị Efesọs 5:21-33 - Nrubeisi n'alụmdi na nwunye

2. 1 Pita 3:7 – Ndị di, soro nwunye unu biri na nghọta

1 Ndị Kọrint 7:5 Unu erigbula ibe unu, ma ọbụghị na ọ bụ nʼihi nkwenye ruo nwa oge, ka unu we nye onwe unu nʼibu ọnụ na ekpere; ma gbakọta kwa ọzọ, ka Setan ghara ịnwa unu n’ihi enweghị ntụkwasị obi unu.

Ndị Kraịst ekwesịghị ịhapụ di ha ma ọ bụ nwunye ha, ọ gwụla ma e kwekọrịtara n’otu n’otu ruo obere oge iji nyefee onwe ha n’ekpere na ibu ọnụ.

1) Ike nke nkwenye n'alụmdi na nwunye

2) Uru Ekpere na ibu ọnụ dị n'alụmdi na nwunye

1) Ndị Efesọs 5:22-33 Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu dị ka n’okpuru Onyenwe anyị.

2) Ndị Galetia 5: 16-25 - Na-ejegharị site na Mmụọ Nsọ ma mezuo iwu nke ịhụnanya.

1 Ndị Kọrint 7:6 Ma a na m ekwu nke a site nʼikike, ọ bụghịkwa nʼiwu.

Pọl nyere ikike ka Ndị Kraịst lụọ, ma nke a abụghị iwu.

1. Alụmdi na Nwunye: Ngọzi Chineke, Ọ bụghị Iwu

2. Ịghọta Ozizi Pọl Banyere Alụmdi na Nwunye

1. Jenesis 2:24 – N'ihi nka ka nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya: ha ewe ghọ otù anu-aru.

2. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka n'okpuru Onyenwe anyị. Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya, ọbụna dị ka Kraịst hụkwara ọgbakọ ahụ n’anya ma nyefee onwe ya maka ya.

1Kọ 7:7 Nʼihi na ọ ga-adị m mma ka mmadụ niile dị ka mụ onwe m. Ma onye ọ bụla nwere onyinye ya kwesịrị ekwesị site na Chineke, otu dị ka otu a, na onye ọzọ dị ka nke ahụ.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ka mmadụ nile dị ka ọ dị, ma ọ na-ekweta na e nyewo onye ọ bụla onyinye dị iche site n'aka Chineke.

1. Onyinye si n'aka Chineke: Ịnabata na ịnakwere nkà anyị pụrụ iche

2. Ike nke Ịdị n'otu: Ememe Ọdịiche Anyị

1. Matiu 25: 14-30 - Ilu nke Talent

2. Ndị Efesọs 4: 7-8 - Ọrụ Onye Kraịst ọ bụla n'ime ahụ nke Kraịst

1 Ndị Kọrint 7:8 Ya mere, ana m asị ndị na-alụbeghị di na nwunye na ndị di ha nwụrụ, Ọ dị ha mma ma ọ bụrụ na ha anọgide ọbụna dị ka m.

Ihe odide Pọl gbara ndị na-alụbeghị di na nwunye na ndị di ha nwụrụ ume ịnọgide n'alụghị di dị ka o mere.

1. Nọgidenụ n'ime Onyenwe anyị ma nwee afọ ojuju: Ịghọta 1 Ndị Kọrịnt 7:8

2. Ike Ịdị Di Ma ọ bụ nwunye: Ịnabata ezi atụmatụ Chineke maka ịnọ n'alụghị di

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - “Ọ bụghị na m na-ekwu banyere ịnọ ná mkpa, n'ihi na amụtawo m n'ọnọdụ ọ bụla m nwere inwe afọ ojuju. Amaaram ka eweda ya ala, ama-kwa-ram itubiga ókè. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu."

2. 1 Pita 5:6-7 – “Ya mere wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke ka o wee bulie unu elu n’oge kwesịrị ekwesị, na-atụkwasị nchegbu unu niile n’ebe ọ nọ, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.”

1 Ndị Kọrint 7:9 Ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ijide onwe ha, ka ha lụọ nwunye: nʼihi na ọ dị mma ịlụ di na nwunye karịa ịgba ọkụ.

Pọl gbara ndị na-enweghị ike imeri agụụ mmekọahụ ume ka ha lụọ, n’ihi na ọ ka mma karịa iwe ọkụ.

1. Ike nke njide onwe onye: Otu esi guzogide ọnwụnwa.

2. Alụmdi na Nwunye: Onyinye Chineke nyere anyị maka ọṅụ na afọ ojuju.

1. Ndị Galeshia 5:16-17 - "Na-ejegharịnụ na Mmụọ Nsọ, ma unu agaghị emezu ọchịchọ anụ ahụ́: n'ihi na anụ ahụ́ na-agụ anụ ahụ́ megide mmụọ nsọ, mmụọ nsọ megidekwa anụ ahụ́: ndị a na-emegidekwa ibe ha. : ka unu ghara ime ihe unu nāchọ."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4: 3-5 - "N'ihi na nke a bụ uche Chineke, ọbụna ido nsọ unu, ka unu ghara ịkwa iko: ka onye ọ bụla n'ime unu mara ka ọ ga-esi nweta ihe ya n'ime nsọ na nsọpụrụ; Ọchịchọ nke anyaukwu, ọbụna dị ka ndị mba ọzọ ndị na-amaghị Chineke.”

1 Ndị Kọrint 7:10 Ma ọ bụ ndị lụrụ di na nwunye ka m na-enye iwu, ma ọ bụghị mụ onwe m, kama ọ bụ Onyenwe anyị, ka nwunye ghara isi n’ebe di ya nọ pụọ.

Pọl nyere ndị di na nwunye iwu ka ha na-anọkọ, na-ekwu na Jehova bụ isi iyi nke iwu ya.

1. "Ike nke Alụmdi na Nwunye: Ịchọta Ike na Ịdị n'Otu"

2. “Oku Onye-nwe-anyị Maka Ịdị Nsọ N’alụmdi na Nwunye”

1. Ilu 18:22 - "Onye chọtara nwunye na-achọta ezi ihe, na-enweta ihu ọma Jehova."

2. Ndị Efesọs 5:22-33 - "Ndị bụ́ nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka n'okpuru Onyenwe anyị: n'ihi na di bụ isi nke nwunye ọbụna dị ka Kraịst bụ isi nke ọgbakọ, ahụ ya, na ya onwe ya bụ onye nzọpụta. Ndị bụ́ di, hụ nwunye unu n’anya, dị ka Kraịst hụrụ ọgbakọ ahụ n’anya ma nyefee onwe ya maka ya.”

1 Ndị Kọrint 7:11 Ma ọ bụrụ na ọ hapụ ya, ya nọrọ nʼalụghị di, ma-ọbụ ka ya na di ya dị ná mma: ka di gharakwa ịhapụ nwunye ya.

Itien̄wed emi eneme aban̄a ufọn ndọ ye nte ẹkpenịmde enye, idem ọkpọkọm ke ini utọk.

1. Ike nke Alụmdi na Nwunye: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịrụ Ọrụ Na-akpata Nsogbu

2. Ịdị Nsọ nke Alụmdi na Nwunye: Ịsọpụrụ Chineke Site na Nkwenye

1. Ndị Efesọs 5: 21-33 - Na-edo onwe ya n'okpuru ibe ya n'egwu Jehova.

2. Ndị Rom 12: 9-21 - Ibi ndụ n'ịdị n'otu n'etiti ibe ya na ịhụrịta ibe ya n'anya.

1 Ndị Kọrint 7:12 Ma ndị ọzọ ka m na-ekwu, ọ bụghị Onyenwe anyị: Ọ bụrụ na nwanna ọ bụla nwere nwunye nke na-ekweghị ekwe, ma ọ masịrị ya ibinyere ya, ka ọ ghara ịhapụ ya.

Pọl dụrụ ndị lụrụ di na nwunye ọdụ, bụ́ ndị otu onye n’ime ha na-ekwetaghị n’ozi ọma, ka ha nọgide n’otu ma ọ bụrụ na ha abụọ ekweta.

1) Mkpa ọ dị n’alụmdi na nwunye, ọ bụrụgodị na e nwere ihe ịma aka.

2) Ike di na nwunye na-enwe mgbe mmadụ abụọ na-agbakọta maka ọdịmma ka ukwuu.

1) Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na o kwere omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, unu na mmadụ niile na-adị n'udo."

2) Ndị Efesọs 5:21 - "Na-edo onwe unu n'okpuru ibe unu n'ihi nsọpụrụ Kraịst."

1 Ndị Kọrint 7:13 Ma nwaanyị nke nwere di nke na-ekweghị ekwe, ma ọ bụrụ na ọ dị ya ụtọ ibinyere ya, ka ọ ghara ịhapụ ya.

Nwunye nke kwere ekwe ekwesịghị ịhapụ di ya na-ekweghị ekwe ma ọ bụrụ na ọ dị njikere ka ya na ya biri.

1. Ịmụta ịhụ ndị na-ekweghị ekwe n'anya - Otu esi asọpụrụ Chineke n'alụmdi na nwunye na onye na-ekweghị ekwe.

2. Ibi ndụ n'olileanya n'alụmdi na nwunye siri ike - Ịchọta ike na ike n'ihu n'alụmdi na nwunye na onye gị na ya na-abụghị ndị okwukwe gị.

1. Ndị Efesọs 5:21-33 - Na-edo onwe unu n'okpuru ibe unu n'ihi nsọpụrụ Kraịst, na otú ndị bụ́ di kwesịrị isi hụ nwunye ha n'anya.

2. Ndị Rom 12: 9-13 - Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi, na ịhụrịta ibe ha n'anya n'ụzọ bara uru.

1 Ndị Kọrint 7:14 Nʼihi na edowo di ahụ na-ekweghị ekwe nsọ site nʼaka nwunye ya, edowokwa nwunye ahụ nke na-ekweghị ekwe nsọ site nʼaka di ya. ma ub͕u a ha di nsọ.

Ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe nwere ike ịlụ di na nwunye, ụmụ ha ga-adịkwa nsọ.

1. Ike nke ido nsọ: Otu esi gọzie ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe

2. Ịdị Nsọ nke Ụmụntakịrị: Otu Ụmụ Gị Ga-esi Nata Ngọzi Chineke

1. Matiu 19:3-9; Ndị Farisii jụrụ Jizọs gbasara ịgba alụkwaghịm

2. Ndị Efesọs 6:1-4; Ndị nne na nna na ụmụntakịrị n’ụlọ nke Chineke

1 Ndị Kọrint 7:15 Ma ọ bụrụ na onye ahụ na-ekweghị ekwe apụọ, ya pụọ. Nwa-nna-ayi ma-ọbu nwa-nne-nwanyi anọghi n'orù n'ihe di otú a: ma Chineke akpọwo ayi n'udo.

Ọ bụrụ na otu onye òtù ọlụlụ bụ onye na-ekweghị ekwe, ma ha ekpebie ịla, onye kwere ekwe ekwesịghị ịbụ nke a ga-ekekọta ya wee nọrọ n'udo.

1. "Udo n'etiti ekweghiekwe"

2. "Oku Chineke Na-akpọ Udo"

1. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime unu, unu na mmadụ niile na-adị n'udo."

2. Ndị Efesọs 4: 3 - "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

1 Ndị Kọrint 7:16 Nʼihi na gịnị ka ị maara, nwunye, ma ị ga-azọpụta di gị? Ma-ọbu ìsi aṅa mara, gi nwoke, ma i gāzọputa nwunye-gi?

Pọl na-enyo enyo na di na nwunye nwere ike ịzọpụta ibe ha.

1. “Ike nke Ịhụnanya: Olee Otú Anyị Ga-esi Azọpụta Onwe Anyị?”

2. “Alụmdi na Nwunye na Mgbapụta: Ihe ịma aka nke Nzọpụta.”

1. Ndị Efesọs 5:33 - “Otú ọ dị, ka onye ọ bụla n'ime unu hụ nwunye ya n'anya ọbụna dị ka onwe ya; nwunye hụkwara na ọ na-asọpụrụ di ya.”

2. Ndị Rom 8:38-39 - “N'ihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. , ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1 Ndị Kọrint 7:17 Ma dị ka Chineke kesara onye ọ bụla, dị ka Jehova kpọworo onye ọ bụla, ya na-ejekwa otú ahụ. Ya mere m’nēchiri echichi n’ọgbakọ nile.

Amaokwu a na-agba Ndị Kraịst ume ịnakwere ọnọdụ ha na ndụ dị ka Chineke kpebisiri ike, na ibi ndụ kwekọrọ n'ọkpụkpọ ahụ O nyere ha iwu.

1. "Ịnabata Ọnọdụ Gị ná Ndụ: Ịchọta Afọ ojuju n'uche Chineke"

2. "Ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'oku Chineke: ihe ịma aka nye ndị kwere ekwe niile"

1. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

2. Ndị Filipaị 4: 11-13 - "Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịnọ n'ụkọ: n'ihi na amụtara m n'ọnọdụ ọ bụla m nwere afọ ojuju. na ọnọdụ ọ bụla, amụtawo m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụju na agụụ na ụbara na mkpa ihu: apụrụ m ime ihe niile site n'aka onye na-eme ka m dị ike."

1 Ndị Kọrint 7:18 Ọ̀ dị onye a kpọrọ mgbe e biri úgwù? ka ọ ghara ịbụ onye a na-ebighị úgwù. Àkpọrọ onye ọ bula n'ebighi-úgwù? ka ebì ya úgwù.

Pọl nyere ntụziaka na ndị a kpọrọ ka e biri úgwù ekwesịghị ịbụ ndị a na-ebighị úgwù nakwa ndị a kpọrọ ka e biri úgwù ekwesịghị ibi úgwù.

1. Ike nke Nhọrọ: Inyocha ntụziaka Pọl nyere ndị Kọrint

2. Mma nke Nnabata: Ịghọta Echiche Pọl Banyere Ibi úgwù

1. Ndị Galetia 5:6 - "N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, úgwù úgwù adịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ebìghi úgwù abaghị uru, kama okwukwe nke na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya."

2. Ndị Rom 2:25-29 - "N'ihi na ibi úgwù bara uru n'ezie, ọ bụrụ na ị na-edebe iwu: ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-emebi iwu, úgwù gị bụ nke a na-ebighị úgwù. a gāgusa ebìghi-úgwù-ya dika obibì-úgwù ? obibì-úgwù bu nke sitere n'obi, nime Mọ Nsọ, ọ bughi kwa n'akwukwọ, onye otuto-ya nēsiteghi n'aka madu, kama ọ bu Chineke. "

1 Ndị Kọrint 7:19 Obi úgwù abụghị ihe ọ bụla, ebìghị úgwù bụkwa ihe ọ bụla, kama ọ bụ idebe ihe Chineke nyere n'iwu.

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ibi úgwù adịghị mkpa, kama ịgbaso iwu Chineke dị mkpa.

1. "Ibi Ndụ nke Nrubeisi: Ike nke Idebe Iwu Chineke"

2. “Ihe omimi nke ibi úgwù na ebìghị úgwù pụtara”

1. Matiu 22:35-40 - Jizọs na-akụzi n'iwu kachanụ

2. Deuterọnọmi 6:1-5 - Shema: Isi Nkwenkwe ndị Juu

1 Ndị Kọrint 7:20 Ka onye ọ bụla nọgide nʼotu ọkpụkpọ ahụ nke a kpọrọ ya.

Onye ọ bụla kwesịrị ịnọ n'otu ọrụ ma ọ bụ ọrụ a kpọrọ ya mgbe mbụ ha malitere.

1. Nọgidenụ na-akpọ oku: Ịchọta afọ ojuju n'ọrụ e nyere gị

2. Mkpa ọ dị iguzosi ike na ọkpụkpọ gị

1. Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị chọtara ime, were ike gị mee ya: n'ihi na ọ dịghị ọrụ ma ọ bụ echiche ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe dị na Shiol nke ị na-aga.

2. Ndị Filipaị 3:14 – Ana m agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

1 Ndị Kọrint 7:21 Àkpọrọ gị ịbụ ohu? elela ya anya: ma ọ buru na apuru inwere gi onwe-gi, kama were ya were ya.

Ndị Kraịst kwesịrị iji ohere ọ bụla mee ihe iji nweere onwe ha n'ohu.

1. Nnwere onwe nke Kraist: Ịghọta ebe anyị nọ na atụmatụ ebighi ebi nke Chineke

2. Ike nke Nhọrọ: Ịchọta Ụzọ nke Onwe anyị maka nnwere onwe

1. Ndị Galetia 5:1 - "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu ọzọ n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

2. Aisaia 61:1 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m, n'ihi na Jehova tere m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha, na oghere nke ụlọ mkpọrọ nye ndị agbụ."

1 Ndị Kọrint 7:22 Nʼihi na onye a kpọrọ nʼime Onyenwe anyị, ebe ọ bụ orù, bụ onye nweere onwe ya nke Onyenwe anyị: otú ahụkwa onye a kpọrọ, mgbe o nwere onwe ya bụ orù Kraịst.

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a ete ke mbon oro ẹkotde ẹdinam utom Ọbọn̄, edide asan̄autom m̀mê ifụre, ẹdinam n̄kpọ nnọ Christ ke akpatre.

1. Nnwere onwe nke ịbụ ohu nke Kraịst.

2. Mkpa ọ dị n’ịkpọbata n’ijere Jehova ozi.

1. Ndị Galetia 5:1 - “N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu ọzọ n’okpuru yoke nke ịbụ ohu.”

2. Ndị Rom 12:1 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ́ ofufe ime mmụọ unu."

1 Ndị Kọrint 7:23 E ji ọnụ ahịa zụta unu; unu abụla orù nke madu.

N'ụzọ e si aga Ndị Kraịst ekwesịghị ịbụ ohu nke nna ukwu ọ bụla bụ́ mmadụ, dị ka e ji ọnụ ahịa ọnwụ Jizọs zụtara ha.

1. Anyị abụghị ndị ohu kama ndị ikom na ndị inyom nwere onwe ha n'ime Kraịst

2. Ọnụ ihe mgbapụta anyị dị elu: Ego ole ka Jizọs kwụrụ maka anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:24-25 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka e mere Onye-nwe-anyị, ọ bughi kwa mmadụ; ebe unu matara na sitere na Onye-nwe-ayi unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist.

2. Matiu 20:28 - Ọbụna dịka Nwa nke mmadụ abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.

1 Ndị Kọrint 7:24 Ụmụnna m, ka onye ọ bụla, bụ́ ebe a kpọrọ ya, ka ya na Chineke nọgide nʼime ya.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịnọrọ na steeti ma ọ bụ ọrụ akpọrọ ha na-ejere Chineke ozi na ya.

1. Nọgidenụ na-akpọ gị ma jeere Chineke ozi.

2. Mee ihe kacha mma n'ebe ọ bụla Chineke debere gị ijere Ya ozi.

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike.

1 Ndị Kọrint 7:25 Ma ọ dịghị ihe Onyenwe anyị nyere m n'iwu banyere ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke: ma a na m enye ikpe m, dị ka onye nwetara ebere n'aka Onye-nwe ka ọ bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha ghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye ruo mgbe ha dị njikere ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma o kwetara na ọ bụ ihe ha kpebiri ime.

1. "Onyinye nke Ịdịghị Nwunye: Ịghọta Ngọzi Ndị Dị n'Ibi Ndụ nke Ịkwaghị Mma"

2. "Ịhụnanya na Alụmdi na Nwunye: Ịghọta Uche Onyenwe Anyị Maka Ndụ Gị"

1. Matiu 19:12 "N'ihi na e nwere ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị a mụrụ site n'afọ nne ha"

2. Ndị Efesọs 5:21-33 “Na-edonụ onwe unu n'okpuru ibe unu n'egwu Chineke”.

1 Ndị Kọrint 7:26 Ya mere, echere m na nke a dị mma maka ahụhụ dị ugbu a, a sị m, na ọ dị mma ka mmadụ dị otú ahụ.

Pọl onyeozi gbara Ndị Kraịst na-enwe nsogbu ugbu a ume ka ha nọgide n’alụghị di.

1. “Ngọzi nke Ndụ Ndị Na-alụbeghị Nwaanyị”

2. “Ike Achọtara n’Iso Chineke Nọ”

1. Matiu 19:10-12 - Ozizi Jizọs banyere ngozi nke ịnọ n'alụghị di

2. Aisaia 41:10 – Nkwa nke ike nke Chineke kwere ndi na-adigide nime Ya

1 Ndị Kọrint 7:27 Èkekọwo gị na nwunye? chọ ka a ghara ịtọhapụ ya. Atọpuwo gi na nwunye? achọla nwunye.

Pọl dụrụ Ndị Kraịst ọdụ ka ha lụọ di ma ọ bụ nwunye ma ha lụọ di ma ọ bụ nwunye, nakwa ka ha na-alụ di ma ọ bụrụ na ha alụbeghị di ma ọ bụ nwunye.

1. Onyinye nke Alụmdi na Nwunye: Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Ejuju

2. Ịdịghị Di Ma ọ bụ nwunye: Ịchọta ọṅụ na afọ ojuju n'ime naanị Chineke

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Alụmdi na nwunye dịka ngosipụta nke Kraịst na Nzukọ-nsọ.

2. Matiu 19:3-12 - Ozizi Jizọs gbasara alụmdi na nwunye na ịgba alụkwaghịm

1 Ndị Kọrint 7:28 ma ọ bụrụ na ị lụrụ nwanyị, i emehieghị; ọ buru kwa na nwa-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke aluru, ọ mehieghi . Otú ọ di, ndi di otú a gēnwe nkpab͕u n'anu-aru: ma anamemere unu ebere.

Ọ bụghị mmehie ịlụ di ma ọ bụ nwunye, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịkpata nsogbu.

1. Alụmdi na nwunye bụ ngọzi n'agbanyeghị nsogbu ndị nwere ike ime

2. Chọọ amamihe Chineke mgbe ị na-atụle alụmdi na nwunye

1. Abụ Ọma 127:3 - Le, ụmụ bụ ihe nketa sitere na Jehova, mkpụrụ nke afọ bụ ụgwọ ọrụ.

2. Eklisiastis 4:9 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ.

1 Ndị Kọrint 7:29 Ma nka ka m'nēkwu, umu-nnam, oge ahu di nkpunkpu: ọ fọduru, ka ma ndi nwere nwunye we di ka agāsi na ha enweghi;

Oge ahụ dị mkpirikpi, n'ihi ya, ndị nwere nwunye kwesịrị ime ka a ga-asị na ha enweghị.

1. "Ndụ Ndụ n'oge: Ime Kacha Oge Anyị"

2. "Ibi Ndụ n'Ebumnobi: Na-ebute ihe kacha mkpa ụzọ"

1. Ndị Rom 13: 11-14 - Na-etinye oge n'ọrụ, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

2. Eklisiastis 3:1-8 - Enwere oge maka ihe ọ bụla, na oge maka ọrụ ọ bụla n'okpuru eluigwe.

1 Ndị Kọrint 7:30 Ma ndị na-akwa ákwá, dị ka ha adịghị akwa; ndi nāṅuri kwa ọṅu, dika agāsi na ha aṅurighi ọṅu; ma ndi nāzuta, dika agāsi na ha enweghi;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ibi n'ụwa na-enweghị ịbụ nke ụwa.

1. Ibi n'ụwa na-enweghị ịbụ nke ụwa

2. Ịgba mbọ maka afọ ojuju na ọńụ n'ime Onyenweanyị

1. 2 Ndị Kọrịnt 6:14-18

2. Ndị Filipaị 4:11-13

1 Ndị Kọrint 7:31 Ma ndị na-eji ụwa a eme ihe, dị ka ndị na-adịghị eji ya eme ihe: nʼihi na ọdịdị nke ụwa a na-agabiga.

Ụwa na-adịru nwa oge, e kwesịghịkwa imegbu ya.

1. Ịnabata ihe dị ugbu a na ibi ndụ ebighị ebi

2. Ngbanwe nke ndụ na mkpa maka nkwadebe

1. Jemes 4:14, “N'ihi na unu amataghi ihe gādi n'echi. Maka gịnị bụ ndụ gị? Ọ bụ ọbụna uzuoku nke na-apụta nwa oge, wee pụọ n’iyi.”

2. Matiu 6:19-20, “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi emebi ; , na ebe ndị ohi na-adịghị awaba waba ma ọ bụ zuo ohi.”

1Kọ 7:32 ma a ga m achọ ka unu ghara i. Onye nēnweghi nwunye nēcheb͕u onwe-ya n'ihe nile nke Onye-nwe-ayi, ka Ọ gēme kwa ihe nātọ Jehova utọ;

Pọl gbara ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ume ka ha lekwasị anya n’ime ihe na-atọ Onyenwe anyị ụtọ n’echeghị echiche nke ụwa.

1. “Idi Ndụ Maka Onyenwe Anyị: Oku nke Ndị kwere ekwe Na-alụghị di”

2. “Ngọzi nke Ịdị Nwunye: Ilekwasị anya n’uche Onyenwe Anyị”

1. 1 Pita 1:13 – “Ya mere kenu ihe-ọkiké n'úkwù nke uche-unu, nwe-kwa-nu anya-udo, nēle-kwa-nu anya n'ọgwugwu amara nke anēwetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist.”

2. Matiu 6:33 - “Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ma a ga-atụkwasịrị unu ihe ndị a nile.”

1 Ndị Kọrint 7:33 Ma onye lụrụ di na-eche banyere ihe nke ụwa, ka o wee mee ihe na-atọ nwunye ya ụtọ.

Pọl gbara ndị lụrụ di na nwunye ume ka ha tụlee mkpa di ha ma ọ bụ nwunye ha ná mkpebi ha.

1. Mkpa ọ dị ịtụle onye òtù ọlụlụ anyị na mkpebi anyị na-eme.

2. Ibi n’otu n’otu site n’ịtụle mkpa di ma ọ bụ nwunye anyị.

1. Ndị Efesọs 5:21–33: Na-edo onwe unu n'okpuru ibe unu n'ihi nsọpụrụ Kraịst.

2. Ndị Kọlọsi 3:18–19: Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị.

1Kọ 7:34 E nwekwara ihe dị iche n’etiti nwunye na i. Nwanyi nālughi nwunye nēcheb͕u onwe-ya n'ihe nke Onye-nwe-ayi, ka o we di nsọ ma n'aru ma nime mọ: ma nwanyi ahu nke luruworo nēcheb͕u onwe-ya n'ihe nke uwa, ka o gēme di-ya utọ.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ukpụhọde ke ufọt iban emi ẹdọde ndọ ye n̄wan emi mîdọhọ ndọ ke n̄kpọ aban̄a utuakibuot mmọ nnọ Jehovah.

1. "Idi Ndụ Maka Onyenweanyị: Obi nke Nwanyị Na-alụbeghị"

2. "Ịchọta Balance: Obi nke nwanyị lụrụ di"

1. Ilu 31:10-31

2. Matiu 6:33-34

1Kọ 7:35 Ma nka ka m'nēkwu ka ọ bayere urù-unu; ọ bughi ka M'we tukwasi unu ọnyà, kama n'ihi ihe ahu nke di nma, na ka unu we fè Onye-nwe-ayi nēnweghi uche-ha.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jeere Jehova ozi n’enweghị nkwụsịtụ ma ọ bụ ihe ndọpụ uche.

1. Ike nke Ofufe E lekwasịrị anya: Otú e si ejere Chineke ozi n’esepụghị aka

2. Ọṅụ nke Ijere Chineke Ozi Na-enweghị Mgbagwoju anya

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 – Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bu Onye-nwe-ayi Kraist ka unu nēfè.

2. Abụ Ọma 46:10 - Dua du, mara na Mu onwem bu Chineke; A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche, a ga-ebulikwa m elu n'ụwa.

1 Ndị Kọrint 7:36 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ya na-akpa àgwà ọjọọ n'ebe nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nọ, ọ bụrụ na ọ gafeworo afọ ndụ ya, ma ọ dị mkpa ka o mee ihe ọ chọrọ, ọ dịghị emehie: ka ha lụọ.

Pọl dụrụ ọdụ na ọ bụrụ na nwoke ekweta na ya na-akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị n’ebe onye òtù ọlụlụ ya na-alụbeghị di, ọ ga-alụ ya ma ọ bụrụ na ọ toruo ogo alụmdi na nwunye, a gaghị ewerekwa ya dị ka mmehie.

1. Ihe Alụmdi na Nwunye Pụtara - Ịghọta Ndụmọdụ Pọl nyere Ndị Kọrịnt

2. Ime nhọrọ ziri ezi - Ịṅa ntị n'ozizi Pọl banyere alụmdi na nwunye

1. Ndị Hibru 13:4 - Alụmdi na nwunye bụ ihe a na-asọpụrụ n'ebe mmadụ nile nọ, ihe ndina adịghịkwa emerụ emerụ: ma ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ka Chineke ga-ekpe ikpe.

2. Ndị Efesọs 5:21-33 - Na-edo onwe ha n'okpuru ibe ha n'ihi nsọpụrụ Kraịst.

1 Ndị Kọrint 7:37 Otú ọ dị, onye ahụ nke guzosiri ike nʼobi ya, nʼihi na ọ dịghị mkpa, kama o nwere ike nʼime uche nke ya, ma o nyewo iwu nʼobi ya na ọ ga-edebe nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ ga-eme nke ọma.

Pọl gbara ndị ahọrọla ịlụ di ma ọ bụ nwunye ume ka ha kwụsie ike ná mkpebi ha, n’ihi na ọ bụ mkpebi onwe ha.

1. Ike nke njide onwe onye: Otu esi ahọrọ ịghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye bụ iwu nke ike.

2. Mma nke Ịdịghị Mma: Ịnabata alụghị di ma ọ bụ nwunye na ịmara uru ọ bara.

1. 1 Ndị Kọrịnt 6:12-13 - "Iwu kwadoro ihe niile, ma ihe niile abaghị uru: ihe niile kwadoro m, ma a gaghị eme ka m nọrọ n'okpuru ike onye ọ bụla."

2. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

1 Ndị Kọrint 7:38 Ya mere, onye na-enye ya na nwunye na-eme nke ọma; ma onye nēnyeghi ya na nwunye nēme ihe ka nma.

Pọl gbara ndị kwere ekwe ume ka ha tụlee uru na ọghọm dị n'alụmdi na nwunye tupu ha abanye na ya, ma kwuo na ịlụghị di na nwunye nwere ike ịba uru karịa.

1. "Uru Ịhapụ Alụmdi na Nwunye"

2. "Ịme nhọrọ ziri ezi: Mgbe alụmdi na nwunye bụ azịza"

1. Matiu 19:12 - "N'ihi na e nwere ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị a mụrụ site n'afọ nne ha: ma e nwere ụfọdụ ndị ọnaozi, ndị e mere onozi nke mmadụ: na e nwere ndị ọnaozi, ndị mere onwe ha ndị ọnaozi maka alaeze nke alaeze. n'ihi elu-igwe, Onye puru inara ya, ya nara ya.

2. 1 Timoti 5:14 - "Ya mere m ga-achọ ka ụmụ agbọghọ lụrụ di, mụọ ụmụ, na-eduzi ụlọ, ghara inye onye iro ohere ikwu okwu mkparị."

1Kọ 7:39 Ekewo nwunye n'iwu, ubọchi di-ya nādi ndu; ma ọ buru na di-ya anwuwo, o nwere onwe-ya ilu onye ọ nāchọ; nání nime Onye-nwe-ayi.

Nwayi gēke ya na di-ya ab͕u ubọchi ọ nādi ndu: ma ọ buru na ọ nwua, o nwere onwe-ya ilu onye ọ nāchọ, mb͕e ha nọ nime Jehova.

1. Mkpa ọ dị n’ebe Chineke nọ n’alụmdi na nwunye

2. Nnwere onwe nke na-abịa site na ịtụkwasị Chineke obi

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Matiu 19:4-6 - Ọ zara, sị: “Ọ̀ bụ na unu agụbeghị na Onye kere ha site ná mmalite mere ha nwoke na nwaanyị, sị: ‘N’ihi ya, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie ya ike. nwunye, ma ha abụọ ga-aghọ otu anụ ahụ́’? Ya mere, ha abụghịzi otu anụ ahụ́ abụọ. Ya mere, ihe Chineke kekọtara, ka mmadụ ghara ikewapụ.”

1 Ndị Kọrint 7:40 Ma ọ na-enwe obi ụtọ karị ma ọ bụrụ na ọ nọgide otu a, dị ka m kpebisiri ike: ọzọkwa, m na-eche na m nwere Mọ nke Chineke.

Pọl gbara ndị inyom bụ́ Ndị Kraịst na-alụbeghị di ume ka ha nọgide otú ha dị, ma kweta na ya nwere Mmụọ nke Chineke.

1. Ike nke Nwanyị Na-alụbeghị Nwaanyị

2. Mmụọ agbamume nke Chineke

1. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyekwara anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọ ayi aririọ-amara nke anāpughi ikwu.

2. 1 Pita 3:3-4 - Ekwela ka ihe ịchọ mma unu bụrụ nanị n'èzí—ịhazi ntutu isi, iyi ọla edo, ma ọ bụ iyi uwe mara mma—kama ka ọ bụrụ mmadụ zoro ezo nke obi, ya na ịma mma na-adịghị emebi emebi nke dị nwayọọ. na mọ dị jụụ, nke dị oké ọnụ ahịa n'anya Chineke.

1 Ndị Kọrint 8 bụ isi nke asatọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu banyere iri nri a chụrụ n’àjà nye arụsị ma nye nduzi n’otú ndị kwere ekwe kwesịrị isi gbasoo okwu a.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkweta na ndị kwere ekwe maara na arụsị abụghị ezi chi nakwa na e nwere nanị otu ezi Chineke (1 Ndị Kọrint 8:4-6). Otú ọ dị, ọ na-adọ aka ná ntị megide ikwe ka nanị ihe ọmụma duga n’ime mpako, n’ihi na ọ pụrụ ime ka onye mpako na-afụli ya elu (1 Ndị Kọrint 8:1-2). Ọ na-akọwa na ọ bụ ezie na arụsị abụghị ihe ọ bụla, ụfọdụ ndị bụbu ndị na-ekpere arụsị ka nwere ike ime ka mkpakọrịta ha gara aga megharịa ma were iri nri a chụrụ n’àjà nye arụsị dị ka ikere òkè n’ofufe arụsị (1 Ndị Kọrint 8:7-10). Pọl na-agba ndị nwere ihe ọmụma ume ka ha gosi ịhụnanya na nchebara echiche nye ndị kwere ekwe a na-esighị ike site n’ịghara iri nri dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ha sụọ ngọngọ (1 Ndị Kọrint 8:9-13).

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwusiri ike na naanị ihe ọmụma adịghị eme ka mmadụ na Chineke dịkwuo ná mma ma ọ bụ bụrụ ndị a na-anabata. Ọ na-akọwa na ezi ihe ọmụma na-esonyere ịhụnanya, nke na-ewuli ndị ọzọ elu n'ụzọ ime mmụọ (1 Ndị Kọrint 8:1-3). Ọ na-adọ aka ná ntị megide iji nnwere onwe ma ọ bụ ihe ọmụma ya dị ka ihe ịsụ ngọngọ nye ndị ọzọ, karịsịa ndị na-esighị ike n'okwukwe (1 Ndị Kọrint 8: 9-12). Kama, ndị kwere ekwe kwesịrị ibute ịhụnanya karịa ikike na mmasị onwe onye.

Paragraf nke atọ: A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ṅomie ịhụnanya ịchụ onwe onye n'àjà ka Kraịst mechiri isiakwụkwọ ahụ. Pọl na-agba ha ume ka ha tụlee otú omume ha si emetụta ọdịmma ime mmụọ nke ndị ọzọ kama ilekwasị anya nanị n'ọchịchọ ma ọ bụ nnwere onwe nke onwe ha (1 Ndị Kọrint 8:13). Ọ na-agba ha ume ka ha jiri ọchịchọ obi kpachie nnwere onwe ha n'ihi ichekwa ịdị n'otu n'ime ahụ́ Kraịst.

Na nchịkọta, Isi nke asatọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu okwu banyere iri nri a chụrụ n’àjà nye arụsị. Pọl kwetara na arụsị abụghị chi nkịtị, ma ọ na-adọ aka ná ntị megide mpako ma na-emesi ike mkpa ịhụnanya na nchebara echiche dị maka ndị kwere ekwe na-esighị ike. Ọ na-agba ndị maara ihe ume ka ha zere iri nri dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị ọzọ sụọ ngọngọ. Pọl mere ka ọ pụta ìhè na ezi ihe ọmụma na ịhụnanya na-eso ma dọọ aka ná ntị megide iji nnwere onwe mmadụ mee ihe dị ka ihe ịsụ ngọngọ nye ndị ọzọ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ibute ịhụnanya ịchụ onwe onye ụzọ ma tụlee mmetụta omume ha na-enwe ná ọdịmma ime mmụọ nke ndị kwere ekwe ibe ha. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ịhụnanya, ịdị n’otu, na ịtụle mkpa ndị ọzọ dị n’ihe metụtara nnwere onwe na omume onwe onye.

1 Ndị Kọrint 8:1 Ma nʼihe banyere ihe ndị a chụụrụ arụsị àjà, anyị matara na anyị niile nwere ihe ọmụma. Ọmụma nēbuli elu, ma ihu-n'anya nēwuli elu.

Ihe ọmụma bụ nnukwu ihe, ma ọ ga-abụrịrị na ọrụ ebere ga-esonyere ya ma ọ bụ ọ nwere ike ịghọ mpako.

1. Ike nke Ọmụma na ọrụ ebere

2. Ike ịhụnanya n’elu mpako

1. Ndị Rom 12:9-10 Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 Ya mere, yikwasịnụ onwe unu dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị ha hụrụ n'anya, ndị obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-ediri ibe unu ihe. ; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'otù n'otù zuru okè.

1 Ndị Kọrint 8:2 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ya maara ihe ọ bụla, ọ maghị ihe ọ bụla dị ka o kwesịrị ịma.

Pọl na-adọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha dị umeala n’obi, n’ihi na ha pụrụ iche na ha maara ihe ma n’eziokwu, ha amaghị otú ha kwesịrị.

1. Ịdị umeala n'obi: Isi ihe na-eduga n'ezi ihe ọmụma

2. Nganga na-egbochi nghọta

1. Ilu 11:2 – Mgbe npako na-abịa, ihere na-abịa, ma n’ịdị umeala n’obi ka amamihe na-abịa.

2. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. Ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

1 Ndị Kọrint 8:3 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke nʼanya, onye ahụ mara ya.

Ndị kwere ekwe hụrụ Chineke n’anya bụ ndị Ya maara.

1. "Obi Maka Chineke," na-elekwasị anya na mkpa ọ dị ịhụ Chineke n'anya.

2. “Chineke mara,” na-elekwasị anya n'otú Chineke si mara ndị hụrụ Ya n'anya.

1. Ndị Rom 8:27-29, nke na-ekwu maka ka Mmụọ Nsọ na-arịọchitere anyị arịrịọ na ka Chineke si mara obi anyị.

2. Abụ Ọma 139:1-4 , bụ́ nke na-ekwu banyere otú Chineke si mara anyị nke ọma nakwa na ọ nọnyeere anyị n’ebe ọ bụla anyị gara.

1 Ndị Kọrint 8:4 Ya mere, banyere iri ihe ndị a na-achụrụ n’àjà nye arụsị, anyị maara na arụsị abụghị ihe ọ bụla n’ụwa, na ọ dịghịkwa Chineke ọzọ dị ma e wezụga otu.

Pọl na-akụzi na arụsị abụghị ihe ọ bụla na e nwere naanị otu Chineke.

1: Anyị ga-amata na e nwere naanị otu Chineke na arụsị abụghị ihe ọ bụla.

2: Anyị ekwesịghị ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi na chi ụgha ma ọ bụ arụsị, kama na-elekwasị anya na otu ezi Chineke ahụ.

1: Deuterọnọmi 32:39 – “Ugbu a, lee na Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ ya, ọ dịghịkwa chi ọ bụla dị ma e wezụga m; mu onwem nēb͕u, me ka m'di ndu; M merụrụ ahụ, m wee gwọọ; ọ dighi kwa onye nānaputa n'akam.

2: Aisaia 44:6-8 - “Otú a ka Jehova, bú eze Israel, na Onye-nb͕aputa-ya, bú Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri: Mu onwem bu onye mbu na Mu onwem bu onye ikpe-azu; ma-ọbughi nání Chineke ọ dighi chi di. Ònye dị ka m? Ya kpọsa ya. Ya gosi, debe ya n'irum, n'ihi na M'doro ndi mb͕e ochie. Ka ha kwupụta ihe gaje ịbịa, na ihe ga-eme. Atụla egwu, atụkwala egwu; ọ̀ bughi site na mb͕e ochie ka M'gwaworo unu, gosi kwa ya? Unu bụkwa ndị akaebe m! Ọ̀ dị Chineke ma e wezụga m? Ọ dịghị Oké Nkume; Amaghị m nke ọ bụla.'”

1 Ndị Kọrint 8:5 Nʼihi na ọ bụ ezie na e nwere ndị a na-akpọ chi, ma nʼelu-igwe ma-ọbụ nʼụwa, (dị ka ọtụtụ chi dị, na ọtụtụ ndị nwe ha).

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl kwetara na e nwere ọtụtụ chi na ndị nwenụ, ma n'eluigwe ma n'ụwa.

1. Onyenweanyị Kari Ihe Niile: Otu esi ebi ndụ maka otu ezi Chineke

2. Ịghọta Ọtụtụ Chi: Ihe Baịbụl Na-ekwu Banyere Chi Ndị Ọzọ

1. Abụ Ọma 97: 9 - "N'ihi na Gi onwe-gi, Jehova, dị elu n'elu ụwa nile: Ị dị elu nke ukwuu n'elu chi nile."

2. Ọrụ 14: 11-15 - "Mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe Pọl mere, ha welie olu ha, na-ekwu n'okwu nke Licaonia, chi na-agbadakwute anyị n'oyiyi mmadụ. Ha we kpọ Banabas, Jupita; na Pọl, Merkur, n'ihi na ọ bu onye-isi okwu. Mb͕e ahu onye-nchu-àjà nke Jupita, nke di n'iru obodo-ha, wetara ìgwè ehi na okoko-osisi n'ọnu-uzọ-ama, we so ndi Israel chua àjà. Ma mb͕e ndi-ozi, Banabas na Pọl, nuru ya, ha dọwara uwe-ha, b͕abà n'etiti ìgwè madu, nēti nkpu, si, Ndi-nwe-ayi, gini mere unu nēme ihe ndia? Ayi onwe-ayi bu kwa ndikom unu nwere obi-utọ, nēkwusa kwa unu ka unu si n'ihe-efu ndia chigharia nye Chineke di ndu, Onye mere elu-igwe, na uwa, na oké osimiri, na ihe nile nke di nime ha.

1 Ndị Kọrint 8:6 Ma anyị onwe anyị e nwere nanị otu Chineke, bụ́ Nna, Onye ihe nile sitere na ya, anyị onwe anyị dịkwa n’ime ya; na otù Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye ihe nile sitere n'aka-Ya, ayi we site n'aka-Ya.

E nwere nanị otu Chineke, Nna, onye bụ onye kere ihe niile, na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye bụ onye nzọpụta nke ihe niile.

1. "Ịdịiche nke Chineke na Jizọs Kraịst"

2. “Ike Ime Ka Chineke na Jizọs Kraịst dịrị n’otu”

1. Ndị Efesọs 4: 4-6 - E nwere otu ahụ na otu mmụọ, dịka akpọrọ gị ka ị bịa n'otu olileanya ahụ bụ nke ọkpụkpọ gị, otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim, otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, onye bụ otu. n'elu ihe niile na site na ihe niile na ihe niile.

2. Aisaia 45:22 - “Tụghachikwutenụ m ka a zọpụta unu, unu nsọtụ nile nke ụwa! N'ihi na Mu onwem bu Chineke, ọ dighi kwa onye ọzọ di.

1 Ndị Kọrint 8:7 Otú ọ dị, ọ dịghị ihe ọmụma ahụ dị n'ime mmadụ ọ bụla: n'ihi na ụfọdụ ndị ji akọ na uche nke ihe arụsị rie ya dị ka ihe a chụrụ n'àjà nye arụsị; ma akọ-na-uche-ha, ebe ọ nādighi ike, emeruwo ya.

Pọl dọrọ aka ná ntị na ọ bụghị onye ọ bụla maara ihe ọ pụtara iri ihe e ji chụọrọ arụsị àjà, nakwa na ndị na-aghọtaghị ihe nwere ike imerụ akọnuche ha.

1. "Gịnị Ka Akọnuche Na-adịghị Ike Pụtara?"

2. "Ike nke Ihe Ọmụma: Olee Otú Ịmata Mmetụta nke Iri Nri Achuru n'Arụsị Pụrụ Inyere Aka Chebe Akọnuche Gị"

1. Ndị Rom 14:21-23

2. Taịtọs 1:15-16

1 Ndị Kọrint 8:8 Ma ihe-oriri adịghị enye anyị aka nʼiru Chineke: nʼihi na ọ bụrụkwa na anyị erie, anyị adịghị mma; ọ buru kwa na ayi erighi, ayi kariri njọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ihe anyị na-eri adịghị eme ka anyị dị mma ma ọ bụ ka njọ n'anya Chineke.

1. Ọ bụghị ihe anyị na-eri na-ekpe anyị ikpe, kama ọ bụ otú anyị si ebi ndụ dị ka uche Chineke si dị.

2. Omume anụ ahụ anyị adịghị mkpa karịa omume ime mmụọ anyị n'anya Chineke.

1. Jọn 6:63-65 - Okwu Jizọs banyere otú nri ime mmụọ anyị si dị mkpa karịa nri anụ ahụ́.

2. Ndị Galetia 5:16-17 - Okwu Pọl banyere mkpa ọ dị iso Mmụọ Nsọ kama ịbụ ọchịchọ nke onwe anyị.

1 Ndị Kọrint 8:9 Ma lezienụ anya ka ọ bụla nʼụzọ ọ bụla nnwere onwe nke unu abụrụla ndị na-adịghị ike ihe ịsụ ngọngọ.

Pọl dọrọ Ndị Kraịst aka ná ntị ka ha mara na nnwere onwe ha nwere n’okwu ụfọdụ pụrụ ịghọrọ ndị kwere ekwe na-esighị ike sụọ ngọngọ.

1. Ibi ndụ n'okwukwe gị n'ụwa nke na-aghọtaghị

2. Ike Àmà Anyị: Otú Anyị Ga-esi Na-emetụta Ndị Ọzọ Maka Ihe Ọma

1. Ndi Efesos 4:1-3 – Ije ije n'uzo kwesiri ọkpụkpọ ahu nke akpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nēnwenu ntachi-obi n'etiti onwe-unu nime ihunanya, nāchọsi kwa ike ka unu nọgide n'otù nke Mọ Nsọ n'otù n'otù. ihe nkekọ nke udo.

2. Matiu 5: 14-16 - Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ọ bụ ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe nkwụnye ọkụ, ọ na-enye ndị niile nọ n'ụlọ ọkụ. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

1 Ndị Kọrint 8:10 Nʼihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụ gị bụ́ onye maara ihe ka ị nọ ọdụ na nri nʼụlọ arụsị arụsị, akọ na uche onye ahụ na-adịghị ike agaghị enwe obi ike iri ihe ndị a chụrụ n’àjà nye arụsị;

Onye maara ụlọ nsọ arụsị kwesịrị ịma otú omume ha nwere ike isi metụta onye akọnuche ya na-esighị ike.

1. Ibi ndụ ịhụnanya nke na-atụle mmetụta ndị ọzọ.

2. Ịbụ mmetụta dị mma n'agbanyeghị gburugburu ebe obibi anyị.

1. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke ji gbaghara unu n'ime Kraịst.

2. Ndị Galetia 5:13-14 – Unu, ụmụnna m, ka akpọrọ ka ha nwere onwe unu. Ma unu ejila nnwere onwe unu rie anụ ahụ́; kama jiri obi umeala na-ejere ibe unu ozi. N’ihi na e mezuwo iwu ahụ dum n’idebe otu iwu a: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.”

1 Ndị Kọrint 8:11 Ma site nʼọmụma gị ka nwanna ahụ na-adịghị ike ga-ala nʼiyi, onye Kraịst nwụrụ nʼihi ya?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl na-ajụ ma ihe ọmụma ọ̀ pụrụ iduga n'ibibi nwanna nke na-esighị ike n'ụzọ ime mmụọ, n'agbanyeghị na Kraịst nwụrụ maka ha.

1. Ike nke Ọmụma: Olee otú ịmara nke ukwuu pụrụ isi eduga ná mbibi ime mmụọ

2. Ọnụ nke mgbapụta: Ọnụ ahịa Jizọs kwụrụ iji zọpụta anyị na mbibi nke mmụọ

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

1 Ndị Kọrint 8:12 Ma mgbe unu na-emehie megide ụmụnna, na-emerụkwa akọ na uche ha adịghị ike, unu na-emehie megide Kraịst.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị na mgbe ha mehiere ụmụnna ha, ha na-emehiekwa megide Kraịst.

1. Ihe Omume Anyị Dị Mkpa: Ihe Si n'Imehie Ndị Ọzọ Na-akpata

2. Akọnuche Na-adịghị Ike: Olee Otú Omume Anyị Pụrụ Isi Metụ Ndị Na-adịghị Eke Aka

1. Jemes 4:17 – Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

2. Matiu 18:6-7 - “Ọ bụrụ na onye ọ bụla emee ka otu n’ime ndị a dị nta—ndị kwere na m—sụọ ngọngọ, ọ ga-akara ha mma ka a kwụba nnukwu nkume igwe nri n’olu, ka e wee mikpuo ha n’ime omimi. nke oké osimiri.

1 Ndị Kọrint 8:13 Ya mere, ọ bụrụ na anụ emee ka nwanna m sụọ ngọngọ, m gaghị eri anụ ọ bụla mgbe ụwa na-eguzo, ka m wee ghara ime ka nwanna m sụọ ngọngọ.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha na-echeta omume ha na otú ọ pụrụ isi metụta ụmụnna ha n’ime Kraịst, na izere ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ pụrụ ime ka ha sụọ ngọngọ.

1. Ibi ndụ nke nlebara anya: Ime ịhụnanya site na ịchụ onwe onye n'àjà

2. Ike nke ịgọnarị onwe onye: igbochi onwe maka abamuru nke ndị ọzọ

1. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, n'ime ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu n'ịhụnanya; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2. Ndị Kọlọsi 3: 14-15 - "Na karịa ihe ndị a niile, yikwasị ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọ nke izu okè. Ka udo nke Chineke nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọ-kwa-ra unu nime ya n'otù aru; na-ekelekwa unu.”

1 Ndị Kọrint 9 bụ isi nke itoolu nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gbachiteere ozi ya ma kwuo ihe ndị ruuru ya dị ka onyeozi, na-eme ka o doo anya na ọ dị njikere ịhapụ ihe ùgwù onwe onye n’ihi ozi ọma.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta ikike ndịozi ya na ịgbachitere ikike ya ịnata nkwado n’aka ndị Kọrint (1 Ndị Kọrint 9:1-3). Ọ na-ewepụta arụmụka iji kwado nzọrọ nke a, na-ehota ihe atụ ndị dị ka ndị agha, ndị ọrụ ugbo, na ndị na-eje ozi n’ụlọ nsọ bụ́ ndị ruru eru inweta ụgwọ ọrụ maka ọrụ ha (1 Ndị Kọrint 9:4-14). Otú ọ dị, ọ na-akọwa na ya ejibeghị ikike a n'etiti ha mee ihe ka ọ ghara igbochi ma ọ bụ ibu ọrụ ego na-ebu ha (1 Ndị Kọrint 9:12). Kama, ọ chọrọ ịdabere n’ikwusa ozi ọma dị ka ozi afọ ofufo n’achọghị uru onwe ya.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwaziri otú o si eme onwe ya ka o kwekọọ n’ọdịnala dị iche iche ka o wee were ozi ozi ọma ruo otu dị iche iche. Ọ na-aghọ “ihe niile” nye mmadụ niile ka e wee nwee ike ịzọpụta ụfọdụ site n'ụzọ ọ bụla (1 Ndị Kọrịnt 9:19-23). Ọ na-ekwusi ike na ọ bụ ezie na ya nweere onwe ya ma nwee ikike dị ka onyeozi, ọ na-eji obi ya ewepụta ikike ndị ahụ maka nzọpụta ndị ọzọ. Ebumnuche ya bụ imeri ndị mmadụ maka Kraịst na ikere òkè na ngọzi ime mmụọ ha.

Paragraf nke 3: mechie isiakwụkwọ ahụ site n'ịkpọ oku maka ọzụzụ onwe onye na nnọgidesi ike n'ịgba ọsọ nke okwukwe. Pọl ji ihe atụ egwuregwu mee ihe atụ otú ndị kwere ekwe kwesịrị isi na-azụ onwe ha n’ụzọ ime mmụọ ma na-agbalịsi ike inweta ihe nrite na-adịghị emebi emebi (1 Ndị Kọrint 9:24-27). Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ịgba ọsọ n'efu ma ọ bụ lụọ ọgụ dị ka onye na-eti ikuku kama kama ka ha dọọ ahụ́ ha aka ná ntị ma na-achịkwa ya ka ha wee nwee ike imezu nzube Chineke n'ụzọ dị irè.

Na nchịkọta, Isi nke itoolu nke Ndị Kọrint nke Mbụ lekwasịrị anya n’ịgbachite ọnụ Pọl maka ịbụ onyeozi ya na njikere ọ dị ịhapụ ihe ùgwù onwe onye n’ihi ozi ọma ahụ. Ọ na-agbachitere ikike ya inweta nkwado ma na-akọwa na ya ahọrọla ịghara iji ikike a eme ihe n'etiti ndị Kọrint ka ọ ghara ibu arọ ha. Pọl na-emegharị onwe ya n'ọdịdị omenala dị iche iche ka o wee were ozi ozi-ọma ruo otu dị iche iche, na-ekwusi ike ihe mgbaru ọsọ ya nke imeri ndị mmadụ maka Kraịst. Ọ na-achọ ịdọ aka ná ntị onwe onye na nnọgidesi ike, na-eji ihe atụ egwuregwu gosi mkpa ọ dị inweta ọzụzụ ime mmụọ na ime ka ahụ́ mmadụ guzosie ike. Isiakwụkwọ a na-eme ka echiche Pọl ji achụ àjà pụta ìhè, nraranye ya n’ịgbasa ozi ọma, na mkpa ọzụzụ onwe onye dị n’ijere nzube Chineke ozi.

1 Ndị Kọrint 9:1 Abụghị m onyeozi? ọ bụ na enweghị m onwe m? ọ̀ bughi Jisus Kraist Onye-nwe-ayi ka m'nāhughi? ùnu abughi ọlum nime Onye-nwe-ayi?

Pọl onyeozi na-ajụ ndị Kọrịnt ma ọ̀ bụ onyeozi, nweere onwe ya, nakwa ma ọ̀ hụla Jizọs Kraịst, nakwa ma ndị Kọrịnt bụ ọrụ ya n’ime Onyenwe anyị.

1. Nnwere onwe nke ịbụ nwa Chineke

2. Ngozi nke ijere Jehova ozi

1. Jọn 8:36 - Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n'ezie.

2. Ndị Galetia 5:13 – Unu, ụmụnna m, ka akpọrọ ka ha nwere onwe unu. Ma unu ejila nnwere onwe unu rie anụ ahụ́; kama jiri obi umeala na-ejere ibe unu ozi.

1 Ndị Kọrint 9:2 Ọ bụrụ na abụghị m onyeozi nye ndị ọzọ, ma eleghị anya, abụ m unu: nʼihi na akara nke ịbụ onyeozi m ka unu bụ nʼime Onyenwe anyị.

Pọl na-ekwu na ya bụ onyeozi nke ndị Kọrint, nakwa na ha bụ ihe àmà ya nke ịbụ onyeozi.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-eje ozi n’ụzọ dị iche iche; Ndị Kọrịnt bụ ihe àmà na-egosi na Pọl bụ onyeozi.

2. Anyị niile bụ ndị ozi nke ozi ọma ma nwee ọrụ ịbụ ndị akaebe nke amara Chineke.

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere.

2. 1 Pita 2:9 – Ma unu bụ agbụrụ a họpụtara ahọpụta, òtù ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ, otu ndị maka ihe nketa ya, ka unu wee kwusaa ịdị mma nke Onye ahụ kpọpụtara unu n’ọchịchịrị baa n’ìhè ya dị ebube.

1 Ndị Kọrint 9:3 Azịza m nye ndị na-enyocha m bụ nke a.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ibọrọ oro Paul ọkọnọde mbon oro ẹkebụpde enye ẹban̄a unen esie ndibọ ufọn esop.

1. Mkpa ọ dị ịkwado ndị nkwusa

2. Ihe Anyị Ga-amụta n'Azịza Pọl

1. Ndị Rom 15:27 - ? 쏷 hey nwere obi ụtọ ime ya, ma n'ezie ha ji ha ụgwọ. N'ihi na ọ bụrụ na ndị mba ọzọ abịawo keta òkè ná ngọzi ime mmụọ ha, ha kwesịkwara ijere ha ozi ná ngọzi anụ ahụ́.

2. 2 Ndị Kọrịnt 11:7-9 - ? Ọ̀ bughi nmehie ka m'mere n'iweda Onwem ka ewe di elu, n'ihi na Mu onwem nēzisa ozi ọma Chineke? Oziọma unu n'efu? Ezuuru m ọgbakọ ndị ọzọ ihe site n’ịnara nkwado ha ka m wee jeere unu ozi. Ma mb͕e Mu na unu nọri, mb͕e m'nọ kwa na nkpà, ọ dighi onye ọ bula m'doworo ibu: n'ihi na umu-nna-ayi ndi nēsi na Masedọnia bia wetara m nkpà. Ya mere, ajụrụ m na m ga-ezere ibu arọ gị n'ụzọ ọ bụla.

1 Ndị Kọrint 9:4 Ànyị enweghị ike iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ?

Itien̄wed oro eneme nte apostle Paul akadade unen esie ndibọ okụk nto esop.

1. Ike nke ikike anyị - Inyocha otú anyị nwere ike isi jiri ikike anyị na-ejere ndị ọzọ ozi.

2. Ije Ozi N'ihi Ịhụnanya - Ịghọta ihe mere anyị ji ejere ndị ọzọ ozi ọbụna mgbe anyị nwere ikike ịnata nkwado.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - ? Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ.

2. Matiu 6:2-4 - ? 쏶 o mb͕e i nēnye ndi-ob͕eye ihe, ewere-kwa-la opì kpọsa ya, dika ndi-iru-abua nēme n'ulo-nzukọ-unu na n'èzí, ka ndi ọzọ we sọpuru ha. N'ezie asim unu, ha anatawo ugwọ-ọlu-ha n'uju. Ma mb͕e i nēnye ob͕eye ihe, ekwela ka aka-ekpe-gi mara ihe aka-nri-Gi nēme, Ka onyinye-gi we buru na nzuzo. Ya mere Nna-gi, onye nāhu ihe anēme na nzuzo gākwughachi gi.

1 Ndị Kọrint 9:5 Ọ̀ bụ na anyị enweghị ike iduga nwanne nwanyị, nwunye, ma ndị ozi ọzọ, na dị ka ụmụnne nke Onyenwe anyị, na Sifas?

Pọl na-ajụ ma ọ̀ ga-ekwe ka ya na ndịozi ndị ọzọ kpọrọ nwunye ma ọ bụ nwanna nwanyị gaa njem ha, dị ka nwanne Jizọs na Pita.

1. ? 쏥 od's ike iduga njem anyi??

2. ? Ọ na- akwado ndị enyi kwesịrị ntụkwasị obi ??

1. Jenesis 2:18-24, Chineke kere nwanyị ka ọ bụrụ enyi nwoke.

2. Ilu 18:24, Onye nwere ọtụtụ enyi pụrụ ibibi, ma e nwere enyi na-arapara n'ahụ́ karịa nwanne.

1 Ndị Kọrint 9:6 Ma ọ bụ naanị mụ na Banabas, ọ̀ bụ na anyị enweghị ike ịghara ịrụ ọrụ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-egosi na Pọl na Banabas nwere ikike ịghara ịrụ ọrụ na ịkwado ọgbakọ.

#1: Anyị niile nwere ikike ịbụ ndị ezinụlọ ụka anyị na-akwado anyị mgbe anyị chọrọ ya.

#2: Chineke na-enye anyị ihe anyị ga-eji dị ndụ n'oge mkpa.

#1: Ndị Galetia 6:2 - Na-eburu ibe unu ibu arọ, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

#2: Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

1 Ndị Kọrint 9:7 Ònye na-ebu agha mgbe ọ bụla nʼihi ihe nke aka ya? ònye nāku ubi-vine, ma o nērighi nkpuru-ya? ma-ọbu ònye nāzù ìgwè ewu na aturu, nērighi kwa miri-ara nke ìgwè ewu na aturu?

Pọl jụrụ ajụjụ ndị na-ekwu okwu iji mesie mkpa ọ dị inye ihe n’ụzọ ego mgbe mmadụ na-ejere Onyenwe anyị ozi.

1. Mkpa nkwado ego maka ozi

2. Ndinam n̄kpọ Abasi ke nsọn̄ọnda: Nso ke enye etie?

1. Diuterọnọmi 25:4 - ? 🏽 ị ga-ekechi ọnụ ehi ọnụ mgbe ọ na-azọcha ọka.

2. Luk 10:7 - ? Nọgidenu n'ulo ahu, nēri nāṅu kwa ihe ha nēnye: n'ihi na onye-ọlu kwesiri ugwọ-ọlu-ya.

1 Ndị Kọrint 9:8 M na-ekwu ihe ndị a dị ka mmadụ? ma-ọbu ọ̀ bughi kwa iwu ahu?

Pọl rụrụ ụka na otu iwu ahụ na-emetụta ya dị ka ọ na-emetụta ndị ọzọ niile.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe nlereanya Pọl ma na-echeta na anyị na-agbaso otu iwu ndị metụtara mmadụ niile.

2. Ọbụna mgbe anyị nọ n'ọchịchị, anyị aghaghị icheta irube isi n'otu iwu ahụ onye ọ bụla na-eme.

1. Matiu 22:16-21 - Jizọs chetaara ndị na-ege ya ntị na mmadụ nile kwesịrị irubere isi n'iwu Chineke.

2. Jemes 2:10-11 - Jemes na-echetara ndị kwere ekwe mkpa ọ dị imeso onye ọ bụla ihe nha anya na ịghara ịkpa ókè.

1 Ndị Kọrint 9:9 Nʼihi na edewo ya nʼakwụkwọ iwu nke Moses, sị: “Ekpuchila ọnụ ehi nke na-azọcha ọka. Chineke ọ̀ na-elekọta ehi?

Pọl ji ihe e dere n’akwụkwọ nsọ nke Agba Ochie mee ihe n’esepụghị aka na Chineke na-eche banyere ihe o kere eke, ọbụna anụmanụ, ya mere o kwesịrị ekwesị ka a kwado ndị na-ekwusa ozi ọma n’ụzọ ego.

1. Chineke Na-eche Banyere: Nnyocha nke 1 Ndị Kọrịnt 9:9

2. Iwu Mozis: Inyocha Ihe Ndị Dị ná 1 Ndị Kọrịnt 9:9

1. Abụ Ọma 147:9 - "Ọ na-enye anụ ọhịa nri ya, Nyekwa ụmụ ugoloọma ndị na-eti mkpu."

2. Matiu 10:9-10 - "Unu enyela ọla-edo, ma-ọbu ọla-ọcha, ma-ọbu ọla n'akpa-unu, ma-ọbu àkpà n'ije-unu, ma-ọbu uwe-ime abua, ma-ọbu akpukpọ-ukwu, ma-ọbu nkpa-n'aka: n'ihi na onye-ọlu kwesiri nri-ya."

1 Ndị Kọrint 9:10 Ma-ọbụ ọ na-ekwu ya kpam kpam nʼihi anyị? N’ihi anyị, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ihe a ka e deworo n’akwụkwọ nsọ: ka onye na-akọ ubi wee nwee olileanya; na ka onye na-ezọcha mkpụrụ n’olileanya ga-ekere òkè n’olileanya ya.

Pọl kọwara na Chineke edewo ihe n’ime Bible n’ihi anyị, ka anyị nwee ike inwe olileanya na ikere òkè n’olileanya ahụ.

1. Olileanya Jehova: Otu esi adabere na nkwa Chineke

2. Ịzụlite Obi nke Olileanya: Na-eto eto Okwukwe n'Oge Ihe isi ike

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị ji ndidi chere ya.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

1 Ndị Kọrint 9:11 Ọ bụrụ na anyị akụworị unu ihe ime mmụọ, ọ̀ bụ ihe dị ukwuu ma ọ bụrụ na anyị ga-aghọrọ mkpụrụ anụ ahụ́ unu ihe ubi?

Pọl na-ajụ ma ọ̀ dị njọ ka ndị isi chọọchị nweta nkwado ego maka ọrụ ha na-arụ n’ọgbakọ.

1. Ngọzi nke inye na ịnara n’ime Nzukọ-nsọ

2. Mkpa ọ dị n’ime ahụ nke Kraịst

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - "Onye ọ bụla dị ka o zubere n'obi ya, ya nye ya;

2. Matiu 10: 8-10 - "Gwanụ ndị ọrịa, sachapụ ndị ekpenta, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ: n'efu ka unu natara, na-enye n'efu. Unu ewela ọla edo, ma ọ bụ ọlaọcha, ma ọ bụ ọla n'akpa unu ... epekele maka ije-unu, ma-ọbu uwe-ime abua, ma-ọbu akpukpọ-ukwu, ma-ọbu nkpa-n'aka: n'ihi na onye-ọlu kwesiri nri-ya.

1 Ndị Kọrint 9:12 Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eketa ike a nʼebe unu nọ, ọ̀ bụ na anyị emeghị karịa? Otu o sila dị, anyị ejighị ike a mee ihe; ma taa ahụhụ ihe nile, ka anyị ghara igbochi ozi-ọma nke Kraịst.

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ya achọghị iji ikike ya n’ebe ha nọ kama ọ họọrọ ịta ahụhụ iji hụ na e gbochiri ozi ọma Kraịst.

1. Ike nke ịchụ onwe onye n’àjà: Ihe atụ Pọl

2. Ụgwọ ọrụ nke ndụ nke inye onwe

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

1 Ndị Kọrint 9:13 Ọ̀ bụ na unu amataghị na ndị na-eje ozi banyere ihe dị nsọ na-esi nʼime ihe dị nʼụlọnsọ ahụ na-eme ihe? ma ndi nēche ebe-ichu-àjà nēkekọ ihe n'ebe-ichu-àjà?

A na-enye ndị na-eje ozi n’ọgbakọ ihe nri sitere n’ụlọ nsọ.

1. Ịghọta ka Chineke na-akwụ ndị na-eje ozi na Nzukọ-nsọ ụgwọ

2. Ngọzi nke Ije Ozi n’Alaeze Chineke

1. Malakaị 3:10 - ? tiyenu otù uzọ n'uzọ iri n'uju ba n'ulo-nkwakọba, ka ihe-oriri we di n'ulom. Site kwa na ya nwaam, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri, ọ buru na M'gaghi-emeghere unu window nke elu-igwe, wukwasi unu ngọzi rue mb͕e ọ nādighi nkpà ọzọ.

2. Ndị Hibru 13:17 - ? 🏰 Ṅụọnụ ndị ndú unu, na-edokwa onwe unu n'okpuru ha, n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ. Ka ha were ọṅù me nka, ọ bughi kwa n'isu-udè, n'ihi na nke ahu agaghi-abara gi urù.

1 Ndị Kọrint 9:14 Otú ahụ ka Onyenwe anyị nyere iwu ka ndị na-ekwusa ozi ọma na-adị ndụ site nʼozi ọma.

Onye-nwe ahọpụtala ka ndị na-ekwusa ozi-ọma were ya kwado ya.

1. Ngozi nke Onye-nwe-anyị nye ndị na-ekwusa ozi-ọma

2. Ọrụ dịịrị ndị na-ekwusa ozi ọma

1. Matiu 10:7-8 - Ma ka ị na-aga, kwusaa ozi a: ? Ọ̀ bu ala-eze elu-igwe eruwo nso. N'efu ka i natara; na-enye n'efu.

2. 2 Ndị Kọrịnt 9:8 - Ma Chineke nwere ike ịgọzi unu n'ụba, ka n'ihe niile n'oge niile, na-enwe ihe niile dị unu mkpa, ka unu wee na-aba ụba n'ezi ọrụ ọ bụla.

1 Ndị Kọrint 9:15 Ma e nweghị m nke ọ bụla nʼime ihe ndị a, edeghịkwa m ihe ndị a ka e mere m otu a: nʼihi na ọ kaara m mma ịnwụ, karịa ka onye ọ bụla mee ka mpako m bụrụ ihe efu.

Pọl na-azọrọ na ya ejighị ikike ya dị ka onyeozi nweta ego, n’ihi na ọ ga-emebi ịnya isi ya n’ime Chineke.

1. Ekwela ka ịnya isi gị bụrụ ihe efu: A na 1 Ndị Kọrịnt 9:15

2. Uru nke ịchụ onwe onye n’àjà: A na 1 Ndị Kọrịnt 9:15

1. Ndị Filipaị 2: 5-8 - "Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke hara: ma mere onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-amaghị ama." o werekwa n'oyiyi orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ebe ahuputara ya n'oyiyi dika madu, o we weda onwe-ya ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

2. 2 Ndị Kọrint 12:9 - "O we sim, Amaram zuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zuo okè n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù di ọṅù ka m'gānya isi n'adigh-ikem nile, ka ike nke Kraist we dikwasi n'arum. m."

1 Ndị Kọrint 9:16 N'ihi na ọ bụ ezie na m na-ekwusa ozi ọma, enweghị m ihe ọ bụla m ga-anya isi: n'ihi na ọ dị m mkpa. e, ahụhụ ga-adịrị m, ma ọbụrụ na m ekwusaghị ozi-ọma!

Pọl na-ekwu maka mkpa ọ dị ikwusa ozi ọma ma kwupụta ahụhụ ya ma ọ bụghị na o meghị otú ahụ.

1. “Ibi Ndụ nke Mkpa: Ikwusa Ozi Ọma”

2. "Nrubeisi nye Chineke: Nkwusa Ozi Ọma"

1. Ndị Rom 1: 14-16 - "N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m: n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke ruo nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere; onye Juu buru uzọ, na kwa onye Grik. ezi omume nke Chineke kpugheere site n'okwukwe rue okwukwe: dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu: n'ihi na esiwo n'elu-igwe kpughe iwe Chineke megide ajọ omume nile nke madu, bú ndi nējide ezi-okwu n'ajọ omume.

2. 1 Jọn 4:19 - "Anyị hụrụ ya n'anya, n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya."

1 Ndị Kọrint 9:17 Nʼihi na ọ bụrụ na m ji ọchịchọ obi m mee ihe a, enwere m ụgwọ ọrụ: ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe m na-achọghị, e nyefere m ozi ọma.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a unyịme Paul ndikwọrọ eti mbụk, idem ke ini edide mbiomo edi idịghe edimek.

1. Ike nke njikere: Otu esi eme ihe kacha mma

2. Echiche Ọhụrụ na Ọrụ: Nabata ọkpụkpọ oku gị

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. "

2. Ndị Rom 1: 14-16 - "Eji m ma ndị Grik ma ndị na-abaghị uru, ma ndị maara ihe ma ndị na-amaghị ihe. Ya mere, ọ bụrụhaala na m dị n'ime m, m dị njikere izisara unu ndị nọ na Rom ozi ọma. N'ihi na ihere ozi ọma Kraist adighi emem: n'ihi na ọ bu ike Chineke rue nzọputa nye onye ọ bula nke kwere.

1 Ndị Kọrint 9:18 Gịnịzi bụ ụgwọ ọrụ m? N’ezie, ka m’we na-ekwusa ozi ọma, ka m wee mee ka ozi ọma Kraịst ghara ịna-akwụwa aka ọtọ, ka m wee ghara iji ike m nwere n’ozi ọma mee ihe n’ụzọ na-ezighị ezi.

Pọl kọwara na mgbe ọ na-ekwusa ozi ọma, ọ dịghị mkpa ka a kwụọ ya ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ya ụgwọ.

1. Ike Ozi Ọma: Ihe Ịhụnanya Na-eme

2. Ịkpọsa Oziọma: Onyinye efu Maka Mmadụ Nile

1. 1 Ndị Kọrịnt 13: 4-7 - Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya nwere obiọma. Ọ dịghị anyaụfụ, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghịkwa mpako. Ọ dịghị akparị ndị ọzọ, ọ bụghị ịchọ ọdịmma onwe onye, ọ dịghị ewe iwe ngwa ngwa, ọ dịghị edekọ ihe ọjọọ. Ịhụnanya adịghị atọ ụtọ n'ihe ọjọọ kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu. Ọ na-echebe mgbe niile, na-atụkwasị obi mgbe niile, na-enwe olileanya mgbe niile, na-anọgidesi ike mgbe niile.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

1 Ndị Kọrint 9:19 Nʼihi na ọ bụ ezie na enwere m onwe m nʼebe mmadụ niile nọ, ma emewo m onwe m ohu nye mmadụ niile, ka m wee rite ọtụtụ uru.

Pọl kwuru na, n’agbanyeghị na ya nwere onwe ya n’ebe mmadụ niile nọ, na ya mere onwe ya ohu mmadụ niile ka o wee nwetakwuo ihe.

1. Ike Ijere Ndị Ọzọ Ozi: Ịghọta Ihe Nlereanya Pọl na 1 Ndị Kọrịnt 9:19

2. Ịchọta Nnwere Onwe Site n'Ije Ozi: Ihe Pọl kwuru ná 1 Ndị Kọrịnt 9:19 Pụrụ Ịkụziri Anyị

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Matiu 20:25-28 - "Jizọs kpọkọtara ha wee sị, 'Unu maara na ndị isi nke ndị mba ọzọ na-eme ha ka ha na-achị ha, ndị isi ha na-achịkwa ha. Ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị unu. Kama nke ahụ, onye ọ bụla chọrọ ibu onye uku n'etiti unu aghaghi ibu orù-unu, ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye-uzọ gābu orù-unu, dika Nwa nke madu nābiaghi ka ewe fè unu òfùfè, kama ka ofè, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe mgbapụta n'ọtutu madu. "

1 Ndị Kọrint 9:20 Ma n’ebe ndị Juu nọ, a dị m ka onye Juu, ka m’we rite ndị Juu n’uru; nye ndi nọ n’okpuru iwu, dika ndi nọ n’okpuru iwu, ka m’we rite ndi nọ n’okpuru iwu;

Pọl gbanwere ozi ya ka ọ dabara ndị na-ege ntị iji nwetakwuo ndị na-eso ụzọ.

1. Ịgbanwe Ozi Anyị Ka Ọ dabara Ndị Na-ege Anyị Ntị

2. Iji Ozi Ọma Na-ekwusara Ndị Dị Iche Ije Ozi

1. Ndị Rom 12:2 ? unu ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we site n'inwaputa unu imata ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

2. Matiu 9:36-38 ? 쏻 mb͕e Ọ huru ìgwè madu ahu, O we nwe ọmiko n'aru ha, n'ihi na anākpab͕u ha na ndi nēnweghi ike, dika aturu nēnweghi onye-ọzùzù. O we si ndi nēso uzọ-Ya, ? Owuwe - ihe-ubi riri nne, ma ndi-ọlu di ole-na-ole; ya mere kpesie ekpere ike nye Onye-nwe owuwe ihe ubi ka o zipụ ndị ọrụ n’owuwe ihe ubi ya. bụ €?

1 Kọrint 9:21 Nye ndi nēnweghi iwu, dika ndi nēnweghi iwu, (ọ bughi ndi nēnweghi iwu n'ebe Chineke nọ, kama n'okpuru iwu nke Kraist,) ka m'we rite ndi nēnweghi iwu n'uru.

Pọl kọwara na ya dị njikere ime ihe dị ka onye na-enweghị iwu iji rute ndị na-enweghị iwu, ma ọ ka nọ n’okpuru iwu Kraịst.

1. Ịmụta Ịchọta: Ihe atụ Pọl na 1 Ndị Kọrịnt 9:21

2. Ịbụ onye a kwadebere iji rute ndị ọzọ: Ibi ndụ n'okpuru Iwu Kraịst na 1 Ndị Kọrịnt 9:21

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ha gēsi kwa aṅa kwere na Onye ha nānughi okwu bayere Ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nkwusa?

15 Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha? Dika edeworo ya: ? Lee ka ukwu ndị na-ekwusa ozi ọma nke udo si maa mma, bụ́ ndị na-ezisa ozi ọma nke ihe ọma!

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6 - Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge. 6 Ka okwu-unu di kwa n'amara mb͕e nile, ka ọ nātọ kwa nnú utọ, ka unu we mara otú unu kwesiri isi aza onye ọ bula.

1 Ndị Kọrint 9:22 Nʼebe ndị na-adịghị ike nọ ka m ghọrọ ndị na-adịghị ike, ka m wee rite ndị na-adịghị ike n'uru: e mere m ihe niile n'ebe mmadụ niile nọ, ka m wee si n'ụzọ ọ bụla zọpụta ụfọdụ.

Pọl gbara ndị kwere ekwe ume ka ha bụrụ ihe niile nye mmadụ niile ka ha wee zọpụta ụfọdụ.

1. Ike nke Nkwekọrịta: Otu esi erute ndị mmadụ n'akụkụ niile nke ndụ

2. Amamihe na Ọmịiko: Oku Pọl Ka Ịhụ Onye Ọ bụla n'Anya

1. Matiu 5:44-45 - "Ma ana m asị unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu, ka unu wee bụrụ ụmụ Nna unu nke bi n'eluigwe."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

1 Ndị Kọrint 9:23 Ma nke a ka m na-eme nʼihi ozi ọma ahụ, ka mụ na unu wee bụrụ òkè ya.

Pọl na-ekwu maka ịrụ ọrụ n’ihi Oziọma ahụ ka ya na ndị Kọrint nwee ike iso na ya.

1. Ike nke Nzube Ekekọrịtara: Ijikọ Ọnụ Maka Ozi Ọma

2. Na-arụ ọrụ maka Oziọma: Ihe Nlereanya Pọl nke nraranye

1. Ndị Filipaị 2:5-7 "Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ nọ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, ma o mere onwe ya ihe ọ bụla. na-ewere ọdịdị ohu, ebe a mụrụ ya n’oyiyi mmadụ.”

2. Ndị Kọlọsi 1: 28-29 "Anyị na-ekwusa ya, na-adọ onye ọ bụla aka na ntị na-ezi onye ọ bụla n'amamihe niile, ka anyị wee chee onye ọ bụla tozuru okè na Kraịst.

1 Ndị Kọrint 9:24 Ùnu amataghị na ndị na-agba ọsọ n'ọsọ na-agba ọsọ, ma otu onye na-enweta ihe nrite? Ya mere, b͕a ọsọ, ka unu we nweta.

Baịbụl na-agba anyị ume ka anyị na-agbalịsi ike ka anyị na-eme nke ọma n’ihe niile, n’ihi na ọ bụ naanị otu onye ga-enweta ihe nrite ahụ.

1. "Ịchụso Ọkachamma: Gbaa mbọ maka ihe nrite"

2. "Ọsọ Ndị Kraịst: Na-agba ọsọ iji merie"

1. Ndị Filipaị 3:14 - Ana m agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrita nke Chineke kpọrọ m n'eluigwe n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Hibru 12:1 - Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụ ihe niile na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. Ka anyị jirikwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ a kara aka maka anyị.

1 Ndị Kọrint 9:25 Ma onye ọ bụla nke na-agbasi mbọ ike inweta mmeri na-enwe obi umeala nʼihe niile. Ugbu a, ha na-eme ya ka ha nweta okpueze na-emebi emebi; ma anyị bụ ndị na-apụghị ire ure.

Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-agbalịsi ike ka ha nweta ikike na ịdị nwayọọ n'ihe niile, ebe ha na-agbalịsi ike inweta okpueze na-apụghị ibibi ebibi nke sitere n'aka Chineke kama ịbụ nke a pụrụ ire ure nke sitere n'ụwa.

1. "Imeri n'ọsọ ahụ: Ịgbalị Ịgba Ọkachamara n'Ịdị Ike"

2. "Ihe nrite nke ịdị ọcha: okpueze na-adịghị emebi emebi"

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:31 - "Ya mere, ma unu na-eri, ma unu na-aṅụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla unu na-eme, na-emenụ ihe niile iji nye Chineke otuto."

2. Matiu 5:8 - "Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi: n'ihi na ha ga-ahụ Chineke."

1 Ndị Kọrint 9:26 Ya mere m na-agba ọsọ otú ahụ, ọ bụghị dị ka n'atụghị egwu; ya mere mu onwem nālu agha, ọ bughi dika onye nēti elu-igwe;

Pọl mesiri ike mkpa ọ dị ịghara imebi ume n'omume ndị na-abaghị uru kama na-agbalịsi ike maka ihe mgbaru ọsọ ndị nwere nzube.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị dị mma - ike nke ibi ndụ n'ebumnobi

2. Don? 셳 Tụọ egwu Ịnara ihe ize ndụ - Obi ike ịchụso oku gị

1. Matiu 5: 14-16 - Ị bụ ìhè nke ụwa.

2. Eklisiastis 9:10 - Ihe ọ bụla aka gị chọtara ime, were ike gị mee ya.

1 Ndị Kọrint 9:27 Ma m na-edobe nʼokpuru ahụ m, na-edokwa ya nʼokpuru ya: ka m wee ghara ịbụ onye a jụrụ ajụ ma ọlị, mgbe m kwusara ndị ọzọ ozi ọma.

Pọl na-agba onwe ya ume ka ọ na-achịkwa ahụ ya na ido onwe ya n'okpuru ka ọ ghara ịghọ onye a jụrụ ajụ mgbe o kwusasịrị ozi ọma ndị ọzọ.

1. The ịdọ aka ná ntị nke nrubeisi

2. Ike njide onwe onye

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, umu-nnam, a na m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were aru-unu che aru-unu ka ọ buru àjà di ndu, di nsọ, nke Chineke nātọ utọ, nke bu ozi-unu nke ezi uche di. Ka eme-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama b͕anwe unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

1 Ndị Kọrint 10 bụ isi nke iri nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru banyere ahụmahụ ụmụ Izrel n’ime ọzara ma na-amụta ihe n’akụkọ ihe mere eme ha iji nye ndị kwere ekwe nọ na Kọrint nduzi.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ichetara ndị Kọrint ihe nketa ime mmụọ ha na otú ndị nna nna ha, n’agbanyeghị na ọnụnọ Chineke na-edu ha na na-ahụkwa ọrụ ebube, si daba n’ikpere arụsị na omume rụrụ arụ (1 Ndị Kọrint 10:1-7). Ọ na-adọ ha aka ná ntị ka ha ghara inwe obi ike gabiga ókè, na-agba ha ume ka ha mụta ihe site n’ihe atụ ndị a ma zere ịdaba n’ime mmehie yiri nke ahụ (1 Ndị Kọrint 10:11-12). Pọl na-ekwusi ike na Chineke na-enye ụzọ mgbapụ mgbe ọ na-eche ọnwụnwa ihu ka ndị kwere ekwe wee nwee ike idi ya (1 Ndị Kọrint 10:13).

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuru okwu banyere iri nri a chụrụ n’àjà nye arụsị. Ọ na-ekweta na arụsị adịghị adị adị kama ọ na-adọ aka ná ntị megide ikere òkè n'omume ikpere arụsị n'ihi na ọ pụrụ iduhie ndị ọzọ ma ọ bụ mebie akọ na uche nke onwe ya (1 Ndị Kọrint 10:14-22). Ọ dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha gbanarị ikpere arụsị ma soro na-akpakọrịta dịka ụzọ ha na Kraịst ga-esi na-akpakọrịta kama itinye aka n’ememe ndị ọgọ mmụọ (1 Ndị Kọrint 10:16-17).

Paragraf nke 3: mechie isiakwụkwọ ahụ site na ntuziaka bara uru maka iso ndị na-ekweghị ekwe na-akpakọrịta. Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha rie ihe ọ bụla a na-ere n'ọma ahịa n'enweghị mgbagha n'ebe o si malite ma ọ bụrụ na mmadụ akọwapụtaghị njikọ ya na ikpere arụsị (1 Ndị Kọrint 10:25-26). Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ agwa ha na a chụụrụ arụsị ihe oriri, ha kwesịrị izere iri ya n’ihi akọ na uche, ọ bụghịkwa maka ọdịmma onwe ha kama maka ọdịmma ime mmụọ nke ndị ọzọ (1 Ndị Kọrint 10:27-30). Ọ dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha ghara ịkpasu iwe na-enweghị isi ma ọ bụ gbochie okwukwe ndị ọzọ kama chọọ ohere maka izisa ozi ọma ma na-edobe ọnọdụ ịhụnanya n'ebe mmadụ nile nọ.

Na nchịkọta, Isi nke iri nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-enweta ihe mmụta site n’ahụmahụ ndị Izrel nwere n’ime ọzara iji nye ndị kwere ekwe nọ na Kọrint nduzi. Pọl dọrọ ha aka ná ntị ka ha ghara inwebiga obi ike gabiga ókè ma gbaa ha ume ịmụta ihe n’ihe ndị nna nna ha mehiere. Ọ na-emesi ike ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'inye ụzọ mgbapụ nke ọnwụnwa ma na-agba ndị kwere ekwe ume ịgbanarị ikpere arụsị. Pọl kwuru okwu banyere iri nri a chụrụ n’àjà nye arụsị, na-adụ ọdụ ka a kpachara anya maka akọ na uche na ichebara ọdịmma ime mmụọ ndị ọzọ echiche. Ọ na-agwa ndị kwere ekwe ka ha na-ekere òkè na ndụ kwa ụbọchị ma na-echeba echiche ịkpasu iwe ma ọ bụ imebi okwukwe nke ha ma ọ bụ nke ndị ọzọ. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị ịmụ ihe site n’akụkọ ihe mere eme, ịgbanarị ikpere arụsị, na igosipụta ịhụnanya na nlebara anya na mmekọrịta ya na ma ndị kwere ekwe ma ndị na-ekweghị ekwe.

1 Ndị Kọrint 10:1 Ọzọkwa, ụmụnna m, achọghị m ka unu ghara ịma na nna anyị hà nile nọ n’okpuru igwe-oji, na ha nile gabigakwara n’oké osimiri;

Pọl chetaara ndị Kọrint otú ndị nna nna ha si nweta nchebe na nduzi Chineke.

1. Chineke Kwesịrị ntụkwasị obi nye Ndị Ya - Otú Ndị Izrel Si Nweta Nchebe na Nduzi Chineke.

2. Ike nke Ncheta - Ịmụta n'Ihe Nlereanya Pọl nke Ịgba Ndị Ọzọ ume

1. Ọpụpụ 13:21-22 - Jehova nēje n'iru ha n'ehihie n'ogidi igwe-oji ka o nēdu n'uzọ, na n'abali n'ogidi ọku inye ha ìhè, ka ha we nēje ehihie na abali.

2. Diuterọnọmi 1:30-31 – Jehova, bú Chineke-gi, Onye nēje n'iru gi, Ya onwe-ya gēburu unu agha, dika O mere unu n'Ijipt n'anya-unu, na n'ọzara, ebe unu huworo otú Jehova-unu si di. Chineke buru gi, dika nwoke nēbu nwa-ya nwoke, n'uzọ nile nke i jere rue mb͕e i biaruru ebe a.

1 Ndị Kọrint 10:2 ewe me ha nile baptism n’ime igwe-oji na n’oké osimiri;

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a nte ẹkenịmde nditọ Israel baptism ẹdụk Moses ke ini mmọ ẹsan̄ade ke obubịt enyọn̄ ye inyan̄.

1st: Ibi ndụ nke okwukwe - Otu esi etinye aka na Chineke

Nke abụọ: Ike nke nrube-isi-Ịmụta ịtụkwasị atụmatụ Chineke obi

1st: Ndị Hibru 11:1-2 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

Nke abụọ: Matiu 14:22-23 - Ngwa ngwa Jizọs mere ka ndị na-eso ụzọ ya banye n'ụgbọ ahụ buru ya ụzọ gawa n'ofe nke ọzọ, ma Ọ na-ezipụ igwe mmadụ ka ha lawa. Ma mb͕e O zilasiri ìgwè madu nile, Ọ rigoro n'ugwu nání Ya ikpe ekpere.

1 Ndị Kọrint 10:3 Ma ha nile riri otu anụ ahụ nke mmụọ;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu mmadụ niile si rie otu anụ nke mmụọ.

1. Mkpa nke nri ime mmụọ na ndụ anyị.

2. Anyị niile nwere ohere inweta otu nri ime mmụọ.

1. Ndị Hibru 5:14 Ma nri siri ike bụ nke ndị tozuru okè, ya bụ, ndị na-eji amamihe eme ihe iji mara ma ihe ọma na ihe ọjọọ.

2. Abụ Ọma 34:8, Detụnụ ire ma hụ na Jehova dị mma! Ngọzi nādiri nwoke ahu nke nāb͕abà nime Ya!

1 Ndị Kọrint 10:4 Ha niile ṅụkwara otu ihe ọṅụṅụ nke mmụọ: nʼihi na ha ṅụụrụ ihe sitere na nkume mmụọ ahụ sochiri ha: nkume ahụ bụkwa Kraịst.

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a ete ke nditọ Israel ẹma ẹn̄wọn̄ sia ke itiat eke spirit emi etienede mmọ, ndien Akwa Itiat oro ekedi Christ.

1. Chineke na-enye ndị Ya ihe oriri na nduzi.

2. Jizọs bụ oké nkume ime mmụọ anyị, na-enye anyị ume na nkwụsi ike.

1. Abụ Ọma 18:2 - Jehova bụ oké nkume m na ebe e wusiri ike na onye mgbapụta m; Chinekem, bú ikem, Onye m'gātukwasi obi; Ọtam na mpi nke nzọputam, ebem ewusiri ike.

2. Aisaia 26:4 - Tukwasi Jehova obi rue mb͕e ebighi-ebi: N'ihi na nime Jehova, bú Jehova, ka ike ebighi-ebi di.

1 Ndị Kọrint 10:5 Ma ọtụtụ nʼime ha adịghị Chineke ezi mma: nʼihi na a kwaturu ha nʼala ịkpa.

Na 1 Ndị Kọrint 10:5                                                            Uga ',,,,                                          g '      mma,              gàgà na ọ chìchìchìchìchìchìchìchìchìchìchìchì anya we kpasr Chineke iwe ma ha enwegh ihe aga nke ma n’ime ọzara.

1. Imeri Mmechuihu: Ịmụta ihe n'aka ụmụ Izrel?Mmehie n'ime ọhịa

2. Na-eto eto n'Okwukwe: Ịghọta ihe ga-esi n'inupụrụ Chineke isi pụta

1. Ọpụpụ 16:2-3 ? Nzukọ nile nke umu Israel we tamu ntamu megide Moses na Eron n'ọzara: umu Israel we si ha, Ọ gādim nọ̄ nma ma asi na ayi anwuruwo n'ọbu-aka Jehova n'ala Ijipt, mb͕e ayi nānọdu ala n'akuku Jehova. ite anụ, ma mgbe anyị riri nri rijuo afọ; n'ihi na unu emewo ka ayi puta ba n'ọzara nka, iwere agu b͕ue nkpọkọta nka nile.

2. Deuterọnọmi 8:2-3 ? I gēcheta kwa uzọ nile nke Jehova, bú Chineke-gi, duworo gi ọgu arọ abua ndia n'ọzara, iweda gi n'ala, na inwa gi, ima ihe di n'obi-gi, ma i gēdebe ihe nile O nyere n'iwu, ma-ọbu na i gēdebe. O we weda gi n'ala, me ka agu gua gi, were manna rie gi, nke i nāmaghi, nke nna-gi-hà nāmaghi kwa; ka O we me ka i mara na ọ bughi nání nri ka madu ji di ndu, kama ọ bu okwu ọ bula nke nēsi n'ọnu Jehova puta ka madu gēji di ndu.

1 Ndị Kọrint 10:6 Ma ihe ndị a bụụrụ anyị ihe atụ, ka anyị wee ghara inwe agụụ ihe ọjọọ, dị ka ha chọkwara.

Ntụgharị Ihe ndị mere n’agba ochie kwesịrị ịbụ ihe atụ iji kuziere anyị ka anyị ghara inwe agụụ ihe ọjọọ dị ka ndị Izrel mere n’oge gara aga.

1. Mụta ihe site na mmejọ nke ụmụ Israel: ekwela ka ọnahụ nke ihe ọjọọ.

2. Agba ochie na-enye anyị ihe atụ nke ihe anyị ga-ezere na ndụ.

1. 2 Timoti 3:16??7 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume.

2. Ndị Rom 15:4 - N'ihi na ihe ọ bụla e dere na mbụ, e dere ya ka anyị mụta ihe, ka anyị wee site na ntachi obi na nkasi obi nke Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya.

1 Ndị Kọrint 10:7 Unu abụkwala ndị na-ekpere arụsị, dị ka ụfọdụ n’ime ha mere; dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ndi Israel nọdu ala iri ihe na iṅu ihe-ọṅuṅu, we bilie igwuri egwu.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha ghara iṅomi ikpere arụsị nke Izrel, na-ehota ihe atụ nke Akwụkwọ Nsọ sitere n’akwụkwọ Ọpụpụ.

1. "Ibi Ndụ nke Okwukwe: Izere ikpere arụsị"

2. "Ike Ihe Nlereanya: Otú Omume Anyị Si Emetụta Ndị Ọzọ"

1. Ọpupu 32:6 - Ha we bilie n'isi-ututu n'echi-ya, sure àjà-nsure-ọku, weta àjà-udo; ndi Israel we nọdu iri na iṅu ihe-ọṅuṅu, we bilie igwuri egwu.

2. Ndị Rom 12:2 – Ka ekwe-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọchichọ Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

1 Ndị Kọrint 10:8 Ka anyị gharakwa ịkwa iko, dị ka ụfọdụ nʼime ha kwara, wee daa nʼotu ụbọchị, puku mmadụ iri abụọ na atọ.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị megide ịkwa iko, na-ehota ihe atụ nke ndị Izrel bụ́ ndị dara n’otu ụbọchị n’ihi mmehie ha.

1. "Zere Ọnwụnwa: Ileba anya n'omume rụrụ arụ."

2. "Ihe si na nnupụisi pụta: Akụkọ nke ndị Izrel."

1. Ndị Galeshia 5:19-21 - "Ugbu a, ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, esemokwu, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịṅụbiga mmanya ókè; ihe ndị dị otú a, ana m adọ unu aka ná ntị, dị nnọọ ka m dọrọ unu aka ná ntị na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ agaghị eketa alaeze Chineke.”

2. Ndị Hibru 13:4 - "Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe nsọpụrụ n'etiti mmadụ nile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye bụrụkwa ihe e merụrụ emerụ: n'ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ikpe."

1 Ndị Kọrint 10:9 Ka anyị gharakwa ịnwa Kraịst, dị ka ụfọdụ n’ime ha nwara, e werekwa agwọ bibie ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Ndị Kọrint 10:9 na-adọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ịnwale ndidi Chineke site n'ịnwa Ya dị ka ụfọdụ n'ime ndị Izrel mere n'oge gara aga, na-akpata na agwọ bibie ha.

1. Ịnwa Chineke: Ịghọta ihe ga-esi na ya pụta

2. Ịghọta Mgbe Anyị Na-anwale ndidi Chineke

1. Jemes 1:13-14 - Ka onye ọ bụla ghara ikwu mgbe a nwara ya, ? N'ihi na Chineke anwa anwa, n'ihi na a puru iji ihe ọjọ nwaa Chineke, ma Ya onwe-ya nānwaghi onye ọ bula. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya.

2. Ndị Hibru 3: 7-8 - Ya mere, dịka Mmụọ Nsọ na-ekwu, ? O ubọchi, ọ buru na unu anu olu-Ya, unu emela ka obi-unu di ike dika nime nnupu-isi, n'ubọchi ọnwunwa n'ọhia.

1 Ndị Kọrint 10:10 Unu atamu-kwa-la ntamu, dika ufọdu n'etiti ha tamukwara, ewe la ha n'iyì site n'aka onye nāpunara madu ihe.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ntamu, dị ka ụfọdụ n'ime ndị ahụ tamuru ntamu n'oge gara aga bụ ndị mbibi bibiri.

1. "Chineke bụ Onye Nchebe anyị: Zenarị ntamu ma dabere n'ike Ya"

2. "Ihe ize ndụ nke ntamu: Tukwasị Chineke obi, ọ bụghị n'onwe anyị"

1. Ndị Rom 8:31 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

2. Abụ Ọma 46: 1 - "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Ọ bụ onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu."

1 Ndị Kọrint 10:11 Ma ihe ndị a nile dakwasịrị ha dị ka ihe atụ: edewokwa ha akwụkwọ ka ha bụrụ ndụmọdụ anyị, bụ́ ndị ọgwụgwụ nke ụwa bịakwasịworo.

Nsafe Ihe omume mere n'oge gara aga ka edebere ka ihe atụ ka anyị ga-amụta na ndụ anyị.

1. Mụta ihe site n'oge gara aga ibi ndụ ugbu a.

2. Itinye Okwu Chineke n'ọrụ na ndụ anyị.

1. Ndị Rom 15:4 'N'ihi na ihe ọ bụla e deworo n'oge gara aga, e deworo ya maka mmụta anyị, ka anyị wee site na ntachi obi na nkasi obi sitere n'Akwụkwọ Nsọ nwee olileanya.

2. Jems 1:22 'Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

1 Ndị Kọrint 10:12 Ya mere, onye na-eche na ọ na-eguzo, ya lezie anya ka ọ ghara ịda.

Anyị kwesịrị ịkpachara anya n'ikpe anyị na-ekpe onwe anyị ma lezie anya ka anyị ghara ịdaba na mmehie.

1. Nganga na-aga n'ihu mbibi.

2. Lezienụ anya ka ị ghara inwe afọ ojuju nke mmụọ.

1. Ndị Rom 12:3 N'ihi na asim, site n'amara nke enyerem, Onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara iche n'onwe-ya kari kari o kwesiri iche; kama ka ha chewe echiche nke ọma, dika Chineke nyeworo onye ọ bula ọtùtù okwukwe.

2. Luk 21:34-36 Ma lezienu onwe-unu anya, ka ewe ghara ikpuchi obi-unu n'ibigabiga ókè, na iṅubiga-manya-ókè, na ncheb͕u nke ndu nka mb͕e ọ bula, ka ubọchi ahu we biakwasi unu na mberede. N'ihi na dika ọnyà ka ọ gābiakwasi ndi nile ndi bi n'elu uwa nile. Ya mere, nēchenu nche, nēkpe kwa ekpere mb͕e nile, ka unu we gua unu na ndi kwesiri ib͕anari ihe ndia nile nke gādi ime, na iguzo n'iru Nwa nke madu.

1 Ndị Kọrint 10:13 Ọ dịghị ọnwụnwa ọ bụla dakwasịrị unu ma e wezụga ụdị nke mmadụ na-enwe: ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, Onye na-agaghị ekwe ka a nwaa unu karịa otú unu pụrụ; ma site n’ọnwụnwa ahụ ga-eme kwa ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.

Ọ dịghị ọnwụnwa karịrị nke anyị n’ihi na Chineke kwere nkwa inye anyị ụzọ anyị ga-esi gbanarị ya, na ịhụ na anyị nwere ike idi ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke ga-enye anyị ụzọ mgbapụ mgbe niile.

2. Ọ dịghị ọnwụnwa gabigara anyị site n’enyemaka Chineke.

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. 1 Jọn 4:4 – Unu onwe-unu bu nke Chineke, umu-ntakiri, we merie ha, n'ihi na Onye ahu Nke di nime unu ka onye nọ n'uwa uku.

1 Ndị Kọrint 10:14 Ya mere, ndị m hụrụ n’anya, gbanarịnụ ikpere arụsị.

Akụkụ ahụ bụ ịdọ aka ná ntị ka anyị zere ikpere arụsị.

1. Ike nke ikpere arụsị na otu esi emeri ya

2. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị na ụgwọ ọrụ nke nrube isi

1. Ọpụpụ 20:3-5 - "Ị gaghị enwe chi ọzọ n'ihu m: Emela onwe gị ihe oyiyi n'ụdị ihe ọ bụla dị n'eluigwe ma ọ bụ nke dị n'elu ụwa n'okpuru ma ọ bụ na mmiri n'okpuru. Akpọrọla isiala. gbadakwuru ha ma-ọbu kpọ isi ala nye ha: n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-unu, bu Chineke ekworo.

2. Ndị Kọlọsi 3:5 - "Ya mere, gbuo ihe ọ bụla bụ nke ụwa unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị."

1Kọ 10:15 M na-ekwu dị ka ndị maara ihe; kpenu ikpe ihe Mu onwem nēkwu.

Amaokwu: Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha jiri amamihe na nghọta ha na-atụle okwu na ozizi ya.

1. Iji Amamihe Anyị Na-enyocha Okwu Chineke

2. Ịmụta Ịghọta Na Ndụ Anyị

1. Ilu 2:6-9 - N'ihi na Jehova na-enye amamihe; n'ọnu-Ya ka ihe-ọmuma na nghọta si aputa.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

1 Ndị Kọrint 10:16 Iko ngọzi ahụ nke anyị na-agọzi, ọ́ bụghị njikọ nke ọbara Kraịst? Achicha ahu nke ayi nānyawa, ọ bughi nnwekọ nke aru Kraist?

Ndị Kraịst na-ekere òkè na udo, nke na-anọchi anya arụ na ọbara nke Kraịst.

1. Ihe udo Pụtara: Ịghọta Ihe ahụ́ na Ọbara Kraịst Pụtara

2. Inweta amara nke udo: Otu esi enweta onyinye mgbapụta nke Chineke.

1. 1 Ndị Kọrint 11:23-26 - N'ihi na n'aka Onye-nwe-ayi ka m'natara ihe ahu nke M'nye-kwa-ra n'aka unu: na Onye-nwe-ayi Jisus n'otù abali ahu nke arara Ya nye nime ya were achicha;

24 ma mb͕e O kelesiri, Ọ nyawara ya, si, ? 쏷 ake, rie; nka bu arum nke agbajiworo unu; mee nka na ncheta Mu. ??

25 N'otu aka ahu O were kwa iko ahu mb͕e ha risiri nri-anyasi, si, ? Iko -ya bu ọb͕ub͕a-ndu ọhu nime ọbaram. Na-eme nke a mgbe ọ bụla ị na-aṅụ ya, na-echeta M. ??

26 N'ihi na mb͕e ọ bula unu nēri achicha nka nāṅu kwa iko a, unu nēkwusa Onye-nwe-ayi? 🅲 ọnwụ ruo mgbe Ọ ga-abịa.

2. Luk 22:19 - O we nara achicha, nye ekele, nyawaa ya, nye ha, si, ? 쏷 ya bu arum nke enyere n'ihi unu; mee nka na ncheta Mu. ??

1 Ndị Kọrint 10:17 Nʼihi na anyị bụ́ ọtụtụ ndị bụ otu achịcha na otu ahụ́: nʼihi na anyị niile bụ ndị na-eketa otu achịcha ahụ.

Ndị Kraịst niile bụ akụkụ otu ahụ, ha niile na-erikwa otu achịcha, na-egosi ịdị n'otu.

1. “Ejikọrọ n’otu n’ime Kraịst”, na-enyocha echiche nke ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst.

2. "Ndị na-eketa achịcha nke ndụ", na-elekwasị anya na mkpa Jizọs dị ka isi iyi nke ihe oriri na ndụ.

1. Jọn 17:20-21 - Jizọs na-ekpe ekpere maka ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe.

2. Ndị Rom 12:5 - Otu akụkụ ahụ nke Kraịst nwere akụkụ nke ya ọ ga-ekere.

1 Ndị Kọrint 10:18 Lee Izrel dị ka anụ ahụ́ si dị: ọ̀ bụ na ndị na-eri ihe àjà abụghị ndị na-ekere òkè n’ebe ịchụàjà?

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ha ka na-ekere òkè n’ebe ịchụàjà site n’iri àjà ahụ.

1. "Ikere òkè n'ebe ịchụàjà: Ihe mere anyị ji kwesị ime ememme ịchụàjà"

2. "Mpụtara Ime Mmụọ nke Iri Àjà"

1. Ndị Hibru 13: 10-16 - Mkpa ọ dị ịnọgide na-eri oriri na ọṅụṅụ

2. Diuterọnọmi 12:5-7 - Ntuziaka maka ịchụ àjà na iri ihe ndị e ji achụ àjà.

1 Ndị Kọrint 10:19 Gịnịzi ka m na-ekwu? na arusi ahu bu ihe ọ bula, ma-ọbu ihe anāchuru arusi di ihe ọ bula?

Pọl na-ajụ ma arụsị na àjà a na-achụrụ ha hà bara uru.

1. Ike nke ikpere arụsị na ndụ anyị

2. Ike Chineke Kari Ihe niile

1. Aisaia 44:9-20 - Ọchịchị Jehova n'emegide arụsị.

2. Abụ Ọma 115:3-8 - Ihe nzuzu nke ikpere arụsị tụnyere ebube Chineke

1 Ndị Kọrint 10:20 Ma a sị m, ihe ndị mba ọzọ na-achụ, ha na-achụrụ ndị mmụọ ọjọọ àjà, ọ bụghịkwa Chineke: ma achọghị m ka unu na ndị mmụọ ọjọọ na-akpakọrịta.

Ndị Jentaịl na-achụrụ ndị mmụọ ọjọọ achụ àjà, ọ bụghịkwa Chineke, ma Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha na ha ghara inwe mmekọrịta.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị kewapụ onwe anyị na ihe ọjọọ ma jee ije n'ụzọ ya.

2. Anyị ekwesịghị ịbụ ndị e ji aghụghọ ekwensu duhie anyị ma nọgide n’ezi-okwu nke Chineke.

1. Ndị Efesọs 5:11 - Unu na ọlụ ọchịchịrị nke na-adịghị amị mkpụrụ na-akpakọrịta, kama tuo ha nba.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

1 Ndị Kọrint 10:21 Unu apụghị ịṅụ iko Onyenwe anyị na iko ndị mmụọ ọjọọ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe enweghị ike ikere òkè n'omume ndị metụtara Onyenwe anyị na omume ndị metụtara ekwensu.

1. Anyị ga-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma ghara imebi nkwenye anyị maka ihe ụtọ ụwa.

2. Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile ịsọpụrụ Jehova ma na-ezere omume ndị megidere ozizi ya.

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe nke dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

2. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka e yie ụwa a: kama ka egbanwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke nke dị mma, dịkwa mma nke zukwara okè.

1 Ndị Kọrint 10:22 Ànyị na-akpasu Onyenwe anyị ekworo? àyi ka ya ike?

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ha enweghị ike ịma Chineke aka, ebe ọ bụ na Ọ ka ha ukwuu.

1. Ihe efu nke Ịma Chineke Aka - Anyị enweghị ike imeri n'agha megide Onye Pụrụ Ime Ihe Nile.

2. Ịghọta ịdị elu nke Chineke - Anyị ga na-echeta mgbe niile onye na-achị.

1. Aisaia 40:12-17 - Ònye jiworo tùa miri n'ọb͕à aka-Ya, ma-ọbu were obosara aka-Ya tùa elu-igwe? ònye chiri uzuzu nke uwa n'ihe-ọtùtù, ma-ọbu tùworo ugwu n'ihe-ọtùtù na ugwu ntà n'ihe-ọtùtù?

2. Abụ Ọma 115:3 - Chineke anyị nọ n'eluigwe; ọ na-eme ihe ọ bụla masịrị ya.

1 Ndị Kọrịnt 10:23 Iwu kwadoro ihe niile, ma ihe niile adịghị mma: ihe niile kwadoro m, ma ihe niile adịghị ewuli elu.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha jiri ezi uche na-eche banyere ndị ọzọ mgbe ha na-eme mkpebi.

1: Ọ dị mkpa ka anyị na-echeta otú mkpebi anyị si emetụta ndị ọzọ.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị ọchịchọ nke onwe anyị na-edu, kama tụlee otú nhọrọ anyị nwere ike isi wulite ndị ọzọ.

1: Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Ka e mee ihe ọ bụla site n'esemokwu ma ọ bụ otuto efu; kama n'ịdị nwayọọ n'obi, ka onye ọ bụla na-ewere ibe ya ka ihe dị mma karịa onwe ya . "

2: Ndị Rom 14:19 - "Ya mere ka anyị soro ihe ndị na-eweta udo, na ihe ndị mmadụ ga-eji wulie ibe ya elu."

1Kọ 10:24 Ka onye ọ bụla ghara ịchọ nke ya, kama ọ bụla onye ọ bụla n’aka ibe ya.

Ndị Kraịst kwesịrị ilekwasị anya n’inyere ndị ọzọ aka kama ịchọ ihe onwunwe nke ha.

1. Obi nke mmesapụ aka: Ibi ndụ maka ndị ọzọ

2. Ike nke Enweghị Onwe: Inye Ndị Ọzọ Ihe

1. Ndị Filipaị 2:4 - Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.

2. Luk 6:38 - Nye, a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.

1 Ndị Kọrint 10:25 Ihe ọ bụla a na-ere nʼụlọ mkpọrọ, rienụ, na-ajụghị ajụjụ nʼihi akọ na uche.

Ndị Kraịst ekwesịghị ịjụ ajụjụ mgbe ha na-azụrụ ihe n’ọma ahịa.

1. Ibute Chineke Mbụ: Ibi ndụ nke Okwukwe na nrubeisi

2. Ike nke njide onwe onye: Ime nhọrọ amamihe dị na ya

1. Ndị Rom 14:14-23 - Okwu Pọl banyere mkpa akọnuche nke onwe onye n'ihe gbasara okwukwe.

2. Ndị Efesọs 5: 15-17 - Ndụmọdụ Pọl ka anyị nwee amamihe na gbapụta oge.

1Kọ 10:26 N’ihi na Jehova nwe ụwa na jupụta n’ime ya.

Jehova bu onye nwe uwa na ihe nile di nime ya.

1. Chineke bu eze uwa na ihe nile di nime ya.

2. Ayi kwesiri iburu n'uche nke onye nwe Onye-nwe ma mata na anyi dabere na Ya.

1. Abụ Ọma 24:1 - Jehova nwe uwa na ùjú-ya; uwa, na ndi bi nime ya.

2. ABÙ ỌMA 115:16- Elu-igwe na elu-igwe nile bu nke Jehova: Ma uwa ka O nyeworo umu madu.

1 Ndị Kọrint 10:27 Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ndị na-ekweghị ekwe akpọ unu oriri, ma unu enwee ọchịchọ ịga; ihe ọ bula edobere n'iru unu, rie, nājughi ajuju n'ihi akọ-na-uche.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ịjụ ajụjụ banyere ihe oriri a na-enye ha n'oge oriri ndị na-ekweghị ekwe, kama ha kwesịrị ịnara ihe ọ bụla e nyere ha n'ihi akọ na uche.

1. Ndị Kraịst kwesịrị ịna-ele ọbịa ma nabata òkù oriri oriri n’agbanyeghị ọnọdụ ha.

2. Ọ dị mkpa ịkpachara anya mgbe gị na ndị na-abụghị ndị kwere ekwe na-eri nri, mana n'ikpeazụ nabata ihe ọ bụla a na-enye maka nkwanye ùgwù maka ọbịa ha.

1. Ndị Rom 14:2 - ? 쏰 ne onye kwere na ya nwere ike iri ihe ọ bụla, ebe onye na-adịghị ike na-eri naanị akwụkwọ nri.

2. Matiu 22:39 - ? ị ga- ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

1 Ndị Kọrint 10:28 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu, “Ihe a bụ ihe a na-achụrụ n’àjà nye arụsị, unu erila ihe n’ihi onye gosiri ya, na n’ihi akọ na uche: n’ihi na ụwa bụ nke Onyenwe anyị na jupụta n’ime ya.

Ndị Kraịst ekwesịghị iri ihe e ji chụọrọ arụsị àjà ma ọ bụrụ na ha maara banyere ya, dị ka Jehova nwere ụwa na ihe niile dị n’ime ya.

1. Otú Anyị Ga-esi Nwee Akọnuche nke Kraịst: Ịhụ Chineke n’Anya na Ijere Ndị Ọzọ Ozi

2. Idobe ịdị mma Chineke n'etiti: Mkpa ịsọpụrụ ọchịchị Chineke

1. Ndị Efesọs 5:1-2 – Ya mere burunụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ anyị hụrụ n’anya, na-ebikwa ndụ nke ịhụnanya, dị nnọọ ka Kraịst hụrụ anyị n’anya ma nyefee onwe ya maka anyị dị ka àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.

2. Ndị Rom 12:1 - Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi Chineke? Ọ̀ bu ebere, ka ewe were aru-unu churu Chineke àjà di ndu, di nsọ nke nātọ kwa Chineke utọ? Ya bụ ezi ofufe gị.

1 Ndị Kọrint 10:29 Akọnuche m, ọ bụghị nke gị ka m na-ekwu, kama nke ibe ya: nʼihi gịnị ka a na-ekpe ikpe m nwere nʼihi akọ na uche onye ọzọ?

Pọl dere na mmadụ kwesịrị ichebara akọnuche ndị ọzọ echiche mgbe ọ na-eme mkpebi n’ihi na onye ọzọ pụrụ ikpebi ihe mmadụ weere dị ka nnwere onwe nke onwe ya.

1. "Nnwere onwe & Akọnuche: Ịkwanyere echiche nke ndị ọzọ ùgwù"

2. "Ịdị n'Otu na Diversity: Ememe Ndịiche Anyị"

1. Ndị Galetia 5:13-14 , “N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna m, naanị unu ejila nnwere onwe unu mee ihe maka anụ ahụ́, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. ị ga- ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2. Ndị Rom 14:13-15, "Ya mere, ka anyị ghara ikperịta ibe anyị ikpe ọzọ, kama kpebie na anyị agaghị etinye ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe mgbochi n'ụzọ nwanna. Amaara m ma kwenye n'ime Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha n'onwe ya, kama ọ bụụrụ onye ọ bụla nke na-eche na ọ bụ ihe na-adịghị ọcha: n'ihi na ọ bụrụ na ihe unu na-eri na-ewute nwanna gị, ị naghị ejegharịkwa n'ịhụnanya ọzọ: site n'ihe unu na-eri, unu ebibila onye ahụ Kraịst nwụrụ n'ihi ya. "

1 Ndị Kọrint 10:30 Nʼihi na ọ bụrụ na mụ ekè nʼamara, gịnị mere ana-eji ekwujọ m nʼihi ihe ahụ m na-enye ekele?

Pọl jụrụ ihe mere e ji katọọ ya maka inye ekele maka amara ọ nataworo.

1. Ịnara Amara Chineke: Otu esi enweta na inye ekele

2. Ike nke Ekele: Ịmụta Ịghọta Ihe Anyị nwere

gafere-

1. Jemes 1:17 - "Ezi ọma ọ bụla zuru okè onyinye si n'elu, na-abịa site Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka mgbanwe onyinyo."

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

1 Ndị Kọrint 10:31 Ya mere, ma unu nēri, ma unu nāṅu, ma-ọbu ihe ọ bula unu nēme, nēmenu ihe nile ka ewe nye Chineke otuto.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ime ya ihe mgbaru ọsọ ha iwetara Chineke otuto n’ihe niile ha na-eme.

1. Ka omume gị bụrụ ngosipụta nke Chineke? ebube \_

2. Na-enye Chineke otuto site na ndụ anyị kwa ụbọchị.

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya."

2. Ndị Rom 12: 1-2 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe bụ́ ezi ihe na ihe a na-anakwere na nke zuo okè.”

1 Ndị Kọrint 10:32 Unu enyela ihe ọ bụla n'ahụhụ, ma ọbụghị ndị Juu, ma-ọbụ ndị mba ọzọ, ma-ọbụ ọgbakọ nke Chineke.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha mee ihe na-agaghị eme onye ọ bụla iwe, gụnyere ndị Juu, ndị Jentaịl, na ọgbakọ Chineke.

1. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: Na-egosi nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù nye mmadụ niile"

2. “Ibi Ndụ n’Ekwanyere ùgwù: Ihe Nlereanya Pọl Nye Ndị Kọrint”

1. Ndị Rom 12:14-16 - "Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie ma unu akọchala. Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị dị ala na-akpakọrịta, unu adịla mpako.

2. Ndị Efesọs 4: 25-32 - "Ya mere, onye ọ bụla n'ime unu ga-ewepụ okwu ụgha, na-agwa onye agbata obi gị eziokwu, n'ihi na anyị niile bụ akụkụ nke otu ahụ. ka na-ewe iwe, ha enye-kwa-la ekwensu nkpudo: onye ọ bula nke nēzu ohi agaghi-ezu ohi ọzọ, kama ọ gālu kwa ọlu, nēme ihe bara uru n'aka nke aka-ya, ka o we nwe ihe ha gēnwe òkè n'etiti ndi nọ n'ebe ahu. okwu ọjọọ ọ bụla nke na-esi n’ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị ihe ga-enyere ndị ọzọ aka iwuli ndị ọzọ elu dị ka mkpa ha si dị, ka o wee baara ndị na-ege ntị uru. Wepụnụ obi ilu niile na ọnụma na iwe na esemokwu na nkwutọ na ụdị ajọ omume niile.

1 Ndị Kọrint 10:33 Ọbụna dị ka m na-eme ihe na-amasị mmadụ nile nʼihe nile, ọ bụghị ịchọ ọdịmma nke m, kama ọ bụ uru nke ọtụtụ mmadụ, ka e wee zọpụta ha.

Pọl gbara mmadụ niile ume ka ha na-achọ ọdịmma ndị ọzọ kama ịchọ naanị onwe ha, ka e wee zọpụta ọtụtụ ndị.

1. "Uru Ọtụtụ Ndị" - Olee otú imesapụ aka na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị pụrụ isi baara ọtụtụ ndị uru.

2. "Ịchọ nzọpụta" - Ịghọta mkpa ọ dị ibute ndị ọzọ ụzọ iji zọpụta ha.

1. Matiu 22:37-39 - Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu;

1 Ndị Kọrint 11 bụ isi nke iri na otu nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N'isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu dị iche iche metụtara omume ofufe, karịsịa banyere mkpuchi isi na Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịtụle ọrụ nwoke na nwanyị na-ekpuchi isi n’oge ofufe. Ọ na-ekwusi ike na ndị mmadụ kwesịrị ikpe ekpere ma ọ bụ buo amụma na-ekpuchighị isi ha, dịka e mere ha n'oyiyi Chineke ma na-egosipụta ebube Ya (1 Ndị Kọrịnt 11:3-7). N’aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị kwesịrị ịkpuchi isi ha dịka ihe ịrịba ama nke ido onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị (1 Ndị-Kọ 11:5-6). Pọl na-arịọ maka ọdịdị na ọdịnala ka ha kwado arụmụka ya maka ọdịiche nwoke na nwanyị na ofufe.

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuziri okwu banyere omume na-ezighị ezi n’oge Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị. Ọ na-akatọ ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt maka ịtụgharị ya ka ọ bụrụ oriri na-eri anụ nke ukwuu ebe ụfọdụ na-eri oke nri ebe agụụ na-agụ ndị ọzọ (1 Ndị Kọrịnt 11:17-22). Ọ na-echetara ha nguzobe nke Jizọs maka sacrament a n’abalị bọtara mkpọgidere ya n’obe ma na-ekwusi ike na ọ pụtara dị ka emume ncheta nke aja Ya (1 Ndị-Kọ 11:23–26). Pọl dọrọ aka ná ntị megide ikere òkè n’ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, n’aghọtaghị ahụ Kraịst, nke pụrụ ịkpata ikpe sitere n’aka Chineke (1 Ndị Kọrint 11:27–32).

Paragraf nke 3: Mechiri isiakwụkwọ ahụ site n’inye ntụziaka banyere otú e si eme Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị nke ọma. Pọl dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha nyochaa onwe ha tupu ha erie ihe, na-ekwupụta mmehie ọ bụla na ime ka ha na ndị ọzọ dị ná mma ka ha wee bịaruo ya nso n’ụzọ kwesịrị ekwesị (1 Ndị Kọrint 11:28-29). Ọ na-agba ha ume ichere ibe ha mgbe ha na-ezukọta maka nri a kama itinye aka n’omume ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke na-ewepụ ma ọ bụ na-emenye ndị ọzọ ihere (1 Ndị Kọrint 11:33-34). Pọl mesiri ike na ntụziaka ndị a abụghị iji weta amamikpe kama ọ bụ mgbazi ka e wee mee ofufe ha n'usoro na n'ụzọ nkwanye ùgwù.

Na nchịkọta, Isi nke iri na otu nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-ekwu okwu ndị metụtara omume ofufe. Pọl tụlere ọrụ nwoke na nwanyị na ihe mkpuchi isi pụtara n'oge ofufe, na-akọwapụta mkpa ọ dị nrubeisi na ịsọpụrụ ụkpụrụ Chineke. Mgbe ahụ, ọ tụgharịrị uche ya gaa ná Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị, na-abara ndị Kọrint mba maka omume ọjọọ ha na-echetara ha àgwà ya dị nsọ dị ka ihe ncheta nke àjà Kraịst. Pọl dọrọ aka ná ntị megide ikere òkè n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ma gbaa ndị kwere ekwe ume ka ha nyochaa onwe ha tupu ha ekere òkè. Ọ na-ekwusi ike mkpa ọ dị maka ịdị n'otu, nlebara anya maka ndị ọzọ, na nkwanye ugwu maka sacrament a. Isiakwụkwọ a na-enye ntụzịaka gbasara omume ofufe kwesịrị ekwesị nke na-egosipụta nsọpụrụ n’ebe Chineke nọ na ịhụrịta ibe ha n’anya n’ime ọgbakọ Ndị Kraịst.

1 Ndị Kọrint 11:1 Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, ọbụna dị ka mụ onwe m bụkwa nke Kraịst.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha ṅomie ihe nlereanya ya n’ịgbaso Kraịst.

1. “Iṅomi Kraịst: Ịgbaso Ihe Nlereanya Pọl”

2. “Ihe nlereanya Pọl: Iso Kraịst”

1. 1 Ndị Kọrint 11:1 – Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, ọbụna dị ka mụ onwe m bụkwa nke Kraịst.

2. Matiu 16:24 – Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, sorom.

1 Ndị Kọrint 11:2 Ma a na m ekele unu, ụmụnna m, na unu na-echeta m nʼihe niile, na-edebekwa iwu niile, dị ka m’rara ha nye n’aka unu.

Pọl toro ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt n’ihi na ha jigidesi ike n’ozizi o nyere ha.

1. Mkpa ọ dị icheta na irubere Okwu Chineke isi.

2. Uru nke iji ikwesị ntụkwasị obi na-eso nkuzi e nyere anyị.

1. Joshua 1: 8 - "Akwụkwọ iwu a agaghị apụ n'ọnụ gị, ma ị ga-atụgharị uche na ya ehihie na abalị, ka i wee lezie anya ime dị ka ihe niile e dere na ya."

2. Ndị Kọlọsi 2: 6-7 - "Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, na-eje ije n'ime ya, gbanyere mkpọrọgwụ ma wulitekwa ya n'ime ya, guzosiekwa ike n'okwukwe, dị ka a kụziiri unu, na-aba ụba na ekele."

1 Ndị Kọrint 11:3 Ma achọrọ m ka unu mara na Kraịst bụ isi nke nwoke ọ bụla; ma isi nke nwanyi bu nwoke; ma isi nke Kraist bu Chineke.

Amaokwu a sitere na 1 Ndị Kọrint 11:3 na-emesi mmekọrịta dị n'ọchịchị dị n'etiti ndị ikom, ndị inyom, na Chineke ike.

1. Otú Mmekọrịta Anyị na Kraịst Si Emetụta Mmekọrịta Anyị na Ndị Ọzọ

2. Ihe Nrubeisi Pụtara na Ndụ Ndị Kraịst

1. Ndị Efesọs 5:22-33 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị.

2. Ndị Kọlọsi 3:18-19 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị.

1 Ndị Kọrint 11:4 Onye ọ bụla na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma, na-ekpuchi isi ya, na-emechu isi ya ihe.

Ndị ikom ekwesịghị ikpuchi isi ha mgbe ha na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma, ebe a na-ahụ ya dị ka ihe ịrịba ama nke enweghị nkwanye ùgwù.

1. Mụta ịsọpụrụ Chineke n'ihe niile ị na-eme

2. Sọpụrụ Jehova n'ofufe Gi

1. 1 Pita 2:17 - Na-asọpụrụ onye ọ bụla, hụ ezinụlọ nke ndị kwere ekwe n'anya, tụọ egwu Chineke, sọpụrụ eze ukwu.

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

1 Ndị Kọrint 11:5 Ma nwanyị ọ bụla nke na-ekpudoghị isi ya na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma na-emechu isi ya ihere;

Ụmụ nwanyị kwesịrị ikpuchi isi ha mgbe ha na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma iji nọgide na-asọpụrụ ha.

1. Sọpụrụ Chineke Site n’Ịsọpụrụ Onwe Gị: Ihe Ọmụmụ na 1 Ndị Kọrịnt 11:5

2. Ike Ịdị umeala n’obi: Olee otú ụmụ nwanyị pụrụ isi jiri nkwanye ùgwù nọchite anya Chineke

1. 1 Pita 3:3-4 - "Ịma mma gị ekwesịghị isi n'ihe ịchọ mma a na-ahụ anya pụta, dị ka isi edozi isi na iyi ọla edo ma ọ bụ uwe mara mma. mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke bara uru nke ukwuu n’anya Chineke.”

2. 1 Timoti 2:9-10 - “Achọrọkwa m ka ndị inyom na-eji ejiji n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ezi omume na n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na-achọ onwe ha mma, ọ bụghị n'ụdị isi edozi isi ma ọ bụ ọla edo ma ọ bụ nkume pel ma ọ bụ uwe dị oké ọnụ ahịa, kama jiri ezi omume, nke kwesịrị ekwesị maka ndị inyom na-ekwupụta. ife Chineke.”

1 Ndị Kọrint 11:6 Nʼihi na ọ bụrụ na nwanyị ekpuchighị isi, ka akpachapụkwa ya isi: ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ihere ka akpụchasị nwanyị isi ma ọ bụ kpụọ ya isi, ka kpuchie ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ụmụ nwanyị ume ka ha kpuchie isi ha n'ihu ọha, na-atụ aro na ọ bụ ihe ihere na ha enweghị ihe mkpuchi.

1. "Ịma mma nke ịdị umeala n'obi: nyocha nke nkọwa Akwụkwọ Nsọ banyere uwe ụmụ nwanyị"

2. "Mkpa nke mkpuchi mkpuchi: Ịghọta ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara maka ikpuchi isi"

1. 1 Timoti 2:9-10 - "N'otu aka ahụ kwa, ka ndị inyom jiri uwe kwesịrị ekwesị chọọ onwe ha mma n'ihere na ịdị nro; nsọpụrụ Chineke) jiri ezi ọrụ."

2. Ilu 11:22 - "Dị ka ihe ọla edo dị n'imi ezì, otú ahụ ka nwanyị mara mma nke na-enweghị uche dị."

1 Ndị Kọrint 11:7 Nʼihi na nwoke ekwesịghị ikpuchi isi ya, ebe ọ bụ onyinyo na otuto nke Chineke: ma nwanyị bụ ebube nke nwoke.

Ndị ikom ekwesịghị ikpuchi isi ha, dịka e mere ha n'oyiyi Chineke, ebe ụmụ nwanyị bụ ebube nke nwoke.

1. Okike Chineke: Onyinyo Chineke n'ime nwoke na nwanyi 2. Ebube nke nwoke na nwanyi.

1. Jenesis 1:26-27 (Chineke we si, Ka ayi kpua madu n'onyinyo-ayi, dika oyiyi-ayi si di: ka ha nwe kwa ike n'aru azù nke oké osimiri, na n'aru anu-ufe nke elu-igwe, na n'aru anu-ulo; na n’elu uwa nile, na n’elu ihe nile ọ bula nākpu akpu nke nākpu akpu n’elu uwa. Onyenweanyi.N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, ya onwe-ya bu kwa onye-nzọputa nke aru: ya mere dika nzukọ Kraist nēdo onwe-ha n'okpuru Kraist, otú a ka ndinyom nēdo kwa di-ha n'okpuru di-ha. ihe niile.)

1 Ndị Kọrint 11:8 N'ihi na nwoke esiteghị na nwanyị; ma nwanyi nke nwoke.

E sitere na nwoke kee nwanyị, ya mere ọ nọ n'okpuru ikike nwoke.

1. Madu bu onye kachasi Chineke ike na ezi na ulo.

2. Ụmụ nwanyị kwesịrị ịsọpụrụ ma kwanyere ikike ụmụ nwoke ùgwù.

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Mmekọrịta dị n'etiti di na nwunye.

2. Jenesis 2:18-25 – Chineke si na nwoke kee nwanyị.

1 Ndị Kọrint 11:9 Ekèghịkwa nwoke maka nwanyị; ma nwanyi diri nwoke.

E kere nwoke na nwanyị maka ebumnuche dị iche iche, ebe e kere nwanyị maka nwoke.

1. Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla n’ime anyị - 1 Ndị Kọrịnt 11:9

2. E kere ụmụ nwanyị maka nzube pụrụ iche - 1 Ndị Kọrint 11:9

1. Jenesis 2:18-25 - Chineke kere nwoke na nwanyị maka ebumnuche.

2. Ndị Efesọs 5:21-33 - nkwanye ùgwù onwe onye n'alụmdi na nwunye.

1 Ndị Kọrint 11:10 Nʼihi nke a ka nwanyị kwesịrị inwe ike nʼisi ya nʼihi ndị mmụọ ozi.

Ụmụ nwanyị kwesịrị inwe ikike n'isi onwe ha n'ihi ndị mmụọ ozi.

1. Ike nke ikike: Ọmụmụ nke 1 Ndị Kọrịnt 11:10

2. Ihe zoro ezo nke 1 Ndị Kọrint 11:10

1. Ndị Efesọs 5:22-24 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, bú aru-ya, na Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa. Ma dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n'okpuru Kraịst, otú ahụkwa ka ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n'okpuru di ha n'ihe niile.

2. Jenesis 3:16 - Nwanyị ahụ ka ọ sịrị, “M ga-emekwa ka ihe mgbu gị dị ukwuu n'ịmụ nwa; n'ihe-nb͕u ka i gāmu umu. Ọchịchọ gị ga-abụ di gị, ya onwe ya ga-achịkwa gị.”

1 Ndị Kọrint 11:11 Otú ọ dị, ọ dịghịkwa nwoke ma nwanyị e wezụga nwanyị, ma nwanyị ewezugaghị nwoke, nʼime Onyenwe anyị.

Nwoke na nwaanyị abụọ dị mkpa n’anya Jehova.

1. Ịha nhata nke nwoke na nwanyị n’anya Jehova

2. Uru Nwoke na Nwanyi di nime Dinwenu

1. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka o kere ya; nwoke na nwayi ka O kere ha.

2. Ndị Galetia 3:28 – Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi kwa orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

1 Ndị Kọrint 11:12 N'ihi na dị ka nwanyị siri na nwoke pụta, otú ahụ ka nwoke sikwa n'aka nwanyị pụta; ma ihe nile nke Chineke.

Baịbụl kwuru na ndị ikom na ndị inyom hà nhata n’anya Chineke.

1. Ịha nhata nke ndị ikom na ndị inyom - Ịchọgharị 1 Ndị Kọrịnt 11:12

2. Ịchọta atụmatụ Chineke maka ndị ikom na ndị inyom - Ileba anya nke ọma na 1 Ndị Kọrint 11:12

1. Ndị Galetia 3:28 – Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi nwoke ma-ọbu onye nwere onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 5:21 – Na-edo onwe unu n'okpuru ibe unu n'egwu Chineke.

1 Ndị Kọrint 11:13 Kpebienụ onwe unu: ọ̀ dị mma ka nwanyị na-ekpegara Chineke ekpere n’ekpuchighị ihe ọ bụla?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl jụrụ ma ò kwesịrị ekwesị ka nwanyị kpee ekpere n'ekpuchighị isi ya.

1. Ibi ndụ n'irube isi nye Okwu Chineke - Inyocha ihe 1 Ndị Kọrịnt 11:13 pụtara maka ndụ ọgbara ọhụrụ.

2. Ihe ịchọ mma nsọpụrụ - Otu esi sọpụrụ Chineke mgbe ị na-ekpe ekpere na ịga ofufe.

1. 1 Timoti 2:9-10 - "N'otu aka ahụ kwa, ka ndị inyom jiri uwe kwesịrị ekwesị chọọ onwe ha mma n'ihere na ịdị nro; nsọpụrụ Chineke) jiri ezi ọrụ."

2. 1 Pita 3:3-4 - "Onye ịchọ mma ya, ka ọ ghara ịbụ ihe ịchọ mma elu ahụ nke itisa ntutu, na iyi ọla edo, ma ọ bụ iyi uwe; kama ka ọ bụrụ nwoke zoro ezo nke obi, n'ime ya. nke na-apụghị ire ure, bụ́ ihe ịchọ mma nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị nwayọọ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.”

1 Ndị Kọrint 11:14 Ọ̀ bụ ezie na ọdịdị onwe ya adịghị akụziri unu na, ọ bụrụ na nwoke enwee ogologo ntutu isi, ọ bụ ya ihere?

Pọl chetaara ndị Kọrint na ọdịdị n’onwe ya na-akụziri ha na ọ bụ ihe ihere mmadụ inwe ogologo ntutu isi.

1. Ike Eke: Otú Eke Pụrụ Isi Na-akụziri Anyị Eziokwu Baịbụl

2. Ihe Okike Chineke: Otú Anyị Kwesịrị Isi Na-erube Isi N’ichere Chineke Maka Ọrụ Dịịrị Mma

1. 1 Ndị Kọrịnt 11:14

2. Jenesis 1:27 - Ya mere, Chineke kere mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka O kere ya; nwoke na nwayi ka O kere ha.

1 Ndị Kọrint 11:15 Ma ọ bụrụ na nwanyị enwee ogologo ntutu isi, ọ bụụrụ ya ihe ebube: nʼihi na e nyewo ya ntutu isi ya ịbụ ihe mkpuchi.

Pọl nyere ntụziaka na ogologo ntutu isi nwanyị bụ ihe ebube, ma na-enye ya dị ka ihe mkpuchi.

1. "Ịma mma na ebumnuche nke ntutu nwanyị"

2. "Ihe mkpuchi nke Chineke nyere: Iji ntutu mee ihe dị ka ihe ịrịba ama nke nkwanye ùgwù"

1. 1 Pita 3: 3-4 - "Ka ọ ghara ịbụ ihe ịchọ mma nke mpụga site n'ịkpa ntutu, ịchọ ọla edo, na uwe mwụda, kama ka ọ bụrụ mmadụ zoro ezo nke obi na ịma mma na-adịghị emebi emebi nke ịdị nwayọọ na ịdị nwayọọ. mmụọ dị jụụ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.”

2. Aịzaya 61:10 - "M ga-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị; mkpụrụ obi m ga-aṅụrị ọṅụ na Chineke m, n'ihi na O yikwasịwo m uwe nzọpụta; O jiriwo uwe mwụda nke ezi omume kpuchie m, dị ka nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si ekpuchi onwe ya anya. dika onye-nchu-àjà nke nēyi uwe mara nma, na dika nwanyi anālu ọhu nēji ihe-ichọ-ya nile achọ onwe-ya.

1 Ndị Kọrint 11:16 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla yiri ka ọ na-ese okwu, anyị enweghị omenala dị otú ahụ, ma ọgbakọ nke Chineke.

Omenala nke ụka nke Chineke abụghị iseokwu.

1. "Ịdị n'Otu na Ụka"

2. "Ike nke Agreement"

1. Ndị Kọlọsi 3:14-15 - Ma n'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke bu ihe nkekọ nke izu-okè. Ka udo nke Chineke nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọ-kwa-ra unu nime ya n'otù aru; ka unu nēkele kwa.

2. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ nke Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu jegharia n'ikwesi n'ọku ahu nke akpọrọ unu, n'idi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, n'ogologo-ntachi-obi, nēwere ihu-n'anya nānagide ibe-unu; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

1 Ndị Kọrint 11:17 Ma nʼihe a m na-agwa unu, adịghị m ekele unu, na unu gbakọtara ọ bụghị maka ọdịmma, kama ọ bụ ime ihe ọjọọ.

Pọl onyeozi dụrụ ndị Kọrịnt ọdụ ka ha ghara ịna-ezukọta ọnụ maka ọdịmma, kama maka ihe ka njọ.

1. Ike Obodo: Ịghọta mmetụta nke ịbịakọta ọnụ na ịdị n'otu.

2. Enweghị Ịdị n'Otu: Ọdịda nke Ịghara Ịgbakọ Ọnụ na Mmekọrịta.

1. Ndị Hibru 10:25 - "Ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dị ka omume ụfọdụ si dị; kama na-agbarịtanụ ibe unu ume: ma nke ukwuu karị, ka unu na-ahụ ụbọchị na-abịa.”

2. Ọrụ 2: 42-47 - "Ha wee nọgide na-eguzosi ike n'ozizi ndịozi na nnwekọ, na n'inyawa achịcha, na n'ekpere .... Onyenwe anyị na-atụkwasịkwara ọgbakọ ahụ kwa ụbọchị ndị a ga-azọpụta."

1 Ndị Kọrint 11:18 Nʼihi na nke mbụ, mgbe unu zukọrọ nʼọgbakọ, ana m anụ na nkewa dị nʼetiti unu; ma ekwere m n'otu akụkụ.

N’ọgbakọ, e nwere nkewa n’etiti ndị otu, nke Pọl kwenyere na ọ bụ eziokwu.

1. Ịdị n’otu na Nzukọ-nsọ: Mkpa ọ dị ịbịakọta ọnụ

2. Na-emeri Nkewa: Ịchọta Ike na Ịdị n'Otu

1. Ndi Efesos 4:3 – Na-agbasi mbọ ike idebe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ site n’ihe nkekọ nke udo.

2. Ndị Rom 12:16 - Na-ebi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'etiti onwe gị. Adịla mpako, kama dị njikere iso ndị nọ n'ọnọdụ dị ala na-akpakọrịta. Unu adịla mpako.

1 Ndị Kọrint 11:19 Nʼihi na ozizi ụgha aghaghị ịdịkwa nʼetiti unu, ka ndị a nwapụtara anwapụta wee pụta ìhè nʼetiti unu.

Iji nwalee okwukwe nke ndị kwere ekwe, Pọl na-akwado ọnụnọ nke ịjụ okwukwe n’etiti ndị Kọrint.

1. Mkpa ọ dị n’ịnwa okwukwe site n’ịjụ okwukwe.

2. Otu esi agbasi ike na ihu nduhie.

1. Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ ga-anwale ule, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

2. 1 Pita 1:7 – “ka e wee hụ na ezi okwukwe unu a nwalere—dị oké ọnụ ahịa karịa ọla edo nke na-ala n’iyi n’agbanyeghị na a na-eji ọkụ nwalee ya—ka e wee nweta otuto na otuto na nsọpụrụ ná mkpughe nke Jizọs Kraịst.”

1 Ndị Kọrint 11:20 Ya mere, mgbe unu na-ezukọta nʼotu ebe, nke a abụghị iri nri anyasị nke Onyenwe anyị.

Mgbe Ndị Kraịst gbakọtara, ha ekwesịghị ịdị na-eri nri anyasị nke Onyenwe anyị.

1. "Ibi Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị: Na-ejide Onwe Onye N'ime Mgbakọ Anyị"

2. “Mkpa nke Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị: Icheta Àjà Kraịst”

1. Matiu 26:26-29 - Jizọs hiwere nri anyasị nke Onyenwe anyị

2. 1 Pita 1:18-19 – N'ịghọta ọnụ ahịa mgbapụta anyị site na nri anyasị nke Onyenwe anyị.

1 Ndị Kọrint 11:21 Nʼihi na nʼiri nri, onye ọ bụla na-ebu ụzọ rie nri anyasị nke ya: ma agụụ na-agụ otu onye, mmanya na-egbukwa onye ọzọ.

Na iri nri, onye ọ bụla na-ebu ụzọ rie nri anyasị nke ya, ụfọdụ na-agụ agụụ ebe ndị ọzọ na-eju afọ.

1: Anyị aghaghị icheta iso ndị ọzọ na-ekerịta nri anyị, ma mara ndị nwere ike ọ gaghị ezuru.

2: Anyị kwesịrị inwe ekele maka nri anyị nwere ma ghara ịla n'iyi, ebe ọ bụ na e nwere ndị na-enweghị afọ ojuju.

Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Ilu 22:9 - Onye ọ bụla nke nwere anya nke ukwuu ka a ga-agọzi, n'ihi na ọ na-ekerịta nri ya na ndị ogbenye.

1 Ndị Kọrịnt 11:22 Gịnị? ùnu enweghi ulo iri na iṅu ihe nime ha? ma-ọbu ùnu na-eleda nzukọ-nsọ nke Chineke anya, nēme kwa ndi nēnweghi ihe-ihere? Gịnị ka m ga-agwa gị? m'gēkele gi na nka? Anaghị m eto gị.

Pọl baara ndị Kọrint mba n’ihi na ha leghaara ọgbakọ Chineke anya na imenye ndị nwere ntakịrị ihe ihere.

1. Nzukọ nke Chineke dị nsọ na a ga-asọpụrụ

2. Emela ndị nwere obere ihe ihere

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

1 Ndị Kọrint 11:23 Nʼihi na anatawo m nʼaka Onyenwe anyị ihe ahụ m raarakwa unu nye, na Onyenwe anyị Jizọs weere achịcha n'abalị ahụ a raara ya nye.

Ngabiga Onye-nwe-ayi Jisus, n'abali ahu arara Ya nye, were achicha.

1. Achịcha nke Nraranye: Ntụgharị uche n'Eri Anyasị Ikpeazụ nke Jizọs

2. Ịnọgidesi Ike Site n'Ịrara Ndị Mmadụ nye: Ihe mmụta sitere na Nri Anyasị Ikpeazụ nke Jizọs

1. Jọn 13:21-30 - Jizọs na-asa ụkwụ ma buru amụma na a ga-arara mmadụ nye

2. Abụ Ọma 41:9 - Ịrara ezigbo Enyi

1 Ndị Kọrint 11:24 Mgbe o kelekwara ekele, ọ nyawaa ya, sị: “Nara, rie: nka bu arum nke anwarari unu: menu nka n'ichetam.

Jizọs nyawara achịcha ma gwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha rie ya iji na-echeta ya na àjà ọ chụrụ.

1: Anyị aghaghị icheta Jizọs na àjà ọ chụụrụ anyị.

2: Jisus we nye ayi uzọ icheta Ya, nke bu iri achicha ahu na ncheta Ya.

Luk 22:19 - O we nara ob͕e achicha, kele ekele, nyawa ya, nye ha, si, Nka bu arum nke enyere n'ihi unu: menu nka n'echetam.

1 Pita 2:24 - Onye onwe-ya buuru nmehie-ayi n'aru-ya n'elu osisi, ka ayi, ebe ayi nwuru anwu nye nmehie, we di ndu n'ezi omume;

1 Ndị Kọrint 11:25 Nʼotu aka ahụ, o werekwa iko ahụ, mgbe o risịrị nri, si, Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nʼime ọbara m: meenụ ihe a mgbe ọ bụla unu na-aṅụ ya, na-echeta m.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Jesus ndida cup ke ini udia ukperedem nnyụn̄ n̄wed nte idiọn̄ọ obufa ediomi oro ẹnamde ke iyịp esie.

1. Ihe iko ahụ pụtara: Inyocha ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara Jizọs

2. Icheta Jizọs: Ịtụgharị uche ná Nri Anyasị Ikpeazụ na Ihe Ọ pụtara

1. Luk 22:19-20 - O we nara ob͕e achicha, kele ekele, nyawa ya, nye ha, si, Nke a bu arum nke enyere n'ihi unu: nēmenu nka n'ichetam. Otú a ka kwa iko ahu mb͕e ha risiri nri-anyasi, si, Iko a bu ọb͕ub͕a-ndu ọhu nime ọbaram, nke anāwusi n'ihi unu.

2. 2 Ndị Kọrint 3:6 - Onye me-kwa-ra ayi ka ayi buru ndi-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu; ọ bughi nke akwukwọ, kama nke Mọ Nsọ: n'ihi na akwukwọ nēb͕u ihe, ma Mọ Nsọ nēnye ndu.

1 Ndị Kọrint 11:26 Nʼihi na mgbe ọ bụla unu na-eri achịcha a ma na-aṅụ iko a, unu na-egosi ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa.

Ndị Kraịst na-echeta ọnwụ Onyenwe anyị site n'ime ememe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị.

1. Ihe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị Pụtara: Gịnị ka ọ na-anọchi anya ya?

2. Isonye na nri anyasị nke Onye-nwe: Oge nchegharị na ncheta.

1. Luk 22:19-20 - O we nara ob͕e achicha, kele ekele, nyawa ya, nye ha, si, Nke a bu arum nke enyere n'ihi unu: nēmenu nka n'ichetam.

2. 1 Pita 1:18-19 – Ebe unu matara na ejighi ihe puru ire ure, dika ọla-ọcha ma-ọbu ọla-edo, ab͕aputara unu site n'omume-efu unu nke natara n'aka nna-unu-hà, kama ọ bu ọbara di oké ọnu-ahia nke Kraist, dika nke nwa-aturu zuru okè. na enweghị ntụpọ.

1 Ndị Kọrint 11:27 Ya mere, onye ọ bụla nke ga-eri achịcha a ma ṅụọ iko Onyenwe anyị n’ekwesịghị ekwe omume, ikpe ga-ama ya n’ahụ́ na ọbara nke Onyenwe anyị.

Iri na iṅu achịcha na iko nke Onye-nwe-ayi n’ekweghi-ekwe na-eme ka mmadụ bụrụ onye ikpe mara nke arụ na ọbara nke Onye-nwe.

1. Oriri Nsọ: Ike nke Iri nri kwesịrị ekwesị

2. Ngozi na nkọcha nke tebụl Jehova

1. Matiu 26:26-28: Ma ka ha nēri ihe, Jisus were ob͕e achicha, gọzie, nyawa ya, nye ndi nēso uzọ-Ya, si, Nara, rie; nke a bụ ahụ́ m.”

2. Ndị Hibru 10:28-29: Onye ọ bụla nke jụrụ iwu Mozis na-anwụ n'enweghị obi ebere n'ịgba akaebe nke abụọ ma ọ bụ atọ. Òle otú ka unu chere na onye kwesiri ka a taa ya ahụhụ, onye zọdaworo Ọkpara Chineke n'okpuru ukwu, onye mesoworo ọbara nke ọb͕ub͕a-ndu ahu nke doworo ha nsọ dika ihe nādighi nsọ?

1 Ndị Kọrint 11:28 Ma ka mmadụ nwapụta onwe ya, ya riekwa achịcha ahụ, ṅụọkwa nʼime iko ahụ.

Ndị Kraịst kwesịrị ịna-enyocha onwe ha tupu ha ekere òkè ná mmekọrịta.

1. Ibi ndụ n'ịdị nsọ: Nyochaa onwe gị tupu e keta oke na udo

2. Obi nke udo: iwepụta oge iji chebara onwe ya echiche

1. 2 Ndị Kọrint 13:5 - Nyochaa onwe unu ka unu mara ma unu nọ n'okwukwe; nwalee onwe gị. Ọ̀ bụ na ị maghị na Kraịst Jizọs nọ n’ime gị—ọ gwụla ma ị dara ule ahụ?

2. Abụ Ọma 51:10 – Kere m obi dị ọcha, Chineke, meekwa ka mmụọ nke iguzosi ike dị ọhụrụ n’ime m.

1 Ndị Kọrịnt 11:29 N'ihi na onye na-eri na-aṅụ na-ekwesịghị ekwesị, na-eri na-aṅụkwa ikpe nye onwe ya, ọ bụghị ịghọta aru nke Onyenwe anyị.

Ekwesịrị iji nri anyasị nke Onye-nwe were were obi nke nwere nghọta wee gbanarị onwe ya ikpe.

1. Ike nke nghọta na nri anyasị nke Onye-nwe

2. Nsonaazụ nke isonye na-erughị eru na nri anyasị nke Onye-nwe

1. 1 Ndị Kọrịnt 11:29

2. Ndị Hibru 5:14 - Ma nri siri ike bụ nke ndị tozuru okè, ya bụ, ndị na-eji amamihe eme ihe iji chọpụta ma ezi ihe na ihe ọjọọ.

1 Ndị Kọrint 11:30 Nʼihi nke a, ọtụtụ nʼime unu adịghị ike na ndị na-arịa ọrịa, ọtụtụ ndị na-arahụkwa ụra.

Ọtụtụ ndị nọ n’ọgbakọ ndị Kọrịnt bụ ndị na-adịghị ike na ndị na-arịa ọrịa ma ụfọdụ anwụọla n’ihi na ha leghaara Nri Anyasị nke Onye-nwe anya.

1. Nri Anyasị nke Onye-nwe: Sacrament nke nlekọta

2. Ịsọpụrụ Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị: Nkwekọrịta Ọgbụgba Ndụ

1. Matiu 26: 26-29 - Ụlọ ọrụ Jizọs nke Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Na-akpalirịta ibe ha n'ịhụnanya na ezi omume

1Kọ 11:31 N’ihi na ọ bụrụ na anyị ga-ekpe onwe anyị ikpe, a gaghị ekpe anyị.

Anyị kwesịrị ikpe onwe anyị ikpe ka ndị ọzọ ghara ikpe anyị ikpe.

1. Ntughari uche: Igodo nke izere ikpe

2. Inweta Ọrụ Maka Omume Anyị

1. Ilu 28:13 - "Onye na-ezobe mmebi iwu ya agaghị aga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ma na-ahapụ ha ka a ga-emere ebere."

2. Ndị Rom 2:1-3 - "Ya mere, unu enweghị ihe ngọpụ, gị mmadụ, onye ọ bụla n'ime unu na-ekpe ikpe: n'ihi na n'ikpe ikpe n'ebe ibe ya, ị na-ama onwe gị ikpe, n'ihi na gị, onyeikpe, na-eme otu ihe ahụ. Anyị maara. na ikpé Chineke nādakwasi ndi nēme ihe di otú a n'ezi-okwu: Ì nēchè, gi madu-gi onye nēkpe ndi nēme ihe di otú a, ma gi onwe-gi nēme kwa ha, na i gāb͕anari ikpé Chineke?

1 Ndị Kọrint 11:32 Ma mgbe a na-ekpe anyị ikpe, Jehova na-adọ anyị aka ná ntị, ka e wee ghara ikpe anyị ikpe na ụwa.

Chineke na-ekpe anyị ikpe, ka e wee ghara ikpe anyị na ụwa ndị ọzọ ikpe.

1. N’ebere ya, Chineke na-ekpe anyị ikpe ịzọpụta anyị

2. Oku nke kewapụrụ n'ụwa

1. Ndị Galetia 6:1-2 – Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide onye ọ bụla n'ime ajọ omume ọ bụla, unu ndị bụ́ ndị mmụọ ji mmụọ ịdị nwayọọ na-eweghachi ya. Na-eche onwe gị nche, ka e wee ghara ịnwa gị onwe gị kwa.

2. Jemes 4:7-8 – Ya mere were onwe-unu nye Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie, me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere obi abua.

1 Kọrint 11:33 Ya mere, umu-nnam, mb͕e unu biakọrọ iri ihe, nānagidenu ibe-unu.

Ndị Kraịst kwesịrị ichere ibe ha mgbe ha na-ezukọta iri nri.

1. "Ndidi na Tebụl: Ime Ịdị n'Otu n'Ahụ nke Kraịst"

2. "Ịnọkọ Ọnụ Inyawa Achịcha: Ịna-echebara Ụmụnna Anyị Na Ndị Nwanyị Anyị Na-akpakọrịta"

1. Ndị Rom 15:5-7 - "Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu wee jiri otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs otuto. Kraịst."

2. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ntachi obi, na-edirịta ibe anyị n'ịhụnanya, na-achọsi ike ịnọgide na ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

1 Ndị Kọrint 11:34 Ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye ọ bụla, ya rie ihe nʼụlọ; ka unu we ghara ibikọta n'ikpe. + M ga-edozikwa nke fọdụrụ mgbe m ga-abịa.

Pọl gwara ndị Kọrint ka ha ghara ịbịakọta ọnụ iri nri ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye ọ bụla, ọ ga-edozikwa nke fọdụrụnụ mgbe ọ bịarutere.

1. Mkpa mmekọ dị na Nzukọ-nsọ

2. Ngozi nke ịchụ onwe onye n'àjà n'obodo

1. Ọrụ Ndịozi 2:42-47 - Nzukọ-nsọ mbụ tinyere onwe ha na mkpakọrịta, inyawa achịcha na ekpere.

2. Ndị Filipaị 2:1-4 - Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha dịrị n'otu n'ịdị umeala n'obi na ịchụ onwe onye n'àjà.

1 Ndị Kọrint 12 bụ isi nke iri na abụọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụlere onyinye ime mmụọ na ọrụ ha na-arụ n’ime ahụ nke Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa ụdị onyinye ime mmụọ nke mmụọ nsọ nyere. Ọ na-ekwusi ike na onyinye ndị a bụ ngosipụta nke Mụọ Chineke ma e nyere ya maka ọdịmma ọha (1 Ndị Kọrịnt 12:4-7). Ọ na-edepụta onyinye dị iche iche dịka amamihe, ihe ọmụma, okwukwe, ọgwụgwọ, ọrụ ebube, amụma, nghọta, asụsụ, na nkọwa asụsụ dị iche iche (1 Ndị Kọrint 12:8-10). Pọl na-eme ka ọ pụta ìhè na ọ bụ ezie na e nwere onyinye na ozi dị iche iche n'ime ahụ nke Kraịst, ha nile sitere n'otu mmụọ ahụ na-eje ozi iji wulite na ime ka ndị kwere ekwe dịrị n'otu (1 Ndị Kọrint 12:11-13).

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwaziri otú onyinye ime mmụọ dị iche iche si arụ ọrụ n’ime ahụ. Ọ na-eji ntụnyere atụnyere ndị kwere ekwe n'akụkụ dị iche iche nke anụ ahụ nwere ọrụ dị iche iche mana njikọta (1 Ndị Kọrịnt 12:14-20). Ọ na-ekwusi ike na akụkụ ahụ ọ bụla nwere ọrụ pụrụ iche ọ ga-arụ n’ịtụnye aka n’ozuzu ahụ ike na ịrụ ọrụ nke ahụ (1 Ndị-Kọ 12:21–26). Ọ dịghị onyinye ma ọ bụ onye ọ bụla a ga-ewere dị ka onye ka elu ma ọ bụ dị ala n'ihi na onye ọ bụla so na ya dị mkpa maka nkwado ibe na uto.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịgbasi ike n'ịhụnanya kariri onyinye ime mmụọ niile. Pọl webatara Isi nke 13 site n’ikwu na ọ bụrụgodị na mmadụ nwere ikike ime mmụọ pụrụ iche ma enweghị ịhụnanya, ọ bụ ihe efu (1 Ndị Kọrint 13:1-3). Ọ na-akọwa àgwà ịhụnanya— ndidi, obiọma, ịdị umeala n’obi—na ọdịdị ya nke na-adịgide adịgide ma e jiri ya tụnyere ihe ngosi nwa oge dị ka amụma ma ọ bụ asụsụ dị iche iche (1 Ndị Kọrint 13:4-8). A na-egosi ịhụnanya dị ka ntọala maka iji onyinye ime mmụọ eme ihe n'ụzọ na-ewuli ndị ọzọ elu kama ịkwalite ọdịmma onwe onye.

Na nchịkọta, Isi nke iri na abụọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ na-elekwasị anya na onyinye ime mmụọ na ọrụ ha n'ime ahụ nke Kraịst. Pọl kwusiri ike na ụdị onyinye dị iche iche nke mmụọ nsọ nyere maka ọdịmma ọha. Ọ na-akọwa otú onyinye ndị a si arụ ọrụ n'ime ahụ, na-eji ihe atụ nke akụkụ dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ịdị n'otu na uto. Pọl na-ekwusi ike na onye ọ bụla kwere ekwe nwere ọrụ pụrụ iche ọ ga-arụ nakwa na ọ dịghị onyinye ma ọ bụ onye ọ bụla dị elu ma ọ bụ dị ala. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịgbasi mbọ ike na ịhụnanya dị ka karịa onyinye ime mmụọ niile, na-akọwapụta ọrụ dị mkpa ọ na-ekere n'iji onyinye ndị a eme ihe maka ọdịmma ndị ọzọ. Isiakwụkwọ a na-enye ntụzịaka n'ịnabata ụdị dị iche iche, ịmata onyinye pụrụ iche nke mmadụ nwere, na igosipụta onyinye ime mmụọ n'ịhụnanya n'ime ọnọdụ ọgbakọ Ndị Kraịst.

1 Ndị Kọrint 12:1 Ma gbasara onyinye ime mmụọ, ụmụnna m, achọghị m ka unu ghara ịma.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha ghara ịma ihe banyere onyinye ime mmụọ.

1. Nabata onyinye ime mmụọ gị: Nabata ngozi nke Onye-nwe

2. Onyinye Ime Mmụọ Si n’aka Chineke: Na-ejegharị n’Ike nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 12:6-8 - Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ka ayi were ha were ha: ọ buru na ibu amuma, ka ayi buru amuma dika okwukwe-ayi si di; ma ọ bụ ozi, ka anyị jiri ya na-eje ozi; onye nēzi ihe, nēzi ihe; onye na-agba ume, na-agba ume; onye nēnye ihe, were nfe-nsọ; onye na-edu, jiri ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

2. Ndi Efesos 4:7-8 - Ma enyere onye ọ bula n'ime ayi amara dika ọtùtù nke onyinye Kraist si di. Ya mere, ọ na-ekwu, sị: "Mgbe Ọ rịgoro n'elu, O mere ka a dọọrọ n'agha lata n'agha, nyekwa ndị mmadụ onyinye."

1 Ndị Kọrint 12:2 Unu matara na unu bụ ndị mba ọzọ, e bupụrụ unu nʼaka arụsị ndị a dara ogbi, ọbụna dị ka e dupụrụ unu.

Ẹma ẹsio mme Gentile ẹfep ke akpa edinịm ke akpanikọ ẹnyụn̄ ẹtụn usụn̄ ẹnam n̄kpọ ẹnọ mme nsunsu ndem.

1. Otu esi amata mgbe a na-eduhie anyị

2. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị

1. Ndị Efesọs 4: 17-19 - Ya mere a na m agwa unu ihe a, na-esikwa ike na ya n'ime Onyenwe anyị, ka unu ghara ịdị ndụ ọzọ dị ka ndị mba ọzọ, n'ihe efu nke echiche ha. Ha agbawo ọchịchịrị na nghọta ha wee kewapụ ha na ndụ nke Chineke n’ihi amaghị ihe dị n’ime ha n’ihi imesi obi ha ike. Ebe ha tụfuru uche nile, ha enyefewo onwe ha nye agụụ mmekọahụ ka ha wee nwee ike itinye uche n'ụdị adịghị ọcha ọ bụla, ma ha juputara na anyaukwu.

2. 1 Jọn 5:21 - Ụmụntakịrị m hụrụ n'anya, chebenụ onwe unu pụọ n'ihe arụsị.

1 Ndị Kọrint 12:3 Ya mere ana m enye unu ka unu ghọta na ọ dịghị onye ọ bụla na-ekwu site na Mmụọ Chineke nke na-akpọ Jizọs onye e buru ọnụ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ: Pọl na-echetara ndị Kọrint na ọ dịghị onye nwere ike ịkpọ Jizọs Onyenwe anyị ma ọ bụ kwupụta na ọ bụrụ onye a bụrụ ọnụ na-enweghị mmụọ nsọ na-eduzi.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Na-ebi ndụ n'ihe ndị anyị kweere na Jizọs Kraịst

1. Olu 2:4 – Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nyere ha n'ikwu okwu.

2. Jọn 16:8-11 – Ma mgbe ọ gābia, Ọ gābara uwa nba bayere nmehie, na ezi omume, na ikpe: bayere nmehie, n'ihi na ha ekweghi na Mu; N'ihi ezi omume, n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam, ma unu ahughim ọzọ; N'ihi ikpé, n'ihi na ekpewo onye-isi nke uwa ikpe.

1 Ndị Kọrint 12:4 Ma e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ.

Mụọ nke Chineke na-ekesara ndị Ya nile onyinye dị iche iche.

1. Ime ememe ụdịdị dị iche iche nke onyinye Chineke na-enye

2. Imeghe ike nke mmụọ nsọ na ndụ gị

1. Ndị Efesọs 4:7-8 - Ma e nyere onye ọ bụla n'ime anyị amara dịka ọtùtù nke onyinye Kraịst si dị. Ya mere ọ na-ekwu, "Mgbe ọ rịgoro n'elu, o duuru usuu ndị agha dọtara n'agha, na o nyere ndị mmadụ onyinye."

2. Ndị Rom 12:6-8 - Ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara enyere ayi, ka ayi were ha were ha: ọ buru na ibu amuma, dika okwukwe-ayi si di; ọbụrụ na-eje ozi, na-eje ozi anyị; onye nēzi ihe, n'ozizi-ya; onye na-agba ume, na agbamume ya; onye na-enye onyinye, n'imesapụ aka; Onye ndu, ji ekworo; onye nēme ebere, were obi-utọ.

1Kọ 12:5 Ma e nwekwara ndị ọchịchị dị iche iche, ma otu Onyenwe anyị ahụ.

Ebe e si na 1 Ndị Kọrịnt 12:5 na-emesi ịdị n’otu nke Onyenwe anyị ike n’agbanyeghị na e nwere ọchịchị dị iche iche.

1. Anyị niile nwere njikọ na Onyenwe anyị, n'agbanyeghị ihe dị iche anyị nwere ike ịbụ.

2. N’agbanyeghị na anyị dị iche, anyị niile dị n’otu n’okwukwe anyị nwere n’Onyenwe anyị.

1. Ndị Kọlọsi 3:11 - "N'ebe a, ọ dịghị onye Grik na onye Juu, ndị e biri úgwù na ndị a na-ebighị úgwù, onye mba ọzọ, onye Sitia, ohu, nweere onwe ya; ma Kraịst bụ ihe niile, na n'ime ihe niile."

2. Ndị Galeshia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

1 Ndị Kọrint 12:6 Ma e nwekwara ụdị ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ otu Chineke ahụ na-arụ ihe niile nʼime ihe niile.

Akwụkwọ Nsọ na-akụzi na ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ọrụ na ọrụ dị iche iche, ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ha.

1. Ịdị n'Otu n'ụdị dị iche iche: ka Chineke si arụ ọrụ site na ọdịiche anyị

2. Otu Chineke Na-arụ Ọrụ: Ịghọta Ọrụ Chineke Na-arụ ná Ndụ Anyị

1. Ndị Efesọs 4:1-6 – Ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst

2. Ndị Kọlọsi 1:17 - Ihe niile jikọọ n'ime Kraịst

1 Ndị Kọrint 12:7 Ma ọ bụ ihe ngosi nke Mmụọ Nsọ ka a na-enye onye ọ bụla ka o were uru.

A na-enye mmadụ niile ihe ngosi nke Mụọ Nsọ maka ọdị mma ha.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Uru Ọ Na-abara Anyị

2. Ịnabata onyinye nke mmụọ nsọ

1. Olu 2:4 – Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nyere ha n'ikwu okwu.

2. Ndị Rom 12:6-8 - Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ma-ọbu ibu-amuma, ka ayi buru amuma dika òkè nke okwukwe si di; Ma-ọbu ije-ozi, ka ayi chere ije-ozi-ayi: ma-ọbu onye nēzí ihe, nēzi ihe; Ma-ọbu onye nāriọ, n'aririọ: onye nēnye ihe, ya me ya n'izu-okè; onye na-achị achị, were ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

1Kọ 12:8 N'ihi na anēnye madu site na Mọ Nsọ okwu amam-ihe; nye ibe-ya okwu nke ihe-ọmuma site na otù Mọ Nsọ;

Ihe odide: Na 1 Ndị Kọrint 12, Pọl na-akụzi banyere onyinye nke mmụọ nsọ. Ọ kọwara na mmụọ nsọ na-enye ndị dị iche iche onyinye dị iche iche, dị ka okwu amamihe ma ọ bụ okwu amamihe.

Pọl na-akụzi na mmụọ nsọ na-enye onye ọ bụla onyinye dị iche iche, dịka okwu amamihe na ihe ọmụma.

1. Onyinye nke Mmụọ Nsọ: Ịghọta ụzọ dị iche iche Chineke si enye ngozi Ya

2. Ịbanye n'onyinye nke Mmụọ Nsọ: Ime Kacha Ihe Chineke Nyeworo Anyị Ihe

1. Ndị Efesọs 4: 7-16 - ịdị n'otu nke ahụ Kraịst

2. Ndị Rom 12:3-8 - Onyinye nke Mmụọ Nsọ na ojiji nke onyinye ọ bụla n'ime ahụ nke Kraịst.

1Kọ 12:9 Nye onye ọzọ okwukwe site n'otu mmụọ ahụ; nye ibe-ya onyinye-inata-iru-ọma ahu site na otù Mọ Nsọ;

Mụọ Nsọ na-enye ndị kwere ekwe onyinye mmụọ dị iche iche.

1. Pụrụ iche nke onyinye ime mmụọ

2. Onyinye Ime Mmụọ: Ngọzi sitere na Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 12:4-8

2. Ndị Efesọs 4:7-12

1Kọ 12:10 Nye onye ọzọ ọrụ ebube; nye ibe-amuma; nye onye ọzọ nghọta nke mmụọ; nye ibe-ya di iche iche ire; nye onye ọzọ nkọwa asusu di iche iche:

Akụkụ ahụ na-ekwu maka onyinye ime mmụọ nke mmụọ nsọ nyere ọgbakọ, nke gụnyere ịrụ ọrụ ebube, ibu amụma, nghọta nke mmụọ, ikwu okwu n'ụdị dị iche iche, na ịsụgharị asụsụ dị iche iche.

1. Mkpa nke onyinye ime mmụọ n’ime Nzukọ-nsọ

2. Ịhụ ọrụ nke Mmụọ Nsọ na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Rom 12:6-8 - Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ma-ọbu ibu-amuma, ka ayi buru amuma dika òkè nke okwukwe si di;

2. Ndi Efesos 4:7-13 – Ma enyere onye ọ bula n'ime ayi amara dika ọtùtù nke onyinye Kraist si di.

1 Ndị Kọrint 12:11 Ma ihe ndị a nile na-arụ ọrụ ahụ bụ otu mmụọ ahụ, na-ekesara onye ọ bụla nʼotu nʼotu dị ka ọ chọrọ.

Mụọ Nsọ na-arụ ọrụ inye ndị kwere ekwe onyinye dị nsọ dịka uche Ya siri dị.

1. Ime ememe ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Ịghọta uche nke Mmụọ Nsọ

1. Ndị Rom 12:3-8

2. Ndị Efesọs 4:7-13

1 Ndị Kọrint 12:12 Nʼihi na dịka ahụ́ ahụ siri bụrụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, ma akụkụ nile nke otu ahụ, ebe ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ: otu ahụ ka Kraịst dịkwa.

Aru nke Kraịst dị n’otu na akụkụ ya nke ọ bụla nwere njikọ ma dị mkpa.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ akụkụ nke ahụ ya, na dịka akụkụ nke ahụ ya, anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji gosi ịhụnanya nke Kraịst n'ụwa.

2: Anyị niile bụ akụkụ otu ahụ nke Kraịst, na onye ọ bụla n'ime anyị nwere dị iche iche onyinye na ikike. Anyị aghaghị iji onyinye anyị na-ewulite ọgbakọ na-ejere ibe anyị ozi.

1: Ndị Efesọs 4:16 - Site na onye ahụ dum na-ejikọta ọnụ na nkekọ site n'ihe nkwonkwo ọ bụla na-enye, dị ka ịrụ ọrụ nke ọma n'ihe ọ bụla akụkụ, na-eme ka anụ ahụ na-aba ụba iji wulie onwe ya elu n'ịhụnanya.

2: Ndị Kọlọsi 3: 14-15 - Ma n'elu ihe ndị a nile, yikwasị ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọ nke izu okè. Ka udo nke Chineke nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọ-kwa-ra unu nime ya n'otù aru; ka unu nēkele kwa.

1 Ndị Kọrint 12:13 Nʼihi na site nʼotu Mmụọ ka e mere anyị niile baptizim baa nʼotu ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma anyị bụ ndị mba ọzọ, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe anyị; ewe me ka ha nile ṅua nime otù Mọ Nsọ.

Ngosipụta Ndị kwere ekwe niile, n'agbanyeghị agbụrụ, ọnọdụ mmadụ, ma ọ bụ nzụlite ha, bụ otu n'ime Kraịst site n'ike nke Mmụọ Nsọ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ime ka Nzukọ-nsọ dị n’otu

2. Otu n'ime Kraịst: Ịnabata ụdị dị iche iche anyị

1. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

2. Ndị Efesọs 2:14-15 - "N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di n'otù, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi; ; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo.

1Kọ 12:14 N’ihi na ahụ́ abụghị otu akụkụ, kama ọ dị ọtụtụ.

Ahụ nke Kraịst nwere ọtụtụ akụkụ, nke ọ bụla nwere onyinye na ọrụ pụrụ iche nke ya.

1. Mkpa ịdị n’otu dị n’arụ nke Kraịst

2. Ịnabata n'otu n'otu anyị na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Rom 12:4-5 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ, otú ahụ ka anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ ahụ nke ibe ya.

2. Ndị Efesọs 4: 11-16 - O we nye ndi-ozi, ndi-amuma, ndi nēzisa ozi ọma, ndi-ọzùzù-aturu na ndi-ozizí, ka ha dozie ndi-nsọ maka ọlu ije-ozi, n'iwuli aru nke Kraist elu, rue mb͕e ayi nile ruru n'ọlu-Ya. ịdị n’otu nke okwukwe na nke ọmụma nke Ọkpara Chineke, ruo n’ịbụ nwoke tozuru okè, ruo n’ọ̀tụ̀tụ̀ ịdị ogologo nke izu-oke nke Kraịst, ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, nke ebili mmiri na-etugharị ma na-atụgharị ma na-ebugharị site na ya. Ifufe ọ bula nke ozizi, site n'aghughọ madu, site n'aghughọ n'aghughọ nile.

1 Ndị Kọrint 12:15 Ọ bụrụ na ụkwụ asị: N'ihi na abụghị m aka, abụghị m nke ahụ; ya mere ọ bughi nke aru?

Ụkwụ ekwesịghị inwe mmetụta dị ala karịa aka n'ihi na, n'agbanyeghị na ha dị iche, ha abụọ bụ akụkụ nke otu ahụ.

1. Onye ọ bụla dị mkpa ma nwee ihe pụrụ iche iji nye aka.

2. Anyị niile jikọtara na akụkụ nke otu nnukwu ahụ.

1. Ndị Efesọs 4: 16 - "N'aka nke ahụ dum, jikọtara na ejikọta ọnụ site n'ihe nkwonkwo ọ bụla na-enye, dị ka ọrụ dị irè nke akụkụ ọ bụla na-arụ ọrụ ya si dị, na-ebute ọganihu nke anụ ahụ maka iwuli onwe ya elu n'ịhụnanya. "

2. Ndị Rom 12:5 - "Ya mere, anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu akụkụ nke ibe anyị."

1 Ndị Kọrint 12:16 Ma ọ bụrụ na ntị asị, N’ihi na abụghị m anya, abụghị m nke aru; ya mere ọ bughi nke aru?

Na 1 Ndị Kọrint 12:16, Pọl na-ajụ ma ọ̀ dị ihe bụ akụkụ ahụ́ ma ọ bụrụ na o nweghị otu àgwà ahụ dị ka akụkụ ahụ ndị ọzọ.

1. N'agbanyeghị otú anyị si dị iche, anyị niile ka bụ akụkụ nke otu ahụ.

2. Anyị ekwesịghị ikpe mmadụ ikpe dabere n'iche dị n'anụ ahụ, kama anyị kwesịrị ịnakwere ya maka onye ọ bụ.

1. Ndị Rom 12:4-5 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ ahụ: otú ahụ ka anyị onwe anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ nke ibe ya.

2. Ndị Galetia 3:26-28 - N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus. N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiwo Kraist-ayi. Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi kwa onye-orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

1 Ndị Kọrint 12:17 Ọ bụrụ na ahụ dum bụ anya, olee ebe anụ ahụ́ nọ? Ọ bụrụ na mmadụ niile na-anụ ihe, olee ebe ndị ahụ na-esi ísì?

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa akụkụ ahụ nke ọ bụla dị na otu ha si adabere na ibe ha.

1. Anyị niile ejikọrọ dị ka otu ahụ n'ime Kraịst.

2. Anyị niile nwere onyinye na nkà dị iche iche anyị nwere ike iji jeere Chineke ozi.

1. Ndị Rom 12:4-5 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ, otú ahụ ka anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ ahụ nke ibe ya.

2. Ndị Efesọs 4:16 - Site n'aka ya aru dum, nke ejiri nkwonkwo ọ bụla ejikere ya, mgbe akụkụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ahụ ahụ tolite ka o wee wulite onwe ya n'ịhụnanya.

1 Ndị Kọrint 12:18 Ma ub͕u a Chineke debere ihe ahu nile n'otù n'otù nime ha n'aru, dika Ọ tọrọ Ya utọ.

Chineke ahọpụtala onye ọ bụla nọ n’ọgbakọ otu ebe n’ime ahụ dịka uche ya siri dị.

1. Uche Chineke Maka Nzukọ-nsọ Ya: Ịghọta Ọnọdụ Anyị n'Ahụ

2. Ije ozi n’ịdị n’otu: Otu Nzukọ-nsọ si erite uru site n’onyinye onye ọ bụla

1. Ndị Efesọs 4: 11-16 - Onyinye amara iji wulie anụ ahụ na ịkwadebe akụkụ ya maka ozi.

2. Ndị Rom 12:3-8 - Onye ọ bụla n'ime ha nwere onyinye dị iche iche iji nye aka n'ọgbakọ

1 Ndị Kọrint 12:19 Ma ọ bụrụ na ha nile bụ otu akụkụ, olee ebe ahụ́ dị?

ngafe:

Pọl na-arụrịta ụka na 1 Ndị Kọrịnt 12:19 na ọ gaghị ekwe omume na ọgbakọ ahụ ịbụ otu ahụ ma ọ bụrụ na ndị òtù niile bụ otu. Ọ na-arụtụ aka ka a na-esi eme ka ahụ́ chọọchị sikwuo ike mgbe ọ bụ ndị òtù dị iche iche nwere onyinye na ikike dị iche iche mejupụtara ya.

Pọl na-arụ ụka na a na-ewusi ahụ́ ọgbakọ ike mgbe ọ bụ ndị òtù dị iche iche nwere onyinye na ikike dị iche iche mejupụtara ya.

1. Ike nke Ndịiche: Otu ndị otu ụka dị iche iche si eme ka ahụ dị mma

2. Ike nke ịdị n'otu: Otu ịbịakọta ọnụ n'ụka na-eweta ume

1. Ndị Efesọs 4: 11-16 - O we nye ndi-ozi, ndi-amuma, ndi nēzisa ozi ọma, ndi-ọzùzù-aturu na ndi-ozizí, ka ha dozie ndi-nsọ maka ọlu ije-ozi, n'iwuli aru Kraist elu elu.

2. Ndị Rom 12:4-8 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile adịghị enwe otu ọrụ, otú ahụ ka anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ ahụ nke ibe ya.

1 Ndị Kọrint 12:20 Ma ugbu a ha dị ọtụtụ akụkụ ahụ, ma otu ahụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa na ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ akụkụ, ha niile mejupụtara otu ahụ.

1. Ịdị n'Otu n'ụdị dị iche iche: Otu ọdịiche anyị si ejikọta anyị

2. Ike Obodo: Otu ịrụkọ ọrụ ọnụ si eweta ihe ịga nke ọma

1. Ndị Efesọs 4:3-6 - Gbalịsie ike ka unu debe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ site n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ọrụ Ndịozi 2:42-47 - Ha we tinye onwe-ha n'obi n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, n'inyawa achicha na ekpere.

1 Ndị Kọrint 12:21 Anya apụghịkwa ịsị aka, Achọghị m ihe ị ga-eme: ọzọkwa isi na ụkwụ ya adịghị m mkpa.

Aru nke Kraist nwere njikọ chiri anya, akụkụ nke ọ bụla dịkwa mkpa ka ahụ arụ ọrụ nke ọma.

1. Ịnabata njikọta ọnụ anyị na ahụ nke Kraịst

2. Mkpa onye ọbụla n’ime Nzukọ-nsọ

1. Ndị Efesọs 4:16 - “N'aka onye ahụ dum na-ejikọta ọnụ, jikọta ya site n'ihe nkwonkwo ọ bụla na-enye, dị ka ịrụsi ọrụ ike n'ihe ọ̀tụ̀tụ̀ akụkụ ahụ́ ọ bụla si dị, na-eme ka ahụ́ ya bawanye ụba iji wulie onwe ya elu n'ịhụnanya. ”

2. Ndị Rom 12:3-5 - “N'ihi na asim, site n'amara ahu nke enyerem, Onye ọ bula nke nọ n'etiti unu ka ọ ghara iche n'onwe-ya kari kari o kwesiri iche; kama ka ha chewe echiche nke ọma, dika Chineke nyeworo onye ọ bula ọtùtù okwukwe. N’ihi na dị ka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n’otu ahụ, ma akụkụ ahụ nile enweghị otu ọrụ: otú ahụ ka anyị onwe anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, bụ otu ahụ n’ime Kraịst, ma onye ọ bụla n’otu n’otu bụ akụkụ ahụ́ ibe ya.”

1 Ndị Kọrint 12:22 Ee e, ọ bụ ezie na akụkụ ahụ́ ndị ahụ nke yiri ka hà na-esighị ike karị, dị mkpa karị.

Akụkụ ahụ́ ndị yiri ka hà na-esighị ike dị nnọọ mkpa dị ka ndị yiri ka hà ka ike karị.

1. Mkpa ndị na-adịghị ike: ka Chineke si eji anyị niile na-eme ihe maka otuto ya

2. Ịdị n’otu n’ụdị dị iche iche: Atụmatụ Chineke maka Nzukọ-nsọ Ya

1. Aisaia 40:28-31 - Chineke bụ ike nke ndị na-adịghị ike

2. Ndị Efesọs 4: 11-13 - Onyinye ọ na-enye iji wulite ahụ nke Kraịst.

1 Ndị Kọrint 12:23 Ma akụkụ ahụ nile nke anyị chere na ha adịghị asọpụrụ, nʼelu ihe ndị a anyị na-enye nsọpụrụ karịa; ma akụkụ anyị ndị na-adịghị mma nwere ọmarịcha ịma mma karịa.

Anyị kwesịrị ịkwanyere akụkụ ahụ́ anyị ndị a na-elegharakarị anya ma ọ bụ ndị a na-ewere dị ka ndị na-adịchaghị mkpa ùgwù ma na-akwanyere ha ùgwù.

1. “Akụkụ ahụ Na-adịghị Mma”—Ịtụgharị uche ná 1 Ndị Kọrint 12:23 na-atụle mkpa ọ dị ịsọpụrụ ọbụna akụkụ ahụ́ ndị a na-eleghara anya.

2. "Ahụ mara mma" - A na-enyocha otú akụkụ ahụ ọ bụla si dị mkpa na ekwesịrị inye nsọpụrụ na nkwanye ùgwù.

1. Ndị Efesọs 4:16 - Site n'aka ya aru dum na-ejikọta ọnụ na nkekọta ya site n'ihe nkwonkwo ọ bụla na-enye, dị ka ịrụ ọrụ nke ọma n'ọtùtù akụkụ ọ bụla si dị, na-eme ka anụ ahụ na-aba ụba iji wulite onwe ya n'ịhụnanya.

2. Ndị Rom 12:4-5 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ ahụ: otú ahụ ka anyị onwe anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ nke ibe ya.

1 Ndị Kọrint 12:24 Nʼihi na akụkụ ahụ́ anyị mara mma adịghị mkpa: ma Chineke emewo ka ahụ́ anyị dị nro, ebe ọ na-enye akụkụ ahụ nke dị ụkọ karịa otuto.

Chineke kere akụkụ ahụ niile n'ebumnobi ma nyekwa ndị na-enweghị ike sọpụrụ karịa.

1. Chineke chepụtara maka ịdị n'otu - otú Chineke na-achịkọta anyị iche iche ọnụ maka ebube Ya

2.The Honor of Diversity - Olee otú Chineke na-agba anyị pụrụ iche

1. Ndị Efesọs 4: 1-7 - Ịdị n'otu n'ime ahụ nke Kraịst

2. Ndị Rom 12: 3-8 - Mkpa ịdị umeala n'obi na ije ozi n'ime ahụ nke Kraịst.

1Kọ 12:25 ka nkewa ghara ịdị n’anụ ahụ; kama ka ndị otu ahụ wee nwee otu nlekọta ahụ maka ibe ha.

Akụkụ ahụ́ nke Kraịst kwesịrị ichebara ibe ha echiche ma na-arụkọ ọrụ ọnụ n’enweghị nkewa.

1: Ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst

2: Imekọ ọnụ na Harmony

1: Ndị Filipaị 2:2-4 - Mezuzuenu obi-utọm, ka unu we nwe otù obi, nwe otù ihu-n'anya ahu, nēnwe otù obi, nwe otù obi. Ekwela ka ihe ọ bula me ya n'esem-okwu ma-ọbu n'ebube-ihe-efu; ma n’ịdị nwayọọ n’obi ka onye ọ bụla na-ewere ibe ya n’ụzọ dị mma karịa onwe ya.

2: Ndị Rom 12:10 - Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi; n'akuku nsọpuru, nāchọta ibe-unu.

1 Ndị Kọrint 12:26 Ma ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ na-ata ahụhụ, akụkụ ahụ nile so ya na-ata ahụhụ; ma ọ bụ otu akụkụ ahụ́ ka a na-asọpụrụ, akụkụ ahụ nile so ya na-aṅụrị ọṅụ.

Na 1 Ndị Kọrint 12:26, Pọl na-emesi ike ịdị n'otu nke ọgbakọ, na-akọwapụta otú ndị òtù ọgbakọ si ata ahụhụ ma ọ bụ na-aṅụrịkọ ọnụ.

1. "Ịdị n'Otu n'Ahụhụ: Otu Ụka Pụrụ Ịkwadorịta Onwe Gị Site n'Oge Ihe siri ike"

2. "Ịdị n'otu na Ọṅụ: Ime Ememme Ọganihu nke Ndị kwere ekwe ibe anyị"

1. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

2. Ọrụ Ndịozi 2: 44-45 - "Ndị niile kwere ekwe jikọtara ọnụ, nweekwa ihe niile, wee resị ihe onwunwe ha na ngwongwo ha, kesaa ha nye mmadụ niile, dịka mkpa onye ọ bụla nwere."

1 Ndị Kọrint 12:27 Ugbu a unu bụ ahụ́ nke Kraịst, na karịsịa akụkụ ahụ.

Ndị kwere ekwe niile bụ akụkụ nke ahụ Kraịst ma nwee ọrụ n'otu n'otu ha ga-arụ.

1. Anyị niile bụ akụkụ nke ahụ Kraịst: Ọkpụkpọ oku maka ịdị n’otu na ebumnobi n’ime Kraịst.

2. Ndị otu Pụrụ iche: Ịchọta ma nabata onyinye anyị n'otu n'otu na Nzukọ-nsọ.

1. Ndị Efesọs 4:1-6 – Ịdị n’otu na ebumnobi n’ime ahụ nke Kraịst.

2. Ndị Rom 12:3-8 - Ịchọta na iji onyinye Chineke nyere anyị mee ihe.

1 Ndị Kọrint 12:28 Chineke edebewokwa ụfọdụ nʼime ọgbakọ ahụ, nke mbụ ndị ozi, nke abụọ ndị amụma, nke atọ ndị ozizi, mgbe ahụ ọrụ ebube, e mesịa, onyinye nke ọgwụgwọ, inyeaka, ọchịchị, asụsụ dị iche iche.

Chineke ahọpụtala ọrụ dị iche iche n’ọgbakọ gụnyere ndị ozi, ndị amụma, ndị nkuzi, ọrụ ebube, ọgwụgwọ, enyemaka, ọchịchị, na asụsụ dị iche iche.

1. Onyinye ije ozi dị iche iche na Nzukọ-nsọ

2. Ịdị n’otu Site n’ụdị dị iche iche n’ọgbakọ

1. Ndị Efesọs 4:11-12 - O we nye ụfọdụ ndị ozi; ụfọdụ kwa, ndị amụma; ma ụfọdụ, ndị na-ekwusa ozi ọma; na ụfọdụ, pastọ na ndị nkuzi; Maka imezu ndi-nsọ, n’ihi ọlu nke ije-ozi, n’ihi na ewuli elu nke aru nke Kraist.

2. Ndị Rom 12:4-5 - N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ ahụ: otú ahụ ka anyị onwe anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ nke ibe ya.

1 Ndị Kọrịnt 12:29 Ha niile bụ ndịozi? ha nile bu ndi-amuma? niile bụ ndị nkuzi? ha nile bu ndi nālu ọlu-ebube?

Akwụkwọ nsọ Pọl na-ama ndị Kọrịnt aka site n'ịjụ ma onye ọ bụla nọ n'ọgbakọ nwere otu onyinye na ikike.

1. Ike nke onyinye dị iche iche - Inyocha mkpa nke onyinye na ikike dị iche iche dị na nzụkọ.

2. Ịdị n'otu n'ụdị dị iche iche - Ịchọta mkpa ịdị n'otu dị n'etiti ndị nwere onyinye na ikike dị iche iche.

1. Ndị Efesọs 4:11-13 - Ịchọgharị mkpa ọ dị ka ọgbakọ dịrị n'otu n'ebumnobi na onyinye ya.

2. Ndị Rom 12:3-8 - Na-enyocha onyinye na ikike dị iche iche enyere onye ọ bụla n'ọgbakọ.

1 Ndị Kọrint 12:30 È nwere onyinye ịgwọ ọrịa nile? ha niile na-asụ asụsụ dị iche iche? ha niile na-atụgharị?

Akụkụ ahụ na-enyocha ụdị onyinye ime mmụọ dị iche iche na chọọchị.

1. Ịnabata onyinye ime mmụọ anyị dịka Nzukọ-nsọ

2. Ịchọta ọnọdụ anyị n'anụ ahụ nke Kraịst

1. Ndị Rom 12:4-8

2. 1 Pita 4:10-11

1 Ndị Kọrint 12:31 Ma na-anụ ọkụ nʼobi na-anụ ọkụ nʼobi nke onyinye kasị mma;

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịchọ onyinye kacha mma, ma na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ilekwasị anya n'ụzọ kacha mma.

1. Ụzọ Kacha Mma: Ịchụso Ịdị Nsọ Karịrị Onyinye

2. Ịchọta Onyinye Kasị Mma: Ịchọ Uche Chineke Maka Ndụ Anyị

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Unu ekwela ka o yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

1 Ndị Kọrint 13 bụ isi nke iri na atọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint, nke a na-akpọkarị “Isi nke ịhụnanya.” N'isiakwụkwọ a, Pọl kọwara n'ụzọ doro anya ịdị elu na ọdịdị ịhụnanya.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’imesi ike na ịhụnanya karịrị onyinye na omume ime mmụọ ndị ọzọ niile. Ọ kọwara ikike dị iche iche dị egwu dị ka ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, amụma, okwukwe, na ọrụ ebere mana ọ na-ekwu na enweghị ịhụnanya, ha enweghị isi (1 Ndị Kọrịnt 13:1-3). E gosipụtara ịhụnanya dị ka ntọala dị mkpa maka omume Ndị Kraịst niile.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gara n’ihu ịkọwapụta àgwà na àgwà nke ezi ịhụnanya. Ọ na-enye nkọwa doro anya nke otú ịhụnanya dị n'omume. Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma; ọ dịghị anyaụfụ, ọ dịghịkwa etu ọnụ. Ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị kama ọ na-achọ ịsọpụrụ ndị ọzọ (1 Ndị Kọrịnt 13: 4-5). Ịhụnanya enweghị ọdịmma onwe onye, na-enweghị ọchịchọ ọjọọ ma ọ bụ iwe n'ebe ndị ọzọ nọ. Ọ na-aṅụrị ọṅụ n’eziokwu ma na-echebe, tụkwasị obi, nwee olile-anya, ma na-anọgidesi ike site n’ihe ịma aka (1 Ndị-Kọ 13:6–7).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ntụgharị uche na ọdịdị ebighi ebi nke ịhụnanya ma e jiri ya tụnyere onyinye nwa oge ndị ọzọ. Pọl kwusiri ike na amụma ga-akwụsị, asụsụ nile ga-agbachi nkịtị, ihe ọmụma ga-agabiga (1 Ndị Kọrint 13:8). Ngosipụta nwa oge ndị a ezughị okè na ezughị oke ma e jiri ya tụnyere ọdịdị ịhụnanya zuru oke. Ọ na-ekwusi ike na okwukwe, olile-anya na ihunanya na-adịgide ma na-ekwupụta na n'etiti ha nile, ịhụnanya bụ nke kachasị elu (1 Ndị Kọrint 13:13). Ịhụnanya na-adịgide karịa ndụ ụwa a ruo mgbe ebighị ebi.

Na nchịkọta, Isi nke iri na atọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ wetara nke ọma n'ụzọ mara mma isi na mkpa nke ezi ịhụnanya. Pọl mere ka uru ya na-enweghị atụ karịa onyinye na omume ime mmụọ ndị ọzọ pụta ìhè. Ọ na-akọwa àgwà ya— ndidi, obiọma—ma mee ka ha dị iche na àgwà ọjọọ ndị dị ka anyaụfụ ma ọ bụ mpako. A na-egosi ịhụnanya dị ka enweghị ọdịmma onwe ya na nke na-adịgide adịgide, na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu na ịtachi obi n'ihe ịma aka. Pọl mechiri site n'imesi ọdịdị ebighị ebi nke ịhụnanya ike ma e jiri ya tụnyere onyinye nwa oge, na-ekwusi ike na ọ kacha mkpa n'etiti okwukwe, olileanya, na ịhụnanya. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta siri ike maka ike mgbanwe na ọrụ dị mkpa nke ịhụnanya na ndụ onye kwere ekwe.

1 Ndị Kọrịnt 13: 1 Ọ bụ ezie na ejiri m asụsụ ndị mmụọ ozi na-agwa okwu, ma enweghị ọrụ, m na-agba ọla, ma ọ bụ cymbal.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọrụ ebere dị karịa ihe niile, ọ bụrụgodị na mmadụ nwere ikike ndị ọzọ.

1. "Ike nke Ịhụnanya: Ịghọta mkpa nke Charity"

2. "Ịdị elu nke Ịhụnanya: Iji 1 Ndị Kọrịnt 13:1 Nduzi"

1. 1 Jọn 4:7-8 "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. "

2. Ndị Rom 12:9-10 "Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu, na-akpọnụ ihe ọjọọ asị, jidesienụ ezi ihe ike; jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu."

1 Ndị Kọrint 13:2 Ma ọbụrụ na m nwere onyinye ibu-amụma ma ghọta ihe omimi nile na ihe ọmụma nile; ma ọ buru na enwerem okwukwe nile, ka m'we wezuga ugwu, ma enweghim ihu-n'anya, abughm ihe ọ bula.

Enweghị ịhụnanya, ikike ndị ọzọ niile abaghị uru.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ịghọta Ihe Na-eme Ka Anyị Bụrụ Mmadụ n'ezie

2. Mkpa ịhụnanya: Otu esi azụlite ọmịiko na ndụ anyị

1. 1 Jọn 4:7-12

2. Ndị Galeshia 5:22-26

1 Ndị Kọrint 13:3 Ma ọ bụrụkwa na m na-enye ihe nile m nwere inye ndị ogbenye nri, ma ọ bụrụkwa na m na-enye anụ ahụ m ka e kpọọ ya ọkụ, ma enweghị m ịhụnanya, ọ baghị uru ọ bụla.

N'agbanyeghị ihe mmadụ na-enye ma ọ bụ meere ndị ọzọ, ma ọ bụghị ịhụnanya, ọ bụ ihe efu.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi egosi ịhụnanya na ihe mere o ji dị mkpa

2. Ọ dịghị ihe ọma ọ bụla na-agaghị akwụ ụgwọ: mkpa nke obiọma na mmesapụ aka

1. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

2. Matiu 22:35-40 - Ma otù onye n'ime ha, bú onye-iwu, jua ya ajuju ka o nwaa ya. “Onye Ozizi, ònye bụ ihe ukwu e nyere n’iwu n’Iwu?” Ọ si ya, I gēwere obi-gi dum na nkpuru-obi-gi dum na uche-gi nile hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya .

1 Ndị Kọrint 13:4 Ịhụnanya na-adị ogologo ntachi obi, na-enwekwa obiọma; ebere adịghị ekworo; ihunanya adighi-anya isi, ọ dighi-afụli onwe-ya elu;

Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma; ọ dịghị anyaụfụ, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghị mpako.

1. Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya na-adị obiọma - 1 Ndị Kọrịnt 13: 4

2. Ike nke ịhụnanya - 1 Ndị Kọrịnt 13: 4

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. 1 Jọn 4:7-11 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya: N'ime nka ka emere ka ihu-n'anya Chineke puta ìhè n'etiti ayi, na Chineke zitere Ọkpara ọ muru nání Ya n'uwa, ka ayi we di ndu site na Ya. Ọkpara-Ya ka Ọ buru ihe-ikpuchi nmehie-ayi: ndi m'huru n'anya, ọ buru na Chineke huru ayi n'anya otú a, ayi kwesịkwara ihurita onwe-ayi n'anya.

1 Ndị Kọrint 13:5 Ọ dịghị akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị, ọ dịghị achọ nke ya, a dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ dịghị eche ihe ọjọọ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka àgwà ịhụnanya, dị ka enweghị onwe ya na ọ naghị adị mfe iwe.

1. "Ịhụnanya Enweghị Onwe: Ihe mmụta sitere na 1 Ndị Kọrịnt 13:5"

2. “Ike nke ndidi: Ịghọta 1 Ndị Kọrint 13:5”

1. Ndị Rom 12:9-10 - "Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke eziokwu. Kpọnụ ihe ọjọọ asị; jidesienụ ezi ihe ike. Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu."

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-13 - "Ya mere, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. megide onye ọ bula: b͕aghara kwa dika Jehova b͕aghara gi.

1 Ndị Kọrint 13:6 Ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n’ihi ajọ omume, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n’eziokwu;

Ịhụnanya adịghị aṅụrị ọṅụ n'ime ihe ọjọọ kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu.

1. Ịhụnanya na Ọṅụ: Ịchọta Obi Ụtọ n'Eziokwu

2. Ịhọrọ Ezi Omume: Ịchọta Ọṅụ ná Ndụ nke Iguzosi Ike n'ezi ihe

1. Ilu 12:20, " Aghụghọ dị n'obi ndị na-eche ihe ọjọọ: ma ndị ndụmọdụ udo ka ọṅụ dị."

2. Abụ Ọma 1:1-3, “Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ nke na-adịghị eje ije na ndụmọdụ ndị ajọ omume, na-eguzokwaghị n’ụzọ ndị mmehie, ma ọ bụ n’oche ndị na-akwa emo. Jehova, ọ bu kwa n'iwu-Ya ka Ọ nātughari uche ehihie na abali: Ọ gādi kwa ka osisi akuworo n'akuku osimiri Nail nile nke miri, nke nēmiputa nkpuru-ya na mb͕e-ya, akwukwọ-ya agaghi-akpọnwu kwa, ihe ọ bula ọ nēme gāgara ya nke-ọma. "

1 Ndị Kọrịnt 13:7 Ọ na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

Ngabiga Ịhụnanya na-enwe ndidi ma na-atachi obi, na-ekwere na-enwe olileanya n'ihe niile.

1. Ịhụnanya na-eburu ihe niile: Ịghọta ndidi na ntachi obi na mmekọrịta anyị

2. Kwere, Olileanya, na Ntachie: Otu esi eme ka okwukwe na ịhụnanya dịgide

1. Ndị Rom 5:3-5 - "Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere."

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara mmehie. dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu onwe-unu gāb͕aghara kwa: n'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya nke nēkekọta ihe nile n'ikwekọ zuru okè.

1 Ndị Kọrint 13:8 Ịhụnanya adịghị ada mgbe ọ bụla: ma ọ bụrụ na amụma dị, ha ga-ada; ọ buru na enwere ire, ha gākwusi; ọ buru kwa na ihe-ọmuma di, ọ gāla n'iyì.

Ịhụnanya na-adịru mgbe ebighị ebi mgbe onyinye nke oge dị ka amụma, ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, na ihe ọmụma ga-agabiga.

1: ihunanya kariri onyinye oge obula.

2: Ịhụnanya agaghị ada anyị mbà.

1:1 Jọn 4:8 - Onye na-ahụghị n'anya amaghị Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

2: 1 Jọn 4: 16 - Ma anyị onwe anyị mara, kwerekwa ịhụnanya nke Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya; ma onye nēbi n'ihu-n'anya nānọgide nime Chineke, Chineke nēbi kwa nime Ya.

1Kọ 13:9 N’ihi na anyị maara akụkụ ụfọdụ, ma anyị na-ebu amụma n’akụkụ.

Naanị ihe anyị maara ma ghọta akụkụ ụfọdụ, ma amụma anyị na-abịa naanị n'akụkụ.

1. Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma: Ọmụmụ nke ndidi na obiọma sitere na 1 Ndị Kọrịnt 13

2. Ịhụ site na iko gbara ọchịchịrị: Ịghọta oke anyị na ụwa dara ada

1. Jemes 1:2-4 - 2 Were ya na ọ bụ nnọọ ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, 3 n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. 4 Ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee bụrụ ndị tozuru okè, zuokwa oke, ọ dịghị ihe kọrọ unu.

2. Ndị Rom 12:3 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche chee echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe nke Chineke nwere. ekenyere.

1 Ndị Kọrint 13:10 Ma mgbe ihe ahụ zuru okè ga-abịa, mgbe ahụ ihe nke dị nʼakụkụ ya ga-apụ n'anya.

Amaokwu a sitere na 1 Ndị Kọrint na-ezo aka n'eziokwu ahụ bụ na mgbe onye zuru okè ga-abịa, a ga-ewepụ nke ahụ.

1. “Ụzọ Ka Mma: Izu okè”

2. "Oku nke izu okè"

1. Ndị Rom 8:28, “Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. Aisaia 64:8 ma ugbu a, Jehova, Gi onwe gi bu Nna-ayi; ayi bu ụrọ, ma Gi onwe-gi bu ọkpu-ite; anyị niile bụ ọrụ aka gị.”

1 Ndị Kọrint 13:11 Mgbe m bụ nwata, m na-ekwu okwu dị ka nwata, m na-aghọta dị ka nwata, m na-eche dị ka nwata: ma mgbe m ghọrọ nwoke, m na-ewepụ ihe ụmụaka.

Mgbe anyị tolitere, anyị aghaghị ịhapụ ihe ụmụaka ma na-eche echiche dị ka ndị toworo eto.

1. Na-etolite: Ịgafe Echiche Ụmụaka

2. Tolitere n'Okwukwe: Ịhapụ Àgwà Ụmụaka

1. Ilu 22:6 “Zụlite nwata n'ụzọ ọ ga-eje: ma mgbe o mere agadi, ọ gaghị esi na ya pụọ.”

2. Ndị Galetia 4:1-2 “Ugbu a, a sị m, na onye nketa, ọ bụrụhaala na ọ bụ nwata, ọ dịghị ihe dị iche na ohu, ọ bụ ezie na ọ bụ onyenwe ihe nile; Ma ọ nọ n’okpuru ndị nduzi na ndị ọchịchị ruo oge nke nna kara aka.”

1 Ndị Kọrint 13:12 N'ihi na ugbu a, anyị na-ahụ site na enyo, ọchịchịrị; ma mb͕e ahu iru na iru: ub͕u a ka m'matara n'otù akụkụ; ma mgbe ahụ ka m ga-ama ọbụna dịka a marakwa m.

Anyị nwere ike ịghọta naanị ntakịrị nghọta nke eziokwu Chineke na ịhụnanya n'ebe anyị nọ, ma otu ụbọchị anyị ga-ahụ nke ọma ma nwee ihe ọmụma zuru oke banyere Ya.

1. Ịmara ịhụnanya Chineke na nghọta anyị nwere oke

2. Inweta izu-oke nke Chukwu Mgbe Ayi Hụrụ Ya iru na Ihu

1. Abụ Ọma 119:18 - Meghee anyam abua, ka m'we hu ihe-ebube di iche iche site n'iwu-Gi.

2. Jọn 17:3 - Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere.

1 Ndị Kọrint 13:13 Ma ub͕u a okwukwe, olile-anya, afọ-ọma, atọ ndia nādigide; ma nke kacha ukwuu n'ime ndị a bụ ọrụ ebere.

Pọl kwuru na okwukwe, olile-anya, na afọ-ọma bụ ihe atọ kacha mkpa ná ndụ, na ọrụ ebere bụ ihe kachanụ.

1. "Nke Kachasị ukwuu n'ime ndị a: Ịghọta Pụtara na mkpa nke afọ ebere"

2. "Ike nke Okwukwe, Olileanya, na Ọrụ ebere: Ogidi atọ nke ndụ bara uru"

1. Ndị Rom 12:9-13 - "Ka ihunanya bụrụ nke na-enweghị ihere. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị, jidesienụ ezi ihe ike. Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu ihe n'obi, na-asọpụrụ ibe unu; na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ; na-ejere Onyenwe anyị ozi; na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya; na-enwe ndidi ná mkpagbu; na-anọgide na-ekpe ekpere ozugbo."

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? Okwukwe pụrụ ịzọpụta ya? Otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuo afọ, ma unu enyeghị ha ihe ahụ a chọrọ, gịnị ka ọ bara?”+ Ya mere, okwukwe, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ. ịnọ naanị ya."

1 Ndị Kọrint 14 bụ isi nke iri na anọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu banyere otú e si eji onyinye ime mmụọ eme ihe n’ụzọ kwesịrị ekwesị, karịsịa na-elekwasị anya n’onyinye nke asụsụ na ibu amụma n’ime ihe ndị metụtara ofufe ụlọ ọrụ.

Paragraf nke mbụ: Pọl kwusiri ike na amụma ka mma karịa ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche maka iwulite ọgbakọ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ịnụ ọkụ n’obi chọ onyinye ime mmụọ, karịsịa ibu amụma, ka ọ na-abara onye ọ bụla uru (1 Ndị Kọrint 14:1-5). Ọ na-akọwa na ọ bụ ezie na ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche pụrụ ịbụ okwu onwe onye n'etiti mmadụ na Chineke, amụma na-ewuli ọgbakọ dum elu ma na-agba ume. Pọl gbara ndị kwere ekwe ume ka ha chọọ nghọta na idoanya n’okwu ha ka ndị ọzọ wee wulite.

Paragraf nke Abụọ: Pọl na-enye ntụziaka maka ofufe n’usoro mgbe ọtụtụ mmadụ nwere onyinye ime mmụọ ha ga-ekerịta. Ọ na-adụ ọdụ na ọ bụrụ na mmadụ na-asụ asụsụ dị iche iche n’oge nnọkọ, e kwesịrị inwe onye ntụgharị okwu; ma ọ́ bụghị otú ahụ, ha kwesịrị ịgbachi nkịtị (1 Ndị Kọrint 14:27–28). Ọ na-ekwusi ike na e kwesịrị ime ihe nile n'ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa ka e wee zere ọgba aghara ma ọ bụ ọgba aghara n'oge ofufe (1 Ndị Kọrint 14:33).

Paragraf nke atọ: E ji ntụziaka ndị e kwuru otú ndị inyom kwesịrị isi na-ekere òkè ná nnọkọ ofufe ihu ọha mechiri isiakwụkwọ ahụ. Pọl na-ekwu na ndị inyom kwesịrị ịgbachi nkịtị mgbe ha na-akụzi ma ọ bụ na-ebu amụma ma ha nwere ike ikpe ekpere ma ọ bụ buo amụma na-ekpuchi isi ha dị ka ihe ịrịba ama nke nrubeisi (1 Ndị Kọrịnt 14: 34-35). Ọ dị mkpa iburu n'obi na ntuziaka ndị a abụwo nkọwa dị iche iche na ọnọdụ omenala n'akụkọ ihe mere eme niile.

Na nchịkọta, Isi nke iri na anọ nke Ndị Kọrint nke Mbụ lekwasịrị anya na ụkpụrụ nduzi maka iji onyinye ime mmụọ n'ime ntọala ofufe nke ụlọ ọrụ. Pọl mere ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị ibute onyinye dị ka ibu amụma karịa ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche maka iwuli ọgbakọ elu elu. Ọ na-emesi ike nghọta na nghọta na nzikọrịta ozi maka iwulite nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-enye nduzi maka idebe usoro n'usoro n'oge mgbakọ ebe ọtụtụ mmadụ na-enye onyinye ime mmụọ site n'imesi nkọwa ike mgbe ha na-asụ asụsụ dị iche iche. N’ikpeazụ, Pọl kwuru banyere ọrụ ụmụ nwanyị na-ekere n’ofufe ọha, na-adụ ha ọdụ ka ha nọgide na-edo onwe ha n’okpuru ma na-ekere òkè n’ụzọ kwesịrị ekwesị dabere n’ọdịnala omenala. Isiakwụkwọ a na-enye ntụzịaka bara uru maka idokwa n'usoro, iwulite, na ịdị n'otu n'ime ọgbakọ ofufe nke ụka Kọrint.

1 Ndị Kọrint 14:1 Na-achụso afọ-ọma, na-achọkwa onyinye nke mmụọ, kama ka unu nwee ike ibu amụma.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha bute ịhụnanya na onyinye ime mmụọ ụzọ, karịsịa onyinye ibu amụma.

1. Ike nke ihunanya: Ịzụlite mmụọ nke afọ-ọma n’ime Nzukọ-nsọ

2. Ịdị ukwuu nke amụma: Ịghọta onyinye amụma n’ime Nzukọ-nsọ

1. 1 Jọn 4:7-12 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke.

2. Ọrụ 2:17-21 - Ọ gēru kwa n'ubọchi ikpe-azu, ka Chineke siri, M'gāwukwasi Mọm n'aru anu-aru nile, umu-unu ndikom na umu-unu ndinyom gēbu kwa amuma, umu-okorọbia-unu gāhu kwa ọhù. , ndi-okenye-unu gārọ kwa nrọ.

1 Ndị Kọrint 14:2 N'ihi na onye na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche, ọ bụghị mmadụ ka ọ na-ekwu, kama ọ na-agwa Chineke okwu: n'ihi na ọ dịghị onye na-aghọta ya; ma n'ime mọ ọ nēkwu ihe-omimi.

Nsafe Ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche bụ ụdị ekpere nke onye na-ekwu okwu na-agwa Chineke okwu ozugbo, na-ekwu ihe omimi nke ndị ọzọ na-apụghị ịghọta.

1. Ihe omimi Chineke: ike ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche

2. Ike ekpere: Iji asụsụ dị iche iche na-esoro Chineke na-ekwurịta okwu

1. Olu 2:4 – Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ Nsọ nyere ha n'ikwu okwu.

2. 1 Jọn 4:7 – Ndi m'huru n'anya, ka ayi hurita onwe-ayi n'anya: n'ihi na ihu-n'anya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke.

1 Ndị Kọrint 14:3 Ma onye na-ebu amụma na-agwa mmadụ okwu iwuli elu na agbamume na nkasi obi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ike ibu amụma iwuli elu, agba ume na nkasi obi.

1. Ike nke Okwu Amụma na-enye olileanya na nkasi obi

2. Mmetụta Na-enye Ndụ nke Okwu Amụma

1. Aisaia 61:1-2 - Mọ nke Jehova dikwasim, n'ihi na O tewo m manu ikwusara ndi di ume-ala n'obi ozi oma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ikpọsa ntighe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u.

2. Jemes 3:2-4 - N'ihi na n'ọtụtụ ihe anyị na-emejọ ihe niile. Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'okwu, onye ahụ bụ onye zuru okè ma nwee ike ịchịkwa ahụ dum. Le, ayi tiye n'ọnu inyinya ahu, ka ha we ge ayi nti; ayi nēchighari kwa aru-ha nile. Le kwa, ub͕ọ nile, ọ bu ezie na ha di uku otú a, ifufe di ọku nēfe kwa, ma anēwere okpu-agha di ntà nēfeghari, ebe ọ bula onye-isi nāchọ.

1 Ndị Kọrint 14:4 Onye na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche na-ewuli onwe ya elu; ma onye nēbu amuma nēwuli nzukọ Kraist elu.

Ịsụ asụsụ dị iche iche nwere ike ịbara onye na-ekwu okwu uru, ma ibu amụma na-abara ọgbakọ uru karịa.

1. Kwuo Ndụ: Ike nke ibu amụma n’ime Nzukọ-nsọ

2. Iji Onyinye ire ire eme ihe iji kwado onwe ya

1. Ọrụ 2: 1-4 - Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile ji otu obi nọrọ n'otu ebe. Na mberede, olu si n'elu-igwe da, dika nke oké ifufe nke nēfe efe, o we juputa ulo ahu nile ebe ha nānọdu ala. Ewe me ka ire kewara ekewa gosi ha, dika nke ọku; Ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we malite ikwu okwu n'asusu di iche iche, dika Mọ Nsọ nēnye ha ikwu okwu.

2. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyekwara anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọ ayi aririọ-amara nke anāpughi ikwu. Ugbu a onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke mmụọ nsọ, n'ihi na ọ na-arịọchitere ndị nsọ dị ka uche Chineke si dị.

1 Ndị Kọrint 14:5 Ọ ga-adị m mma ka unu niile na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche, kama ka unu buru amụma: n’ihi na onye na-ebu amụma ka ukwuu karịa onye na-asụ asụsụ dị iche iche, ma ọ́ bụghị na ọ sugharịrị, ka ọgbakọ wee nata iwuli elu.

Pọl na-agba ọgbakọ ume ka ha lekwasị anya n’amụma banyere ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche, n’ihi na ọ bara uru karịa iwulite ọgbakọ.

1. Ike Amụma: Otú Ịghọta Ọrụ Ọ na-arụ n’ọgbakọ pụrụ isi mee ka okwukwe gị sikwuo ike.

2. Ikwu okwu n'asụsụ: Uru na oke n'ime Nzukọ-nsọ

1. Ọrụ 2: 2-4 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5: 19-21 - agbamume ikwu okwu na ibu amụma n'ime Nzukọ-nsọ.

1 Ndị Kọrint 14:6 Ugbu a, ụmụnna m, ọ bụrụ na m bịakwute unu na-asụ asụsụ dị iche iche, gịnị ga-abara unu uru, ma ọ́ bụghị na m ga-agwa unu okwu ma ọ bụ site nʼMkpughe, ma ọ bụ nʼihe ọmụma, ma ọ bụ nʼibu amụma ma ọ bụ ozizi?

Pọl na-ajụ ndị Kọrint uru ọ ga-abara ha ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche, ọ gwụla ma o ji mkpughe, ihe ọmụma, ibu amụma, ma ọ bụ ozizi gwa ha okwu.

1. Ike Ikwu Okwu Chineke: Otú Anyị Ga-esi Jiri Okwu Anyị Na-eme Ihe nke Ọma

2. Uru Ikwu okwu n'Asusu na ibu amuma

1. Aịzaya 55:11 - "Otú ahụ ka okwu m nke si n'ọnụ m pụta ga-adị: ọ gaghị alaghachikwute m n'efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-agakwa nke ọma n'ihe m zigara ya. "

2. Jemes 3: 2-12 - "N'ihi na n'ọtụtụ ihe anyị na-eme ka mmadụ nile sụọ ngọngọ.

1 Ndị Kọrint 14:7 Ma ọbụna ihe ndị na-adịghị ndụ na-ada ụda, ma ọ̀ bụ ọjà ma ọ bụ ụbọ akwara, ma ọ bụrụ na ha ekewaghị ụda olu, olee otú a ga-esi mara ihe a na-akpọ ọjà ma ọ bụ ụbọ akwara?

Pọl na-ajụ otú ndị mmadụ nwere ike isi mata ọdịiche dị n’etiti ụda ọjà ma ọ bụ ụbọ akwara ma ọ bụrụ na e nweghị ihe dị iche n’ụda.

1. Ike nke Nghọta: Otu esi amata ọdịiche dị n'etiti ihe ziri ezi na ihe ọjọọ

2. Onyinye Egwu: Otu esi enwe ekele na jikọọ na Chineke site na ụda

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Abụ Ọma 19:1 - Elu-igwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe nēkwusa ọlu aka-Ya.

1 Ndị Kọrint 14:8 Nʼihi na ọ bụrụ na opi na-ada ụda a na-edoghị anya, ònye ga-akwado onwe ya ibu agha?

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha jiri onyinye ime mmụọ ha na-eme ihe n’ụzọ ga-aba uru ma na-enyere ọgbakọ aka.

1. Ike nke olu jikọrọ ọnụ: Imeghe ihe nwere ike ime nke Nzukọ-nsọ

2. Ụda Opi: Iji Onyinye Ime Mmụọ Na-edu Nzukọ-nsọ

1. Ndị Efesọs 4:11-16 – Mkpa nke ịdị n’otu nke Nzukọ-nsọ n’ime Kraịst.

2. Ndị Rom 12:4-8 - Mkpa ọ dị iji onyinye ime mmụọ na Nzukọ-nsọ maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

1 Ndị Kọrint 14:9 Otú ahụkwa, unu onwe unu, ma ọbụghị na unu ekwughị okwu dị mfe nghọta, olee otú a ga-esi mara ihe ekwuru? n'ihi na unu gēkwu okwu bayere ikuku.

Pọl gbara ndị kwere ekwe nọ na chọọchị Kọrịnt ume ikwu okwu nke ọma ka ndị ọzọ nwee ike ịghọta ha.

1. Ike nke nzikọrịta ozi na Nzukọ-nsọ

2. Nghọta na Nghọta na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Efesọs 4:29 - Ka ọ dịghị okwu ire ure si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

2. 2 Timoti 2:15 - Gbalịsie ike iche onwe gị n'ihu Chineke dị ka onye a nwapụtara anwapụta, onye ọrụ nke na-adịghị mkpa ka ihere mee ya, na-ejizi okwu nke eziokwu ahụ n'ụzọ ziri ezi.

1 Ndị Kọrint 14:10 Ma eleghị anya, e nwere ọtụtụ ụdị olu dị nʼụwa, ma ọ dịghị nke ọ bụla nʼime ha nke na-enweghị ihe ọ pụtara.

E nwere ụdị olu dị iche iche n’ụwa, nke ọ bụla n’ime ha nwere ihe ọ pụtara.

1. Onye ọ bụla nwere olu dị mkpa - 1 Ndị Kọrịnt 14:10

2. Ike nke ikwu okwu – 1 Ndị Kọrịnt 14:10

1. Ndị Rom 10:8-15 - ike nke iji ọnụ gị kwupụta na ikwere n'obi gị.

2. Abụ Ọma 19:1-4 – Ike nke Okwu Chineke na ịma mma nke ihe O kere

1 Ndị Kọrint 14:11 Ya mere, ọ bụrụ na amataghị m ihe olu ahụ pụtara, m ga-abụ onye na-ekwu onye mba ọzọ, onye na-ekwukwa ga-abụ onye ala ọzọ nʼebe m nọ.

Onye na-aghọtaghị asụsụ onye ọzọ na-asụ agaghị enwe ike ịghọta ya, ma ọzọ.

1. Ike nke Asụsụ: Ịghọta na Ịghọta Ndịiche

2. Jiri ọmịiko wuo àkwà mmiri nke nghọtarịta ibe ha

1. Jemes 1:19 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-15 - Ya mere, yikwasịnụ onwe unu dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị ha hụrụ n'anya, ndị nwere obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu; ọzọ; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'otù n'otù zuru okè.

1 Ndị Kọrint 14:12 Otú a unu, ebe unu na-anụ ọkụ n’obi n’onyinye nke mmụọ, na-achọnụ ka unu baa ụba n’iwuli ọgbakọ wulie elu.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha chọọ onyinye ime mmụọ iji wulite ọgbakọ.

1. "Mgbe a na-enye onyinye ime mmụọ maka ọdịmma nke Nzukọ-nsọ"

2. "Ịnụ ọkụ n'obi nke Onyinye Ime Mmụọ"

1. Ndị Rom 12:6-8; “Ebe anyị nwere onyinye dị iche iche dị ka amara e nyere anyị si dị, ka anyị jiri ha na-eme ihe: ọ bụrụ na anyị na-ebu amụma, dịka okwukwe anyị si dị; ọ bụrụ na anyị na-eje ozi, n'ijere anyị ozi; onye na-ezi ihe, n'ozizi ya; onye na-agba ume, n'okwukwe ya; agbamume; onye na-enye onyinye, n’imesapụ aka; onye na-edu, ji ịnụ ọkụ n’obi na-eme ihe; onye na-eme ebere, jiri obi ụtọ were ọṅụ.”

2. Ndị Efesọs 4:11-12; "O wee nye ndị ozi, ndị amụma, ndị na-ezisa ozi ọma, ndị ọzụzụ atụrụ na ndị nkụzi, ka ha kwadebe ndị nsọ maka ọrụ ije ozi, maka iwuli ahụ Kraịst elu."

1 Ndị Kọrint 14:13 Ya mere, onye na-ekwu nʼasụsụ dị iche, ya kpee ekpere ka ọ sụgharịa ya.

Pọl gwara ndị kwere ekwe ka ha na-ekpe ekpere maka ikike ịtụgharị asụsụ ndị a na-amaghị ama.

1. Kpee ekpere maka ikike ịghọta uche Chineke.

2. Rịọ Chineke ka o nye gị ike ịsụgharị asụsụ amaghi ama.

1. Jemes 1:5 – Ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi kwa uta; agēnye kwa ya.

2. Ndị Efesọs 3:16-19 - Ka O we nye unu, dika àkù nke ebube-Ya si di, ka ewe me ka unu di ike site na Mọ-Ya nime madu ime-ime; Ka Kraịst wee biri n’ime obi unu site n’okwukwe; ka unu, ebe gbanyere mkpọrọgwụ na ntọ-ala n’ịhụnanya, ka unu nwee ike iji ndị-nsọ nile ghọta ihe bụ obosara, na ogologo, na omimi, na ịdị elu; Na imata ihu-n'anya nke Kraist, nke nāgabiga ihe-ọmuma, ka unu we juputa n'uju nile nke Chineke.

1 Ndị Kọrint 14:14 Nʼihi na ọ bụrụ na m na-ekpe ekpere nʼasụsụ dị iche, mmụọ m na-ekpe ekpere, ma nghọta m adịghị amị mkpụrụ.

Pọl na-ekwu na ikpe ekpere n'asụsụ ọ bụla na-abara mmụọ nsọ uru, ma ọ dịghị arụpụta ihe ọ bụla pụtara ìhè.

1. Ịdabere na Mmụọ Nsọ: Ike nke ekpere n'amaghi ama

2. Ilekwasị anya n'ihe a na-apụghị ịhụ anya: Inweta uru nke ekpere ime mmụọ

1. Ndị Rom 8:26-27 'Mmụọ Nsọ na-arịọchitere anyị arịrịọ

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 'Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, na-ekelekwa mgbe niile.

1 Ndị Kọrint 14:15 Gịnịzi bụ? M'gēji Mọ Nsọ kpe ekpere, were kwa nghọta kpe ekpere: M'gēji Mọ Nsọ bù abù, were kwa nghọta bù abù.

Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-ekpe ekpere ma na-abụ abụ na mmụọ na nghọta.

1. Ịghọta ike ekpere na abụ dị

2. Na-ekpe ekpere na-abụ abụ na nghọta ime mmụọ

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - ? Unu echeb͕ula onwe-unu n'ihe ọ bula; udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi na uche-unu nche site n'aka Kraist Jisus.

2. Ndị Kọlọsi 3:16 - ? 쏬 et na okwu Kraist biri n'ime gi n'amamihe niile, na-akuzi ma too ibe ha n'ime abụ na egwu na egwu di n'ime obi gi nye Jehova .?

1 Ndị Kọrint 14:16 Ma ọ́ bụghị ya, ma ọ bụrụ na ị ga-eji mmụọ nsọ gọzie, olee otú onye ahụ nke nọ n’ọnụ ụlọ ndị na-amụghị ihe ga-esi sị Amen na ekele gị, ebe ọ ghọtaghị ihe ị na-ekwu?

Ndị Kraịst kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-asụ asụsụ dị iche iche, n’ihi na ndị na-aghọtaghị asụsụ ahụ enweghị ike ịzaghachi nke ọma.

1. Ike Ekpere: Ịghọta Uru Ndị Dị n'Ikwu Okwu n'Asụsụ

2. Ịzụlite Obodo Ime Mmụọ: Mkpa nke nsonye na nghọta

1. Ndị Rom 8:26-27, ? 쏬 Ọzọ kwa, Mọ Nsọ nēye-kwa-ra adighi ike-ayi aka: n'ihi na ayi amaghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nēwere isu-ude nke anādighi-ekwu aririọ bayere ayi. Ma onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ Nsọ, n'ihi na ọ na-arịọchitere ndị nsọ dị ka uche Chineke. ??

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:7-11, ? Ngosipụta nke Mụọ ahụ ka e nyere onye ọ bụla ka ọ rite uru. N'ihi na anēnye madu site na Mọ Nsọ okwu amam-ihe; nye ibe-ya okwu nke ihe-ọmuma site na otù Mọ Nsọ; Nye onye ọzọ okwukwe site n'otu mmụọ ahụ; nye ibe-ya onyinye-inata-iru-ọma ahu site na otù Mọ Nsọ; Nye ibe-ya ọlu ọlu-ebube; nye ibe-amuma; nye onye ọzọ nghọta nke mmụọ; nye ibe-ya di iche iche ire; nye ibe-ya asughari asusu di iche iche: Ma ihe ndia nile ka otù Mọ ahu nālu ọlu, nēkère onye ọ bula iche iche dika ọ nāchọ.

1 Ndị Kọrint 14:17 Nʼihi na ị na-enye ekele nʼezie, ma nke ọzọ adịghị ewuli elu.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha na-ekele Chineke, kamakwa ka ha hụ na e wuliri ndị ọzọ elu.

1. Mkpa ọ dị inye ekele na wulite ndị ọzọ

2. Otú anyị ga-esi hụ na okwu ekele anyị na-ewuli ndị ọzọ elu

1. Ndị Efesọs 4:29 - "Ka okwu ọ bụla rụrụ arụ pụta site n'ọnụ unu, kama nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee na-ejere ndị na-anụ ihe amara."

2. Ndị Kọlọsi 3:16 - "Ka okwu Kraịst biri n'ime unu n'ụba n'amamihe niile; na-ezi ma na-adụrịta ibe unu ọdụ n'abụ ọma na ukwe na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ n'amara n'obi unu nye Onyenwe anyị."

1 Ndị Kọrint 14:18 Ana m ekele Chineke m, n'asụsụ dị iche iche ka m na-ekwu karịa unu niile.

Nsafe Onye na-ekwu okwu na-ekele Chineke maka ikike ịsụ asụsụ dị iche iche karịa onye ọ bụla ọzọ.

1. Ike nke Ekele: Ịmụta Ịghọta Ihe Anyị Nwere

2. Onyinye nke Mmụọ Nsọ: Ịnabata asụsụ Chineke

1. Ndị Efesọs 4:29-30 - "Ka okwu ọ bụla nke na-emebi emebi ghara isi n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị ihe dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị ekwesị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara. Mmụọ Nsọ nke Chineke, onye e jidere unu akara maka ụbọchị mgbapụta.”

2. Ọrụ 2:4 - "Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dị ka Mmụọ Nsọ nyere ha ikwu okwu."

1 Ndị Kọrint 14:19 Ma nʼime ọgbakọ, ọ kaara m mma iji nghọta m kwuo okwu ise, ka m’we werekwa olu m kụziere ndị ọzọ ihe karịa puku okwu iri n’asụsụ dị iche.

Pọl na-ahọrọ ikwu okwu ole na ole na nghọta n'ọgbakọ ịkụziri ndị ọzọ, karịa ọtụtụ okwu n'asụsụ mba ọzọ.

1. Ike nke Nghọta: Iji onyinye nghọta anyị na chọọchị

2. Uru Izi Ihe: Ịnabata ibu ọrụ nke ịkụziri ndị ọzọ ihe n'ọgbakọ

1. Jemes 3:17 – Ma amamihe nke si n’elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n’ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n’ihu, na-enweghị ihu abụọ.

2. Ilu 16:24 - Okwu ọma dị ka ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, ọ na-atọ mkpụrụ obi ụtọ, ọ dịkwa ọkpụkpụ ahụ ike.

1 Ndị Kọrint 14:20 Ụmụnna m, unu abụla ụmụntakịrị nʼuche: ma nʼime ihe ọjọọ ka unu bụrụ ụmụ, ma na nghọta bụrụnụ ndị ikom.

Ndị kwere ekwe kwesịrị inwe nghọta tozuru oke maka okwukwe, mana ka na-ejigide ịdị ọcha nke obi dịka nwata.

1. Nhazi nke amamihe na ịdị ọcha

2. Na-eto eto n'okwukwe na ịdị umeala n'obi

1. Matiu 18:3-4 - "O we si, N'ezie asim unu, Ọ bughi na unu ewezugara onwe-unu, we di ka umu-ntakiri, unu agaghi-aba n'ala-eze elu-igwe. otu ahụ dịkwa ukwuu n’alaeze eluigwe.”

2. Ndị Efesọs 4: 13-14 - "Rue mgbe anyị niile ga-abịa n'ịdị n'otu nke okwukwe na nke Ọkpara Chineke, ruo nwoke zuru okè, ruo n'ókè nke ịdị ogologo nke njuputa nke Kraịst: site ugbu a gaa n’ihu, unu abụla ụmụntakịrị, ndị a na-akpụgharị n’azụ, ndị na-eji ifufe ozizi ọ bụla na-ebugharị, site n’ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-echere ịghọgbu.”

1 Ndị Kọrint 14:21 Edewo ya n'iwu ahụ, sị, 'M ga-eji ndị asusu dị iche iche na egbugbere ọnụ ọzọ gwa ndị a okwu; ma n'ihi ihe nile ha agaghi-egem nti, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

Pọl hotara otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ n’iwu nke na-ekwu banyere Chineke na-agwa ndị mmadụ okwu n’ọtụtụ asụsụ dị iche iche, ma ha ka egeghị ya ntị.

1. Ike ekweghị ekwe: Ịghọta ihe ọ pụtara ịghara ịṅa ntị n'oku Chineke.

2. Mkpa Asụsụ: Inyocha mkpa nzikọrịta ozi na iwekota oghere n’etiti ndị mmadụ.

1. Jemes 1:22-25 – Inyocha mkpa ọ dị ịbụ ndị na-eme Okwu ahụ na ọ bụghị naanị ndị na-anụ ihe.

2. Matiu 7:24-27 – Inyocha mkpa ọ dị iwulite ntọala siri ike maka okwukwe na ịnụ Okwu Chineke.

1 Ndị Kọrint 14:22 Ya mere ire dị iche iche bụụrụ ndị kwere ekwe ihe ịrịba ama, kama ọ bụụrụ ndị na-ekweghị ekwe;

Onyinye nke ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche bụ ihe ịrịba ama nye ndị na-ekweghị ekwe, ebe ibu amụma bụ maka ndị kwere ekwe.

1. Ike ekweghị ekwe: Ịghọta mkpa ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche pụtara

2. Nzube nke Amụma: Ịgba Ndị kwere ekwe n'okwukwe ume

1. Mk 16:17, Ihe-iriba-ama ndia gāso kwa ndi kwere; N'aham ka ha gāchupu ndi-mọ ọjọ; ha gēwere asusu ọhu nēkwu okwu;

2. Ndị Rom 10:14-15, Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọbụghị na ezipụ ha? dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma nke udo si ma nma nke-uku!

1 Ndị Kọrint 14:23 Ya mere ọ bụrụ na ọgbakọ ahụ dum ezukọtawo nʼotu ebe, ma mmadụ nile na-asụ asụsụ dị iche iche, ma ndị na-agụghị akwụkwọ ma ọ bụ ndị na-ekweghị ekwe batara, ha agaghị asị na ara na-agba unu?

Ụka kwesịrị ịdị na-echeta ndị nọ n'èzí mgbe ha na-asụ asụsụ dị iche iche, ma ọ bụghị ya, ha nwere ike iche na ụka na-agba ara.

1. Jiri ihunanya na nghọta kwuo okwu n’asụsụ dị iche iche.

2. Ịhụnanya na nnabata bụ ntọala nke ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche.

1. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, dị ka Chineke? Ndị a họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n’anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

2. 1 Pita 4:8-10 - Karịsịa, hụrịta ibe unu n'anya nke ukwuu, n'ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.

1 Ndị Kọrint 14:24 Ma ọ bụrụ na mmadụ nile na-ebu amụma, ma onye na-ekweghị ekwe ma ọ bụ onye na-agụghị akwụkwọ abata, mmadụ niile kwere ya, mmadụ niile na-ekpe ya ikpe.

Mgbe ndị niile nọ na chọọchị na-ebu amụma, ọbụna ndị na-ekweghị ekwe ma ọ bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na-aghọta ma bụrụ ndị a mara ikpe maka eziokwu ahụ.

1. Ike Ịbụ Amụma: Otú Ọbụna Onye Na-ekweghị ekwe na Ndị Na-adịghị Azụ Pụrụ Ịghọta

2. Nkwenye nke Mmụọ Nsọ: Otú Ịtụkwasị Obi Amụma si eduga ná nkwenye

1. Ndị Rom 10:17 'Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke.

2. Matiu 7:24 'Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu.

1 Ndị Kọrint 14:25 Ma otu a ka a na-eme ka ihe nzuzo nile nke obi ya pụta ìhè; ya mere ọ ga-akpọ isi ala nye Chineke, na-akọ na Chineke nọ n'ime gị n'ezie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú e si ekpughe ihe nzuzo nke obi ma mmadụ daa n’ala fee Chineke, ma kweta na Chineke nọ n’ezie.

1. Ike nke ofufe: Otu esi ada n'ihu Chineke na-ekpughe ihe nzuzo nke obi

2. Ọdịnihu Chineke: Ịmata ọnụnọ Chineke n'ime Anyị

1. Abụ Ọma 95:6 - "Oh, bịa, ka anyị kpọọ isiala nye, ka anyị gbuo ikpere n'ala n'ihu Jehova Onye kere anyị."

2. Matiu 28:20 - "Ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwụgwụ nke oge."

1 Ndị Kọrint 14:26 Oleekwanụ otú o si bụrụ, ụmụnna? mb͕e unu nābiakọta, onye ọ bula n'etiti unu nwere abù ọma, nwere ozizí, nwere asusu, nwere nkpughe, nwere akukọ. Ka eme ihe nile iji wuli elu.

Mgbe ndị kwere ekwe gbakọtara, onye ọ bụla kwesịrị iweta Abụ Ọma, nkuzi, ozi n'asụsụ mba ọzọ, mkpughe, ma ọ bụ nkọwa iji wulite ibe ya elu.

1. Ike ịdị n’otu na Ụka

2. Ikere òkè n'ofufe

1. Ọrụ 2: 42-47 - Nkwenye nke ụka mbụ na nnwekọrịta, inyawa achịcha na ekpere.

2. Ndị Efesọs 4:15-16 - Na-etolite n'ịdị n'otu nke okwukwe na ihe ọmụma nke Jizọs Kraịst.

1 Ndị Kọrint 14:27 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu n'asụsụ a na-amaghị, ka ọ bụrụ abụọ, ma ọ bụ karịa ka ọ bụrụ atọ; ka otù onye tugharia ya.

Pọl gwara Ndị Kraịst ka ha na-asụ asụsụ dị iche iche naanị abụọ abụọ ma ọ bụ karịa n'ụzọ atọ, na inwe onye ntụgharị okwu nọ ya.

1. Ike Ikwu Okwu n'Asusu: Otu esi eji onyinye ahu eme ihe nke oma

2. Mkpa ntụgharị asụsụ: Ịghọta mkpa nke onye ntụgharị okwu

1. 1 Ndị Kọrịnt 14:5-6, 27 - ? Ọ gādi kwa ka unu nile nēkwu okwu n'asusu di iche iche, kama ka unu buru amuma: n'ihi na onye nēbu amuma kariri onye nēkwu n'asusu di iche iche, ma ọ buru na ọ nāsugharighi ya, ka nzukọ Kraist we wuli elu. Ọ buru na onye ọ bula nēkwu okwu n'asusu di iche, ka ọ buru madu abua, ma-ọbu ma-ọbu ma-ọbu ma-ọbu nke-uku ka ọ buru atọ, ma nke ahu n'uzọ ọ bula; ka onye tugharia ya.??

2. Ndị Rom 8:26-27 - ? 쏬 Ọzọ kwa, Mọ Nsọ nēye-kwa-ra adighi ike-ayi aka: n'ihi na ayi amaghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nēwere isu-ude nke anādighi-ekwu aririọ bayere ayi . Ma onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ Nsọ, n'ihi na ọ na-arịọchitere ndị nsọ dị ka uche Chineke. ??

1 Ndị Kọrint 14:28 Ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nsụgharị, ya gbachie nkịtị nʼọgbakọ; ka ọ gwa kwa onwe-ya, gwa kwa Chineke okwu.

Ọ dị mkpa ka onye ọ bụla gbachi nkịtị na chọọchị, ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye ntụgharị okwu, mmadụ kwesịrị ịgwa onwe ya na Chineke okwu.

1. Ike nke ịgbachi nkịtị - Inyocha mkpa ọ dị ige Chineke na ndị ọzọ ntị na chọọchị.

2. Ịsụgharị Ụka – Ịghọta mkpa ọ dị onye ntụgharị okwu n’ozi ụka.

1. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyere anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke-uku nke miri emi nke-uku.

2. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

1Kọ 14:29 Ka ndị amụma kwuo okwu abụọ ma ọ bụ atọ, ka ndị ọzọ kpe.

Pọl onyeozi kpọrọ ndị amụma ka ha kwuo okwu abụọ ma ọ bụ atọ n’otu oge, na ka ndị ọzọ kpee ikpe.

1. Ike nke Nghọta: Otu esi ekpebi ihe ị ga-ekwere

2. Onyinye nke ibu amụma: Ikwu eziokwu n'ịhụnanya na ịdị umeala n'obi

1. Ndị Hibru 4:12 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu n'ikewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, nke nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnuche nke obi. .

2. 1 Jọn 4:1 - Ndị m hụrụ n'anya, ekwela mmụọ niile, kama nwalee mmụọ mmụọ ka ha mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

1 Ndị Kọrint 14:30 Ọ bụrụ na ekpughere ihe ọ bụla nye onye ọzọ nke nọ ọdụ, ka onye mbụ gbachie nkịtị.

Pọl gwara ndị Kọrịnt ka ha na-akpa àgwà ọma, ka ha ghara ịna-akpachi anya ndị ọzọ ka ha na-ebu amụma.

1. Ịmụta nkà nke ige ntị: Ọmụmụ ihe na 1 Ndị Kọrịnt 14:30

2. Ike nke Ịgbachi nkịtị: Otu esi egosi nkwanye ùgwù site n'ịgbachi nkịtị

1. Jemes 1:19 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ.

2. Ilu 17:28 - Ọbụna onye nzuzu nke gbachiri nkịtị ka a na-ewere dị ka onye maara ihe; Mgbe o mechiri egbugbere ọnụ ya, a na-ewere ya na ọ nwere ọgụgụ isi.

1 Ndị Kọrint 14:31 Nʼihi na unu nile pụrụ ibu amụma nʼotu nʼotu, ka mmadụ nile wee mụta ihe, ka ewe kasie mmadụ nile obi.

Ndị kwere ekwe niile nwere ike buo amụma n’otu n’otu ka ìgwè ahụ dum wee mụta ihe na nkasi obi.

1. Ike nke Ịkọ Amụma ọnụ – Otu esi eji ibu amụma mee ka okwukwe gị sikwuo ike ma wulite obodo.

2. Nkasi obi na mmụta site n'ibu amụma - Otu esi eji ibu amụma nweta nkasi obi na ịmụta ihe n'aka ibe ya.

1. Ọrụ Ndịozi 2:17 "Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, 'M ga-awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ́ niile: ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma."

2. Ndị Efesọs 4:11 "O wee nye ụfọdụ ndị ozi, ma ụfọdụ ndị amụma, na ụfọdụ ndị na-ezisa ozi ọma, na ụfọdụ ndị pastọ na ndị ozizi."

1Kọ 14:32 Ma mmụọ nke ndị amụma na-edo onwe ha n’okpuru ndị amụma.

Mmụọ nke ndị amụma nọ n’okpuru nchịkwa nke ndị amụma.

1. Ike nke Amụma: Ịghọta na iji onyinye amụma mee ihe

2. Nụrụ okwu nke Onye-nwe: Ọrụ nke ige ntị n’amụma

1. Jeremaịa 23:21-22 - "Eziteghị m ndị amụma a, ma ha agbawo ọsọ n'ozi ha; agwaghịkwa m ha okwu, ma ha ebuwo amụma. Okwu m'nāgwa ndim, M'gēme kwa ka ha si n'uzọ ọjọ nile ha na n'omume ọjọ nile chigharia ha.

2. Jemes 1:5-6 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'ụba n'enweghị mmejọ, a ga-enye ya. Ma mb͕e ọ bula unu nāriọ, unu ekwe-kwa-la, unu enwe-kwa-la obi abua: n'ihi na onye nēnwe obi abua di ka ebili-miri nke oké osimiri, nke ifufe nēfeghari nēfeghari kwa.

1 Ndị Kọrint 14:33 Nʼihi na Chineke abụghị onye ọgba aghara, kama ọ bụ nke udo, dị ka ọ dị nʼọgbakọ niile nke ndị nsọ.

Ọ bụghị Chineke na-akpata ọgba aghara na ọgba aghara, kama ọ na-achọ udo na ịdị n'otu n'etiti ndị ya.

1. ? 쏥 od na-akpo anyi idi n'otu na udo??

2. ? 쏥 od's Will for His Church??

1. Abụ Ọma 133:1 - ? le , ka o si di nma na ihe nātọ utọ mb͕e umu-nna-ayi nēbi n'idi-n'otù.

2. Ndị Rom 12:16 - ? 🏬 na-adị n'otu n'otu. Adịla mpako, kama soro ndị dị umeala n'obi na-akpakọrịta. Ekwela ka ama ihe n'anya nke gi.??

1 Ndị Kọrint 14:34 Ka ndị inyom unu gbachie nkịtị nʼọgbakọ dị iche iche: nʼihi na e kweghị ka ha kwuo okwu; ma e nyere ha iwu ka ha nọrọ n’okpuru nrube-isi, dịka kwa iwu siri kwuo.

A gwara ụmụ nwanyị nọ n’ọgbakọ ka ha gbachi nkịtị, dịka iwu nyere n’iwu.

1. Ebe ụmụ nwanyị nọ n’ọgbakọ: Irube isi n’okwu Chineke

2. Ike nke Ịgbachi nkịtị: Ige ntị, mmụta, na itolite n'okwukwe

1. Ilu 31:10-31 – Ihe atụ nke nwanyị na-asọpụrụ Chineke

2. 1 Pita 3:1-6 - Uru nke mmụọ dị jụụ na nke dị nwayọọ

1 Ndị Kọrint 14:35 Ma ọ bụrụ na ha ga-amụta ihe ọ bụla, ka ha rịọ di ha nʼụlọ: nʼihi na ọ bụ ihe ihere nye ndị inyom ikwu okwu nʼọgbakọ.

Ndị inyom ekwesịghị ikwu okwu na chọọchị ma na-ajụ di ha ajụjụ ọ bụla ha nwere banyere .

1. Mkpa di dị ka ndị ndu ime mmụọ

2. Ọrụ ụmụ nwanyị na-arụ n’ụka

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - idobe nwunye n'okpuru di ha

2. 1 Timoti 2:11-14 – Ọrụ ụmụ nwanyị na Nzukọ-nsọ

1 Ndị Kọrịnt 14:36 Gịnị? Okwu Chineke si n'ebe unu nọ puta? ma-ọbu ọ biakutere gi nání ya?

N'akwụkwọ akụkọ Pọl na-ajụ ndị Kọrint ajụjụ, na-ajụ ha ma ọ̀ bụ nanị okwu Chineke bịara ha, ọ bụghịkwa site n'aka ha.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ìhè nye ụwa, na-ekesara ndị nọ anyị gburugburu ozi ọma.

2. Anyị ga-akpachapụ anya ka anyị ghara ịnụ naanị okwu Chineke kama itinye ya n'ọrụ na ndụ anyị.

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke e wuru n'elu ugwu, a pụghị izobe; ọ nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè: otú a ka ìhè-unu nēnwu kwa n'iru madu nile, ka ha we hu ezi omume-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

2. Jemes 1:22 - "Unu egela ntị nání okwu ahụ, wee ghọgbuo onwe unu. Meenụ ihe ọ na-ekwu."

1 Ndị Kọrint 14:37 Ọ bụrụ na onye ọ bụla chere na ya bụ onye amụma ma ọ bụ onye mmụọ, ya kweta na ihe ndị m na-edegara unu bụ ihe Jehova nyere n'iwu.

Pọl gbara ndị na-ewere onwe ha ihe ime mmụọ ume ịnakwere ozizi ndị o nyeworo n’akwụkwọ ozi ya dị ka iwu Onyenwe anyị.

1. "Ike nke Akwụkwọ Ozi Pọl: Ịghọta Iwu Onyenwe Anyị"

2. “Na-ebi Ndụ Ime Mmụọ: Ịnabata Ozizi Pọl Dị Ka Uche Chineke”

1. Abụ Ọma 119:11 - "Ekpuchiwo m okwu gị n'ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: N'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

1 Ndị Kọrint 14:38 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amaghị, ya ghara ịma.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-emeghe onyinye nke mmụọ nsọ, ma ọ bụrụ na mmadụ achọghị ịnara ha, e kwesịghị ịmanye ha.

1. Ịnabata Onyinye nke Mmụọ Nsọ: Agbamume Pọl Maka Ndị Kọrint

2. Amaghị ihe na imeghe: Ịghọta ozi Pọl na 1 Ndị Kọrịnt 14:38

1. Ndị Rom 12:6-8 - Inwe onyinye dị iche iche dịka amara e nyere anyị si dị.

2. 1 Pita 4:10 – Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị iji onyinye ọ bụla ọ nataworo jeere ndị ọzọ ozi, dị ka ndị nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke amara Chineke n’ụdị dị iche iche.

1 Ndị Kọrint 14:39 Ya mere, ụmụnna m, chọsienụ ike ibu amụma, unu eb͕ochi-kwa-la ikwu okwu n'asusu di iche iche.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha buru amụma ma ghara igbochi ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche.

1. Na-ekwu okwu n’okwukwe: Otú ịnakwere onyinye ime mmụọ anyị pụrụ isi mee ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.

2. Ike nke ibu amuma: Ichoputa na iji onyinye ime mmuo anyi na-aga n'ihu n'ala-eze Chineke.

1. Ndị Rom 12:6-8 - Ebe anyị nwere onyinye dị iche iche dịka amara e nyere anyị, ka anyị jiri ha mee ihe.

2. Ọrụ 2: 1-4 - Ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ na ndị na-eso ụzọ na-asụ asụsụ dị iche iche.

1Kọ 14:40 ka e mee ihe niile n’ụzọ kwesịrị ekwesị na n’i.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-akpa àgwà n'usoro na n'ụzọ nkwanye ùgwù.

1. Ikwalite ịdị n'usoro na nkwanye ùgwù na ndụ anyị

2. Ibi ndụ nke ọma dị ka ntụziaka Pọl si dị

1. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, kpachara anya otú i si ebi ndụ? Ma dị ka ndị na-amaghị ihe ma dị ka ndị maara ihe, na-eji ohere ọ bụla eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndi-nzuzu, kama ghọta ihe ọ nāchọ.

2. Taịtọs 2:11-12 - N'ihi na amara nke Chineke apụtawo nke na-enye nzọpụta nye mmadụ niile. Ọ na-akụziri anyị ikwu? 쏯 o'nēme ajọ omume na agu nke uwa, na ibi ndu njide onwe-ya, na iguzosi ike n'ihe, na ndu nke Chineke n'oge a.

1 Ndị Kọrint 15 bụ isi nke iri na ise nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu banyere mbilite n’ọnwụ, na-ekwusi ike na ọ pụtara n’okwukwe Ndị Kraịst ma na-agbazi nghọtahie ụfọdụ n’etiti ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkwado ozi ozi-ọma dị ka nke mbụ dị mkpa: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị, e liri ya, na ewelitere ya n’ụbọchị nke atọ dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo (1 Ndị Kọrint 15:3-4). Ọ na-enye ndepụta ndị ji anya ha hụ Jizọs mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ, gụnyere Pita, Jemes, na ihe karịrị narị mmadụ ise ndị ọzọ (1 Ndị Kọrint 15:5-8). Pọl na-ekwusi ike na ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ya mere okwukwe ha bụ ihe efu ma ha ka nọkwa na mmehie ha (1 Ndị Kọrint 15:17). Ọ na-egosi Jizọs dị ka mkpụrụ mbụ nke ndị dara n’ụra, na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na dị nnọọ ka a kpọlitere Kraịst n’ọnwụ, a ga-akpọlitekwa ha na ndụ ebighị ebi.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwuru echiche na-ezighị ezi banyere mbilite n’ọnwụ n’etiti ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt. Ọ na-azaghachi ndị na-agọnahụ ma ọ bụ na-ajụ mbilite n’ọnwụ nke anụ ahụ site n’ịkọwa na dị nnọọ ka e nwere ụdị anụ ahụ dị iche iche—mmadụ, anụmanụ—e nwekwara ụdị ahụ́ dị iche iche—ahụ́ nke ụwa na ahụ́ eluigwe (1 Ndị Kọrint 15:35-40). O ji ihe atụ sitere n’okike mee ihe atụ otú mkpụrụ na-aghaghị isi nwụọ tupu o nwee ike iwepụta ndụ ọhụrụ. N’otu aka ahụ, ahụ anyị nke na-emebi emebi ga-agbanwe ka ọ bụrụ nke na-agaghị emebi emebi n’oge mbilite n’ọnwụ (1 Ndị-Kọ 15:42–44).

Paragraf nke 3: mechie isiakwụkwọ ahụ site n’ikwupụta mmeri banyere mmeri e meriri ọnwụ site n’aka Jizọs Kraịst. Pọl na-ekwusa na e lodawo ọnwụ na mmeri ma na-akwa ike ya emo site n’ihota ihe sitere n’Aịsaịa (1 Ndị Kọrint 15:54-55). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume iguzosi ike n’okwukwe ha n’ihi na ndọgbu ha n’ijere Chineke ozi abụghị ihe efu (1 Ndị-Kọ 15:58). Ozi Pọl bụ otu olileanya na mmesi obi ike, na-ekwusi ike na mbilite n’ọnwụ bụ eziokwu na mkpa ebighị ebi nke mmeri Kraịst n’ebe ọnwụ pụta.

Na nchịkọta, Isi nke iri na ise nke Ndị Kọrint nke Mbụ gbadoro ụkwụ n’okwu nke mbilite n’ọnwụ. Pọl kwusiri ike mkpa mbilite n'ọnwụ Kraịst dị dị ka ntọala nke okwukwe Ndị Kraịst. Ọ na-ekwu okwu na-ezighị ezi banyere mbilite n'ọnwụ nke anụ ahụ ma mesie ndị kwere ekwe obi ike na dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ha onwe ha kwa ga-enweta mbilite n'ọnwụ gaa ná ndụ ebighị ebi. Pọl ji ihe atụ kọwaa mgbanwe site n'ahụ́ nke na-emebi emebi gaa n'ahụ́ na-adịghị emebi emebi n'oge mbilite n'ọnwụ. O ji nkwuwapụta ọṅụ mebie banyere mmeri e meriri ọnwụ site n’aka Jizọs Kraịst, na-agba ndị kwere ekwe ume iguzosi ike n’okwukwe ha ma na-emesi ha obi ike na ndọgbu ha na-adọgbu onwe ha n’ọrụ n’ijere Chineke ozi abụghị ihe efu. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ọrụ mbilite n'ọnwụ na nkà mmụta okpukpe Ndị Kraịst ma na-enye olileanya maka ndị kwere ekwe gbasara otuto ha n'ọdịnihu.

1 Ndị Kọrint 15:1 Ọzọkwa, ụmụnna m, ana m ezisara unu ozi ọma nke m zisara unu, nke unu natakwara, nke unu guzokwa n’ime ya;

Pọl na-echetara ndị Kọrint ozi ọma o ziri ha, bụ́ nke ha nakwere ma guzosie ike n’elu ya.

1. Ike nke Ozioma: Ihe mere anyi ji eguzoro n'eziokwu ya

2. Ozi Ọma nke Kraịst: Ntọala Anyị Maka Ndụ

1. 1 Ndị Kọrint 15:3-4 - N'ihi na m'rara unu na mbu ihe ahu nke M'nata-kwa-ra n'aka unu, ka Kraist nwuru n'ihi nmehie-ayi dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ si di; Ma na elìri ya, na na o biliri n’ụbọchị nke atọ dịka akwụkwọ nsọ siri dị;

2. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

1 Ndị Kọrint 15:2 Sitekwa na nke a zọpụtara unu, ọ bụrụ na unu echeta okwu m zisara unu, ma ọ bụrụ na unu ekwereghị nʼefu.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume icheta ozizi ya, ebe ọ bụ na ọ bụ ụzọ e si azọpụta ha.

1. Ike Icheta: Otu esi eme ka okwukwe dị ndụ

2. Ngọzi nke Nzọpụta: Nara ma cheta onyinye Chineke

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

1 Ndị Kọrint 15:3 Nʼihi na m’nyere unu nke mbụ ihe nile m nataworo, ka Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka ihe e dere n’akwụkwọ nsọ si dị;

Pọl onyeozi kụziri na Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo.

1. Ihe Ọnwụ Jizọs pụtara: Ịghọta ike nke obe

2. Ike Ozi Ọma: Otú Ọnwụ Jizọs Si Gbanwee Ihe Nile

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 53:5-6 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

1 Ndị Kọrint 15:4 na e wee lie ya, nakwa na o biliri nʼọnwụ nʼụbọchị nke atọ dị ka akwụkwọ nsọ si dị.

Pọl onyeozi chetaara ọgbakọ ndị Kọrịnt na e liri Jizọs ma bilie n’ọnwụ n’ụbọchị nke atọ, dị ka akwụkwọ nsọ buru n’amụma.

1. “Ibi Ndụ nke Mbilite n’Ọnwụ: Ihe Nlereanya Jizọs”

2. “Ike nke Akwụkwọ Nsọ: Ihe Mbilite n'Ọnwụ Jizọs Pụtara”

1. Ndị Rom 6:4-5 - Ya mere e liri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

5 N’ihi na ọbụrụ na e jikọtara anyị ọnụ n’oyiyi nke ọnwụ ya, n’ezie anyị ga-anọkwa n’oyiyi nke mbilite n’ọnwụ ya.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na Mu, ọ bu ezie na ọ gānwu, ọ gādi ndu. Ma onye ọ bula nke di ndu ma kwere na Mu agaghi-anwu ma-ọli. Ị kwenyere nke a?

1 Ndị Kọrint 15:5 Ma na e                                   tete Ya aka Sifas.

Amaokwu: Pọl kwuru na Sifas hụkwara Jizọs na mmadụ iri na abụọ ahụ mgbe o bilitesịrị n’ọnwụ.

1. Eziokwu nke Mbilite n’Ọnwụ: Sifas na Mmadụ Iri na Abụọ ahụ Gbaara Ya

2. Ike nke Kraịst: Ndị na-eso ụzọ ya kpọsara mbilite n’ọnwụ ya

1. Ọrụ Ndị Ozi 1:3 O were ọtụtụ ihe akaebe gosi onwe ya na ndụ nye ha mgbe ọ tara ahụhụ ya, o wee pụta ìhè n'ihu ha n'ime ụbọchị iri anọ, na-ekwukwa banyere alaeze Chineke.

2. Jọn 20:26 Mgbe ụbọchị asatọ gachara, ndị na-eso ụzọ ya nọkwa n'ime ụlọ, Tọmọs sokwa ha. Ọ bụ ezie na a kpọchiri ọnụ ụzọ ámá, Jizọs bịara guzo n’etiti ha, sị: “Udo dịrị unu.”

1 Ndị Kọrint 15:6 Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe karịrị narị ụmụnna ise na-ahụ ya ozugbo; ndi ka n'ọnu-ọgugu nime ha nādigide rue ub͕u a, ma ufọdu nādawo n'ura.

Pọl na-akọ banyere nzute ya na Jizọs e mere ka o si n'ọnwụ kpọlite na ihe karịrị narị mmadụ ise na Onyenwe anyị e mere ka ọ si n'ọnwụ zutere mechaa.

1: Olileanya anyị na mbilite n'ọnwụ Kraịst

2: Ike Ogbe n’ịgba ama Onye-nwe bilitere

1: Ndị Rom 6: 4-5, "Ya mere e liri anyị na ya site na baptism ịba n'ọnwụ: ka dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ebube nke Nna, otú ahụ ka anyị onwe anyị ga-ejekwa ije na ndụ ọhụrụ."

2: Ọrụ 1: 3, "Ndị o gosikwara onwe ya dị ndụ site n'oké mkpagbu ya site n'ọtụtụ ihe àmà na-adịghị agha agha, ebe ọ hụrụ ha ụbọchị iri anọ, na-ekwukwa banyere ihe ndị metụtara alaeze Chineke.

1 Ndị Kọrint 15:7 Mgbe nke ahụ gasịrị, Jemes hụkwara ya; emesia nke ndi-ozi nile.

Ebe Jizọs pụtara ìhè n'ihu Jems, e mesịakwa n'ihu ndịozi niile.

1. Ikwere Ihe A Na-apụghị ikweta: Mbilite n'ọnwụ Jizọs

2. Ọnụnọ nke Jizọs: Inweta Ya na Ndụ Anyị

1. Ndị Rom 10:9-10 - “Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta okwukwe gị wee zọpụta gị.”

2. Jọn 20:19-21 - N'uhuruchi nke ụbọchị mbụ n'izu ahụ, mgbe ndị na-eso ụzọ nọkọtara ọnụ, kpọchikwara ọnụ ụzọ n'ihi egwu ndị ndú ndị Juu, Jizọs bịara guzo n'etiti ha, sị: "Udo dịrị na ya. gị!” Mb͕e O kwusiri nka, O we gosi ha aka-Ya na akuku-Ya; Ndị na-eso ụzọ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Ọzọ kwa, Jisus siri, Udo diri gi! Dị ka Nna m zitere m, m na-ezite gị.”

1 Ndị Kọrint 15:8 Nʼikpeazụ, e mekwara ka mụ onwe m hụ ya, dị ka onye amuru mgbe oge ruru.

Pọl onyeozi kọrọ ahụmahụ ọ hụrụ mgbe a kpọlitere Jizọs Kraịst n’ọnwụ n’agbanyeghị na a mụrụ ya n’oge a na-atụghị anya ya.

1: Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na nkwenkwe anyị na Jizọs Kraịst, ọbụna mgbe ọ dị ka ihe a na-atụghị anya ya ma ọ bụ ihe na-adịghị mma.

2: Mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst bụ ihe ncheta siri ike na Chineke na-anọnyere anyị mgbe niile ma nwee ike ịrụ ọrụ n'ụzọ dị ike na ndụ anyị.

Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2: Ndị Rom 10:9 - Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

1 Ndị Kọrint 15:9 Nʼihi na abụ m onye kasị nta nʼime ndị ozi, nke na-adabaghị ka a kpọọ m onyeozi, nʼihi na akpagburu m ọgbakọ Chineke.

Pọl onyeozi ji obi umeala kwuwapụta onwe ya na ya bụ onye kasị nta n’ime ndị ozi, n’ihi mkpagbu ya n’oge gara aga n’ọgbakọ Chineke.

1. Nabata Ịdị Umeala n’Obi: Anyị pụrụ ịmụta ịmata onwe anyị na ịdị umeala n’obi Pọl mgbe anyị na-atụgharị uche ná ndụ anyị na otú anyị ruteworo aka.

2. Ike nke mgbaghara: N'agbanyeghị otú anyị si kpafuo, amara na mgbaghara Chineke nwere ike iweghachite anyị mgbe niile.

1. Luk 1:37 - "N'ihi na ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe omume na Chineke."

2. 1 Jọn 2:1-2 - "Ụmụntakịrị m, ana m edegara unu ihe ndị a ka unu wee ghara imehie. ihe udo maka mmehie anyị, ọ bụghịkwa nke anyị nanị kamakwa maka mmehie nke ụwa dum.”

1 Ndị Kọrint 15:10 Ma site nʼamara nke Chineke a bụ m ihe m bụ: ma amara Ya nke e nyere m abụghị ihe efu; ma adọb͕urum onwem n'ọlu kari ha nile: ma ọ bughi Mu onwem, kama amara Chineke nke diyerem.

Pọl nwere ekele maka amara Chineke nke e nyere ya, na-enye ya ohere ịrụ ọrụ nke ukwuu karịa ihe niile.

1. Ịtụkwasị obi n'amara Chineke n'ọrụ anyị

2. Uba nke amara Chineke

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-agba m ume

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

1 Ndị Kọrint 15:11 Ya mere, ma ọ̀ bụ mụ onwe m ma-ọbụ ha, otú a ka anyị na-ekwusa, unu wee kwere.

Pọl na ndịozi ndị ọzọ kwusara otu ozi ahụ, ndị Kọrịnt kweere ya.

1. Ike nke Otu Ozi: Otú Ikwusa Otu Ozi si eme Ka Anyị dịrị n’otu

2. Ike nke ikwere: Otu esi eme ka okwukwe sie ike site n'ịdị n'otu

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Filipaị 1:27-28 - Naanị ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke kwesịrị ozi ọma nke Kraịst, ka m wee nụ ma m̀ bịara ịhụ unu ma ọ bụ na anọghị m, ka m wee nụ na unu na-eguzosi ike n'otu mmụọ, ya na unu na-ejekwa ozi. otu uche na-agba mbọ n’akụkụ maka okwukwe nke ozi-ọma.

1 Ndị Kọrint 15:12 Ma ọ bụrụ na e kwusara Kraịst na o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, olee otú ụfọdụ n’ime unu na-ekwu na mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị?

Ụfọdụ ndị Kọrint na-agọnahụ mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, Pọl nọkwa na-ajụ ihe kpatara ya, n’ịtụle na e kwusarala Kraịst dị ka e mere ka o si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite.

1. Ọ bụ ihe nzuzu ịgọnarị nbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ mgbe e mere ka Kraist n'onwe ya si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

2. Anyị aghaghị icheta ma ghara ichefu na e mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie, ghọọ mkpụrụ mbụ nke ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ.

1. Ndị Rom 8:11 - "Ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ ndụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Jọn 11:25-26 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. "

1 Ndị Kọrint 15:13 Ma ọ bụrụ na mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ adịghị, e meghị ka Kraịst si nʼọnwụ bilie.

Pọl kwadoro mbilite n’ọnwụ nke Kraịst, ma dọọ aka ná ntị na e wezụga ya, e nweghị okwukwe Ndị Kraịst.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ nke na-enweghị mgbagha

2. Ike nke Kraist bilitere

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Matiu 28:6 - Ọ nọghi n'ebe a: n'ihi na O siri n'ọnwu bilie, dika O kwuru. Bianu, hu ebe Jehova tọb͕ọrọ.

1 Ndị Kọrint 15:14 Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si nʼọnwụ bilie, ozi ọma anyị bụ ihe efu, okwukwe unu bụkwa ihe efu.

Pọl onyeozi na-ekwu na ọ bụrụ na Kraịst esighị n'ọnwụ bilie, ya mere ikwusa ozi ọma enweghị isi, okwukwe bụkwa ihe efu.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú mbilite n'ọnwụ Kraịst si eme ka ndụ anyị baara anyị uru na uru.

2. Nkwusa na Okwukwe: Nabata ike nke Kraịst ahụ bilitere

1. Ndị Rom 10:9-10 - “Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ site n’ikwere n’obi gị ka e mere ka i ziri ezi n’ebe Chineke nọ, ọ bụkwa site n’ikwupụta ọnụ gị ka a na-azọpụta.”

2. 1 Pita 1:3-5 - “Ekele dịrị Chineke Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ bụ site na nnukwu ebere ya ka e ji mụọ anyị ọzọ, n’ihi na Chineke mere ka Jizọs Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ugbu a, anyị na-ebi ndụ na-atụ anya nke ukwuu, na anyị nwere ihe nketa dị oké ọnụ ahịa-ihe nketa nke e debere n'elu-igwe maka gị, dị ọcha na-emerụghị emerụ, nke na-agaghị ekwe omume mgbanwe na ire ere. Sitekwa n’okwukwe gị, Chineke na-echebe gị site n’ike ya ruo mgbe ị ga-enweta nzọpụta a, nke dị njikere ikpughe n’ụbọchị ikpeazụ ka mmadụ nile hụ.”

1 Ndị Kọrint 15:15 E, a hụkwara anyị ndị àmà ụgha nke Chineke; n'ihi na ayi ab͕aworo àmà bayere Chineke na O mere ka Kraist si n'ọnwu bilie: Onye Ọ meghi ka O si n'ọnwu bilie, ma ọ buru na ọ bu ezie na ndi nwuru anwu agaghi-esi n'ọnwu bilie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndị mmadụ na-agba akaebe ụgha site n'ikwu na Chineke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie, mgbe n'ezie nke a abụghị eziokwu ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ enweghị ike ibili.

1. Ike nke akaebe ụgha na nsonaazụ nke ikwere ya

2. Mkpa nghọta na inyocha ihe akaebe ahụ

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Matiu 7:15-20 - “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-amata ha site ná mkpụrụ ha. Àgāchikọta nkpuru-vine n'ogwu, ma-ọbu fig n'uke? Ya mere, osisi ọ bụla dị mma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ahụ na-arịa ọrịa na-amị ajọ mkpụrụ. Osisi dị mma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi na-arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ. Otú a ka unu ga-esi mata ha site ná mkpụrụ ha.”

1 Ndị Kọrint 15:16 Nʼihi na ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ esighị nʼọnwụ bilie, e                                ያልተ ghị Kraist.

Pọl na-ekwu na ọ bụrụ na e meghị ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie, ọ bụ na e                       kwaghịkwa               dkwakwala nd Kraist bilie.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ịghọta ihe mbilite n'ọnwụ Kraịst pụtara

2. Ihe àmà nke Mbilite n'Ọnwụ: Na-egosi izi ezi nke mbilite n'ọnwụ Kraịst.

1. Aisaia 53:10-12 - Ma ọ bu uche Jehova ka ọ zọpia ya na ime ka ọ hu ahuhu, ma ọ bu ezie na Jehova nēme ndu-ya ka ọ buru àjà-nmehie, ọ gāhu nkpuru-ya, me kwa ka ubọchi-ya nile di anya, na ọchichọ nke ndu-ya. Jehova gēme nke-ọma n'aka-Ya.

11 Mgbe ọ gasịworo ahụhụ, ọ ga-ahụ ìhè nke ndụ wee ju ya afọ; Site n'ọmuma-Ya, orùm nke ezi omume gāgu ọtutu madu n'onye ezi omume, ọ gēbu kwa ajọ omume nile ha.

2. Ndị Rom 8:11 – Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie dị ndụ n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ n'ihi na Mmụọ ya nke bi n'ime unu.

1 Ndị Kọrint 15:17 Ma ọ bụrụ na e meghị ka Kraịst si nʼọnwụ bilie, okwukwe unu bụ ihe efu; unu onwe-unu nọ kwa nime nmehie nile unu.

Ọ bụrụ na e meghị ka Jizọs Kraịst si n’ọnwụ bilie, okwukwe anyị enweghị isi, anyị ka nọkwa ná mmehie anyị.

1. "Ike nke Mbilite n'Ọnwụ"

2. "Nkwa nke Nzọpụta"

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Abụ Ọma 103:12 - Dị ka ọwụwa anyanwụ si dị anya n'ọdịda anyanwụ, otú a ka O meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

1 Ndị Kọrint 15:18 Ya mere ndị dara nʼụra nʼụra nʼime Kraịst alawo nʼiyi.

Ihe ngafe Ndị nwụrụ n’ime Kraịst alawo n’iyi.

1. Anyị agaghị echezọ ndị buru anyị ụzọ n’ime Kraịst na mmetụta ha nwere na ndụ anyị.

2. Olileanya anyị maka ndụ ebighị ebi dabeere na Jizọs, anyị ga-araparakwa n'ahụ́ ya dị ka isi iyi nke nkasi obi na ọṅụ.

1. Ndị Filipaị 3:20 - Ma ọbụbụeze anyị dị n'eluigwe, anyị na-echekwa Onye-nzọpụta site na ya, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

2. Ndị Rom 14:8 - N'ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ nye Onyenwe anyị, ọ bụrụkwa na anyị anwụọ, anyị na-anwụrụ Onyenwe anyị. Ya mere, ma ànyị dị ndụ ma ànyị na-anwụ anwụ, anyị bụ nke Jehova.

1 Ndị Kọrint 15:19 Ọ bụrụ na naanị na ndụ a ka anyị nwere olile-anya na Kraịst, anyị nwere nhụsianya karịa mmadụ niile.

Pọl na-ekwusi ike na n’enweghị olileanya na Kraịst, ndụ jupụtara ná nhụsianya.

1. "Ịnọgide Na-enwe Olileanya n'ime Kraịst: Ịjụ Ndụ Nhụjuanya"

2. "Nkwa nke Olileanya n'ime Kraịst: Ịjụ Ndụ Nhụjuanya"

1. Ndị Rom 8:25 - "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị na-echere ya na ntachi obi."

2. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

1 Ndị Kọrint 15:20 Ma ugbu a, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ nʼime ndị ura.

Kristo Mfirihyia Apem Nniso: Kristofo a wɔasra wɔn a wɔwɔ asasesin no mu no nso boa wɔn ma wosisi wɔn.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Chineke enyela anyị olileanya ịdị ndụ ebighị ebi site ná mbilite n'ọnwụ Kraịst.

2. Ike Kraịst: Jizọs emeriela ọnwụ ma nye anyị ike imeri ihe mgbochi ọ bụla.

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndị Rom 6:9-10 - Anyị maara na Kraịst, ebe e mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, agaghị anwụ ọzọ; ọnwụ enwekwaghị ike n'ebe ọ nọ. N'ihi na ọnwu ọ nwuru, o nwuru n'ebe nmehie di, otù uzọ, ma ndu ọ nādi, ọ nādi ndu nye Chineke.

1 Ndị Kọrint 15:21 Nʼihi na ebe ọnwụ sitere nʼaka mmadụ, mbilite nʼọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitere nʼaka mmadụ.

Ọ bụ mmadụ kpatara ọnwụ, ma mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ bụkwa otú ahụ.

1. Ike nke mmadụ iweta mbilite n'ọnwụ.

2. Mma nke mgbapụta na ọnwụ.

1. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya: “Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ buru na ọ gānwu, ọ gādi kwa ndu;

2. Ndị Rom 5:18 – Ya mere, dị ka otu njehie eduga na ikpe maka mmadụ niile, otu ahụ ka otu omume ezi omume na-eduba n'onye ezi omume na ndụ maka mmadụ niile.

1 Ndị Kọrint 15:22 Nʼihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ nʼime Adam, otu a ka a ga-emekwa ka mmadụ nile dị ndụ nʼime Kraịst.

Mmadụ niile ga-anwụ ma n’ime Kraịst ka a ga-eme ka ha dị ndụ.

1. "Ndụ nime Kraist: Olileanya nke ndu ebighi-ebi"

2. "Ike nke Nzọpụta: Imeri Ọnwụ Site na Kraịst"

1. Ndị Rom 6:23, "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke n'efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

2. Jọn 11:25-26, Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ; Ị kwenyere nke a?"

1 Ndị Kọrint 15:23 Ma onye ọ bụla n’usoro nke ya: Kraịst mkpụrụ mbụ; emesia ha bu nke Kraist n'ọbibia-Ya.

Pọl na-ekwu maka usoro mbilite n’ọnwụ, nke Kraịst bụ mkpụrụ mbụ na ndị nke ya ga-esokwa n’ọbịbịa ya.

1. Usoro nke Mbilite n'Ọnwụ: Olee otú mmeri Kraịst si akwado nke anyị

2. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú Kraịst Laghachiri Na-enye Anyị Ike

1. Ndị Rom 8:23-25 - Ma ọ bụghị naanị ha, kama anyị onwe anyị kwa, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ Nsọ, ọbụna anyị onwe anyị na-asụ ude n'ime onwe anyị, na-echere nkuchi, ya bụ, mgbapụta nke ahụ anyị.

2. Ndị Filipaị 3: 20-21 - N'ihi na mkparịta ụka anyị dị n'eluigwe; site n'ebe ahu ka ayi nēle kwa anya Onye-nzọputa, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist: Onye gāb͕anwe aru-ayi jọrọ njọ, ka ewe me ya ka ọ di ka aru-Ya nke ebube, dika ọlu-Ya si di, nke Ọ puru ọbuná idoda ihe nile n'okpuru Ya.

1 Ndị Kọrint 15:24 Mgbe ahụ ka ọgwụgwụ ihe nile ga-abịa, mgbe ọ ga-arara alaeze ahụ nye Chineke, bụ́ Nna; mgbe ọ ga-akwatu ọchịchị niile na ikike niile na ike niile.

Ọgwụgwụ nke ụwa ga-abịa mgbe Jizọs ga-enyefe alaeze ahụ n’aka Chineke bụ́ Nna ma bibie ọchịchị, ikike, na ike niile.

1. Ọgwụgwụ na-abịa: Ị dịla njikere?

2. Ọchịchị ikpeazụ: Ọchịchị Chineke

1. Ndị Rom 14:11-12 (N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu onwem nādi ndu, ka Onye-nwe-ayi siri, ikpere nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke. .)

2. Ndị Efesọs 1:20-21 (Nke ọ rụrụ n'ime Kraịst, mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ma debe ya n'aka nri nke aka ya n'ebe dị n'elu-igwe) karịa ọchịchị niile na ike na ike na ike niile. na aha ọ bụla nke a kpọrọ aha, ọ bụghị nanị n’ụwa a, kamakwa n’ihe nke gaje ịbịa.)

1Kọ 15:25 N’ihi na ọ ghaghị ịbụ eze, ruo mgbe o debere ndị iro niile n’okpuru ụkwụ ya.

Pọl kwuru na Jizọs aghaghị ịchị ruo mgbe o meriri ndị iro ya niile.

1. Jizọs Na-achị: Ike nke Mmeri Ya

2. Ọchịchị Kraịst: Ịtụkwasị obi na ikike Ya

1. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'aha Jizọs. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto .

2. Ndị Efesọs 1:20-22 - nke ọ gbara mbọ na Kraịst mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie wee nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe dị n'eluigwe, karịa ọchịchị niile na ikike, ike na ọchịchị, na aha ọ bụla nwere ike ịbụ. e nyere, ọ bụghị nanị n’oge dị ugbu a kamakwa n’ime nke gaje ịbịa. Chineke we tiye ihe nile n'okpuru ukwu-Ya, we me ya ka ọ buru onye-isi nke ihe nile nke nzukọ Kraist.

1Kọ 15:26 Onye iro ikpeazụ a ga-ebibi bụ o.

Ọnwụ bụ onye iro ikpeazụ a ga-emeri.

1. Enweghị Ụjọ - Nchọpụta nke Mmeri n'Ọnwụ

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ - Karịrị Ọnwụ nke Ikpeazụ

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:54-57 - "E lodawo ọnwụ n'ime mmeri. Olee ebe mmeri gị dị, O ọnwụ, olee ebe ihe mgbaba gị dị?"

2. Jọn 11:25-26 - "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ."

1Kọ 15:27 N’ihi na o debere ihe niile n’okpuru i. Ma mgbe ọ sịrị na edobere ihe niile n’okpuru ya, ọ pụtara ìhè na ewezuga ya, onye tinyere ihe niile n’okpuru ya.

Enyere Jizọs ikike n’ihe niile, mana ikike ya ezughị oke ebe ya onwe ya nọ n’okpuru Chineke.

1. Ọchịchị Chineke: Ịghọta Onye Na-achị

2. Jizọs: Ihe Nlereanya Kasịnụ nke ido onwe ya n'okpuru Chineke

1. Ndị Rom 14:7-8 - N'ihi na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị dị ndụ maka onwe ya, ọ dịghịkwa onye ọ bụla na-anwụ maka onwe ya. N'ihi na ọ buru na ayi di ndu, ayi nādi ndu nye Jehova; ma ọ buru na ayi anwuru, ayi gānwu nye Jehova: ma ọ buru na ayi di ndu, ma ayi anwuru, ayi bu nke Jehova.

2. Ndị Filipaị 2:5-11 - Ka echiche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: Onye, ebe ọ bụ n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara: ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, ma mee onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akwanyere ùgwù. we were udi nke orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

1 Ndị Kọrint 15:28 Ma mgbe e doro ihe nile n’okpuru ya, mgbe ahụ Ọkpara ahụ n’onwe ya ga-edokwa onwe ya n’okpuru onye ahụ nke doro ihe nile n’okpuru ya, ka Chineke wee bụrụ ihe nile n’ime ihe nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa na Chineke ga-emecha bụrụ ihe niile n'ime ihe niile mgbe a ga-edobere ihe niile n'okpuru Ya ma Ọkpara ahụ nọ n'okpuru ya.

1. Chineke bụ Onye Ọchịchị Kasị Elu

2. Ike nke Ọchịchị Chineke

1. Ndị Hibru 13: 20-21 - Ma ka Chineke nke udo nke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie Onyenwe anyị Jizọs, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi, kwadebe unu ihe ọma niile ka unu wee mee nke ya. ga-arụ ọrụ n’ime gị ihe dị mma n’anya ya, site na Jisus Kraịst, Onye otuto dịrị ruo mgbe nile ebighị ebi. Amen.

2. Ndị Rom 11:33-36 - Oh, ịdị omimi nke akụnụba na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe anāchọputa ikpé-Ya si di, Le ka uzọ-Ya nile si di ihe anāchọputa; N'ihi na ònye mara uche Jehova, ma-ọbu ònye bu onye nādu Ya? Ma-ọbu ònye nyere ya onyinye ka ewe kwughachi ya? N'ihi na ihe nile sitere n'aka-Ya, site kwa na Ya, di-kwa-ra Ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

1 Ndị Kọrịnt 15:29 Ma ọ́ bụghị otú ahụ, gịnị ka ha ga-eme ndị e mere baptizim n'ihi ndị nwụrụ anwụ, ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ esighị n'ọnwụ bilie ma ọlị? gini mere anēme ha baptism bayere ndi nwuru anwu?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl welitere ajụjụ nke ihe mere e ji eme ndị mmadụ baptizim ma ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ adịghị.

1. Ike Okwukwe: Gịnị bụ Nzube nke Baptizim?

2. Mbilite n'Ọnwụ Jizọs: Ịkpọsa olileanya Anyị.

1. Ndị Rom 6:3-4 - “Ùnu amaghị na e mere anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere e liri anyị na ya site na baptism baa n’ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n’ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee na-eje ije na ndụ ọhụrụ.”

2. Ndị Kọlọsi 2:12 - “Ebe e lirikwa unu na ya na baptizim, bụ́ nke e mere ka unu na ya si n'ọnwụ bilie site n'okwukwe n'ọrụ dị ike nke Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

1 Ndị Kọrint 15:30 Gịnịkwa mere anyị ji nọrọ nʼihe ize ndụ nʼoge awa ọ bụla?

Pọl na-ajụ ihe mere Ndị Kraịst ji nọrọ n'ihe ize ndụ nke mkpagbu na nhụjuanya mgbe nile.

1. "Ihe ize ndụ nke mkpagbu: Iguzosi ike n'agbanyeghị ihe ize ndụ"

2. "Amara nke Chineke n'ihu ihe ize ndụ"

1. Ndị Hibru 11: 32-40 - Okwukwe nke ndị nsọ nke Testament Ochie n'iru ihe egwu.

2. Ndị Rom 8:31-39 – Nkwenye nke ịhụnanya Chineke n'etiti ihe egwu.

1 Ndị Kọrint 15:31 Ana m agba àmà site nʼọṅụ unu nke m nwere nʼime Kraịst Jisọs Onyenwe anyị, na m na-anwụ kwa ụbọchị.

Pọl onyeozi kwuru na ya dị njikere ịnwụ kwa ụbọchị n'ihi Kraịst.

1. Ọnụ Iso Jizọs Na-efu: Ịdị njikere ịnwụ kwa ụbọchị

2. Ibi ndụ nke Àjà: Ihe atụ Pọl

1. Ndị Filipaị 3:10 - “Ka m wee mara Ya na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, ka m wee keta oke ahụhụ ya, dị ka ya n'ọnwụ ya.”

2. Ndị Hibru 13:13 - “Ka anyị gakwuru ya ná mpụga ebe ha mara ụlọikwuu, buru nkọcha o diri.”

1 Ndị Kọrint 15:32 Ọ bụrụ nʼụdị mmadụ mụ na anụ ọhịa lụọ ọgụ nʼEfesọs, olee uru ọ baara m ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ ebiliteghị? ka ayi rie ṅu; n'ihi na echi ka ayi gānwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl na-agbagha isi ihe dị n'ịgba mgba na ịlụ ọgụ ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ ebiliteghị ọzọ. Ọ na-atụ aro ka ndị mmadụ nwee ike ịnụ ụtọ ndụ mgbe ha nwere ya.

1. Ihe Ndụ Pụtara: Ịdị Ndụ Ebighị Ebi

2. Ịnabata oge: Nwee obi ụtọ ná ndụ mgbe ị nwere ike

1. Eklisiastis 9:7-9 - Je, were ọṅụ rie nri gị, werekwa obi ụtọ ṅụọ mmanya gị, n'ihi na Chineke anabatawo ọrụ gị. Ka uwe-gi na-acha ọcha mgbe niile, ka mmanụ gharakwa kọrọ isi gị. Jiri obi ụtọ na-ebi na nwunye nke ị hụrụ n'anya ụbọchị niile nke ndụ gị.

2. Jemes 4:13-14 – Ugbu a, bịanụ, unu ndị na-asị, “Taa ma ọ bụ echi ka anyị ga-abanye n’obodo dị otú a, nọrọkwa otu afọ n’ebe ahụ, zụọ ahịa, ritekwa uru,” ma unu amaghị ihe echi ga-abụ. weta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ.

1Kọ 15:33 Unu ekwela ka eduhie unu: okwu ọjọọ na-emebi àgwà ọma.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ịbụ onye mmetụta ọjọọ duhiere, nke nwere ike iduga n'omume rụrụ arụ.

1. “Ihe ize ndụ nke Mmetụta Ọjọọ”

2. “Ike nke Ime Ezi Nhọrọ”

1. Ilu 13:20 – Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe: ma enyi ndị nzuzu ka a ga-ala n'iyi.

2. Jemes 1:16 – Unu ekwela ka eduhie unu, ụmụnna m m hụrụ n’anya.

1Kọ 15:34 Tetanụ n'ezi omume, unu emehiekwala; n'ihi na ufọdu amaghi Chineke: anamekwu nka ka m'we me unu ihere.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha teta n’ezi omume ma ghara ime mmehie, dị ka ụfọdụ n’ime ha na-enweghị ihe ọmụma banyere Chineke.

1. "Ịghọta Amara Chineke: Otu esi ebi ndụ n'ezi omume"

2. " Mkpa Ọmụma: Ekwela ka ihere chịkwaa gị"

1. Ndị Rom 6: 14-17 - N'ihi na mmehie agaghị achị unu: n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.

2. Ilu 2:6-8 - N'ihi na Jehova na-enye amamihe: n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta.

1 Ndị Kọrint 15:35 Ma ụfọdụ ga-asị, Olee otú e si akpọlite ndị nwụrụ anwụ? ọ̀ bu kwa aru gini ka ha ji bia?

Pọl jụrụ ajụjụ banyere mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na otú a ga-esi kpọlite ha n’ọnwụ.

1. "Mbilite n'Ọnwụ: Olileanya nke Ndụ Ebighị Ebi"

2. "Aru nke Ndị E Bilitere: Olee otú Ọ Ga-adị ka?"

1. Job 19:25-27 - N'ihi na amawom na Onye-nb͕aputam nādi ndu, Ọ gēguzo kwa n'elu uwa n'ikpe-azu. Ma mb͕e emebisiworo akpukpọ-arum otú a, ma n'anu-arum ka m'gāhu Chineke, Onye m'gāhu n'onwem, ma anyam abua gāhu, ọ bughi kwa onye ọzọ. Obi m na-ada mbà n'ime m!

2. 1 Pita 1:3-5 - Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist bu! Dị ka ebere ya dị ukwuu si dị, o mewo ka a mụọ anyị ọzọ n’olileanya dị ndụ site ná mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst site ná ndị nwụrụ anwụ, gaa n’ihe nketa nke na-apụghị ire ure, nke a na-emerụghị emerụ, nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debere n’eluigwe maka gị, onye site n’ike Chineke. a na-eche ya nche site n’okwukwe maka nzọpụta a na-adị njikere ikpughe n’oge ikpeazụ.

1 Ndị Kọrint 15:36 Gị onye nzuzu, ihe ị na-agha adịghị eme ka ọ dị ndụ ma ọ bụrụ na ọ nwụọ.

Ngafe Ọnwụ dị mkpa maka ihe e mere ka ọ dị ndụ.

1. Ike Ọnwụ: Otú Ọnwụ Si eweta Ndụ

2. Mkpa nke Àjà: Ihe Anyị Ga-ahapụ Iji Nweta

1. Jọn 12:24 - N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ buru na ọka wheat ada n'ala we nwua, nání ya ka ọ nādi: ma ọ buru na ọ nwuru, ọ nāmi nkpuru ri nne.

2. Ndị Rom 6:4-5 - Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu. N'ihi na ọ buru na akukọwo ayi n'otù n'onwu-Ya, ayi gābu kwa n'oyiyi nke nbilite-n'ọnwu-Ya.

1 Ndị Kọrint 15:37 Ma ihe ị na-agha, ọ bụghị anụ ahụ nke ga-adị ka ị na-agha ka ị na-agha, kama ọ bụ ọka, ma ọ bụ ọka wit, ma ọ bụ nke ọka ọzọ.

Ịkụ mkpụrụ anaghị ebute owuwe ihe ubi ozugbo, ma ọ ga-emecha too ghọọ ihe ọ bụla a kụrụ ya.

1. Ọrụ ebube nke Uto: Ịghọta ka ihe Chineke kere si arụ ọrụ

2. Ịkụ mkpụrụ nke Okwukwe: Ịnweta Uru nke Ịhụnanya Chineke

1. Ndị Galetia 6:7-8 - Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke anaghị achị achị; 8 N’ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ́ nke ya ga-esi n’anụ ahụ́ wee weta ire ure;

2. Jemes 1:17-18 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè, onye ọ dịghị mgbanwe ma ọ bụ onyinyo na-adịghị n'ebe ọ nọ n'ihi mgbanwe. 18 Site n’ọchịchọ nke aka ya ka o mere anyị site n’okwu nke ezi-okwu, ka anyị wee bụrụ ụdị mkpụrụ mbụ nke ihe ndị o kere.

1 Ndị Kọrint 15:38 Ma Chineke na-enye ya ahụ dị ka ọ masịrị ya, nyekwa mkpụrụ ọ bụla aru nke ya.

Chineke na-enye mkpụrụ nke ọ bụla aru pụrụ iche iji mezuo ebumnobi ya, dịka o nyere iwu.

1. Ike nke Chineke Kere: Ịghọta Ebumnuche Anyị Site n'Okike Ya

2. Mma nke Chineke Kere: Inwe ekele maka ụdịdị dị iche iche nke okike Ya

1. Abụ Ọma 139:14 - Aga m eto gị; n'ihi na emewom ka m'ji di egwu di kwa ebube: ọlu-Gi nile di ebube; na nkpuru-obim mara nke-ọma.

2. Jenesis 1:11-13 - Chineke we si, Ka ala pue ihe-ọkukú, na ihe-ọkukú nke nāmiputa nkpuru-ọghigha, na osisi nāmi nkpuru n'elu uwa nāmi nkpuru di iche iche nke nkpuru-ọghigha di nime ha; ọ we di otú a. Ụwa weputara ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ na-amị mkpụrụ n’ụdị ha, na osisi ndị na-amị mkpụrụ nwere mkpụrụ n’ime ha, n’ụdị ha; Chineke we hu na ọ di nma. E nwere mgbede na ụtụtụ dị, ụbọchị nke atọ.

1 Ndị Kọrint 15:39 Anụ ahụ nile abụghị otu anụ ahụ́: ma e nwere otu ụdị anụ ahụ nke mmadụ, anụ arụ ọzọ nke anụ ọhịa, nke ọzọ nke azụ̀, ọzọkwa nke anụ ufe.

Pọl kwusiri ike banyere ụdị ihe e kere eke dị iche iche, na-ekwukwa na e nwere ụdị anụ ahụ́ dị iche iche n’etiti mmadụ, anụ ọhịa, azụ̀, na nnụnụ.

1. Ụdịdị dị iche iche dị egwu nke Chineke: Ịghọta ụdị ihe okike dị iche iche

2. Pụrụ iche nke ndụ ọ bụla: Ememe ihe dị iche iche nke mmadụ, anụ ọhịa, azụ na nnụnụ.

1. Jenesis 1:21-25 – Chineke kere nnụnụ, azụ̀ na anụmanụ

2. Abụ Ọma 104:24-30 - Na-eto Chineke maka anụ ụlọ O kere

1 Ndị Kọrint 15:40 Ọzọ kwa, aru nke elu-igwe di, na aru nke uwa: ma ebube nke elu-igwe bu otù, ebube nke uwa di iche.

Pọl na-akọwa na e nwere ihe dị iche n’ebube nke anụ ahụ nke eluigwe na nke ụwa.

1. Ebube nke eluigwe: Ihe ọ pụtara na otu esi achọ ya

2. Ịchọta Pụtara na Ndịiche nke Ụwa a

1. Matiu 6:19-21 – “Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na ahịhịa ndụ na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. Ma na-akpakọbara onwe unu akụ̀ n’eluigwe, ebe nla na ajọ anụ na-adịghị ebibi, ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba na-ezu ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Jemes 4:13-15 – “Ugbu a, gee ntị, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi ka anyị ga-eje ebe a ma ọ bụ obodo ahụ, nọrọ otu afọ n'ebe ahụ, zụọ ahịa na ịkpata ego. Leenụ, ị maghị ihe ga-eme echi. Gịnị bụ ndụ gị? Ị bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama, unu kwesịrị ịsị, ‘Ọ bụrụ na ọ bụ uche Jehova, anyị ga-adị ndụ, mee ihe a ma ọ bụ ihe ahụ.’”

1 Ndị Kọrint 15:41 Otù ebube nke anyanwụ dị, ebube ọzọ dịkwa nke ọnwa, ebube ọzọ dịkwa nke kpakpando: nʼihi na otu kpakpando dị iche na kpakpando ọzọ nʼebube.

Ebube nke anyanwụ, ọnwa, na kpakpando pụrụ iche ma dị iche iche.

1. Inwe ekele maka ịma mma nke okike

2. Ime Ememme Ndịiche Anyị

1. Abụ Ọma 19:1-2 - Eluigwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe nēkwusa ọlu aka-Ya. Kwa-ubọchi ka ha nēkwu okwu; abalị ruo abalị ha na-ekpughe ihe ọmụma.

2. Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dịka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

1Kọ 15:42 Otú ahụkwa ka mbilite n’ọnwụ nke i. Ọ bu n'ire ure ka anāgha ya; a na-akpọlite ya n'emebighị emebi:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ dị ka mkpụrụ nke a ghara n'ire ure, e mesịakwa kpọlite ya n'ereghị ure.

1. Mbilite n'Ọnwụ Anyị: Olileanya nke ereghị ure

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Ndụ site na Ọnwụ

1. 1 Pita 1:3-5 - Na-eto Chineke maka olileanya mbilite n'ọnwụ

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs na-ekwusa ike nke mbilite n'ọnwụ n'ihi ọnwụ

1Kọ 15:43 A na-agha ya n’ihere; ewe me ka o si n'ọnwu bilie n'ebube: anāgha ya n'adighi-ike; ewelie ya n'ike:

Itien̄wed oro anam an̄wan̄a ete ke se ẹsuande ke esuene ye mmemidem ẹkeme ndidemede ke ubọn̄ ye odudu.

1. Ike nke Mgbapụta: Ka Chineke Ga-esi Gbanwee adịghị ike anyị ka ọ bụrụ ike

2. Ịhụnanya Chineke na-adịghị ada: Olee otú ebere ya si agbanwe ndụ anyị

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-ewusi m ike."

2. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha ga-efeli n'elu nku dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

1Kọ 15:44 A na-akụ ya n’anụ ahụ́; ọ bu aru nke Mọ Nsọ nēbili elu. Enwere aru nke okike, enwere kwa aru nke ime mmụọ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mgbanwe nke ahụ mmadụ site na okike gaa na nke mmụọ.

1. Ahụ anyị bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ, enwere ike ịgbanwe site n'okwukwe na Kraịst.

2. Ike nke mbilite n’ọnwụ na-ewetara onye kwere ekwe ndụ ọhụrụ.

1. Ndị Rom 8:11 - Ma ọ bụrụ na mmụọ nke Onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bie n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke na-anwụ anwụ ndụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu.

2. 2 Ndị Kọrint 5:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ihe ochie agabigawo; lee, ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

1 Ndị Kọrint 15:45 Ma otú ahụ ka edeworo ya n’akwụkwọ nsọ, sị, “Nwoke mbụ bụ́ Adam e mere mkpụrụ obi dị ndụ; Adam ikpeazụ ka e mere mmụọ na-eme ka ọ dị ndụ.

Bible na-ekwu na e kere mmadụ mbụ, bụ́ Adam, dị ka mkpụrụ obi dị ndụ, e kekwara Adam ikpeazụ ịbụ mmụọ na-eme ka ọ dị ndụ.

1. Ọdịiche Dị n'etiti Adam na Jizọs: Olee otú Adam Mbụ na nke Ikpeazụ si anọchi anya mmehie na nzọpụta

2. Mmụọ Nsọ Na-eme Ka Ọ Ghọọ: Inweta Ike nke Na-enye Ndụ nke Jizọs

1. Ndị Rom 5: 12-19 - Ihe si n'aka mmehie Adam pụta na onyinye nke ikpe ziri ezi site n'aka Jizọs.

2. Ndị Efesọs 2:1-10 - ike nke amara Chineke n'ime ka ndị mmehie nwụrụ anwụ dị ndụ n'ime Kraịst.

1 Ndị Kọrint 15:46 Otú ọ dị, nke ahụ abụghị nke mmụọ nke mbụ, kama nke ahụ bụ nke anụ ahụ́; ma emesia nke bu nke Mọ Nsọ.

Ihe okike na-ebute ụzọ, nke mmụọ sochiri ya.

1. Ihe kacha mkpa nke okike: Ịghọta ebe anyị nọ na okike

2. Mkparịta ụka nke okike na nke mmụọ: Ịchọta ụzọ anyị na ịdị nsọ

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Abụ Ọma 19:1-2 - Eluigwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe nēkwusa ọlu aka-Ya. Kwa-ubọchi ka ha nēkwu okwu; abalị ruo abalị ha na-ekpughe ihe ọmụma.

1 Ndị Kọrint 15:47 Nwoke mbụ sitere nʼala, bụrụkwa ájá: Madu nke abụọ bụ Onyenwe anyị sitere nʼelu-igwe.

Amaokwu a na-ekwu maka mmadụ abụọ: nwoke mbụ sitere n'ụwa, ma nwoke nke abụọ bụ Jehova sitere n'eluigwe.

1. Ọdịiche dị n'etiti echiche nke ụwa na nke eluigwe

2. Ibi dị ka nwa amaala nke eluigwe

1. Ndị Filipaị 3: 20-21 - "Ma ụmụ amaala anyị dị n'eluigwe, anyị na-echere Onye Nzọpụta, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-agbanwe ahụ anyị dị umeala n'obi ka ọ dị ka ahụ ya dị ebube, site n'ike nke na-enyere ya aka ọbụna ido onwe ya ihe niile.”

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

1 Ndị Kọrint 15:48 Dị ka onye ji ájá kpụọ, otú ahụ ka ha dịkwa ndị bụ́ ájá: ma dị ka ndị elu-igwe dị, otú ahụ ka ha dịkwa ndị nke eluigwe.

Ụwa na nke eluigwe dị iche iche na àgwà nke onye ọ bụla na-apụta ìhè n'ime ndị bi na ha.

1: Anyị aghaghị ịjụ ụkpụrụ ụwa ma gbalịsie ike ịbụ ndị nke eluigwe.

2: Ka anyị wee dị ka Chineke, anyị ga-ebuli elu karịa ọchịchọ ụwa anyị.

1: Matiu 6:33 - Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2: Ndị Rom 12:2 - Ka eme-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọ nāchọ, bú ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

1 Ndị Kọrint 15:49 Ma dị ka anyị yiworo onyinyo nke anụ ahụ́ ájá, anyị ga-ebukwa onyinyo nke eluigwe.

Ngabiga Anyị ga-ebu onyinyo nke elu-igwe, dị ka anyị yiworo onyinyo nke ụwa.

1. "Onyinye nke Eluigwe: Ịdị Ka Kraịst"

2. "Ibi ndụ n'ìhè nke ihe oyiyi eluigwe"

1. Ndị Efesọs 4: 17-24 - Yipụ nwoke ochie ahụ ma yikwasị nwoke ọhụrụ ahụ

2. Ndị Rom 8: 28-29 - Chineke na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma ndị hụrụ Ya n'anya, ndị a na-akpọkwa dịka nzube ya si dị.

1 Ndị Kọrint 15:50 Ma nka ka m'nēkwu, umu-nnam, na anu-aru na ọbara apughi iketa ala-eze Chineke; ire ure adighi-eketa ire-uku.

A pụghị iketa alaeze Chineke site n’anụ ahụ́ na ọbara, ire ure apụghịkwa iketa ereghị ure.

1. Anyị ga-adabere na okwukwe, ọ bụghị ihe anụ ahụ, iketa ala-eze Chineke

2. A gaghị ekwe ka ndị rụrụ arụ bata n’alaeze Chineke

1. Ndị Rom 8:17 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2. Luk 18:29-30 - O we si ha, N'ezie asim unu, Ọ dighi nwoke rapuru ulo, ma-ọbu nne na nna, ma-ọbu umu-nne, ma-ọbu nwunye, ma-ọbu umu, n'ihi ala-eze Chineke, Onye agaghị anata ọtụtụ okpukpu karịa n'oge nke a, na n'ụwa nke na-abịa ndụ ebighị ebi.

1 Ndị Kọrint 15:51 Lee, a na m egosi unu ihe omimi; Anyị niile agaghị ura, mana anyị niile ga-agbanwe;

Ngafe Ọ bụghị mmadụ niile ga-anwụ, mana onye ọ bụla ga-enwe mgbanwe.

1. Ịghọta ihe omimi nke mgbanwe

2. Ịnabata Nkwa Mgbanwe

1. Ndị Rom 8:28-29 Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 43:18-19 "Chezọ ihe mbụ nile; unu echekwala n'ihe nile gara aga: le, anameme ihe ọhu: ub͕u a ọ nēbili; ùnu aghọtaghi ya? M'nēme ka uzọ di n'ọzara, ọ bu kwa uzọ ka M'nēme ka ọ buru ihe-nzuzu. mmiri dị n'ime ala."

1 Ndị Kọrint 15:52 Nʼotu ntabi anya, nʼotu ntabi anya nʼotu ntabi anya, na opi ikpeazụ: nʼihi na a ga-afụ opi, a ga-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ na-apụghị ire ure, a ga-agbanwekwa anyị.

Na opi ikpeazụ, a ga-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, a ga-agbanwekwa anyị n'otu ntabi anya.

1. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ 2. Ọgwụgwụ oge

1. Ndị Rom 8:11- Ma ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye mere ka Kraist-ayi si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka aru-unu nke puru inwu anwu di ndu site na Mọ-Ya nke bi nime unu. 2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:16-17 - N'ihi na Onye-nwe-ayi n'onwe-ya gēsi n'elu-igwe ridata n'iti-nkpu, were kwa olu onye-isi ndi-mọ-ozi, were kwa opi nke Chineke: ma ndi nwuru anwu nime Kraist gēbu uzọ bilie: mb͕e ahu ayi bu ndi di ndu. ma agēbuli kwa ha na ha n'igwe-oji, izute Onye-nwe-ayi nime ikuku: otú a ka ayi na Jehova gānọ kwa.

1 Ndị Kọrint 15:53 Nʼihi na nke a pụrụ ire ure aghaghị iyikwasị ereghị ure, ma nke a pụrụ ịnwụ anwụ aghaghị iyikwasị anwụghị anwụ.

Onye na-emebi emebi aghaghị ịghọ ihe na-apụghị ire ure ma onye na-anwụ anwụ aghaghị ịghọ ihe na-adịghị anwụ anwụ.

1. Olileanya nke Ndụ Ebighị Ebi: Otú Anyị Ga-esi Emeri Ọnwụ

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ: Na-agbanwe Ahụ Anwụ Anyị

1. Ndị Rom 6: 5-11 - ike nke ndụ gbanwere site na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

2. 1 Pita 1:3-9 - Olileanya nke ndụ ebighị ebi site na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

1 Ndị Kọrint 15:54 Ya mere, mgbe ihe a pụrụ ire ure ga-eyikwasị ereghị ure, ma onye a nke pụrụ ịnwụ anwụ ga-eyikwasị anwụghị anwụ, mgbe ahụ ka a ga-eme ka okwu ahụ e dere nʼakwụkwọ nsọ mezuo, sị: “E lodawo ọnwụ na mmeri.

A ga-eji ire ure na anwụghị anwụ dochie ndị na-emebi emebi na ndị na-anwụ anwụ, a ga-emerikwa ọnwụ.

1: Mmeri n'ime Kraịst - N'agbanyeghị ihe anyị na-eche ihu na ndụ, Kraịst emerielarị mmeri n'ọnwụ.

2: Ike nke Okwukwe - Site n'okwukwe na Chineke, anyị nwere ike inwe mmesi obi ike na ọbụna mgbe ọnwụ ga-abịa, anyị nwere nkwa nke mbilite n'ọnwụ na ndụ ebighị ebi.

1: Aisaia 25:8 Ọ ga-eloda ọnwụ na mmeri; ma Onye-nwe-ayi Jehova gēhichapu kwa anya-miri n'iru nile; na iba-nba nke ndi-Ya ka Ọ gēwepu kwa n'uwa nile: n'ihi na Jehova ekwuwo ya.

2: 1Kọ 15:26 Onye iro ikpeazụ a ga-ebibi bụ ọnwụ.

1 Ndị Kọrint 15:55 Ọnwụ, òle ebe ihe mgbaba gị dị? Ili, òle ebe nzọputa-Gi di?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl jụrụ ike ọnwụ na mmeri nke ili.

1: "Mmeri nke Ndụ: Imeri Ọnwụ"

2: “Ike nke Olileanya Anyị: Ọ bụghị n’ili”

1: Aisaia 25:8 - Ọ gēloda ọnwu rue mb͕e ebighi-ebi; ma Onye-nwe Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri n’ihu nile.

2: Nkpughe 1:18 - Mu onwem bu onye ahu Nke di ndu, buru kwa onye nwuru anwu; ma, le, Mu onwem nādi ndu rue mb͕e ebighi-ebi, Amen; ma nwekwa ọtụghe-ụzọ nile nke ala-mọ na nke ọnwụ.

1Kọ 15:56 Ihe ogbugbu nke ọnwụ bụ mmehie; na ike nke mmehie bụ iwu.

Ọnwụ bụ mmehie na-akpata, ma iwu bụ ihe na-enye mmehie ike ya.

1. Ihe si na mmehie pụta bụ ọnwụ

2. Ike Iwu

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jemes 2: 8-13 - N'ihi na ọ bụrụ na ị na-emezu iwu eze dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, "Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị," ị na-eme nke ọma. Ma ọ bụrụ na unu ele mmadụ anya n’ihu, unu na-eme mmehie, iwu na-amakwa unu ikpe dị ka ndị na-emebi iwu. N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu ahụ dum ma daa n'otu ebe a ga-aza ajụjụ maka ya niile. N'ihi na onye ahu Nke nāsi, Akwala iko; Ọ bụrụ na ị dịghị akwa iko ma na-egbu ọchụ, ị ghọrọ onye na-emebi iwu. Ya mere, kwuo okwu ma mee ihe dị ka ndị a ga-ekpe ikpe n'okpuru iwu nke nnwere onwe. N'ihi na ikpe adighi-ebere diri onye nēmeghi ebere. Ebere na-emeri ikpe.

1 Ndị Kọrint 15:57 Ma ekele dịrị Chineke, Onye na-enye anyị mmeri site nʼaka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Na 1 Ndị Kọrint 15:57, Pọl na-ekele Chineke maka inye mmeri site na Jizọs Kraịst.

1. "Mmeri Site n'aka Jizọs Kraịst"

2. "Ikele Chineke"

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. Abụ Ọma 118:14 - Jehova bụ ike m na abụ m; Ọ ghọworo nzọputam.

1 Ndị Kọrint 15:58 Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, na-eguzosi ike, bụrụ ndị a na-apụghị ịpụ apụ n’ahụ́, na-ababiga ụba ókè n’ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu matara na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n’ọrụ abụghị ihe efu n’ime Onyenwe anyị.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịnọgide na-eguzosi ike ma na-agbasi mbọ ike n’ijere Jehova ozi, n’ihi na mbọ ha na-agba abụghị ihe efu.

1. Okwukwe bara ụba: Ụzọ iji kwụsie ike

2. Ọrụ Na-adịghị Agbanwe: Mkpụrụ nke Ọrụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Ndị Hibru 10:23-24 - Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu; (n'ihi na onye kwesiri ntukwasi-obi ka onye ahu kwere nkwa;) ka ayi tugharia uche n'etiti onwe-ayi ikpasu ihu-n'anya na ime ezi ọlu.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ nanị ndị na-eduhie onwe unu. N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo: n'ihi na ọ huru onwe-ya, we la, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu. Ma onye ọ bula nke nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, ma nọgide nime ya, ebe ọ nābughi onye nānu ihe nēchezọ, kama onye nālu ọlu ahu, onye a gāgọzi n'ọlu-ya.

1 Ndị Kọrint 16 bụ isi nke iri na isii na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ntụziaka na ekele dị iche iche nye ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt.

Paragraf nke Mbụ: Pọl gwara ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt otú ha ga-esi na-anakọta onyinye pụrụ iche maka ndị nsọ nọ na Jeruselem. Ọ dụrụ ha ọdụ ka ha na-ewepụta otu akụkụ nke ego ha na-akpata kwa izu dịka ọganihu ha siri dị ka e wee ghara inwe mkpa ịnakọta oge ikpeazụ mgbe ọ bịarutere (1 Ndị Kọrint 16:1-3). Pọl gosipụtara ọchịchọ ya iso ndị nnọchianya si Kọrint gaa mgbe ha na-enye onyinye mmesapụ aka a, ka ọ na-eme atụmatụ ileta ha mgbe ọ gafesịrị Masedonia (1 Ndị Kọrint 16:4-6).

Paragraf nke abụọ: Pọl tụlere atụmatụ njem ya wee kwupụta ebumnobi ya ịnọrọ n’Efesọs ruo Pentikọst n’ihi na ohere maka ozi dị irè emeghewo n’ebe ahụ (1 Ndị Kọrint 16:8-9). Ọ na-agba ndị kwere ekwe nọ na Kọrint ume ka ha na-eche nche, guzosie ike n’okwukwe ha, na-eme omume dị ka ndị mmadụ, ma dị ike (1 Ndị-Kọ 16:13). Ọ na-agba ha ume ka ha jiri ịhụnanya na-eme ihe niile.

Paragraf nke atọ: E ji ekele onwe onye na ntụziaka mechie isiakwụkwọ ahụ. Pọl jara Stefanas, Fortunatọs, na Akaịkọs mma maka ije ozi ha kwesịrị ntụkwasị obi ma na-agbakwa nzukọ-nsọ dị na Kọrint ume ka ha na-edo onwe ha n’afọ ofufo nye ndị ndú dị otú ahụ (1 Ndị Kọrint 16:15-18). O si na chọọchị dị iche iche dị n’Eshia na-ekele Akwịla na Prisila. N’ikpeazụ, o mechiri site n’imesi ike na ịhụnanya ya dị n’ebe ndị nile nọ n’ime Kraịst Jisọs nọ (1 Ndị Kọrint 16:19–24).

Na nchịkọta, Isi nke iri na isii nke Ndị Kọrint nke Mbụ nwere ntụziaka na ekele dị iche iche bara uru sitere n’aka Pọl. Ọ na-adụ ọdụ ka a na-achịkọta ihe e ji achụ àjà maka ndị nsọ Jerusalem ma na-enye ntụziaka banyere nchịkọta ya. Ọ na-ekerịta atụmatụ njem ya mgbe ọ na-agba ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume ka ha guzosie ike n'okwukwe ha. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịja mma onwe onye, ekele sitere n’ụka ndị ọzọ, na ngosipụta ikpeazụ nke ịhụnanya Pọl n’ebe ndị nile nọ n’ime Kraịst Jisọs nọ. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka agbamume mmechi, na-akọwapụta mkpa ọ dị ihe ndị bara uru, ịdị n’otu n’ime òtù ndị kwere ekwe, na n’igosipụta ịhụnanya Pọl n’ebe nzukọ-nsọ nke Kọrint nọ.

1 Ndị Kọrint 16:1 Ma nʼihe gbasara ịnakọta ndị nsọ, dị ka m nyere ọgbakọ ndị dị na Galeshia iwu, meekwanụ otú ahụ.

Pọl gwara ọgbakọ ndị Kọrịnt ka ha tinye aka n’ịchịkọta ndị nsọ, na-agbaso otu ntụziaka ahụ o nyere ọgbakọ ndị dị na Galeshia.

1. Ike nke Inye Ihe: Otú Inye Ndị Ọzọ Pụrụ Isi Mee Uhie

2. Ole ndị bụ Ndị-nsọ? Inyocha Ihe Ịbụ Onye Nsọ Pụtara

1. Ọrụ Ndịozi 20:35 - “N'ihe niile, egosiwo m unu na site n'ịrụsi ọrụ ike n'ụzọ dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka ma na-echeta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otú Ya onwe ya kwuru, sị, 'Ọ dị ngọzi inye ihe karịa inye ihe. nata.”

2. Ndị Galeshia 6:10 - “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-eme ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

1 Ndị Kọrint 16:2 Nʼụbọchị mbụ nʼizu ụka, ka unu niile debe ihe nʼụlọ nkwakọba ihe nʼakụkụ ya, dị ka ihe na-agara ya nke ọma, ka e wee ghara inwe nnọkọ mgbe m ga-abịa.

Amaokwu a na-agba Ndị Kraịst ume ka ha wepụta òkè nke ihe ha na-akpata na Sọnde maka chọọchị, ka ha ghara ịnakọta ego mgbe Pọl rutere.

1: Chineke gọziri anyị site n’ikike ịrụ ọrụ, ya mere ka anyị jiri ya tinye aka n’ụka ya.

2: Imesapụ aka n'inye ihe bụ ihe ịrịba ama nke ezi ndị na-eso ụzọ.

1: Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu; ezi ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara apịaja, nke juru n'ọnụ, nke jubigara ókè, ka a ga-enye n'obi unu. a ga-atụkwa gị ọzọ."

2:2 Ndị Kọrint 9:7 - "Onye ọ bụla dị ka o zubere n'obi ya, ya nye ya; ọ bụghị site n'ịdị mwute ma ọ bụ na ọ dị mkpa: n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

1 Ndị Kọrint 16:3 Ma mgbe m ga-abịa, ndị ọ bụla unu ga-anakwere site nʼakwụkwọ ozi unu, m ga-ezite ha ka ha bute afọ ofufo unu na Jeruselem.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha ziga onye nnọchiteanya nwere onyinye ego na Jerusalem.

1. Mkpa ọ dị inye ego n’ọrụ Chineke.

2. Ọrụ dị n’ụka ilekọta mkpa ndị ọzọ.

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - "Onye ọ bụla dị ka o zubere n'obi ya, ya nye ya;

2. Ọrụ Ndịozi 2: 44-45 - "Ndị niile kwere ekwe jikọtara ọnụ, nweekwa ihe niile, wee resị ihe onwunwe ha na ngwongwo ha, kesaa ha nye mmadụ niile, dịka mkpa onye ọ bụla nwere."

1 Ndị Kọrint 16:4 Ma ọbụrụ na m ga-agakwa, ha ga-eso m.

Ihe odide Pọl na-agwa ndị Kọrint na ọ bụrụ na o kwesịrị ekwesị ka ọ gaa ebe, ha ga-eso ya.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na ya nọrọ n’ọrụ ya

2. Na-ejekọ ozi ọnụ maka Alaeze Chineke

1. Aisaia 58:12 - Ma ndi ga-esi na gi ga-ewu ebe nile tọgbọrọ n'efu nke ochie: I gēwulite ntọ-ala nke ọtutu ọb͕ọ; agākpọ kwa gi, Onye nēme ka ntipú di ike, Onye nēweghachi uzọ ibi nime ya.

2. Matiu 25:34-36 - Mgbe ahụ ka eze ga-asị ha n'aka nri ya, Bianu, unu ndị agọziri agọzi nke Nna m, ketanụ ala-eze edoziworo unu site na ntọ-ala uwa: n'ihi na agu gurum, unu onwe-unu kwa; nyem nri: akpiri kpọrọm nku, unu we me ka m'ṅua: ọbìa ka m'bu, unu we kurum;

1 Ndị Kọrint 16:5 Ugbu a m ga-abịakwute unu, mgbe m ga-agafe na Masedonia: nʼihi na m na-agafe na Masedonia.

Pọl na-ezube isi na Masedonia na-aga ịga leta ndị Kọrịnt.

1. Nọgidesienụ ike n’agbanyeghị ihe isi ike: Njem Pọl gara ndị Kọrịnt

2. Uru Ebumnobi na Atụmatụ Bara: Njem Pọl gara ndị Kọrịnt

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. Ndị Rom 8:37 - "Ee, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya."

1 Ndị Kọrint 16:6 Ma eleghi anya m’gānọyere unu, e, na n’oge oyi, ka unu we me ka m’je n’ijem ebe ọ bula m’nāga.

Pọl na-eche echiche ịnọnyere ndị Kọrint ka ha nọrọ n'oge oyi, ha aghaghịkwa ibuga ya n'ebe ọzọ ọ na-aga.

1. Chineke na-akpọ anyị ọbịa na mmesapụ aka, ọbụna nye ndị anyị na-amaghị.

2. Anyị aghaghị ịdị njikere ijere ndị ọzọ ozi, ọ bụrụgodị na ọ chọrọ ịchụ ihe n'àjà.

1. Ndị Hibru 13: 2 - "Elegharala ile ọbịa ndị ọbịa, n'ihi na ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị."

2. Matiu 10:42 - "Onye ọ bụla nke na-enye otu n'ime ndị a dị nta ọbụna otu iko mmiri oyi n'ihi na ọ bụ onye na-eso ụzọ, n'ezie, a sị m unu, ọ gaghị atụfu ụgwọ ọrụ ya ma ọlị."

1 Ndị Kọrint 16:7 Nʼihi na agaghị m ahụ unu ugbu a nʼụzọ; ma a tụkwasịrị m obi na m ga-anọnyere unu nwa oge, ma ọbụrụ na Onye-nwe kwere.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịga leta ndị Kọrint, ma ọ na-ekweta na ọ bụ Chineke dị n'ikpeazụ.

1. Chineke nọ na-achị: Na-atụgharị uche na nrubeisi Pọl n'okpuru Onyenwe anyị na 1 Ndị Kọrịnt 16:7 .

2. Uche Chineke na Atụmatụ Anyị: Otu esi ejikọta nrọ anyị nke ọma na ntinye nke Chineke.

1. Jemes 4:15 - Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Onyenwe anyị chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

2. Ilu 16:9 - Obi mmadụ na-eche ụzọ ya, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ya guzosie ike.

1 Ndị Kọrint 16:8 Ma m ga-anọ nʼEfesọs ruo Pentikọst.

Pọl na-ezube ịnọ n’Efesọs ruo Pentikọst: 2

1. Mkpa ọ dị ịnọrọ n’uche Chineke n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2. Mkpa ntachi obi na ndidi dị n’ijere Chineke ozi.

2

1. Ndị Rom 8:25 - "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-enweghị, anyị na-echere ya ndidi."

2. Jemes 1:2-3 - "Ụmụnna m, gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi."

1 Ndị Kọrint 16:9 Nʼihi na emegheworo m ọnụ ụzọ dị ukwuu nke dịkwa irè, ma e nwere ọtụtụ ndị mmegide.

Pọl na-eche ọtụtụ ihe mgbochi ihu na ozi ya, ma e meghere ya nnukwu ohere.

1. "Kwụsịnụ N'agbanyeghị Nsogbu"

2. "Ike nke Àgwà Ọma"

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. Isaiah 41:10 - "Atụla egwu; n'ihi na m nọnyeere gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka, e, m ga-eji aka nri kwado gị. nke ezi omume m."

1 Ndị Kọrint 16:10 Ma ọ bụrụ na Timoti abịa, lezienụ anya ka ọ nọnyere unu nʼatụghị egwu: nʼihi na ọlu Onyenwe anyị ka ọ na-arụ, dị ka mụ onwe m na-emekwa.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha nabata Timoti, bụ́ onye na-ejere Onyenwe anyị ozi, dị nnọọ ka Pọl mere.

1. Ike nke Nnabata: Ịnabata Ndị Ọzọ Na-ejere Onyenwe Anyị Ozi

2. Iwepu ike nke ijere Jehova ozi

1. Ndị Hibru 13:2 elegharala ile ndị bịara abịa ọbịa, n'ihi na site n'ime nke a ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi n'amaghị ama.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ.

1 Ndị Kọrint 16:11 Ya mere, ekwela ka onye ọ bụla leda ya anya: kama dupunu ya n'udo, ka o we biakutem: n'ihi na Mu na umu-nna-ayi nēle anya Ya.

Pọl gbara ndị chọọchị ume ka ha nabata Timoti mgbe ọ bịarutere ma na-akwanyere ya ùgwù.

1 - Ka mmekọrịta nkwanye ugwu si ewulite obodo siri ike

2 - Mkpa nke ịnabata ndị ọzọ

1 - Ndị Galeshia 6: 10, "Ya mere, dịka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye onye ọ bụla, karịsịa ndị bụ ezinụlọ nke okwukwe."

2—Ndị Efesọs 4:32, “Nweenụ obiọma na ọmịiko n’ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n’ime Kraịst.”

1 Ndị Kọrint 16:12 Banyere nwanne anyị nwoke Apọlọs, achọrọ m ya nke ukwuu ka o soro ụmụnna bịakwute unu: ma ihe ọ na-achọghị ma ọlị ịbịa n’oge a; ma ọ ga-abịa mgbe oge ruru ya.

Pọl chọrọ ka Apọlọs na ụmụnna ndị ọzọ bịa n’ọgbakọ, ma Apọlọs họọrọ ịbịa n’oge ọzọ.

1. Atụmatụ Chineke Maka Anyị anaghị ekwekọ mgbe niile

2. Oge Chineke zuru oke

1. Ilu 16:9 - Anyị nwere ike ime atụmatụ, ma Jehova na-ekpebi nzọụkwụ anyị.

2. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

1 Ndị Kọrint 16:13 Na-echenụ nche, guzosienụ ike nʼokwukwe, dịnụ ka ndị ikom, dịnụ ike.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha mụrụ anya na iguzosi ike n’okwukwe ha, ka ha nwee obi ike na ume.

1. Nwee Obi Ike: Na-eguzosi Ike n'Okwukwe Gị

2. Imeri egwu na obi abụọ site n'ike n'ime Onyenwe anyị

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike ya dị ike. Yiri ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we guzo onwe-unu megide azù nile nke ekwensu.

1Kọ 16:14 ka e mee ihe unu niile n’i.

Pọl dụrụ ndị Kọrint ọdụ ka ha jiri ịhụnanya na afọ-ọma mee ihe n’omume ha nile.

1. Ịhụnanya bụ iwu kasịnụ - 1 Ndị Kọrịnt 16:14

2. Jiri ịhụnanya mee ihe niile - 1 Ndị Kọrịnt 16:14

1. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Ndị Galetia 5:13-14 - N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna. Naanị unu ejila nnwere onwe unu were bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. N'ihi na emezuwo iwu ahu nile n'otù okwu: I gāhu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi.

1 Ndị Kọrint 16:15 Ana m arịọ unu, ụmụnna m, (unu matara ụlọ Stefanas, na ọ bụ mkpụrụ mbụ nke Akaia, na ha etinyewo onwe ha n’ọrụ nke ndị nsọ).

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha ghọta na ịsọpụrụ ozi a na-eje n’ụlọ Stefanas.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ ndị raara onwe ha nye n’ije ozi

2. Ịghọta na Inwe ekele Ozi ná Ndụ Anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka e mere Onye-nwe-anyị, ọ bughi kwa mmadụ; ebe unu matara na sitere na Onye-nwe-ayi unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist.

2. Ndị Hibru 13:7 – Chetanụ ndị na-achị unu, bụ́ ndị gwaworo unu okwu Chineke;

1 Ndị Kọrint 16:16 Ka unu na-edo onwe unu nʼokpuru ndị dị otú ahụ, na nʼokpuru onye ọ bụla nke na-enyere anyị aka ma na-adọgbu onwe ya n'ọrụ.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha na-erubere ndị ha na ha na-enyere aka ma na-arụkọ ọrụ aka.

1. Mkpa ọ dị nrubeisi nye ndị na-arụ ọrụ anyị.

2. Ịghọta mkpa ọrụ na ịrụsi ọrụ ike.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 - “Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n’ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kama ọ bụkwa ọdịmma ndị ọzọ.”

2. Ndị Efesọs 6:5-8 - “Ndị ohu, were egwu na ịma jijiji na-erubere ndị nwe unu nke elu ala isi n'obi nke ọma, dị ka unu na-achọ Kraịst, ọ bụghị n'ụzọ nke anya, dị ka ndị na-eme ihe na-amasị mmadụ, kama dị ka ndị ohu nke Kraịst. , na-eme uche Chineke site n’obi, na-ejere Jehova ozi n’ụzọ dị mma, ọ bụghị mmadụ, ebe ha maara na ezi ihe ọ bụla onye ọ bụla na-eme, nke a ka ọ ga-anata n’aka Onyenwe anyị, ma ọ̀ bụ ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya.”

1 Ndị Kọrint 16:17 Ana m aṅụrị ọṅụ maka ọbịbịa Stefanas na Fọtunatọs na Akaịkọs: nʼihi na ihe fọduru unu ka ha nyeworo.

Pọl toro ọnụnọ nke Stefanas, Fortunatọs, na Akaịkọs maka onyinye bara uru ha nyere n’ọgbakọ dị na Kọrịnt.

1. Ike nke ịdị n’otu: Onyinye Stephanas, Fortunatus, na Achaikọs

2. Mkpa Obodo: Ijikọ ọnụ na-arụkọ ọrụ n’iwulite Alaeze ahụ

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

2. Ilu 18:24 - Onye nwere ọtụtụ enyi nwere ike ibibi, ma e nwere enyi nke na-arapara n'ahụ karịa nwanne.

1 Ndị Kọrint 16:18 Nʼihi na ha emewo ka mmụọ m na nke unu nwee ume: ya mere maranụ ndị dị otú ahụ.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha mata ndị jeere ha ozi n’ụzọ ime mmụọ na ịnakwere mgbalị ha.

1. Ịnabata ndị ndu ime mmụọ na ndụ anyị

2. Mkpa ekele na ekele

1. Ndị Hibru 13:17 - Na-eruberenụ ndị isi unu isi ma na-erubere ha isi, n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ.

2. Ọrụ Ndịozi 20:28-32 - Lezienụ anya n'onwe unu na ìgwè atụrụ niile nke Mmụọ Nsọ mere unu ndị nlekọta n'ime ya, ilekọta ọgbakọ Chineke nke o ji ọbara nke ya nweta.

1Kọ 16:19 ọgbakọ dị n’Eshia na-ekele unu. Akwila na Prisila nēkele unu nke-uku nime Onye-nwe-ayi, ha na nzukọ Kraist nke di n'ulo-ha.

Pọl zipụrụ ekele site n’ọgbakọ dị n’Eshia, tinyere Akwịla na Prisila, bụ́ ndị nwere ọgbakọ n’ụlọ ha.

1. Mkpa Ogbe: Inyocha ekele Pọl sitere n’ụka nke Eshia

2. Akwịla na Prisila: Ụdị ile ọbịa na ikwesị ntụkwasị obi

1. Ndị Rom 16:3-5 - Keleenụ Prisila na Akwịla, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ n'ime Kraịst Jizọs, ndị tinyere olu ha n'ihe ize ndụ n'ihi ndụ m, ndị ọ bụghị nanị m na-enye ekele, kamakwa nzukọ nile nke ndị mba ọzọ.

2. Ọrụ Ndịozi 2:42-47 - Ha we tinye onwe-ha n'obi n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, n'inyawa achicha na ekpere. Egwu we dakwasi nkpuru-obi ọ bula, ewe me kwa ọtutu ihe-ebube na ihe-iriba-ama site n'aka ndi-ozi. Ma ndi nile kwere ekwe nọkọrọ, nwekọrọ ihe nile .

1Kọ 16:20 ụmụnna niile na-ekele unu. Werenu isutu-ọnu di nsọ nēkele ibe-unu.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha jiri isususu ọnụ dị nsọ kelee ibe ha, o kelekwara ha.

1. Ike nke nsusu ọnụ: Iji nsusu ọnụ dị nsọ na-enyocha ihe ọ pụtara.

2. Ịhụnanya, ịdị n'otu, na nsusu ọnụ dị nsọ: Inyocha ụkpụrụ nke mkpakọrịta na 1 Ndị Kọrịnt 16:20.

1. Ndị Rom 15:5-6 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu were otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. .

2. Ndị Hibru 13:1-2 - Nọgidenụ na-ahụrịta ibe unu n'anya dị ka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. Echefula ile ndị bịara abịa ọbịa, n'ihi na site n'ime otú ahụ, ụfọdụ ndị na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n'amaghị ya.

1Kọ 16:21 Ekele mụ Pọl ji aka m.

Pọl na-ezite ekele onwe ya dị ka ihe ịrịba ama nke nlekọta na nchegbu ya maka ndị Kọrint.

1) Ike nke Njikọta: Otú Ekele Pọl nke Ndị Kọrịnt Pụrụ Isi nyere Anyị Aka Ime Ka Mmekọrịta Anyị Sikwuo Ike Taa.

2) Ihe Nlekọta Pụtara: Ihe Ekele Pọl nke Ndị Kọrint Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Nraranye.

1) Ndị Rom 16:16 - Werenụ nsusu ọnụ dị nsọ keleerịtanụ ibe unu.

2) 1 Jọn 4:7 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke.

1 Ndị Kọrint 16:22 Ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụghị Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nʼanya, ya bụrụ ihe anathema.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha hụ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n’anya, ma dọọ aka ná ntị ka ha ghara ịhụ ya n’anya.

1. Ịhụnanya Jizọs: Ihe mere o ji dị mkpa.

2. Anathema Maranatha: ịdọ aka ná ntị maka nnupụisi.

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1Kọ 16:23 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu.

ngafe:

Pọl zigaara ọgbakọ ndị Kọrint ekele ya, na-agba ha ume site n’amara nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Pọl zigaara ọgbakọ ndị Kọrint ozi ekele, na-arịọ ha amara nke Jisus Kraịst.

1. Ike nke amara: Inyocha ihunanya nke Jisos Kraist

2. Amara na-enweghị atụ nke Chineke: Ịnata ngozi nke Jizọs

1. Ndị Rom 5: 20-21 - "Ma n'ebe mmehie na-abawanye, amara na-aba ụba karịa, ka, dị ka mmehie chịrị n'ọnwụ, otú ahụ ka amara we chịa site n'ezi omume iweta ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

2. Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara na e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

1Kọ 16:24 Ịhụnanya m dịnyere unu niile n’ime Kraịst Jizọs. Amen.

Pọl zigaara ndị otu ọgbakọ dị na Kọrịnt ịhụnanya ya ma kwupụta okwukwe ya na Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ileba anya n’ihe ịhụ ndị ọzọ n’anya pụtara n’ahụ́ Kraịst

2. Ịhụnanya na ịdị n'otu: Ọrụ nke ịhụnanya n'ime ka Nzukọ-nsọ dị n'otu

1. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya."

2. Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ntachi obi, na-edirịta ibe anyị n'ịhụnanya, na-achọsi ike ịnọgide na ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

2 Ndị Kọrint 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gwara ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt okwu ma kọọrọ ya ahụmahụ ya n’onwe ya nke nhụjuanya na nkasi obi, na-akọwapụta ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’oge nsogbu.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’igosi obi ekele nye Chineke maka nkasi obi na agbamume Ya n’oge mkpagbu. Ọ na-ekweta na ya na ndị ibe ya chere ihe isi ike ihu n’Eshia nke karịrị ike ha idi (2 Ndị Kọrint 1:8). Agbanyeghị, ọ na-agba ama na Chineke nyere ha nkasi obi dị nsọ ka ha wee nwee ike ịtachi obi na imeri ọnwụnwa ha (2 Ndị Kọrịnt 1:9). Pọl mesiri ike na ahụmahụ ndị a emewo ka ọ ghọtakwuo nhụjuanya na otú nkasi obi Chineke si jupụta n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-emesi ndị nọ na Kọrịnt obi ike na dị ka ya si nweta nkasi obi Chineke na nhụjuanya nke ya, ha onwe ha nwekwara ike inweta nkasi obi na Ya. Ọ na-agba ha ume site n'ikwu na nhụjuanya ha abụghị n'efu kama kama ọ bụ nzube. Ọ na-akọwa na site n’ọnwụnwa ha, ha ga-enwe ike ịkasi ndị ọzọ nwere ụdị ihe isi ike ndị ahụ ezi nkasi obi (2 Ndị Kọrint 1:4). Pọl na-ekwusi ike na dịka Kraịst tara ahụhụ n'ihi mmadụ, otu ahụ ka ndị kwere ekwe ga-eketakwa oke n'ahụhụ Ya ebe ha maara na ha ga-ekerekwa òkè na nkasi obi ya (2 Ndị Kọrint 1:5).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkọwa mgbanwe Pọl mere ná atụmatụ njem banyere nleta ọ gara Kọrint. Ọ na-emesi ha obi ike na ya emeghị mkpebi a n'ụzọ dị mfe ma ọ bụ n'ihi nkwuwa okwu kama kama o chebara echiche maka abamuru ha. Ọ chọsiri ike ịgbanarị ha iru uju ma ọ bụ ibu ọ bụla nwere ike ime n’oge nleta ya (2 Ndị-Kọ 1:23–24). Kama, ọ na-ede akwụkwọ ozi a dị ka ụzọ isi dozie okwu ndị dị n'ime ụka tupu ọ bịa n'onwe ya.

Na nchịkọta, Isi nke mbụ nke Ndị Kọrint nke Abụọ gosiri ahụmahụ Pọl n’onwe ya banyere nhụjuanya na nkasi obi Chineke. Ọ na-egosipụta obi ekele maka ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’inye nkasi obi n’oge mkpagbu. Pọl gbara Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt ume ka ha nweta nkasi obi ná nkasi obi Chineke, na-emesi ha obi ike na ahụhụ ha na-ata nwere nzube ma na-enyere ha aka ịkasi ndị ọzọ obi. Ọ mechiri isiakwụkwọ ahụ site n’ịkọwa mgbanwe ya n’atụmatụ njem, na-ekwusi ike na ọchịchọ ya ịgbanarị ndị Kọrint ibu arọ ọ bụla na iji leta a kwuo okwu ndị chọọchị. Isiakwụkwọ a na-eme ka isiokwu nke inweta ume na agbamume n’ime Chineke pụta ìhè n’ime ule ma na-ekwusikwa ike mkpa ọ dị inye nkwado na ọmịiko n’ebe ndị kwere ekwe ibe anyị chere ihe isi ike ihu.

2 Ndị Kọrint 1:1 Pọl, onyeozi nke Jisọs Kraịst site nʼọchịchọ Chineke, na Timoti, bụ́ nwanne anyị, na-edegara nzukọ Chineke nke dị na Kọrint akwụkwọ, ya na ndị nsọ nile nọ nʼAkaia dum.

Pọl, onye-ozi nke Jisus Kraist, na Timọti, degaara nzukọ Chineke nke di na Kọrint, na ndi-nsọ nile nke Akaia.

1. Ike Chineke n'omume

2. Ike nke Ụka

1. Ndị Efesọs 5:19 - “Na-agwarịtanụ ibe unu okwu n’abụ ọma na ukwe na abụ ime mmụọ, na-abụkwa abụ na-abụ abụ n’obi unu nye Onyenwe anyị”

2. Ndị Rom 12:12 - “Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, na-anọgidesi ike n'ekpere”

2 Ndị Kọrint 1:2 Amara dịrị unu na udo nke si nʼaka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Pọl nēzigara ndi Kọrint ekele amara na udo sitere n'aka Chineke Nna na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

1. Ike nke amara na udo na ndu anyi

2. Ebe Chineke si enweta amara na udo

1. Ndị Efesọs 1:2 - "Amara dịrị unu na udo nke si n'aka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst."

2. Ndị Filipaị 1:2 - "Amara dịrị unu na udo nke sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst."

2 Ndị Kọrint 1:3 Ngọzi dịrị Chineke, bụ́ Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi nile;

A na-eto Chineke maka ịbụ Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke obi ebere, na Chineke nke nkasi obi niile.

1. "Chineke bụ nkasi obi anyị n'oge nsogbu"

2. “Chineke bụ Isi Iyi Nile Ebere”

1. Aisaia 40:1 - "Kasienụ obi, kasienụ ndị m obi, ka Chineke unu kwuru."

2. Abụ Ọma 86:5 - "N'ihi na Gi onwe-gi, Onye-nwe-ayi, di nma, Ọ nāb͕aghara kwa;

2 Ndị Kọrint 1:4 Onye na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị nile, ka anyị wee nwee ike ịkasi ndị nọ na mkpagbu ọ bụla obi, site na nkasi obi nke Chineke na-akasi anyị onwe anyị.

Chineke na-akasi anyị obi n’oge nsogbu anyị niile ka anyị nwee ike ịkasi ndị ọzọ obi n’oge nsogbu ha.

1. Nkasi obi nke Onye-nwe n’oge nsogbu

2. Na-eme Ihe n'Ịhụnanya: Ịkasi Ndị Ọzọ obi n'oge Ihe isi ike Ha

1. Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2. Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2 Ndị Kọrint 1:5 Nʼihi na dị ka ahuhu nile nke Kraịst ji baa ụba nʼime anyị, otu ahụ ka nkasi obi anyị na-aba ụba site na Kraịst.

Ahụhụ na Kraịst na-aba ụba n'ime anyị, ma otu ahụ ka nkasi obi ahụ dị n'ime Ya dị.

1. "Ahụhụ na Nkasi obi nke Kraịst"

2. "Uba nke amara n'oge nsogbu"

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

2. Aisaia 43:2 - "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2 Ndị Kọrint 1:6 Ma ọbụrụ na anākpagbu anyị, ọ bụ nʼihi nkasi obi na nzọpụta unu, nke na-arụ ọrụ nʼime ntachi obi nʼotu ahụhụ ahụ nke anyị na-ahụkwa;

Ahụhụ na nkasi obi nke ndụ nwere ike iweta nzọpụta na nkasi obi nye ndị kwere ekwe.

1. Ịtachi obi n’ahụhụ maka nzọpụta

2. Nkasi Obi Enyere Maka Nzọpụta

1. Aisaia 61:1-2 - Mọ nke Onye-nwe Chineke dikwasim; n’ihi na Onye-nwe tere m mmanụ ikwusara ndị dị umeala n’obi ozi ọma; O zitewom ikechi ndi obi-ha tiwara etiwa, ikwusa inwere-onwe nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ntikpọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ab͕u;

2. Ndị Rom 8:28-29 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ́ ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna.

2 Ndị Kọrint 1:7 Ma olile-anya anyị nwere n’ebe unu nọ siri ike, ebe anyị maara na dị ka unu bụ ndị na-eketa ahụhụ, otu ahụ ka unu ga-abụkwa nke nkasi obi ahụ.

Pọl kwupụtara olileanya ya na ndị Kọrint ga-ekere òkè ná nkasi obi nke Kraịst, dị ka ha kere òkè ná nhụjuanya ya.

1. Ike nke olile anya na ahuhu - ka esi enwe okwukwe n'etiti mgbu

2. Nkasi obi na nhụjuanya - Otu esi enweta olile anya na udo n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 34:18-19 - Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2 Ndị Kọrint 1:8 Nʼihi na anyị achọghị, ụmụnna m, unu amaghị na nsogbu anyị dakwasịrị anyị nʼEshia, na a kpagbuworo anyị nʼike nʼike, nke mere na anyị nwere olileanya ọbụna maka ndụ.

Pọl na ndị ibe ya nwetara nnukwu ọnwụnwa mgbe ha nọ n’Eshia, bụ́ nke siri nnọọ ike, ha chere na ha agaghị adị ndụ.

1. Ike Chineke n'oge nsogbu

2. Imeri obi nkoropụ n'ọnọdụ ndị siri ike

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 34: 17-19 - "Mgbe ndị ezi omume na-etiku maka enyemaka, Jehova na-anụ wee napụta ha n'ahụhụ ha niile: Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha. Ọtụtụ nhụjuanya nke ndị ezi omume dị. , ma Jehova napụtara ya n’aka ha niile.”

2 Ndị Kọrint 1:9 Ma anyị nwere ikpe ọnwụ nʼime onwe anyị, ka anyị ghara ịtụkwasị onwe anyị obi, kama na Chineke Nke na-eme ka ndị nwụrụ anwụ bilie.

Pọl chetaara ndị Kọrint na ha ekwesịghị ịtụkwasị onwe ha obi, kama na Chineke bụ́ onye pụrụ ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ.

1. Chineke Na-akpọlite Ndị Nwụrụ Anwụ: Ịchọta Olileanya n'Oge Ihe Isi Ike

2. Tukwasị Chineke obi, Ọ bụghị Onwe Anyị: Ịmụta Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke

1. Ndị Rom 8:11; "Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke na-anwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Aịzaya 40:28-31; Ọ̀ bughi Gi onwe-gi amaghi? Ọ̀ bughi na i nughi, na Chineke ebighi-ebi, bú Jehova, Onye Okike nke nsọtu uwa, adighi-ada mbà, ike adighi kwa ya? Ọ dighi-enyocha nghọta-Ya. ọbuná ndi nādighi-ike ka Ọ nātukwasi ume: ọbuná umu-okorobia gāda #mbà, ike gāgwu kwa ha, umu-okorọbia gāda kwa anwu nke-uku: Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha ọzọ, ha gēji nkù rigo dika ugo, ha gēji kwa nkù rigo dika ugo; ga-agba ọsọ, ike agaghịkwa agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ghara ịda mbà.

2 Ndị Kọrint 1:10 Onye napụtara anyị nʼọnwụ dị ukwuu dị otú a, na-anapụtakwa anyị;

Chineke anapụtala anyị n’ọnwụ ma na-emekwa otú ahụ, anyị tụkwasịrị obi na ọ ga-anọgide na-anapụta anyị n’ọdịnihu.

1. Ike nke mgbapụta sitere na Chineke

2. Otu esi ejide olile anya n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:37-39 - “Ee e, n'ihe ndị a nile, anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Aisaia 43:1-3 - “Ma ugbu a, nke a bụ ihe Jehova kwuru—Onye kere gị, Jekọb, Onye kpụrụ gị, Izrel: “Atụla egwu, n'ihi na agbapụtawo m gị; akpọwom unu n'aha; ị bụ nke m. Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị agba gị ọkụ. N'ihi na Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-gi, na Onye Nsọ nke Israel, na Onye-nzọputa-gi.

2 Ndị Kọrint 1:11 Unu na-enyekwara aka ọnụ site nʼekpere anyị, ka ọtụtụ mmadụ wee nye ekele maka onyinye ahụ e nyere anyị site nʼaka ọtụtụ mmadụ nʼihi anyị.

Ndị Kraịst kwesịrị ịnakọta ọnụ na-ekpe ekpere maka ibe ha ma na-enye ekele maka onyinye ndị Chineke nyere ha site n'aka ndị ọzọ.

1. Ike nke ikpekọ ekpere ọnụ: otú imekọ ihe ọnụ si eme ka okwukwe anyị sikwuo ike

2. Igosi Ekele: Otú Anyị Ga-esi Na-enye Chineke na Ụmụnna Anyị Ekele

1. Jemes 5:16 – Ekwupụtanụ ajọ omume unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

2. Ọlu Ndi-Ozi 12:5-Ya mere anēdebe Pita n'ulo-nkpọrọ: ma nzukọ Kraist nēkpere Chineke ekpere nēwepughi-aka bayere ya.

2 Ndị Kọrint 1:12 Nʼihi na ọṅụ anyị bụ nke a, àmà nke akọ na uche anyị, na nʼịdị mfe na ezi uche Chineke, ọ bụghị nʼamamihe nke anụ ahụ, kama site nʼamara nke Chineke, anyị ejiriwo ndụ anyị mee ihe nʼụwa, ọ bụkwa unu ka anyị ji mee ihe karịa. -ward.

Pọl na-aṅụrị ọṅụ n’ihi na o jiwo ịdị mfe na ezi obi na-eduzi onwe ya n’ụwa, site n’amara nke Chineke.

1. Ike nke Ịdị Mfe: Otú Anyị Ga-esi Na-akpa Àgwà Anyị n’Iguzosi Ike n’Ezi Chineke

2. Ike nke obi eziokwu: Iso ndu nke amara Chineke

1. Matiu 6:25-34 - Tụleenụ anụ ufe nke eluigwe na urodi nke ọhịa.

2. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

2 Ndị Kọrint 1:13 Nʼihi na ọ dịghị ihe ọzọ anyị na-edegara unu, ma e wezụga ihe unu na-agụ ma ọ bụ na-amata; ma a tụkwasịrị m obi na unu ga-amata ọbụna ruo ọgwụgwụ;

Pọl degaara ndị Kọrịnt akwụkwọ ozi, na-echetara ha eziokwu ahụ ha mabu ma tụkwasị obi.

1. Ike nke nnabata - ka ịmata eziokwu nwere ike isi mee ka nghọta ka ukwuu

2. Chineke ikwesị ntụkwasị obi na ndụ anyị - otú Chineke si eduzi anyị n'oge ihe isi ike

1. Ndị Filipaị 1:6 - “Ebe obi siri anyị ike na onye malitere ọrụ ọma n'ime unu ga-arụzu ya ruo ụbọchị Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Rom 8:28 - "Anyị makwaara na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

2 Ndị Kọrint 1:14 Dị ka unu kwukwaara anyị otu akụkụ, na anyị bụ ọṅụ unu, ọbụna dị ka unu onwe unu bụkwa nke anyị nʼụbọchị Onyenwe anyị Jisọs.

Ndị Kọrint egosiwo obi ekele ha nwere maka Pọl na ozi ya site n’iso ya ṅụrịa ọṅụ n’ụbọchị Onyenwe anyị Jisọs.

1. Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onye-nwe: Ime ememe mgbapụta na onyinye Ya

2. Ịkweta na Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Otú Anyị Si Ekele

1. Ndị Filipaị 4:4 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m ga-asị, ṅụrịa ọṅụ!

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:18 - Keleenụ ekele n'ọnọdụ nile; n'ihi na nka bu uche Chineke nime Kraist Jisus bayere unu.

2 Ndị Kọrint 1:15 Nʼime ntụkwasị obi a ka m chọrọ ịbịakwute unu na mbụ, ka unu wee nweta uru nke abụọ;

Pọl chọkwara ịga leta ndị Kọrịnt ọzọ ka ha wee nweta ngọzi nke abụọ.

1. "Atụmatụ Chineke maka Ngọzi Anyị: Ugboro abụọ dị mma"

2. "Ebere na Ọmịiko Chineke: Onyinye nke Na-anọgide Na-enye"

1. Jemes 1:17 – Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna rịdata.

2. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2 Ndị Kọrint 1:16 Ka m gabigakwa unu na Masedonia, na ka m wee si na Masedonia bịaghachikwute unu, ka e meekwa ka unu duru unu gakwuru Judia.

Pọl si na Kọrint na-aga Masedonia, ma mesịa laghachi Kọrint tupu ya agawa n'ihu na njem ya na Judia.

1. Imeri ihe ịma aka na ndụ - Njem Pọl na Judia

2. Ịtachi obi n’oge ihe isi ike - Njem Pọl si na Kọrịnt gaa Masedonia

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike.

2 Ndị Kọrint 1:17 Ya mere, mgbe m nwere uche dị otú a, ọ̀ bụ m           nweghi ọnwunwa? ma-ọbu ihe nile nke Mu onwem nēchè, àm'nēzube dika anu-aru si di, ka e e na é-è we di n'akam?

Pọl na-ajụ ma ọ̀ na-eme mkpebi ndị ọ na-eme ngwa ngwa ka ọ̀ bụ na ọ na-eme mkpebi ndị dabeere n’anụ ahụ́.

1. Ịmụta ibi ndụ na nghọta: Ime mkpebi amamihe dị na ya

2. Ibi ndụ nke iguzosi ike n’ezi ihe: Ime Ihe Anyị Kwere

1. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile ihe n'ụba n'enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

2. Ilu 14:12 – O nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.

2 Ndị Kọrint 1:18 Ma dị ka Chineke bụ eziokwu, okwu anyị gwara unu abụghị e na é-è.

Okwu Chineke n'ebe anyị nọ bụ eziokwu mgbe niile, ọ dịghịkwa ada mbà.

1. Eziokwu nke Chineke bụ isi iyi ike na-adịghị agbanwe agbanwe.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Okwu Chineke obi dị ka ntọala anyị maka ndụ.

1. Aịzaya 40:8 - "Ahịhịa akpọnwụwo, okooko osisi na-akpọnwụkwa, ma okwu Chineke anyị na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2 Ndị Kọrint 1:19 Nʼihi na Ọkpara Chineke, bụ́ Jisọs Kraịst, onye e kwusara nʼetiti unu site nʼaka anyị, ọbụna site nʼọnụ mụ na Silvanọs na Timoti, abụghị e na é-è, kama ọ bụ e nʼime ya.

Pọl, Silvanọs na Timoti kwusara ozi ọma nke Jizọs Kraịst n’etiti ndị Kọrịnt, ma ha kwupụta na n’ime ya, e nwere naanị eziokwu.

1. Ntọ-ala a na-apụghị ịma jijiji nke Jisus Kraịst

2. Ụdị Ozi Ọma nke Jisus Kraịst adịghị agbanwe agbanwe

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Matiu 7:24-27 – “Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu oké nkume: miri-ozuzo we zo, idei-miri bia, ifufe nēfe kwa. bya asụ l'ụlo ono; ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu oké nkume.

2 Ndị Kọrint 1:20 Nʼihi na nkwa nile nke Chineke dị nʼime ya e, ọ bụkwa nʼime ya ka Amen ka e si nʼaka anyị nye Chineke otuto.

Akụkụ ahụ na-ekwusi ike na nkwa niile nke Chineke na-ekwusi ike na Kraịst ma na-ewetara Chineke otuto.

1. Nkwenye nke Nkwa Chineke

2. Ike nke Amen

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Matiu 6:13-Eduba-kwa-la ayi n'ọnwunwa, kama naputa ayi n'ihe ọjọ.

2 Ndị Kọrint 1:21 Ma Onye ahụ nke na-eme ka anyị na unu guzosie ike nʼime Kraịst, nke tewokwa anyị mmanụ, bụ Chineke;

Chineke eguzobewo ma tee ndị kwere ekwe na Kraịst mmanụ.

1. Chineke E Tere Mmanụ: Gịnị Ka Ekewapụ Pụtara?

2. Inweta ihunanya siri ike nke Chineke nime Kraist.

1. Ndị Rom 8:38-39 : “N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Abụ Ọma 89:20-22: “Achọtawo m Devid bụ́ ohu m,          yekwa ya mmanụ dị nsọ tee ya,               ka me ka akam guzosie ike n'ebe ọ nọ, ogwe-akam gēsi kwa ya ike: Onye-iro agaghi-adigide ya; onye nēmebi iwu agaghi-eweda ya ala: M'gāzọpia kwa ndi-iro-ya n'iru Ya, tib͕ue ndi nākpọ Ya asì.

2 Ndị Kọrint 1:22 Onye ka-kwa-ra anyị akara, nyekwa anyị ihe nke mmụọ nsọ nʼime obi anyị.

Chineke ejiriwo Mụọ Nsọ mechie ndị kwere ekwe ma nye ha nkwa nke nzọpụta.

1. Inweta ike nke Mmụọ Nsọ

2. Ịghọta nkwa nke nzọpụta site na Mụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8:16-17 - Mmụọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Hibru 6:13-20 - Chineke enyela anyị nkwa ya nke na-enweghị ike ịgbanwe.

2 Ndị Kọrint 1:23 Ma a na m akpọkwa Chineke ka ọ bụrụ ihe akaebe nye mkpụrụ obi m, na imere unu ebere, abịabeghị m Kọrint ruo ugbu a.

Pọl agabeghị Kọrịnt n’agbanyeghị na ọ chọrọ ka o meere ha ebere.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Pọl: Ịmụta ịhụ n'anya n'enweghị ihe ọ bụla site n'ihe atụ Pọl.

2. Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịmara na Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi Ịkwado Nkwa Ya.

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Jọn 13:35 - "Site na nke a onye ọ bụla ga-ama na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu hụrụ ibe unu n'anya."

2 Ndị Kọrint 1:24 Ọ bụghị nʼihi na anyị nwere ike nʼebe okwukwe unu nọ, kama ọ bụ ndị na-enyere unu aka inwe ọṅụ: nʼihi na unu ji okwukwe guzosie ike.

Pọl kwusiri ike na ndị Kọrint kwesịrị ịdabere n'okwukwe ha, ọ bụghị ikike nke ọgbakọ.

1. Ike nke Okwukwe: Otú okwukwe anyị si enye anyị ume na ọṅụ.

2. Ike Obodo: Otu nkwado nke ndị ọzọ nwere ike isi nyere anyị aka iguzo ọtọ

1. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Efesọs 2: 19-22 - "Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe nke ndị nsọ na ndị òtù ezinụlọ nke Chineke, ndị e wukwasịrị n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n'onwe ya bụ. nkume nkuku ahu, nke ihe owuwu ahu nile, ebe ejikọtara ya, we buru ulo nsọ nime Onye-nwe-ayi: nime Ya ka anēwu kwa unu ka ha buru otù ebe-obibi nye Chineke site na Mọ Nsọ.

2 Ndị Kọrint 2 bụ isi nke abụọ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gara n’ihu n’akwụkwọ ozi ya na ndị kwere ekwe nọ na Kọrint, na-ekwu okwu ndị metụtara mgbaghara, ime udo, na ije ozi.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịtụle nleta na-egbu mgbu mbụ o mere na Kọrint. Ọ na-akọwa na o dere akwụkwọ ozi site n’oké mkpagbu na nhụsianya, n’ebughị n’obi ịkpata iru uju ọzọ kama ọ na-atụ anya nghọta na ime ka ha dịghachi ná mma (2 Ndị Kọrint 2:4-5). Ọ na-agba ha ume ka ha gosighachi ịhụnanya ha nwere n’ebe onye nwere nchegharị nọ bụ́ onye kpataworo iru újú n’obodo ka ha wee ghara imebiga ihe ókè n’iru uju ya kama kama ịgbaghara ya ma kasie ya obi (2 Ndị Kọrint 2:6-8).

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwara otú obi dị ya mgbe ọ gara Troas. N'agbanyeghị ọnụ ụzọ mepere emepe maka ije ozi n'ebe ahụ, ọ nweghị ike ịchọta udo n'ihi na ọ hụghị Taịtọs, onye kwesịrị iweta ozi sitere na Kọrint (2 Ndị Kọrint 2:12-13). Otú o sina dị, Pọl na-ekele Chineke maka iduzi ya mgbe nile n'ime njem mmeri site na Kraịst na ịgbasa ísì ọma nke ọmụma banyere Ya n'ebe ọ bụla ha na-aga (2 Ndị Kọrint 2:14-15).

Paragraf nke atọ: A na-atụgharị isiakwụkwọ ahụ n'isi n'isi n'obi eziokwu. Pọl na-ekwusi ike na ya adịghị ere okwu Chineke maka uru ma ọ bụ na-emegharị ndị ọzọ anya kama na-ekwu n'ezie dị ka Chineke nyere ya iwu. Ọ na-ekwusi ike na izi ezi ha sitere na Chineke nakwa na ha bụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke dabeere na mmụọ kama ịbụ akwụkwọ ozi nkịtị ma ọ bụ iwu kwadoro (2 Ndị Kọrint 3: 1-6). Ọ na-egosi ọdịiche dị n’ọgbụgba ndụ ọhụrụ a na nke ochie ahụ e nyere site n’aka Mozis bụ́ nke wetara ọnwụ ma na-akọwapụta ókè ije ozi ezi omume n’okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ si dị ebube na nke na-enye ndụ karị.

Na nchịkọta, Isi nke abụọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ na-ekwu maka mgbaghara, ime udo, ọgbaghara mmetụta uche n’oge njem ozi, na ezi obi n’ijere okwu Chineke ozi. Pọl na-achọ nghọta na ime ka ọ dịghachi ná mma banyere nleta na-egbu mgbu na Kọrint, na-agba ume mgbaghara na nkasi obi maka onye chegharịrị echegharị. Ọ na-egosipụta mmetụta uche nke onwe ya n'oge ya na Troas na mkpa ọ dị inweta udo site n'akụkọ sitere na Kọrint. Pọl kwusiri ike na ha ji ezi obi na-eje ozi ha, na-egosi na ha bụ eziokwu dị ka ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke dabeere na Mmụọ Nsọ. O ji ọdịiche dị n'ọgbụgba ndụ ochie ahụ na ụzọ iwu kwadoro ya, na-ekwusi ike na ozi dị n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ dị elu na nke na-enye ndụ. Isiakwụkwọ a na-emesi mgbaghara, izi ezi n'ozi, na ike mgbanwe nke amara Chineke na mmekọrịta na ije ozi.

2 Ndị Kọrint 2:1 Ma m’kwetara na nke a n’onwe m, na agaghị m eji obi ọjọọ bịakwute unu ọzọ.

Pọl ekpebiela na ya agaghị eji obi ọjọọ abịakwute ndị Kọrịnt.

1. "Na-eme ka ibu dị mfe: Otu esi ahapụ nchekasị na nchekasị"

2. "Obi Ọṅụ: Otu esi ebi ndụ na ekele na ekele"

1. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya; ndidi ke ukụt; na-aga n'ihu ozugbo n'ekpere;

2. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile: ọzọkwa, a sị m, Ṅụrịanụ ọṅụ. Mee ka mmadụ niile mara obi umeala. Onyenweanyị nọ nso. Kpachara anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

2 Ndị Kọrint 2:2 Nʼihi na ọ bụrụ na m emee unu ebere, ònye bụkwa onye ahụ nke na-eme m obi ụtọ ma-ọbụghị onye ahụ nke m na-eme ka o wuta ya?

Pọl na-agbalị ime ka ọ pụta ìhè na ọ bụrụ na o mewo ka onye ọzọ ghara inwe obi ụtọ, ònye pụrụ ime ka ahụ́ ruo ya ala ma ọ́ bụghị otu onye ahụ o meworo?

1. Ike nke Mkpekọrịta: Otu esi emeri omume ọjọọ

2. Mma nke Mgbaghara: Otu esi arịọ mgbaghara ma nweta udo

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

2. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu njehie."

2 Ndị Kọrint 2:3 M’we degara unu ihe a otu ihe ahụ, ka, mgbe m’bịara, ewee wu m n’aka ndị m kwesịrị ịṅụrị ọṅụ n’ihi ha; ebe m tụkwasịrị unu niile obi, na ọṅụ m bụ ọṅụ nke unu niile.

Pọl degaara ndị Kọrịnt akwụkwọ ka o mee ka ha mara na obi siri ya ike n’ebe ha nọ nakwa na ọṅụ ya bụ ọṅụ ha.

1. Na-eme mmemme ọṅụ Chineke n'ịdị n'otu

2. Ike nke ntụkwasị obi na ndị ọzọ

1. Ndị Filipaị 2:2-4 - Mezue ọn̄ụ m site n'inwe otu uche, inwe otu ihunanya, inwe obi zuru oke na inwe otu uche.

2. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'okwukwe, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2 Ndị Kọrint 2:4 Nʼihi na site nʼoke mkpagbu na nhụsianya nke obi m ji ọtụtụ anya mmiri degara unu akwụkwọ; ọ bughi ka ewe wu unu, kama ka unu we mara ihu-n'anya ahu nke Mu onwem nwere n'ebe unu nọ kari.

Pọl ji ọtụtụ anya mmiri degara ndị Kọrint akwụkwọ ozi, na-egosipụta ịhụnanya miri emi o nwere n’ebe ha nọ.

1. Omimi nke ihunanya Chineke-Anya mmiri nke ịhụnanya Pọl maka ndị Kọrint

2. Nkasi obi n'ime mkpagbu: Ịmara oke ịhụnanya nke Chineke

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2 Ndị Kọrint 2:5 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla kpataworo iru uju, o meghị ka o wute m, kama ọ bụ otu akụkụ: ka m wee ghara ibo unu niile ibu arọ.

Pọl dụrụ ndị Kọrịnt ọdụ ka ha ghara ịna-eru uju nke mmadụ kpatara, n’ihi na o wutere ya nanị otu akụkụ.

1. Iru újú: Otu esi aga n'ihu - Ịmụta ịnakwere ihe mgbu nke iru újú na ịga n'ihu na ndụ anyị.

2. Mgbaghara: Ụzọ nke Ngwọta - Ihe kpatara mgbaghara ji dị mkpa maka ọgwụgwọ mmetụta uche.

1. Jemes 5:16 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'iwe Chineke, n'ihi na e dewo ya, ? 쏺 nwe m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onye-nwe kwuru. ??

2 Ndị Kọrint 2:6 O zuworo onye dị otú ahụ ntaramahụhụ a, nke ọtụtụ mmadụ tara.

Pọl kwuru na ntaramahụhụ a na-enye mmadụ kwesịrị izu ezu, ọtụtụ ndị kwesịkwara ikweta.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke na-ekpe ikpe ziri ezi mgbe niile.

2. Anyị kwesịrị ịna-achọ nkwekọrịta n'otu mgbe niile n'ịta ndị mmadụ ahụhụ.

1. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'ọnụma Chineke, n'ihi na e dewo ya, ? 쏺 nwe m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onye-nwe kwuru. ??

2. Ilu 19:11 - "Ezi uche na-eme ka onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ bụkwa ebube ya ileghara mmejọ anya."

2 Ndị Kọrint 2:7 Ya mere, kama unu kwesịrị ịgbaghara ya, kasiekwa ya obi, ka e wee ghara iwere onye dị otú ahụ oké mwute loda.

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbaghara ndị mehiere ma kasie ha obi, n’ihi na oke iru uju nwere ike imerụ ha ahụ́.

1. Ike nke mgbaghara - mkpa ọ dị ime ebere na amara na ndụ anyị.

2. Nkasi obi n'oge ọnwụnwa - Otu esi enye nkasi obi n'oge ihe isi ike.

1. Luk 6:37 "Ekpela ikpe, agaghịkwa ekpe unu ikpe: unu amala ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe: gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Ndị Rom 12:15 "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

2 Ndị Kọrint 2:8 Ya mere a na m arịọ unu ka unu mesie ịhụnanya unu nʼebe ọ nọ.

Pọl rịọrọ ndị Kọrint ka ha gosi ịhụnanya ha nwere n’ebe ọ nọ.

1. Ịhụnanya abụghị mmetụta, kama ọ bụ omume - 2 Ndị Kọrịnt 2: 8

2. Ike nke igosi ịhụnanya - 2 Ndị Kọrịnt 2: 8

1. 1 Jọn 3:18 - "Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ n'ire; kama n'omume na n'eziokwu."

2. Ndị Rom 12:9-10 - "Ka ihunanya bụrụ nke na-enweghị nkwanye ùgwù. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesienụ ezi ihe ike. Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

2 Ndị Kọrint 2:9 Nʼihi na ọ bụkwa ihe a ka m dere, ka m’we mara ihe àmà unu, ma unu na-erube isi n’ihe niile.

Pọl degaara ndị Kọrint akwụkwọ ka ha nwalee nrubeisi ha na iji gosi ha.

1. Ihe akaebe nke nrube isi - Otu anyị si egosipụta okwukwe anyị

2. Ule nke ịbụ ndị na-eso ụzọ - Ibi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ Chineke

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè .

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

2 Ndị Kọrint 2:10 Onye unu na-agbaghara ihe ọ bụla, m na-agbagharakwa ya: n'ihi na ọ bụrụ na m gbaghaara ihe ọ bụla, onye mgbaghara ya, n'ihi unu ka m gbagharaworo ya n'ihu Kraịst;

Pọl kụziiri ndị Kọrint na ha kwesịrị ịgbaghara ndị ọzọ otú ahụ Jizọs gbaghaara ha.

1. Ike nke Mgbaghara: Ịmụta ịnata na inye amara

2. Otú Jizọs Si Mgbaghara Mgbaghara: Ịgbaso Ihe Nlereanya Ya

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

2. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ mgbe ha mehiere unu, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu: ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ mmehie ha, Nna unu agaghị agbaghara unu mmehie."

2 Ndị Kọrint 2:11 Ka Setan ghara ịrata anyị, nʼihi na anyị abụghị ndị na-amaghị atụmatụ ya.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide atụmatụ aghụghọ Setan, na-echetara ndị kwere ekwe na ha amaghị ụzọ aghụghọ ya.

1. "Ịmata bụ isi: Ịghọta atụmatụ Setan"

2. "Nwee Uchu: Ịnọgide Na-aga n'Ihu Onye Iro"

1. Ndị Efesọs 6:11 - "Yirinụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu."

2. 1 Pita 5:8 - "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa."

2 Ndị Kọrint 2:12 Ọzọkwa, mgbe m bịarutere Troas ikwusa ozi ọma Kraịst, e meghekwara m ọnụ ụzọ nke Onyenwe anyị.

Onye-nwe nyere Pọl ohere ikwusa ozi-ọma nke Kraịst na Troas.

1. Ọnụ ụzọ Chineke mepere emepe: Ịmata na iji ohere maka ozi

2. Ikwusa Ozi Ọma: Ọkpọku Chineke Ka Ọ Na-eme

1. Aịzaya 45:2 "M ga-aga n'ihu gị, mee ka ebe gbagọrọ agbagọ guzozie: M ga-etipịakwa ọnụ ụzọ ámá ọla, na-egbutukwa ihe ntụchi ígwè n'okpuru ya."

2. Ndị Hibru 13: 20-21 "Ugbu a ka Chineke nke udo, onye site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi ahụ, Onyenwe anyị Jizọs, na nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, were ezi ihe niile kwadebe unu ime uche Ya. ka o me kwa ayi ihe nātọ Ya utọ, site n'aka Jisus Kraist, Onye otuto diri rue mb͕e nile ebighi-ebi: Amen.

2 Ndị Kọrint 2:13 Enweghị m izu-ike na mmụọ m, nʼihi na ahụghị m Taịtọs nwanne m: ma m’we si n’ebe ahụ pụọ gaa Masedonia.

Pọl nwetara ọgba aghara na mmụọ ya mgbe Taịtọs na-anọghị ya, n’ihi ya, o si na Kọrịnt gaa Masedonia.

1. Ike nke mkpakọrịta: Otú Inwe Enyi pụrụ isi weta udo na nkasi obi

2. Imeri Nkụda mmụọ: Ịmụta Ịchọta Ike na Olileanya n'Oge Ihe Isi Ike

1. Ndị Rom 15:5-6 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu were otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. .

2. Ilu 17:17 - Enyi na-ahụ n'anya mgbe niile, a mụọkwa nwanne maka oge mkpagbu.

2 Ndị Kọrint 2:14 Ugbu a ekele dịrị Chineke, Onye na-eme ka anyị na-enwe mmeri nʼime Kraịst mgbe nile, na-emekwa ka ísì nke ọmụma ya pụta ìhè site nʼaka anyị nʼebe nile.

Chineke na-eme ka anyị nwee mmeri n’ime Kraịst ma na-eme ka amara ya site n’aka anyị n’ebe nile.

1. Ike Chineke: Otú O Si Eme Ka Anyị Na-emeri Na Kpọsa Ihe Ọmụma Ya

2. Nweta mmeri nke Chineke: Otú O si Eme Anyị Àmà nke Ihe Ọmụma Ya

1. Ndị Rom 8:37 - "Ee, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya."

2. Ndị Efesọs 6:10-13 - "N'ikpeazụ, ụmụnna m, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasịnụ ihe agha niile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu. .N'ihi na ayi adighi-agba mgba megide anu-aru na ọbara; na-eguzogide n'ụbọchị ọjọọ, na mgbe emechara ihe niile, iguzo."

2 Ndị Kọrint 2:15 Nʼihi na anyị bụụrụ Chineke ísì ụtọ nke Kraịst, nʼime ndị a na-azọpụta, na nʼime ndị na-ala nʼiyi.

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụ ihe na-esi ísì ụtọ n’anya Chineke na ndị gbara ha gburugburu, n’agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta.

1. Isi nke Kraịst: Otu esi abụrụ Chineke na ndị ọzọ ụtọ

2. Onwere ike ịla n'iyi: Iji ohere ọ bụla mee ihe kacha mma

1. Aịzaya 6:8 ? 쏷 m'we nu olu Onye-nwe-ayi ka ọ nāsi, ? 쏻 hom ka m ga ezipu? ònye ga-ejekwara ayi???M'we si, ? 쏦 ere m. Ziga m!??

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6 ? Jirinụ amamihe na-akpaso ndị si mba ọzọ aka, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma. Ka okwu-unu di kwa n'amara mb͕e nile, ka ọ nātọ nnú utọ, ka unu we mara otú unu kwesiri isi aza onye ọ bula.

2Kọ 2:16 N'ebe onye ahu ayi bu isi-isi nke ọnwu rue ọnwu; nyekwa ibe-ya ihe isi-uku nke ndu rue ndu. Ma ònye gēzuru ihe ndia?

Pọl kwupụtara nchegbu ya na ozizi ya ga-enwe mmetụta dị iche n'ebe ndị dị iche iche nọ, na-eme ka ọ chee na ya erughị eru ime ihe ịma aka ahụ.

1. Ndụ anyị na okwu anyị nwere ike ịkpata nnukwu nsonaazụ na ndụ ndị ọzọ, anyị ga-amarịrị maka ọrụ a.

2. Chineke nyere anyị ike dị ukwuu iji weta ndụ ma ọ bụ ọnwụ, anyị aghaghịkwa iji ya mee ihe n'ụzọ amamihe dị na ya.

1. Ilu 10:19 – Mgbe okwu na-aba ụba, mmehie adịghị adị, ma onye na-ejide ire ya maara ihe.

2. 1 Ndị Kọrint 4:2 – Ugbu a, a chọrọ ka ndị e nyeworo ntụkwasị obi kwesị ntụkwasị obi.

2 Ndị Kọrint 2:17 Nʼihi na anyị adịghị ka ọtụtụ ndị na-emebi okwu Chineke: kama dị ka ndị sitere nʼezi-okwu, ma dị ka ndị sitere na Chineke, nʼihu Chineke, anyị na-ekwu okwu nʼime Kraịst.

Pọl na-adọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha ghara imebi okwu Chineke, na iji ezi obi na-ekwu okwu dị ka à ga-asị na ọ bụ n'anya Chineke n'ime Kraịst.

1. Okwu a na-emebibeghị - Ọmụmụ na 2 Ndị Kọrịnt 2:17

2. Anya nke Chineke - Ibi n'ihu nke Kraịst

1. ABÙ ỌMA 119:140 Okwu-Gi di ọcha nke-uku: n'ihi nka orù-Gi nāhu ya n'anya.

2. Matiu 5:8 Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n’obi: n’ihi na ha ga-ahụ Chineke.

2 Ndị Kọrint 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu banyere ịdị elu nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ n’ime Kraịst ma e jiri ya tụnyere ọgbụgba ndụ ochie ahụ e nyere site n’aka Mozis. Ọ na-ekwusi ike na ike mgbanwe nke mmụọ nsọ na-eme ka ọ dị iche na nke iwu kwadoro na ozi dabeere na akwụkwọ ozi.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ikwu na ndị kwere ekwe bụ akwụkwọ ozi dị ndụ, nke mmadụ niile mara ma na-agụ, ihe akaebe na-egosi mgbanwe ha n’ime Kraịst (2 Ndị Kọrịnt 3:2–3). Ọ na-akọwapụta otú ikike ha si abịa site n’aka Chineke bụ́ onye meworo ka ha bụrụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke dabeere n’usoro e dere ede kama na Mmụọ Nsọ (2 Ndị Kọrint 3:4-6). Pọl ji ọdịiche dị n'ọgbụgba ndụ ochie ahụ nke wetara ikpe na ọnwụ n'ihi na e kanyere ya na mbadamba nkume.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwara na ọ bụ ezie na ije ozi Mosis bịara n’ebube—ihu ya na-enwu mgbe o zutere Chineke—ọ bụ nwa oge ma na-anwụ anwụ (2 Ndị Kọrint 3:7-11). Ọ na-ekwusi ike na ọ bụrụ na ebube dị n'ozi nke wetara amamikpe, oleezi otú ozi ezi omume ga-esi dị ebube karịa n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ? Ebube nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ a karịrị nke Mozis nwetara. Ọ na-eweta nnwere onwe, mgbanwe, na ebube na-adịgide adịgide site na Kraịst.

Paragraf nke atọ: E ji ihe atụ mechie isiakwụkwọ ahụ site n’iji ákwà mkpuchi Mozis mee. Pọl kọwara otú Mosis si jiri ejiji kpuchie ihu ya na-egbuke egbuke n’ebe ndị Izrel nọ mgbe ebube ya nwụsịrị (2 Ndị Kọrint 3:13). Otú ọ dị, ugbu a na Kraịst, ndị kwere ekwe nwere ike ịbịakwute Chineke n'enweghị mkpuchi ma ọ bụ ihe mgbochi. Ka ha na-echigharịkwuru Ya n’ihu ekpuchighị ekpuchi, a na-agbanwe ha ka ha bụrụ onyinyo Ya site n’otu ọkwa ebube gaa n’ọzọ site na Mụọ Ya (2 Ndị-Kọ 3:18).

Na nchịkọta, Isi nke atọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya n’ichepụta ọdịiche dị n’etiti ọgbụgba ndụ ochie na nke ọhụrụ. Pọl na-akọwapụta otu ndị kwere ekwe si bụrụ ọgbụgba-ama dị ndụ dịka ndị a gbanwere n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ. Ọ na-ekwusi ike na ikike na ije-ozị ha sitere na Chineke site na Mụọ, ọ bụghị site na nrube isi n'ụzọ iwu kwadoro na koodu ederede. Pọl kọwara ọdịiche dị n'otuto dị nwa oge nke ije ozi Mosis na ebube karịrị nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ n'ime Kraịst, nke na-eweta ezi omume, nnwere onwe, na mgbanwe na-adịgide adịgide. O kwubiri site n’ịkọwa otu ndị kwere ekwe ga-esi bịaruo Chineke nso na-enweghị mkpuchi ma ọ bụ ihe mgbochi, ka Mụọ Ya megharịa ha ka ha bụrụ onyinyo Ya. Isiakwụkwọ a na-emesi ike ịdị elu nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ na ike mgbanwe ya site na Mụọ.

2 Ndị Kọrint 3:1 Ànyị na-amalite ọzọ ịja onwe anyị mma? ma-ọbu ọ̀ di ayi chọ, dika ufọdu ndi-ọzọ, akwukwọ-ozi ọma diri unu, ma-ọbu akwukwọ ito Chineke?

Pọl na-ajụ ọgbakọ dị na Kọrịnt ma ọ̀ dị ha mkpa akwụkwọ ozi ịja mma ya ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ iji kwere ya.

1. “Ịtụkwasị Obi Nanị n’Okwu Chineke”

2. "Ike Ịja mma"

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2 Ndị Kọrint 3:2 Unu bụ akwụkwọ ozi anyị nke e deworo nʼime obi anyị, nke mmadụ nile mara ma na-agụ.

Ndị Kọrint dị ka akwụkwọ ozi e dere n’ime obi mmadụ nile, nke mmadụ nile mara ma na-agụ.

1. Ike nke Ihe Nlereanya Chineke: Ibi ndụ nke na-ekwu okwu karịa okwu

2. Ide akụkọ gị: Otu esi agbanwe ndụ gị ka ọ bụrụ akaebe dị ike

1. Ilu 12:28 - N'uzọ ezi omume ka ndu di, Ma n'uzọ-ya ka ọnwu adighi.

2. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2 Ndị Kọrịnt 3: 3 natasmur dị ka a na-ekwupụta ka e kwupụta na ịbụ ndị a na-ekwu na ha bụ ndị ozi nke anyị na-ejere anyị ozi, ma ya na mmụọ nke Chineke dị ndụ; ọ bughi n'elu mbadamba nkume, kama na mbadamba nkume nke anu-aru nke obi.

E kwupụtara ndị Kọrịnt ka ha bụrụ ezi nke nke Kraist, ọ bụghị ink kamakwa na mmụọ nsọ nke Chineke dị ndụ, ọ bụghị na tebụl nke nkume ma na tebụl anụ ahụ nke obi.

1. Akwụkwọ ozi dị ndụ nke Kraịst: Ike nke Mmụọ Nsọ

2. Edere ya n’obi anyị: Ike ịhụnanya

1. Ndị Rom 2:15-16 - N'ihi na mgbe ndị mba ọzọ, ndị na-enweghị iwu, site n'okike na-eme ihe dị n'iwu, ndị a, ebe ha na-enweghị iwu, bụ iwu nye onwe ha: ndị na-egosipụta ọrụ nke iwu. edewo n'obi-ha, akọnuche-ha nāb͕a kwa àmà, èchìchè-ha bu kwa ihe nēbo ibe-ha ebubo ma-ọbu ma-ọbu nāgọpu ibe-ha.

2. Abu Oma 119:11 – Okwu-Gi ka m'kpuchiworo n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

2 Ndị Kọrint 3:4 Otú a ka anyị nwere site na Kraịst nʼebe Chineke nọ.

Pọl gosipụtara ntụkwasị obi ya na Kraịst ịnweta Chineke.

1. Ike nke Okwukwe na Kraịst: Otu esi enweta ọnụnọ Chineke

2. Ngọzi nke ntụkwasị obi: Otu esi eme ka mmekọrịta anyị na Chineke sikwuo ike

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Jeremaịa 29:13 - Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị nile.

2 Ndị Kọrint 3:5 Ọ bụghị na anyị ezuworo onwe anyị iche ihe ọ bụla dị ka nke onwe anyị; mana izu-oke anyị sitere na Chineke;

Ndị kwere ekwe ga-adabere na izuzu nke Chineke maka ike na ike ha.

1. Ịtụkwasị Obi n’Ike Chineke—2 Ndị Kọrint 3:5

2. Ịtụkwasị obi n’ihe Chineke na-enye—Ndị Filipaị 4:19

1. 2 Ndị Kọrint 3:5 - Ọ bughi na ayi ezuworo onwe-ayi iche ihe ọ bula dika nke ayi onwe-ayi; mana izu-oke anyị sitere na Chineke;

2. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

2Kọ 3:6 Onye me-kwa-ra ayi ka ayi buru ndi-ozi nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu; ọ bughi nke akwukwọ, kama nke Mọ Nsọ: n'ihi na akwukwọ nēb͕u ihe, ma Mọ Nsọ nēnye ndu.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha bụrụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, ha na Mmụọ Nsọ, ọ bụghịkwa akwụkwọ ozi, dịka akwụkwọ ozi ahụ nwere ike ịnwụ anwụ mana mmụọ na-enye ndụ.

1. Ike nke Mụọ Nsọ: Otu Mmụọ Nsọ si eme ka ndụ banye na ọgbụgba ndụ ọhụrụ

2. Akwụkwọ ozi na Mmụọ: Otu esi amata ma soro ezi ụzọ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ

1. Ndị Rom 8: 2-4 - N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ n'ime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

2. Ndị Galetia 5:16-18 - Ya mere nka ka m'nēkwu, nējegharinu nime Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru.

2 Ndị Kọrint 3:7 Ma ọ bụrụ na ozi nke ọnwụ, nke e deworo na nke a kanyere na nkume, dị ebube, nke mere na ụmụ Izrel enweghị ike ilegide anya n'ihu Mozis maka ebube nke iru ya; nke ebube gāla n'iyi:

Ihu Mozis dị ebube nke na ụmụ Izrel enweghị ike ile ya anya kpọmkwem, ma ebube ahụ dị nwa oge.

1: Ebube Moses we kpọnwua: Ma ebube Chineke nādiru mb͕e ebighi-ebi.

2: Anyị kwesịrị ile anya gabiga ebube nwa oge nke ụwa na ebube Chineke.

1: Abụ Ọma 27:4 - Otù ihe ka m'riọworo n'aka Onye-nwe-ayi, nke ahu ka m'gāchọ; ka m'we biri n'ulo Jehova ubọchi nile nke ndum, ka m'we hu ima-nma nke Jehova, na ijuta ihe n'ulo uku Ya.

2: Aisaia 43:7 - Ọbuná onye ọ bula nke anākpọ n'aham: n'ihi na ekewom ya ka ọ buru nsọpurum, akpuwom ya; e, emewom ya.

2 Ndị Kọrint 3:8 Olee otú ozi mmụọ nsọ ga-esi bụrụ ihe dị ebube karịa?

Pọl kwusiri ike na ije ozi nke mmụọ nsọ dị ebube karịa ozi nke akwụkwọ ozi ahụ.

1. Ike nke Mmụọ: Inyocha Ozi Ọma nke Mmụọ Nsọ

2. Ebube nke mmụọ a na-apụghị ịghọta aghọta: ikpughe ebube nke ozi-ọma

1. Ndị Rom 8: 26-27 - "N'otu aka ahụ, Mmụọ na-enyere anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke-uku nke miri emi nke-uku. Ma onye na-enyocha obi maara ihe bụ uche nke mmụọ nsọ, n’ihi na mmụọ nsọ na-arịọchitere ndị nsọ dị ka uche Chineke si dị.”

2. Jọn 3:8 – “Ifufe na-efekwa ebe ọ chọrọ, ị na-anụkwa olu ya, ma ị maghị ebe o si abịa ma ọ bụ ebe ọ na-eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na mmụọ nsọ.”

2 Ndị Kọrint 3:9 Nʼihi na ọ bụrụ na ozi nke ọmụma-ikpe bụ ebube, ozi nke ezi omume na-aka nke ukwuu karịa nʼebube.

Ozi ezi omume dị ebube karịa ozi ikpe ọmụma.

1) Ike nke Ezi omume: Otú iso Chineke na-eje ije si eduga n’ezi ebube

2) Onyinyo nke ikpe: Lee ka echiche ụwa si ele ihe ịga nke ọma si bụrụ nke na-adịghị adịte aka na nke na-eduhie eduhie

1) Ndi Rom 5:17 – N'ihi na asi na onwu bu eze site n'aka otu onye site na ndahie nke otu onye; karịa ka ndị ahụ na-anata ụbara amara na nke onyinye nke ezi omume ga-achị na ndụ site n’otu onye, Jisus Kraịst.

2) Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2 Ndị Kọrint 3:10 Nʼihi na ọbụna ihe e mere ka ebube enweghị otuto nʼihe a, nʼihi otuto ahụ nke karịrị nke ahụ.

Ebube Chineke dị nnọọ ukwuu karịa ihe ọ bụla mmadụ pụrụ inye, ọ kakwa otuto ọ bụla mmadụ nyere.

1. Ebube nke otuto Chineke

2. Ịma mma nke ukwuu nke ịdị ebube Chineke

1. Aisaia 6:3 - "Otu we tikue ibe-ya, si: Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu: uwa nile juputara n'ebube-Ya!"

2. Abụ Ọma 19:1 - “Eluigwe na-akọ ebube Chineke; Na mbara igwe na-egosi ihe aka Ya.”

2 Ndị Kọrint 3:11 Nʼihi na ọ bụrụ na ihe e meworo ka ọ ghara ịdị ebube dị ebube, nke ahụ nke na-anọgide na-adị ebube karị.

Otuto nke ihe e mebiworo abụghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ebube nke fọdụrụ.

1. Otuto Chineke enweghị atụ

2. Ụdị Okwukwe gafere

1. Ndị Rom 8:18, "N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke a gaje ikpughe nye anyị."

2. Ndị Hibru 11:1, "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2 Ndị Kọrint 3:12 Ya mere ebe anyị nwere olile-anya ahụ, anyị na-ekwu okwu nke ukwuu.

Ndị Kraịst nwere olileanya nke a na-ahụ n’okwu ha.

1. Kwuo Olileanya Gị: Na-enyocha Ike nke Àgwà Ọma

2. Nkwuwa okwu n'Okwu: Okwu ndị jupụtara n'okwukwe na-eche ihe ịma aka ihu

1. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'ikwere, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

2 Ndị Kọrint 3:13 Ma ọ bughi dị ka Moses, onye kpuchiri ákwà-nkpudo n'iru-ya, ka umu Israel we ghara ilegide anya n'ọgwugwu ihe ahu nke ekpochapuworo.

Pọl ji ihe Mosis ji kpuchie ihu ya tụnyere ákwà mgbochi nke ọgbụgba ndụ ochie nke Jizọs weliri.

1. Ihe mkpuchi nke ọgbụgba ndụ ochie: Ịghọta ihe ọ pụtara na ihe ọ pụtara nye anyị taa.

2. Nbibi nke ọgbụgba ndụ ochie: Otu Jizọs si weta nnwere onwe nye mmadụ niile

1. Ndị Hibru 10:19-22 - Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ na nke ndụ, nke o meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, site n'anụ ahụ ya. ma ebe anyị nwere nnukwu onye nchụ-aja na-elekọta ụlọ nke Chineke, ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe.

2. Nkpughe 21:1-4 - M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo, oké osimiri adịghịkwa ọzọ. M'we hu obodo nsọ ahu, bú Jerusalem ọhu, ka o nēsi n'elu-igwe ridata site n'ebe Chineke nọ, edoziworo dika nwunye ọhu nke achọworo di-ya mma. M'we nu oké olu si n'oche-eze ahu, si, Le, ebe-obibi nke Chineke diyere madu; Ya na ha ga-ebi, ha ga-abụkwa ndị ya, Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha dị ka Chineke ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru újú ma ọ bụ ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ: n’ihi na ihe mbụ agabigawo.”

2 Ndị Kọrint 3:14 Ma e mere ka uche ha kpuo ìsì: n’ihi na ruo taa, otu ákwà mgbochi ahụ ka a na-ewepụghị n’agụ nke ọgbụgba ndụ ochie ahụ; Nke a ga-ewepụ ákwà mgbochi ahụ n’ime Kraịst.

Uche nke ndị nke Testament Ochie kpuru ìsì ka ha ghọta nghọta ruo mgbe Kraịst wepụrụ ákwà mgbochi nke kewapụrụ ha n’ezi-okwu.

1. “Ike nke Kraịst Ikpughe Eziokwu”

2. "Ịhụ ìhè nke Kraịst"

1. Aisaia 25:7 - Ọ ga-eloda ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi; ma Onye-nwe Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri n’ihu nile.

2. Luk 24:45 - O wee meghee uche ha ka ha ghọta Akwụkwọ Nsọ.

2 Ndị Kọrint 3:15 Ma ọbụna ruo taa, mgbe a na-agụ Moses, ákwà mgbochi ahụ dị nʼobi ha.

Ụmụ Izrel enweghị ike ịghọta ozizi Mozis n’ihi na ákwà mgbochi kpuchiri obi ha.

1. Ihe mkpuchi nke ekweghị ekwe: Ịjụ Okwu Chineke

2. Ike Okwukwe: Ịghọta Eziokwu

1. Aisaia 6:9-10 - "O we si, Je, si ndi nka, Nurunu n'ezie, ma unu aghọtala: hu kwa n'ezie, ma unu aghọtala: Mee ka obi ndi nka di arọ́, me kwa nti-ha nti. ka ha ghara iwere anya-ha hu ihe, were nti-ha nu ihe, were kwa obi-ha ghọta, we chigharia, we di ike.

2. Jọn 8:32 - "Unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe."

2 Ndị Kọrint 3:16 Otú ọ dị, mgbe ọ ga-echigharịkwuru Onyenwe anyị, a ga-ewepụ ákwà mgbochi ahụ.

Enwere ike iwepụ ákwà mgbochi nke ekweghị ekwe mgbe mmadụ chigharịkwuru Onyenwe anyị.

1. Ihe mkpuchi nke ekweghị ekwe: Otu esi emeri ya ma tụgharịa gakwuru Onyenwe anyị

2. Ike Imeri: Ịchọta Ezi nnwere onwe n'ime Chineke

1. 2 Ndị Kọrint 5:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ochie agabigawo; le, ọhu abiawo.

2. Aisaia 25:7 - Ọ gēbibi kwa n'elu ugwu a ákwà-nb͕ochi nke atukwasiworo n'aru ndi nile di iche iche, bú ákwà-nb͕ochi nke ab͕asaworo n'elu mba nile.

2 Ndị Kọrint 3:17 Ma Onyenwe anyị bụ Mmụọ ahụ: ma ebe Mmụọ nke Onyenwe anyị dị, nʼebe ahụ ka nnwere onwe dị.

Mụọ nke Onye-nwe na-eweta nnwere onwe nye ndị na-eso Ya.

1. Ike Mmụọ: Otú Chineke Si Weta Nnwere Onwe ná Ndụ Anyị

2. Nnwere Onwe Site na Mụọ: Inweta ngozi nke ọnụnọ Onye-nwe

1. Ndị Rom 8:2 - N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

2. Ndị Galetia 5:1 – Ya mere guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist mere ka ayi nwere onwe-ayi, ekwe-kwa-la ka ejikọta-kwa-la onwe-gi ọzọ n'oke nke ibu-orù.

2 Ndị Kọrint 3:18 Ma anyị nile, nʼihu na-emeghe, na-ahụ ebube nke Onyenwe anyị dị ka nʼenyo, a na-agbanwe nʼotu onyinyo ahụ site nʼebube ruo nʼebube, ọbụna dị ka mmụọ nke Jehova.

Anyị na-egosipụta ebube nke Onye-nwe ma na-agbanwe anyị ka anyị yie Ya ka anyị na-ejupụta na Mụọ nke Onye-nwe.

1. Na-agbanwe ebube Jehova

2. Ịghọ Ka Kraịst Site na Mụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8:29 - N'ihi na ndị ọ maburu ụzọ, O were ụzọ kpebie ka ha yie oyiyi nke Ọkpara ya, ka ọ bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna.

2. 1 Ndị Kọrint 13:12 - N'ihi na ugbu a, anyị na-ahụ site na iko, ọchịchịrị; ma mb͕e ahu iru na iru: ub͕u a ka m'matara n'otù akụkụ; ma mgbe ahụ ka m ga-ama ọbụna dịka a marakwa m.

2 Ndị Kọrint 4 bụ isi nke anọ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụlere ozi nke ozi ọma ahụ, na-eme ka ihe ịma aka ya pụta ìhè ma na-emesi olileanya na ebube dị n’ime Kraịst ike.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịkweta na Chineke meere ya na ndị ibe ya ebere nakwa na e nyewo ya ozi n’aka. Ọ na-ekwupụta na ha anaghị ada mbà n'agbanyeghị ọnwụnwa dị iche iche, ihe isi ike, na mkpagbu (2 Ndị Kọrint 4:1-9). Pọl mesiri ike na ozi ha na-eje abụghị banyere onwe ha kama ọ bụ ikwusa Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe anyị. Ọ na-akọwapụta otú ha si ebu akụ̀ nke ozi ọma n’ime ha n’ite ụrọ na-esighị ike ka o wee pụta ìhè na ike ha sitere n’aka Chineke (2 Ndị Kọrint 4:5-7).

Paragraf nke Abụọ: Pọl kọwara ahụhụ ha na-ata n’ihi Kraịst, na-ekwusi ike na ọ bụ ezie na ha na-eche mkpagbu ihu, a dịghị egwepịa ha; ọbụna mgbe a na-akpagbu ha, a dịghị agbahapụ ha; ọbụna mgbe e gburu ha, a dịghị ebibi ha (2 Ndị Kọrint 4:8-9). Ọ na-akọwa na ahụhụ ha na-ata bụ ikpughe ndụ Jizọs n’anụ ahụ ha na-anwụ anwụ ka e wee kpughee ndụ Ya n’ime ndị ọzọ site n’aka ha (2 Ndị Kọrint 4:10–12). N'agbanyeghị na a na-ala n'iyi n'ihi mkpagbu na ọnwụnwa, n'ime ime ha na-eme ka ha dị ọhụrụ kwa ụbọchị.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na ilekwasị anya n'echiche ebighi ebi. Pọl ji atụnyere mkpagbu ha na-adịru nwa oge dị ugbu a na ịdị arọ ebighi ebi nke ebube na-enweghị atụ (2 Ndị Kọrint 4:17). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha lekwasị anya ọ bụghị n’ihe a na-ahụ anya kama n’ihe a na-adịghị ahụ anya n’ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịkwa ebighị ebi (2 Ndị Kọrịnt 4:18). Pọl kwusiri ike otú olileanya a si na-akwado ha n'ihe isi ike ka ha na-agbalịsi ike ibi ndụ n'okwukwe ha.

Na nchịkọta, Isi nke anọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ hiwere isi n’ihe ịma aka ndị chere ihu n’ozi ma na-eme ka olileanya na ebube dị n’ime Kraịst pụta ìhè. Pọl mesiri ike na ozi ha na-eje abụghị banyere onwe ha kama ọ bụ ikwusa Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe anyị. Ọ kọwara ọnwụnwa na ahụhụ ndị ha na-ata, na-ekwusi ike na ike ha si n’aka Chineke. N’agbanyeghị na a na-akpagbu ha, a dịghị gwepịa ha ma ọ bụ gbahapụ ha; kama ha na-ebu n’ime ha akụ̀ nke ozi ọma. Pọl kọwara otú ahụhụ ha na-ata si kpughe ndụ Jizọs n’ime ha ma gbaa ndị kwere ekwe ume ilekwasị anya n’ebube ebighị ebi kama ilekwasị anya ná mkpagbu nwa oge. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ihe ịma aka nile nke ije-ozị, ike mgbanwe nke ndụ Kraịst n’ime ndị kwere ekwe, na olile anya ahụ a na-achọta n’echiche ebighị ebi.

2 Ndị Kọrint 4:1 Ya mere ebe anyị na-eje ozi a, dị ka e meere anyị ebere, anyị adịghị ada mbà;

Onye edemede ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ghara ịdaba n'ozi ha, n'ihi na e meere ha ebere.

1. “N’ebere Chineke, Anyị Na-atachi Obi”

2. “Ike Ebere Na-ebuli Anyị elu”

1. Ndị Rom 5:20-21 - “Iwu ahụ wee bata, ka mmebi iwu wee baa ụba. Ma n’ebe mmehie riri nne, amara bakwara ụba nke ukwuu: ka dị ka mmehie chịrị ruo ọnwụ, ka amara wee bụrụ eze site n’ezi omume ruo ndụ ebighị ebi site n’aka Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.”

2. Abụ Ọma 103:17-18 - “Ma ebere Jehova dị site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi n'ahụ ndị na-atụ egwu Ya, ezi omume Ya dịkwa n'ebe ụmụ ụmụ; Nye ndị na-edebe ọgbụgba ndụ ya, na ndị na-echeta ihe o nyere n’iwu ime ha.”

2 Ndị Kọrint 4:2 Ma ha ajụwo ihe nzuzo zoro ezo nke enweghị eziokwu, na-ejegharịghị n'aghụghọ, ma ọ bụ iji aghụghọ ejikwa okwu Chineke; ma site n’igosipụta nke eziokwu, anyị na-aja onwe anyị mma nye akọ na uche mmadụ ọ bụla n’ihu Chineke.

Pọl na-aja onwe ya na ndị ọrụ ibe ya mma maka akọ na uche onye ọ bụla site n'ije ije n'eziokwu na ọ bụghị iji aghụghọ ejikwa okwu Chineke.

1. Ike nke ndu uzo

2. Ọrụ nke Ime ihe n'eziokwu n'iji Okwu Chineke eme ihe

1. Ilu 12:22 - Egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ ihe arụ n'anya Jehova, ma ndị na-eme ihe n'eziokwu bụ ihe na-atọ Ya ụtọ.

2. Ndị Efesọs 4:15 - Kama ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ niile n'ime onye ahụ bụ isi, banye na Kraịst.

2 Ndị Kọrint 4:3 Ma ọ bụrụ na ezobe ozi ọma anyị, ọ bụ ndị furu efu ezoro ezo.

Ozi-ọma nke Jisus Kraịst bụ nanị ndị furu efu na mkpa nzọpụta ka a pụrụ ịhụ.

1. Mkpa Ịchọ Ozi Ọma: Ihe Mere Onye Ọ bụla Ji Kwesịrị Ịchọ Nzọpụta

2. Ike Ozi Ọma: Otú Jizọs Pụrụ Isi Mee Ka Ndụ Ndị Mmadụ Na-adị

1. Luk 19:10 - "N'ihi na Nwa nke mmadụ bịara ịchọ na ịzọpụta ndị furu efu."

2. Ndị Rom 10:14-17 - “Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere na Onye ha na-anụtụbeghị banyere ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, sị, ‘Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma si maa mma!’”

2 Ndị Kọrint 4:4 Nʼime ha chi nke ụwa a meworo ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì, ka ìhè nke ozi ọma ahụ dị ebube nke Kraịst, bụ onyinyo nke Chineke, we ghara inwukwasị ha.

Chi nke ụwa a emewo ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì, n’ihi ya, ha enweghị ike ịghọta ìhè nke ozi ọma nke Jizọs Kraịst, onye bụ onyinyo nke Chineke.

1. Ìhè nke Chineke na-enwu mgbe nile: Otu esi enweta ìhè nke Oziọma ahụ.

2. Chineke nke Ụwa: Ịmata Onye-iro, Na-achụ Ìhè.

1. Matiu 5: 14-16 - Ị bụ ìhè nke ụwa.

2. Ndị Rom 1:16-17 – Oziọma bụ ike nke Chineke maka nzọpụta.

2 Ndị Kọrint 4:5 Nʼihi na anyị adịghị ekwusa onwe anyị, kama ọ bụ Kraịst Jizọs Onyenwe anyị; na anyị onwe anyị bụ ndị ohu gị n’ihi Jizọs.

Pọl onyeozi chetaara anyị na mgbe anyị na-ekwusa ozi ọma, anyị kwesịrị ịna-ekwusa ozi Kraịst, ọ bụghị n’onwe anyị, nakwa na anyị kwesịrị ime otú ahụ dị ka ndị ohu dị umeala n’obi.

1. Ike nke ikwusa Kraist

2. Ọrụ Nkwusa dị umeala n'obi

1. Matiu 28:18-20 - "Jizọs wee bịa, sị ha, 'Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

2. Ndị Rom 10: 14-17 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le, ka ukwu ndi nēzisa ozi ọma si ma nma nke-uku! Ma ọ bụghị ha niile rubere isi n’ozi ọma. N'ihi na Aisaia nāsi, Onye-nwe-ayi, ònye kwere ihe Ọ nuru n'ọnu ayi? Ya mere okwukwe si n’ọnunu puta, ma ọnunu sitere n’okwu Kraist.”

2 Ndị Kọrint 4:6 Nʼihi na Chineke, Onye nyere iwu ka ìhè ahụ nwupụta site nʼọchịchịrị, amụwokwa anyị nʼime obi anyị, inye ìhè nke ọmụma-ihe ebube Chineke nʼihu nke Jisọs Kraịst.

Chineke ewebatala ìhè na ihe ọmụma n'obi anyị site na Jizọs Kraịst, na-enye anyị ohere ịmata ebube nke Chineke.

1. Ìhè nke Chineke: Otú Jizọs Kraịst si ekpughe ebube Chineke.

1. Aisaia 9:2 - Ndị na-eje ije n'ọchịchịrị ahụwo nnukwu ìhè; ndi bi n'ala nke oké ọchichiri, ìhè nēnwukwasi ha. 2. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru we biri n'etiti ayi, ayi hu-kwa-ra ebube-Ya, ebube nke sitere n'aka Nna-Ya nání Ya, juputara n'amara na ezi-okwu.

2 Ndị Kọrint 4:7 Ma anyị nwere akụ a nʼite ụrọ, ka ịdị ukwuu nke ike wee bụrụ nke Chineke, ọ bụghị nke anyị.

Pọl onyeozi na-akụzi na ọ bụ ezie na ndị kwere ekwe adịghị ike, a na-eme ka ike Chineke zuo okè site n’aka ha.

1. Ike Chineke na-enwu nke ọma site na adịghị ike anyị

2. Otu esi anabata adịghị ike anyị ma kwe ka ike Chineke na-enwu

1. 2 Ndị Kọrint 12:9-10 - O we sim, Amaram ezuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zue okè n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

2. Ndị Rom 8:26-27 - Otú ahụ ka Mọ Nsọ na-enyekwara adịghị ike anyị aka: n'ihi na anyị amataghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ya: ma mmụọ n'onwe ya na-eji ịsụ ude nke a na-apụghị ikwu arịọchitere anyị arịrịọ. Ma onye na-enyocha obi matara ihe bụ uche nke Mmụọ Nsọ, n’ihi na ọ na-arịọ ndị nsọ arịrịọ dị ka uche Chineke si dị.

2 Ndị Kọrint 4:8 A na-akpagbu anyị nʼakụkụ nile, ma anyị adịghị enwe mkpagbu; anyị nwere mgbagwoju anya, ma anyị adịghị enwe obi nkoropụ;

N'agbanyeghị na Pọl na ndị ibe ya nọ ná nsogbu, obi adịghị ha mma, ha enwekwaghị obi nkoropụ.

1. Nkasi obi Chineke n'oge nsogbu

2. Ịtachi obi n'ihe ịma aka nke ndụ

1. Abụ Ọma 34:17-19 "Mgbe ndị ezi omume tikuo enyemaka, Jehova na-anụ wee napụta ha na mkpagbu ha nile: Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha. ma Onye-nwe na-anapụta ya n’aka ha nile.

2. Aịzaya 41:10-13 "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-eme ka ị dị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị. Ihere ga-eme ndị niile na-ewe iwe megide gị, bụrụkwa ihere, ndị na-alụso gị ọgụ ga-adị ka ihe efu, ha ga-alakwa n’iyi: unu ga-achọ ndị gị na ha na-alụ ọgụ, ma unu agaghị ahụ ha, ndị na-ebuso unu agha ga-abụkwa ndị na-ebuso unu agha. n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-gi, nējide aka-nri-gi: ọ bu Mu onwem nāsi gi, Atula egwu, Mu onwem nēyere gi aka.

2 Ndị Kọrint 4:9 a na-akpagbu, ma a dịghị ahapụ ya; tuda, ma ọ dighi-ebibi;

A na-akpagbu Ndị Kraịst ọtụtụ mgbe, ma Chineke adịghị ahapụ ha, ọ dịghịkwa mgbe a ga-ebibi ha.

1. Ịchọta Ike na Olileanya n'Oge Ihe Isi Ike: Otú Chineke Si akwado Anyị Ọ bụrụgodị na Agbaghara Anyị

2. Imeri Mkpagbu: Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’agbanyeghị ihe isi ike

1. Aisaia 43:2 - “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; Na osimiri, ha agaghị eruju gị. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa ere gị.

2. Abụ Ọma 34:17 - "Ndị ezi omume na-eti mkpu, Jehova wee nụ, wee napụta ha na mkpagbu ha niile."

2 Ndị Kọrint 4:10 Na-ebuli ọnwụ Onyenwe anyị Jisọs nʼanụ ahụ mgbe nile, ka e meekwa ka ndụ Jisọs pụta ìhè nʼanụ ahụ anyị.

Pọl onyeozi dụrụ ndị kwere ekwe ume ka ha na-ebu ọnwụ Onyenwe anyị Jizọs mgbe niile n’anụ ahụ́ ha, ka ndụ Jizọs pụta ìhè na ndụ ha.

1. Ngosipụta nke Jizọs na ndụ anyị

2. Ike nke iburu onwu Jisos nime ayi

1. Ndị Rom 6:11 – N'otu aka ahụ, gụọ onwe unu ndị nwụrụ anwụ n'ihi mmehie ma dị ndụ n'ebe Chineke nọ n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jọn 12:24 - N'ezie, n'ezie, asim unu, Ọ bughi nání ọka wit ada n'ala we nwua, ọ fọduru nání otù nkpuru-ọghigha. Ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ na-amị ọtụtụ mkpụrụ.

2 Ndị Kọrint 4:11 Nʼihi na a na-enyefe anyị bụ́ ndị dị ndụ nʼaka ọnwụ mgbe nile nʼihi Jisọs, ka e meekwa ka ndụ Jisọs pụta ìhè nʼanụ ahụ anyị pụrụ ịnwụ anwụ.

Anyị bụ́ ndị kwere ekwe na-eche ọnwụ ihu mgbe nile, ma site n’ọnwụ a ka e ji kpughe ndụ Jisọs n’anụ ahụ anyị pụrụ ịnwụ anwụ.

1. Ndụ Jizọs Ekpughere n'Ọnwụ Anyị

2. Ike nke Ọnwụ n’igosi ndụ Jizọs

1. Ndị Rom 8:11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ Nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Ndị Filipaị 1:21 - "N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, na ịnwụ anwụ bụ uru."

2 Ndị Kọrint 4:12 Ya mere ọnwụ na-arụ ọrụ n’ime anyị, ma ndụ na-arụ ọrụ n’ime unu.

Pọl chetaara ndị Kọrint na ọ bụ ezie na ọnwụ na-arụ ọrụ n’ime ha, ndụ na-arụ ọrụ na ndị Kọrint.

1. Ike Okwukwe Na-enye Ndụ: Lee 2 Ndị Kọrịnt 4:12

2. Imeri Ọnwụ: Ịchọta Ike na 2 Ndị Kọrịnt 4:12

1. Ndị Rom 8:11 – Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ n'ihi na Mmụọ ya nke bi n'ime unu.

2. 2 Timoti 1:10 – Ma ugbu a, o kpugheere anyị ya site na mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ na-enyocha ihe niile, ọbụna ihe omimi nke Chineke.

2 Ndị Kọrint 4:13 Anyị nwere otu mmụọ nke okwukwe ahụ, dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, Ekwere m, n'ihi ya ka m kwuru; ayi kwere kwa, ya mere nēkwu okwu;

Anyị nwere mmụọ nke okwukwe nke na-enyere anyị aka ikwere na ikwu okwu, dịka e dere na 2 Ndị Kọrịnt 4:13 .

1. "Ike nke Okwukwe: Na-ekwu site na Obi"

2. "Ibi Ndụ nke Okwukwe: ikwere na ikwu okwu"

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2 Ndị Kọrint 4:14 Ebe anyị maara na onye ahụ nke mere ka Onyenwe anyị Jizọs bilie ga-esikwa nʼaka Jizọs si nʼọnwụ bilie, ọ ga-emekwa ka anyị na unu chee anyị ihu.

ngafe:

N’akụkụ a, Pọl na-echetara ndị Kọrint na, dị nnọọ ka e mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie, a ga-akpọlitekwa ha na ndụ ebighị ebi n’ihu Onyenwe anyị. Ọ na-ekwu na ọ bụ otu ike ahụ kpọlitere Jizọs ga-akpọlitekwa ha.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha nwee okwukwe na a ga-akpọlite ha n’ọnwụ baa n’ihu Jehova.

1. "Ike nke Chineke: Ịmara Ọdịnihu Anyị Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

2. "Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ike Mgbanwe nke Okwukwe"

1. Ndị Rom 8:11 - "Ọ bụrụkwa na Mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ n'ihi Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. Jọn 11:25 - "Jizọs sịrị ya: "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere na m ga-adị ndụ, ọ bụrụgodị na ha anwụọ."

2 Ndị Kọrint 4:15 Nʼihi na ihe niile bụ nʼihi unu, ka amara nke ukwuu wee site nʼikele ọtụtụ mmadụ wee nwetaghachi otuto Chineke.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume inye Chineke ekele, ebe ọ bụ na e nyeworo ha ihe nile na ndụ maka nzube na otuto Ya.

1. Ike Ekele: Ịmụta Ịghọta Ngọzi Chineke

2. Inye Ekele: Ịhapụ Aṅụrị nke Amara bara ụba nke Chineke

1. Ndị Kọlọsi 3: 15-17 - Ka udo nke Kraịst chịa n'ime obi unu, ebe ọ bụ na dị ka akụkụ nke otu ahụ ka a kpọrọ unu n'udo. Ma nwee ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu ka unu ji amamihe nile na-akuzi ibe unu na adụ ibe unu ọdụ, na ka unu na-abụ abụ ọma, ukwe na abụ ime mmụọ jiri ekele n’ime obi unu nye Chineke.

2. Abụ Ọma 103:1-5 - Toonụ Jehova, mkpụrụ obi m; Nime obim nile tonu aha nsọ Ya. Kelenu Jehova, nkpuru-obim, echezọ-kwa-la urù-Ya nile-Onye nāb͕aghara nmehie-gi nile, nāgwọ kwa ọria-gi nile, Onye nāb͕aputa ndu-gi n'olùlù, were kwa ihu-n'anya na obi-ebere kpube gi okpu-eze, Onye nēji ezi ihe meju ọchichọ-gi nile, ka ewe me ka ọria-gi nile mejua gi. ntorobia ka emeghariri dika ugo.

2 Ndị Kọrint 4:16 N’ihi ya, anyị adịghị ada mbà; ma asi na madu nke elu-ayi nāla n'iyì, ma a na-eme ka madu ime ime ka ọ di ọhu kwa-ubọchi.

N'agbanyeghị ihe isi ike nke ndụ, ndị kwere ekwe nwere ike ịnọgidesi ike n'ihi na a na-eme ka mmadụ dị n'ime ha dị ọhụrụ kwa ụbọchị.

1. "Olile anya nke mmeghari ohuru: Ike nke nwoke n'ime"

2. "Ịtachi obi site n'oge ihe isi ike: Ike nke ọhụrụ"

1. Abụ Ọma 51:10 “Keere m obi dị ọcha, Chineke, meekwa ka mmụọ ziri ezi dị ọhụrụ n’ime m.”

2. Ndị Rom 12:2 “Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuo okè.”

2 Ndị Kọrint 4:17 N'ihi na mkpagbu anyị dị mfe, nke dị nanị nwa oge, na-arụ ọrụ ebube nke ukwuu karịa na ịdị arọ ebighi ebi;

Ọ bụ ezie na anyị na-enweta mkpagbu na ndụ nke a, ọ pụrụ ịrụpụtara anyị ibu ebube ebighị ebi na ndụ nke na-abịa.

1. Ìhè nke Mkpagbu: Olee otú Mgbu & Ahụhụ pụrụ isi eduga na ebube ebighị ebi

2. Ịgbanwe Ọnwụnwa Anyị Na-enwe Nwa Oge Ka Ọ bụrụ Mmetụta Alaeze Na-adịgide adịgide

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube ahụ nke gaje ikpughe nye anyị."

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jirikwa ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n’ihu anyị, na-ele anya Jizọs, bụ́ onye malitere okwukwe anyị na onye zuo okè, onye tachiri obi n’obe n’ihi ọṅụ e debere ya n’ihu ya, na-eleda ihere anya ma nọ ọdụ n’aka nri nke ocheeze Chineke.”

2 Ndị Kọrint 4:18 Ọ bụ ezie na anyị adịghị ele ihe a na-ahụ anya, kama na ihe a na-adịghị ahụ anya: n'ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge; ma ihe ndị a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.

Anyị ekwesịghị ilekwasị anya n’ihe ndị na-adịru nwa oge, nke anụ ahụ́, kama n’ihe ndị a na-adịghị ahụ anya nke ebighị ebi.

1. Alaeze A Na-adịghị Ahụ Anya: Otu esi ebi ndụ na-ebi ndụ ebighị ebi

2. Ekwela ka ihe ndị ị na-ahụ ghọgbuo gị: Ịchụso ihe nke ebighi ebi

1. Matiu 6:19-21 – Unu akpakọtala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi, ma kpakọbara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị ebibi na ebe ndị ohi na-apụnara ihe. agbabakwala izu ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

2. Ndị Kọlọsi 3:1-3 - Ya mere, ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasị uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe dị n'ụwa. N'ihi na unu nwuru, ma ezonariwo ndu-unu n'ebe Kraist-ayi nọ nime Chineke.

2 Ndị Kọrint 5 bụ isi nke ise nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụlere isiokwu ndị dị ka ahụ́ anyị nke ụwa, ebe obibi ebighị ebi anyị, na ime ka anyị na Chineke dị ná mma site na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta agụụ ya ka ndị kwere ekwe nweta ebe obibi ha n’eluigwe, na-ekwusi ike na ahụ anyị nke elu ụwa na-adịru nwa oge ma na-ere ere (2 Ndị Kọrịnt 5:1-4). Ọ na-akọwa na mgbe anyị nọ n’anụ ahụ dị n’elu ụwa, anyị na-asụ ude ma na-agụsi anyị agụụ ike ka e yikwasị anyị ahụ́ nke eluigwe, ka ndụ wee loda ihe anwụ anwụ (2 Ndị Kọrint 5:4-5). Pọl na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na Chineke akwadola anyị maka nzube nke a ma nye anyị mmụọ nsọ ya ka ọ bụrụ nkwa nke ihe gaje ịbịa.

Paragraf nke abụọ: Pọl gara n’ihu site n’ịtụle mmekọrịta nke ndị kwere ekwe na Kraịst. Ọ na-ekwusi ike na ma anyị nọ n'ụlọ n'anụ ahụ nke ụwa ma ọ bụ pụọ na ha n'ihu nke Onyenwe anyị, anyị na-eme ka ọ bụrụ ebumnuche anyị ime ihe na-atọ Ya ụtọ (2 Ndị Kọrint 5:9). Ọ na-ekwusi ike ka ndị niile kwere ekwe ga-eguzo n’ihu oche ikpe nke Kraịst ịnata ihe kwesịrị ekwesị maka omume ha e mere n’anụ ahụ, ma ọ̀ dị mma ma-ọbụ ajọ (2 Ndị Kọrint 5:10). Pọl na-emesi ike na ọ bụ ịhụnanya Kraịst na-amanye ya ma na-agba ndị kwere ekwe ume ile ndị ọzọ anya site n'echiche ọhụrụ - ọ bụghịzi dịka ụkpụrụ nke ụwa siri dị kama dịka njirimara ọhụrụ ha na Kraịst (2 Ndị Kọrint 5: 14-17).

Paragraf nke 3: E ji ozi ime udo mechie isiakwụkwọ ahụ. Pọl na-ekwupụta na Chineke mere ka anyị na onwe ya dị ná mma site na Kraịst ma nye anyị ozi nke ime ka anyị dịghachi ná mma. Ọ kọwara otú Chineke nọ na Kraịst na-eme ka ya na ụwa dị ná mma, na-agụghị mmehie ndị mmadụ megide ha kama na-enye mgbaghara na nzọpụta site na Jizọs (2 Ndị Kọrint 5:18-19). Dịka ndị nnọchite anya Kraịst, Pọl na-agba ndị kwere ekwe n’aha Kraịst n’onwe ya ume ka ha na Chineke dị ná mma ma bụrụ ezi omume nke Chineke n’ime Kraịst (2 Ndị Kọrint 5:20–21).

Na nchịkọta, Isi nke ise nke Ndị Kọrint nke Abụọ na-enyocha isiokwu nke ahụ anyị dị n’ụwa, ebe obibi ebighị ebi anyị, na ime ka anyị na Chineke dị ná mma site na Kraịst. Pọl mere ka ọdịdị ahụ́ anyị dị n'ụwa pụta ìhè ruo nwa oge ma kwuo na ọ na-agụsi anyị agụụ ike ibi n'eluigwe. Ọ na-ekwusi ike na a kpọrọ ndị kwere ekwe ibi ndụ n’ụzọ na-atọ Jehova ụtọ. Pọl na-atụle iguzo n’ihu oche ikpe nke Kraịst ma na-agba ndị kwere ekwe ume ile ndị ọzọ anya site n’echiche ọhụrụ dabere na njirimara ha na Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ozi nke ime udo, na-ekwusi ike na Chineke emewo ka anyị na Ya dị ná mma site n’aka Jizọs ma nyefee anyị ozi nke ime ka anyị dị ná mma. Pọl gbara ndị kwere ekwe ume ka ha na Chineke dị ná mma ma nabata njirimara ha dị ka ndị nnọchianya nke Kraịst. Isiakwụkwọ a na-emesi olile anya anyị nwere n’ebe obibi ebighi-ebi anyị, ibi ndụ n’ihi Kraịst, na ikere òkè n’ọrụ nke ime ka Chineke dị ná mma site n’aka Jizọs.

2 Ndị Kọrint 5:1 Nʼihi na anyị matara na ọbụrụ na ụlọ anyị nke ụwa nke ebe-obibi a gbazere, anyị nwere ụlọ sitere nʼaka Chineke, ụlọ nke ejighị aka wuo, nke dị ebighị ebi nʼeluigwe.

Anyị maara na mgbe ahụ́ anyị nke elu ụwa nwụrụ, anyị nwere ebe obibi nke eluigwe nke na-adịru ebighị ebi, ọ bụghịkwa aka mmadụ mere.

1. Ebe obibi anyị ebighi ebi: Olileanya na nkasi obi n'eluigwe

2. Ụwa A Na-adịghị ahụ anya: Ezi Ụlọ Anyị dị n'Eluigwe

1. Jọn 14:2-3 - "N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị, ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara asị unu na m na-aga ịkwadebere unu ebe? M'gābia kwa ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Ndị Hibru 11:10 - N'ihi na ọ na-atụ anya obodo ahụ nwere ntọ-ala, onye kpụrụ ya na onye wuru ya bụ Chineke.

2 Ndị Kọrint 5:2 Nʼihi na anyị na-asụ ude nʼime nke a, na-achọsi ike ka e yiwe anyị ụlọ anyị nke sitere nʼeluigwe.

Ndị kwere ekwe na-achọ ka e yiwe ha uwe obibi nke elu-igwe, dịka ha na-asụ ude na-atụ anya mgbapụta ikpeazụ.

1. "Mgbanwe nke Ndụ: Na-echere Onye Mgbapụta"

2. "Ebe Eluigwe: Olileanya Maka Ndị kwere ekwe"

1. Ndị Rom 8:23 - Ma ọ bụghị naanị ha, kama anyị onwe anyị kwa, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ Nsọ, ọbụna anyị onwe anyị na-asụ ude n'ime onwe anyị, na-echere nkuchi, ya bụ, mgbapụta nke ahụ anyị.

2. Jọn 14:2-3 - N'ulo Nnam ọtutu ebe-obibi di: ọ buru na ọ bughi otú a, M'gāgwawori unu. M na-aga ịkwadebere gị ebe. Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, nabata unu nye Onwem; ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2Kọ 5:3 Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụrụ na e yikwasị anyị uwe, a gaghị ahụ anyị ndị gba ọtọ.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ na atụmanya nke ịbụ ndị a ga-eyikwasị ezi omume nke Kraịst na njedebe nke ndụ ha n'ụwa.

1. Ibi ndụ n’atụmanya maka ákwà ikpeazụ: Nnyocha nke 2 Ndị Kọrint 5:3

2. Ịgbalị Ịdị Nsọ: Uwe nke Ezi omume na 2 Ndị Kọrịnt 5:3

1. Ndị Rom 3: 21-26 - "Ma ugbu a, ezi omume nke Chineke ekpughere n'enweghị iwu, ọ bụ ezie na Iwu na ndị amụma na-agba akaebe banyere ya 'ezi omume nke Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. "

2. Aịzaya 61:10 - "M ga-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị; mkpụrụ obi m ga-aṅụrị ọṅụ na Chineke m, n'ihi na o yikwasịwo m uwe nzọpụta; O jiriwo uwe mwụda nke ezi omume kpuchie m, dị ka nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si ekpuchi onwe ya anya. dika onye-nchu-àjà nke nēyi uwe mara nma, na dika nwanyi anālu ọhu nēji ihe-ichọ-ya nile achọ onwe-ya.

2 Ndị Kọrint 5:4 Nʼihi na anyị bụ́ ndị nọ nʼụlọikwuu a na-asụ ude, ebe e boro anyị ibu: ọ bụghị nʼihi na a gaje iyipụ anyị uwe, kama yikwasị anyị uwe, ka e wee loda ndụ anwụ anwụ.

Ndị kwere ekwe na-asụ ude n’okpuru ibu nke ịnwụ anwụ, na-agụsi agụụ ike ka e yiwe ha uwe ọhụrụ na anwụghị anwụ.

1. Ibu nke Onwu: Agụụ maka uwe nke ndụ

2. Ịsụ ude n’ụlọikwuu: Arọ nke Ọnwụ anwụ

1. Ndị Rom 8:23 - Ma ọ bụghị naanị ha, kama anyị onwe anyị kwa, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ Nsọ, ọbụna anyị onwe anyị na-asụ ude n'ime onwe anyị, na-echere nkuchi, ya bụ, mgbapụta nke ahụ anyị.

2. Ndị Filipaị 3: 20-21 - N'ihi na mkparịta ụka anyị dị n'eluigwe; site n'ebe ahu ka ayi nēle kwa anya Onye-nzọputa, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist: Onye gāb͕anwe aru-ayi jọrọ njọ, ka ewe me ya ka ọ di ka aru-Ya nke ebube, dika ọlu-Ya si di, nke Ọ puru ọbuná idoda ihe nile n'okpuru Ya.

2 Ndị Kọrint 5:5 Ma Onye rụworo anyị otu ihe ahụ bụ Chineke, Onye nye-kwa-ra anyị ihe nke mmụọ nsọ.

Chineke arụọla ọrụ iwebata anyị n’ime ebumnobi ya ma nye anyị Mụọ Nsọ ka ọ bụrụ nkwa.

1: Olileanya anyị na Chineke - 2 Ndị Kọrịnt 5: 5

2: Onyinye nke Mmụọ Nsọ - 2 Ndị Kọrịnt 5: 5

1: Ndị Rom 8: 16-17 - Mmụọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke.

2: Galatia 4:6 - Ma n'ihi na unu bu umu-ndikom, Chineke ezitewo Mọ nke Ọkpara-Ya n'obi-ayi, nēti nkpu, si, ? na bba! Nna!??

2 Ndị Kọrint 5:6 Ya mere, anyị nwere obi ike mgbe nile, ebe anyị maara na, mgbe anyị nọ nʼụlọ nʼanụ ahụ, anyị anọghị nʼebe Onyenwe anyị nọ.

Ndị kwere ekwe nwere mmesi obi ike na ọ bụ ezie na ha nọ n'anụ ahụ n'ụwa, otu ụbọchị a ga-ejikọta ha na Onye-nwe n'Eluigwe.

1. "Olileanya dị ebube: Nkwenye nke eluigwe"

2. "Inwe obi ike ibi na ụwa dara ada"

1. Ndị Rom 8:18-25

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:13-18

2 Ndị Kọrint 5:7 (Nʼihi na anyị na-eje ije nʼokwukwe, ọ bụghị nʼihe ịhụ ụzọ.)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ site n'okwukwe, ọ bụghịkwa n'anya.

1: Anyị aghaghị inwe okwukwe na atumatu Chineke maka anyị, ọbụna mgbe anyị na-apụghị ịhụ ọgwụgwụ.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ọchịchọ nke ụwa na ọnwụnwa imegharị anyị, kama tụkwasị obi na nkwa Chineke.

1: Ndị Hibru 11:1 (Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya).

2: Jemes 1:2-4 (Gụọ ya ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ọnwụnwa dị iche iche dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike.) ka iguzosi ike mezuo okè, ka unu wee zuo okè. ma zuru oke, enweghị ihe ọ bụla.)

2 Ndị Kọrint 5:8 Anyị nwere obi ike, a sị m, ma anyị chọrọ ka anyị ghara ịnọpụ nʼanụ ahụ, na ịnọnyere Onyenwe anyị.

Pọl gosipụtara ntụkwasị obi ya n'ọmụma na ndị kwere ekwe ga-anọnyere Onyenwe anyị n'ọnwụ.

1. Ibi ndụ na ntụkwasị obi na Kraịst - Ịmara na ọnwụ na-eweta anyị na Onyenwe anyị.

2. Nkasi obi nke ikwere na Eluigwe - Inweta mmesi obi ike na ndụ na Onye-nwe na-echere anyị.

1. Ndị Filipaị 1: 21-23 - N'ihi na m dị ndụ bụ Kraịst, na ịnwụ anwụ bụ uru.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na ahuhu nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

2 Ndị Kọrint 5:9 Ya mere, anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ, ka ọ bụrụ na anyị nọ ma ọ bụ na anyị anọghị, ka ọ bụrụ ihe na-anabata anyị.

Pọl mesiri ike mkpa ọ dị ịgbalịsi ike ka Chineke nabata anyị, ma ànyị nọ ya ma ọ bụ na anyị anọghị ya.

1. "Ikwere n'ịhụnanya Chineke: Ịgbalịsi ike Ka Ọ Nabata"

2. "Oku nke Ikwesị ntụkwasị obi: Ime Mgbalị Ọ bụla Ime Ihe Na-atọ Chineke ụtọ"

1. Ndị Rom 12:11-12 "Unu ekwela ka ịnụ ọkụ n'obi kọrọ unu, kama nọgidenụ ịnụ ọkụ n'obi ime mmụọ unu, na-ejere Onyenwe anyị ozi.

2. Ndị Hibru 11:6 "Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma, n'ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2Kọ 5:10 N'ihi na aghaghi ime ka ayi nile puta ìhè n'iru oche-ikpé nke Kraist; ka onye ọbụla wee nata ihe ndị e mere n’anụ ahụ ya, dịka ihe ahụ o meworo si dị, ma ọ̀ dị mma ma-ọbụ ihe ọjọọ.

Mmadụ nile ga-apụtarịrị n’ihu oche ikpe nke Kraịst ịnata ihe ha meworo n’anụ ahụ ha, ma ọ̀ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ.

1. Ibi ndụ n'ìhè nke ụbọchị ikpe - otú anyị kwesịrị isi na-ebi ndụ n'ìhè nke n'ezie nke ụbọchị ikpe.

2. Ụgwọ ọrụ nke ezi omume - Otu anyị nwere ike isi nweta ụgwọ ọrụ maka ibi ndụ ezi omume.

1. Eklisiastis 12:13-14 – Ka ayi nuru nkwubi okwu a nile: tua egwu Chineke, debe kwa ihe nile O nyere n'iwu: n'ihi na nka bu ọlu nile nke madu. N'ihi na Chineke gēme ka ọlu ọ bula ba n'ikpé, bú ihe-nzuzo nile, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2. Ndị Rom 14:10-12 - Gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma-ọbu gi onwe-gi, gini mere i nēleda nwa-nne-gi? N'ihi na ayi nile gēguzo n'iru oche-ikpé nke Chineke; n'ihi na edewo ya, si, ? Mu onwem nādi ndu, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), ikpere nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke.

2 Ndị Kọrint 5:11 Ya mere ebe anyị maara oké egwu nke Onyenwe anyị, anyị na-eme ka mmadụ kweta; ma e mere ka anyị pụta ìhè nye Chineke; ma atukwasiworom obi na anēme kwa ka ọ puta ìhè na akọ-na-uche-unu.

Pọl kọwara na ya na ndị ozi ibe ya na-arụ ọrụ nke ime ka ndị mmadụ kwenye ịnakwere Oziọma ahụ, ebe ha maara na Chineke maara mgbalị ha.

1. Ọrụ Ndị Ozi: Ịmara egwu nke Onye-nwe

2. Ibi ndụ n'okwukwe gị n'ihu Chineke

1. Ndị Rom 10:14-15 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ha gēsi kwa aṅa kwere na Onye ha nānughi okwu bayere Ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nkwusa?

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6 - Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge ahụ. Ka okwu-unu di kwa n'amara mb͕e nile, ka ọ nātọ kwa nnú utọ, ka unu we mara otú unu gāza onye ọ bula.

2 Ndị Kọrint 5:12 Nʼihi na anyị adịghị enye onwe anyị mma ọzọ nʼihu unu, kama nye unu ohere ịnya isi nʼihi anyị, ka unu wee nwee ihe ịzaghachi ndị na-anya isi nʼọdịdị, ọ bụghị nʼobi.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha na-enye Chineke otuto site n'ịghara ịnya isi n'ihe nke ha rụzuru, kama ka ha lekwasị anya n'obi kama ilekwasị anya n'ọdịdị.

1: "Obi nke Okwu ahụ: Na-elekwasị anya n'Ihe N'ezie"

Nke 2: “Otuto Chineke: Ịchọ Ịsọpụrụ Chineke n’ihe niile Anyị Na-eme”

1:1 Pita 5:5-7 - ? 쏬 ike, gi ndi bu nwata, do onwe-unu n'okpuru ndi-okenye. Yiri onwe-unu uwe, unu nile, were obi-ume-ala n'ebe ibe-unu nọ, n'ihi ? 쏥 od na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere weda onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu n'oge kwesịrị ekwesị, na-atụkwasị nchegbu gị niile n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ na-eche banyere unu. ?

2: Ilu 21:2- ? Otú a ka uzọ madu di ziri ezi n'anya onwe-ya: ma Jehova nātùru obi.

2 Ndị Kọrint 5:13 Nʼihi na ọbụrụ na anyị anọghị nʼakụkụ onwe anyị, ọ bụ nʼebe Chineke nọ: ma ọbụrụ na anyị nwere uche, ọ bụ nʼihi unu.

Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ka ha lekwasị anya n’ebe Chineke nọ, ma hà nọ n’ọnọdụ obi ụtọ ma ọ bụ na-eche echiche.

1. "Ibi n'Ọṅụ Chineke: Ịnọgide Na-enwe Obi Ụtọ n'Ụwa nke Ọṅụ"

2. "Ike nke Nraranye: Ijere Chineke Ozi na Ndị Ọzọ"

1. Abụ Ọma 100:2 - Werenu ọṅù fè Jehova òfùfè: Werenu iti-nkpu bia n'iru Ya.

2. Ndị Galetia 5:13 - N'ihi na, umu-nnam, a kpọworo unu n'onwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi.

2Kọ 5:14 N'ihi na ihu-n'anya nke Kraist nērugide ayi; n'ihi na ayi nēkwu otú a, na ọ buru na otù onye nwuru n'ihi madu nile, na ha nile bu ndi nwuru anwu;

Ịhụnanya Kraịst na-akpali anyị ikpe na ọ bụrụ na Ọ nwụrụ maka mmadụ nile, na mmadụ nile nwụrụ anwụ.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otú ịhụnanya Kraịst si amachibido anyị

2. Ọnụ Ịhụnanya: Ịghọta ihe dị n'àjà Kraịst

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2 Ndị Kọrint 5:15 Ma na ọ nwụrụ maka mmadụ nile, ka ndị dị ndụ wee ghara ịdị ndụ nye onwe ha ugbu a, kama ka ha dịrị Onye ahụ nke nwụrụ n’ihi ha, ma bilitekwa n’ọnwụ.

Jizọs nwụrụ maka mmadụ niile ka ndị dị ndụ wee dịrị ndụ maka ya kama ịbụ onwe ha.

1: Ezi nnwere onwe - Ibi ndụ maka Kraịst kama ịdị ndụ anyị

2: Ike nke obe-Jizọs na-anwụ maka anyị na-ebili ọzọ

Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka: itọba otù? Ndụ otu? ndị enyi .

2: Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2 Ndị Kọrint 5:16 Ya mere, site ugbu a gaa n'ihu, anyị amataghị onye ọ bụla dị ka anụ ahụ si dị;

Anyị anaghị aghọtakwa onye ọ bụla site n'ọdịdị anụ ahụ ha, n'agbanyeghị na anyị mabu Kraịst n'ụdị anụ ahụ ya, ugbu a anyị na-adabere na nnabata ime mmụọ.

1. "Ibi ndụ gafere anụ ahụ"

2. "Ike nke Nghọta Ime Mmụọ"

1. Ndị Rom 8:5-8 "N'ihi na ndị na-agbaso anụ ahụ́ na-atụgharị uche n'ihe anụ ahụ́; ma ndị na-agbaso mmụọ nsọ, ha na-atụgharị uche n'ihe mmụọ nsọ. bụ ndụ na udo: n’ihi na echiche nke anụ ahụ́ bụ iro megide Chineke: n’ihi na ọ dịghị edo onwe ya n’okpuru iwu Chineke, ọ pụghịkwa ịbụ n’ezie.

2. Ndị Galetia 6:14-15 “Ma Chineke ekwela ka m ghara inya isi, ma e wezụga n'obe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye e site n'aka ya kpọgidere ụwa n'obe nye m, mụ onwekwa m n'ebe ụwa nọ. ihe, ma ọ bụ ebìghị úgwù, ma ọ bụ ihe e kere ọhụrụ.

2 Ndị Kọrint 5:17 Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ihe ochie agabigawo; lee, ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

E mewo ka ndị kwere na Kraịst dị ọhụrụ, ma ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

1. "Ihe Okike Ọhụrụ: Na-enyocha Ọhụrụ na Mgbanwe n'ime Kraịst"

2. "Ike Ọhụrụ nke Oziọma: Ịghọ Okike Ọhụrụ"

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè .

2. Ndị Efesọs 4:22-24 – ka unu yipụ onwe unu ochie unu, bụ́ nke dịịrị ụzọ ndụ unu mbụ, nke emebikwara site n’ọchịchọ aghụghọ, ka ewe mee ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu, na iyiri onwe unu ọhụrụ. kere dika oyiyi Chineke si di n'ezi omume na idi-nsọ.

2 Ndị Kọrint 5:18 Ma ihe nile sitere na Chineke, Onye mere ka anyị na Ya onwe ya dị ná mma site na Jisọs Kraịst, nyekwa anyị ozi nke ime ka anyị dịghachi ná mma;

Chineke emewo ka anyị na Ya onwe ya dị ná mma site na Jizọs Kraịst ma nye anyị ozi nke ime ka anyị dịghachi ná mma.

1. "Ozi nke Mgbanwe"

2. “Onyinye Chineke nke Ime Ka Ya dị ná mma Site n’aka Jizọs Kraịst”

1. Ndị Rom 5:10-11 - N'ihi na ọ bụrụ na, mgbe anyị bụ ndị iro, e mere ka anyị na Chineke dị ná mma site n'ọnwụ nke Ọkpara ya, karịa, ebe e mere ka anyị dị ná mma, a ga-azọpụta anyị site na ndụ ya. Ma ọ bughi nání otú a, kama ayi nāṅuri kwa nime Chineke site n'Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye ayi natara nmehie-ayi ub͕u a.

2. Ndị Kọlọsi 1:19-20 - N'ihi na ọ tọrọ Nna-Ya utọ ka njuputa nile biri nime Ya; Ma ebe o ji ọbara nke obe-Ya me ka udo di n'ebe Ya onwe-ya nọ, ka Ya na Ya onwe-ya di kwa n'ihe nile; site n’aka-Ya, asim, ma ha bu ihe di n’uwa, ma-ọbu ihe di n’elu-igwe.

2 Ndị Kọrint 5:19 N'otu aka ahụ, na Chineke nọ n'ime Kraịst, na-eme ka ya na ụwa dị ná mma, na-agụghị ha njehie ha. ma nye-kwa-ra ayi okwu nke ime-udo.

Chineke nọ na Kraịst ka ya na ụwa dị ná mma, ọ bụghị iji taa ha ahụhụ maka mmehie ha, ma nye anyị ozi nke ime ka anyị dị ná mma.

1. “Amara Chineke nke Ime Ka Obi dị ná mma: Otú Jizọs si Eme Ka Anyị na Chineke dị ná mma”

2. "Ibi ndụ nke ime udo: Olee otú iso Kraịst dị?"

1. Ndị Kọlọsi 1:20-22 - Ma ebe o ji ọbara nke obe-Ya me ka udo di n'ebe Ya onwe-ya nọ, ka Ya na Ya we me ka Ya na Ya di n'ihe nile; site n’aka-Ya, asim, ma ha bu ihe di n’uwa, ma-ọbu ihe di n’elu-igwe.

2. Ndị Rom 5:10-11 - N'ihi na ọ bụrụ na, mgbe anyị bụ ndị iro, e mere ka anyị na Chineke dị ná mma site n'ọnwụ Ọkpara ya, karịchaa, ebe e mere ka anyị dị ná mma, a ga-azọpụta anyị site na ndụ ya.

2 Ndị Kọrint 5:20 Ya mere, anyị bụ ndị nnọchiteanya Kraịst, dị ka à ga-asị na Chineke na-arịọ unu site nʼaka anyị: anyị na-arịọ unu nʼọnọdụ Kraịst, ka unu na Chineke dị ná mma.

A kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha bụrụ ndị nnọchi anya Kraịst, ka ha kpee ekpere ka e mee ka ndị mmadụ na Chineke dị ná mma.

1. Akpọrọ ka ha bụrụ ndị nnọchi anya Kraịst

2. Eji okwukwe mee ka ha na Chineke dị ná mma

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, ? E nyewo m ikike n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu nke oge a.

2. Ndị Rom 10:14-17 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Ma olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na eziteghị ha? Dị ka e dere, ? Lee ka ụkwụ ndị na-ekwusa ozi ọma si maa mma! ma ọ bụghị ha niile rubere isi n'ozi ọma. N'ihi na Aisaia nāsi, ? 쏬 ord, ònye kwere ihe Ọ nuru n'ọnu-ayi?Ya mere okwukwe nēsi n'ọnunu puta, ọnu kwa site n'okwu Kraist.

2 Ndị Kọrint 5:21 Nʼihi na o mewo ka ọ bụrụ mmehie nʼihi anyị, onye na-amaghị mmehie; ka ayi we buru ezi omume nke Chineke nime Ya.

Chineke zitere Jizọs ka ọ bụrụ àjà mmehie n’ihi anyị, ka e site n’aka ya mee anyị ndị ezi omume.

1. Ike nke Amara Chineke: Ka Jizọs Si kwụọ Ọnụ Ahịa Kachasị Efu maka Nzọpụta Anyị

2. Ịdị Nsọ nke Chineke: Ezi omume anyị n’ime Kraịst

1. Ndị Rom 3:21-26

2. Jọn 3:16-17

2 Ndị Kọrint 6 bụ isi nke isii nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru banyere akụkụ dị iche iche nke ozi ya ma gbaa ndị kwere ekwe ume ibi ndụ dị ka ndị ohu Chineke kwesịrị ntụkwasị obi.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n'ime ka ọ dị ngwa nke nzọpụta, na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ịnata amara Chineke n'efu. Ọ na-ekwusi ike na ugbu a bụ oge a na-anakwere ma ugbu a bụ ụbọchị nzọpụta (2 Ndị Kọrịnt 6:2). Pọl kọwaziri nkwa ya n’ije ozi, na-ekwupụta otú ya na ndị ibe ya siriworo tachie obi n’ihe isi ike, mkpagbu, na ihe ịma aka mgbe ha na-eje ozi n’ikwesị ntụkwasị obi (2 Ndị Kọrint 6:3-10). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume igosipụta ezi-okwu ha dị ka ndị na-ejere Chineke ozi site na ntachi obi ha n’ọnwụnwa, ịdị ọcha n’omume, nghọta, ndidi, obiọma, ịhụnanya, na ikwu eziokwu.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-ekwu banyere mmekọrịta ndị kwere ekwe nọ na Kọrint na ndị na-ekweghị ekwe. Ọ na-agba ha ume ka ha na ndị na-ekweghị ekwe ekekọta onwe ha n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ kama kama kewapụ onwe ha n'ụdị ikpere arụsị ọ bụla ma ọ bụ mmetụta asọpụrụghị Chineke (2 Ndị Kọrint 6:14-16). Ọ na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ na ha ekwesịghị imebi okwukwe ha site n'ime ka onwe ha na ndị na-ekweghị n'otu okwukwe ha (2 Ndị Kọrint 6:16-18).

Paragraf nke 3: E ji ịrịọ arịrịọ ka e mee Pọl na ndị ibe ya ezi obi, mechie isiakwụkwọ ahụ. N’agbanyeghị mkpagbu na mmegide sitere n’aka ụfọdụ ndị nọ na Kọrint, ọ na-emesi ha obi ike na ya emeghewo obi ya nke ukwuu n’ebe ha nọ (2 Ndị Kọrint 6:11-13). Ọ na-agba ha ume ka ha kwughachi mmeghe nke a site n'imeghekwa obi ha niile n'ebe ọ nọ. Pọl na-ekwusi ike na ọ dịghị enweghị ịhụnanya n'akụkụ ya kama ọ kpọ oku maka ịhụnanya na mmekọrịta.

Na nchịkọta, Isi nke isii nke Ndị Kọrint nke Abụọ na-ekwu banyere akụkụ dị iche iche metụtara ije ozi na ibi ndụ ikwesị ntụkwasị obi. Pọl na-emesi ike ịdị ngwa nke nzọpụta ma na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ dịka ezi ndị ohu Chineke n'etiti ihe isi ike na ihe ịma aka. Ọ na-agba ha ume ka ha kewapụ onwe ha pụọ ná mmetụta ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke nakwa ka ha na ndị na-ekweghị ekwe ekekọta onwe ha n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ. Pọl mere ka ndị kwere ekwe pụta ìhè dị ka ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ ma na-akpọ oku maka itinye aka n'ịdị ọcha na ikwesị ntụkwasị obi. Ọ na-emechi site n'ịrịọ maka imeghe obi na ịhụrịta ibe ha n'anya, na-ekwusi ike mkpa mmekọrịta dị n'ozi. Isiakwụkwọ a na-emesi ike ịdị ngwa nke nzọpụta, ibi ndụ ikwesị ntụkwasị obi, nkewapụ n’adịghị asọpụrụ Chineke, na mkpa maka imeghe obi na ịhụnanya n’ime ọgbakọ Ndị Kraịst.

2 Ndị Kọrint 6:1 Ya mere, anyị, dị ka ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ, na-arịọkwa unu ka unu ghara ịnata amara Chineke nʼefu.

Pọl dụrụ ndị kwere ekwe ume ka ha ghara iji amara Chineke egwuri egwu na iji ya mee ihe n'uju.

1. “Ike nke Amara: Nara onyinye Chineke ma jiri ya mee ihe kacha mma”

2. “Ngọzi nke Amara Chineke Na-erughịrị Anyị: Ejila ya n’Eziokwu”

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 5:17 – N'ihi na asi na ọnwu chịrị site n'aka otù onye ahu n'ihi nmehie nke otù onye, karisia ndi nānata iba-uba nke amara na onyinye ezi omume nke free-anya ga-abu eze na ndu site n'aka otù onye ahu Jisus Kraist.

2 Ndị Kọrint 6:2 (N'ihi na ọ si, Anurum olu-gi na mb͕e anātọ utọ, ọ bu kwa n'ubọchi nzọputa ka m'yereworo gi aka: le, ub͕u a bu oge anāchọsi ike: le, ub͕u a bu ubọchi nzọputa.)

Chineke na-enye nzọpụta wee nụ anyị n'oge nnabata. Ugbu a bụ oge ịnara nzọpụta o nyere.

1. "Oge A Nabata: Jiri Nzọpụta Chineke Na-eme Ihe nke Ọma"

2. “Taa bụ ụbọchị nzọpụta: Agbagharala ngọzi Chineke”

1. Aisaia 49:8 (Otú a ka Onye-nwe-ayi siri, Na mb͕e ọ nātọ utọ ka m'nānu Gi, ọ bu kwa n'ubọchi nzọputa ka M'nyere gi aka: M'gēchekwa gi, nye kwa gi ka i buru ọb͕ub͕a-ndu nke ndim, ime ka ha guzosie ike. ụwa, ime ka ihe nketa tọgbọrọ n'efu keta;)

2. Ndị Efesọs 2:8-9 (N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; nke ahu esiteghi kwa n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2 Ndị Kọrint 6:3 Unu enyela ihe iwe nʼụzọ ọ bụla, ka e wee ghara ịta ozi ọma ahụ ụta.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ibi ndụ n’ụzọ na-adịghị akpasu iwe ka a ghara ịta ozi ọma ahụ ụta.

1. Ibi ndụ n'enweghị mmejọ: Oku nke ịdị nsọ

2. Ije ije n’amamihe: Nduzi maka Ozi

1. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere burunụ ndị na-eso ụzọ Chineke, dịka ụmụntakịrị hụrụ n'anya; nējeghari kwa n'ihu-n'anya, dika Kraist-ayi hu-kwa-ra ayi n'anya, were kwa Onwe-ya nye n'ihi ayi, ka ọ buru onyinye-inata-iru-ọma na àjà anāchuru Chineke, ka ọ buru ihe ísì utọ. Ma ikwa-iko, na adịghị-ọcha nile, ma-ọbu anya-uku, ka aghara ikpọ aha-ya n'etiti unu otù mb͕e ọ bula, dika o kwesiri ndi nsọ;

2. Jemes 3:13-18 - Ònye bu nwoke mara ihe nke nwere ihe-ọmuma n'etiti unu? Ya were kwa nwayọ nke amam-ihe gosi ọlu-Ya nile site n'ezi nbibi. Ma ọ buru na unu nwere ekworo di ilu na ise-okwu n'obi-unu, unu enwela isi, unu ekwu-kwa-la okwu-ugha megide ezi-okwu. Amamihe a esighi n'elu rida, kama ọ bu nke uwa, nke anụ-aru, na nke ekwensu. N'ihi na ebe ekworo na ise-okwu di, n'ebe ahu ka ọb͕aghara na ọlu ọjọ ọ bula di. Ma amam-ihe nke si n'elu bu uzọ di ọcha, emesia ọ di udo, di nwayọ, di kwa nfe aririọ-amara, juputara n'ebere na ezi nkpuru, nēnweghi iru-abua n'anya, nēnweghi kwa iru-abua. + Akụkwa mkpụrụ nke ezi omume n’udo nke ndị na-eme udo.

2 Ndị Kọrint 6:4 Ma nʼihe nile, ebe anyị na-egosi onwe anyị dị ka ndị ozi nke Chineke, nʼime ọtụtụ ntachi-obi, na mkpagbu nile, na mkpagbu nile, na mkpagbu nile;

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha kwụsie ike n’okwukwe ha site n’inwe ndidi na ịtachi obi n’ihe isi ike.

1. Ndidi n’ime ọnwụnwa nke ndụ

2. Iji àgwà nsọpụrụ Chineke na-edi ihe isi ike

1. Jemes 1:2-4 – Tukwasinu ya obi n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēnwenu ọnwu di iche iche, ebe unu mara na ule nke okwukwe-unu nēweta ntachi-obi. Ka ntachi-obi rụzuo kwa ya nke-ọma, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ndị Rom 5:3-5 - Ma ọ bụghị naanị nke a, kama anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ na mkpagbu anyị, ebe anyị maara na mkpagbu na-eweta ntachi obi; na ntachi obi, agwa agwa; na agwa egosiputara, olile-anya; ma olile-anya adighi-emechu ya ihu, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya nke Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ nke enyere ayi.

2 Ndị Kọrint 6:5 Nʼihe-ihere, na nʼụlọ-nkpọrọ, nʼime ọgba aghara, nʼịdọgbu onwe ha nʼọrụ, nʼiche nche, nʼime obubu-ọnụ;

Pọl kọrọ banyere ihe isi ike ndị o nwetara n’ozi ya nye ndị Kọrint.

1. Ịtụkwasị obi ná nkwa Chineke n'oge ihe isi ike

2. Ike nke ntachi obi

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọbụlagodi na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2 Ndị Kọrint 6:6 Site nʼịdị ọcha, site nʼihe ọmụma, site nʼime ogologo ntachi obi, site nʼobiọma, site nʼime Mmụọ Nsọ, site nʼịhụnanya nke na-enweghị atụ.

Akụkụ ahụ na-agba Ndị Kraịst ume ibi ndụ dị nsọ site n'ịdị ọcha, ịma ihe, ndidi, ịdị mma, nke Mmụọ Nsọ na-edu na igosi ezi ịhụnanya.

1. Ike nke Ezi Ịhụnanya: Ọmụmụ na 2 Ndị Kọrịnt 6:6

2. Ike Mmụọ Nsọ: Otu esi ebi ndụ dị nsọ dị ka 2 Ndị Kọrịnt 6:6 si kwuo

1. Ndị Efesọs 5: 1-2 - "Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. Na-ejegharịkwa n'ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ihe na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke."

2. 1 Jọn 4:7-11 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya: N'ime nka ka emere ka ihu-n'anya Chineke puta ìhè n'etiti ayi, na Chineke zitere Ọkpara ọ muru nání Ya n'uwa, ka ayi we di ndu site na Ya. Ọkpara-Ya ka Ọ buru ihe-ikpuchi nmehie-ayi: ndi m'huru n'anya, ọ buru na Chineke huru ayi n'anya otú a, ayi kwesịkwara ihurita onwe-ayi n'anya.

2 Ndị Kọrint 6:7 Site nʼokwu nke eziokwu, site nʼike nke Chineke, site nʼihe agha nke ezi omume nʼaka nri na nʼaka ekpe.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ibi ndụ kwekọrọ n’eziokwu Chineke site n’ịtụkwasị obi n’ike Ya na iyiri ihe agha Ya.

1. "Ike nke Eziokwu: Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke Iji Bie Ezi Ndụ"

2. “Iyikwasị Ihe agha Chineke: Ọkpọku Ka Anyị Na-ebi Ndụ Ezi Omume”

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Ihe agha nile nke Chineke

2. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi na obi gi dum

2 Ndị Kọrint 6:8 Site nʼịsọpụrụ na ihe ihere, site nʼakụkọ ọjọọ na akụkọ ọma: dị ka ndị nduhie ma bụrụ ndị ezi-okwu;

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha na-eme ihe n’okwukwe ha, ọbụna n’agbanyeghị nkatọ na nghọtahie.

1. Imeri Echiche Na-adịghị mma: Ikwesị ntụkwasị obi n'Okwukwe Gị n'agbanyeghị nkatọ

2. Ịtụkwasị obi n'Eziokwu Chineke n'Oge Ihe Isi Ike: Ịkwụsị Nkwenye Gị

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

2. Jemes 1:2-4 – “Gụọnụ ya nnọọ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo oke, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ unu.”

2 Ndị Kọrint 6:9 Dị ka ndị a na-amaghị, ma bụrụ ndị a maara nke ọma; dika ndi nānwu anwu, ma, le, ayi di ndu; dị ka a tara ahụhụ, ma ghara igbu;

Pọl na-ekwu maka ihe mgbagwoju anya nke ịbụ onye a na-amaghị ma mara nke ọma, na-anwụ anwụ ma dị ndụ, na a tara ahụhụ ma e gbughị ya.

1. Paradox nke Chineke: Ibi n'ime ihe amaghi ama

2. Otu esi enweta ike na adịghị ike

1. Ndị Rom 8:31-39 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2. Abụ Ọma 34:17-19 - Ndị ezi omume tiri mkpu, Jehova wee nụ, napụtakwa ha na mkpagbu ha niile.

2 Ndị Kọrint 6:10 Dị ka ndị na-eru uju, ma anyị na-aṅụrị ọṅụ mgbe nile; dika ogbenye, ma nēme ka ọtutu ọgaranya; dika ndi nēnweghi ihe ọ bula, ma ayi nwere ihe nile.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ọnọdụ nile nke ndụ n’agbanyeghị ọnọdụ ha ugbu a nke iru uju, ịda ogbenye, na enweghị ihe onwunwe ha.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị Mgbe nile - Ndị Filipaị 4:4

2. Iji Okwukwe merie ịda ogbenye - Matiu 6: 25-33

1. Ndị Galetia 6:9 - Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na a na m agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

2 Ndị Kọrint 6:11 Ndị Kọrint, unu emeghewo ọnụ anyị, obi anyị sa mbara.

Pọl gosipụtara mmeghe na ịhụnanya ya maka ndị Kọrint na 2 Ndị Kọrint 6:11.

1. Ikpughe na ịhụnanya Pọl

2. Ime ka obi anyị sakwuo mbara ka anyị bịaruo Chineke nso

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. 1 Jọn 4:11 - "Ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n'anya, anyị kwesịkwara ịhụrịta ibe anyị n'anya."

2 Ndị Kọrint 6:12 Unu adịghị ná mma nʼime anyị, ma unu na-akpachi nʼime obi unu.

Pọl na-echetara ndị Kọrint na erughị eru ha esighị n’aka ya, kama ọ bụ ndị na-amanye onwe ha.

1. “Ibi Ndụ n’Anwere Onwe pụọ n’Akpagbu Onwe Onye”

2. “Ịchọta Ike na Nnwere Onwe n’ime Chineke”

1. Abuoma 34:4 – Achọwom Jehova, Ọ we zam, we naputam n'egwum nile.

2. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2 Ndị Kọrint 6:13 Ma nʼihi nkwụghachi nʼotu ihe ahụ, (a na-ekwu dị ka ụmụ m ka m na-ekwu,) meekwa ka unu sakwuo mbara.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha na-emesapụ aka n’ihe onwunwe ha ma na-emeso ndị ọzọ ihe otú ha ga-esi na-emeso ụmụ ha ihe.

1. "Emesapụ aka na Ụka: Nduzi maka Otu Anyị Kwesịrị Isi Na-emeso Ndị Ọzọ"

2. "Ibi Ndụ n'Ịbawanyewanye: Otu Anyị Pụrụ Isi Na-emesapụ Aka nye Ndị Ọzọ"

1. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha?

2. Matiu 25:31-46 - “Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, ọ ga-anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. A ga-achịkọta mba niile n’ihu ya, ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu.

2 Ndị Kọrint 6:14 Ka unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala unu nʼụzọ na-ekwekọghị ekwekọ: nʼihi na gịnị jikọrọ ezi omume na ajọ omume? ọ̀ bu kwa nnwekọ gini ka ìhè na ọchichiri nwere?

Ndị Kraịst ekwesịghị iso ndị na-ekweghị ekwe na-akpakọrịta n’ihi enweghị nkwekọrịta nke ezi omume na ajọ omume.

1. Ìhè na Ọchịchịrị: Otu esi ebi ndụ n'okwukwe anyị n'ụwa nke ụwa

2. Ejikọghị Nkwekọ: Otu esi achọ uche Chineke na mmekọrịta anyị niile

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2 Ndị Kọrint 6:15 Gịnịkwa jikọrọ Kraịst na Belial? ma-ọbu òle òkè onye kwere na onye nēkweghi ekwe nwere?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ajụ ndakọrịta nke Iso Ụzọ Kraịst na ndị na-ekweghị ekwe.

1. Nkwekọrịta ekwekọrịtaghị ekweta nke Iso Ụzọ Kraịst

2. Ike ịdị n'otu nke ikwere na Kraịst

1. 2 Ndị Kọrịnt 6:15-17

2. Ndị Galeshia 3:23-29

2 Ndị Kọrint 6:16 Gịnịkwa jikọrọ ụlọ nsọ Chineke na arụsị? n'ihi na unu bu ulo nsọ nke Chineke di ndu; dika Chineke siri, Mu onwem gēbi nime ha, jeghari kwa nime ha; M'gābu-kwa-ra ha Chineke, ha gābu-kwa-ram otù ndi.

Pọl onyeozi na-echetara ọgbakọ ndị Kọrịnt banyere ha bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ nakwa na Chineke kwere nkwa na ya ga-eso ha biri na ije ije dị ka ndị ya.

1. Ihe Ọ bụ Tempụl nke Chineke Dị Ndụ Pụtara

2. Inweta ọnụnọ Chineke site n'ibi ndụ dịka ndị Ya

1. 1 Ndị Kọrint 3:16-17 – Ọ̀ bụ na unu amataghị na unu onwe unu bụ ụlọ nsọ Chineke, na Mmụọ Chineke bikwa n'etiti unu?

2. Ndị Rom 8:14-16 - N'ihi na ndị mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. Mmụọ unu natara adịghị eme unu ndị ohu, ka unu wee dị ndụ n’egwu ọzọ; kama, Mọ Nsọ nke unu natara wetara unu ka unu buru nwa-nwoke. Site kwa n'aka-Ya ka ayi nēti nkpu, si, Aba, Nna.

2 Ndị Kọrint 6:17 Ya mere, sinụ n'etiti ha pụta, bụrụ ndị dị iche, ka Onye-nwe kwuru, unu emetukwala ihe na-adịghị ọcha aka; na m ga-anabata gị,

Onye-nwe na-akpọ Ndị Kraịst ka ha si n’ụwa pụta, na-anọpụ iche, ghara ijikọ ihe ọ bụla na-adịghị ọcha, ma n’aka nke ya, Ọ ga-anabata ha.

1. "Ike nke Nkewa: Otu esi apụ apụ n'ìgwè mmadụ"

2. "Na-eje ije n'ịdị nsọ: Ịchụso ịdị ọcha n'ime ụwa nke adịghị ọcha"

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Ndị Efesọs 5:11 - "Ekenyela aka n'ọrụ nke ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ, kama kpughee ha."

2 Ndị Kọrint 6:18 M ga-abụkwara unu Nna, unu ga-abụkwa ụmụ m ndị ikom na ndị inyom, ka Onye-nwe nke ime ihe nile siri.

Onye-nwe nke pụrụ ime ihe nile kwere nkwa na ọ ga-abụ Nna nye anyị, n’aka nke ya, anyị ga-abụ ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwanyị.

1: Atula egwu ikpọ Chineke Nna-unu.

2: Tukwasinu obi na Jehova, Ya onwe-ya gābu kwa Nna-gi.

1: Aisaia 64:8 - Ma ub͕u a, Jehova, Gi onwe-gi bu nna-ayi; ayi bu urọ, gi onwe-gi bu kwa ọkpu-ite; ma ayi nile bu ọlu aka-Gi.

2: Abụ 103:13 - Dika nna si enwe obi-ebere umu-ya, Otú a ka Jehova nwere obi-ebere ndi nātu egwu Ya.

2 Ndị Kọrint 7 bụ isi nke asaa nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu maka nzaghachi ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt n’akwụkwọ ozi ya gara aga ma na-ekwu maka iru uju nke Chineke nke na-eduba ná nchegharị.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta ọṅụ na nkasi obi ya n’ịnụ banyere mmetụta dị mma akwụkwọ ozi ya gara aga nwere n’ahụ́ ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt. Ọ na-ekweta na akwụkwọ ozi ya kpataworo ha iru újú, ma ọ bụ iru újú nke Chineke dugara ha ná nchegharị (2 Ndị Kọrint 7:8-10). Ọ na-akọwa na mwute ha kpalitere n'ime ha ọchịchọ ime mgbanwe, na-eduga ná ezi nchegharị na nzọpụta. Pọl jara ha mma maka ịnụ ọkụ n'obi ha mere n'ịzaghachi mgbazi ya ma kwupụta otú iru újú ha nke Chineke si weta mweghachi na ime ka ha dịghachi ná mma.

Paragraf nke Abụọ: Pọl tụgharịrị uche n’otú mmeghachi omume ha si gosi na ha na-anụ ọkụ n’obi ikpochapụ onwe ha n’ihe ọjọọ ọ bụla. Ọ na-akọwapụta otú ha si na-anụ ọkụ n’obi maka ezi ihe, mee ihe megide mmehie, na igosipụta ọchịchọ siri ike maka ezi omume (2 Ndị Kọrint 7:11). Ọ na-ekwusi ike na iru újú a nke nsọpụrụ Chineke dugara ha pụọ ná mwute nke ụwa ma ọ bụ nchegharị na-enweghị ezi mgbanwe. Nchegharị ha gosipụtara rụpụtara mkpụrụ n'ihe banyere nkwa ọhụrụ, iwe n'ebe mmehie dị, egwu ikpe Chineke, agụụ ezi omume, ịnụ ọkụ n'obi maka ikpe ziri ezi, na ịbọ ọbọ nke ihe ọjọọ.

Paragraf nke atọ: Agbamume ọzọ sitere n’aka Pọl mechiri isiakwụkwọ ahụ. Ọ na-emesi ha obi ike na ọ hụrụ ha n’anya ma na-aṅụrị ọṅụ n’ihi mmekọrịta ha eweghachitere (2 Ndị Kọrint 7:13–16). Pọl jara Taịtọs mma dị ka enyi a tụkwasịrị obi bụ́ onye keere òkè n'ọṅụ ya banyere mmeghachi omume nke ndị kwere ekwe nọ na Kọrint. Ọ na-egosipụta obi ekele n'ebe Chineke nọ bụ onye na-akasi ya obi site n'ọbịbịa Taịtọs ma na-ewetara ya ọṅụ dị ukwuu site n'ịhụ ụdị agbamume nke ọnụnọ Taịtọs n'etiti ha.

Na nchịkọta, Isi nke asaa nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya na nzaghachi nke ndị kwere ekwe nọ na Kọrint na akwụkwọ ozi gara aga nke Pọl ma gosi ike mgbanwe nke iru uju nke Chineke na-eduba na nchegharị. Pọl gosipụtara ọṅụ na nkasi obi ya mgbe ọ nụrụ banyere mmeghachi omume ọma ha ma jaa ha mma maka ezi nchegharị ha. Ọ na-atụgharị uche n’otú iru uju ha si mee ka ha nwee ọchịchọ maka mgbanwe na mweghachi, na-eduga ná nkwa ọhụrụ na ịnụ ọkụ n’obi maka ezi omume. Pọl kwusiri ike na ọdịiche dị n'etiti iru újú nke Chineke bụ́ nke na-eduga ná mgbanwe n'ezie na iru újú nke ụwa nke na-enweghị ezi nchegharị. O ji obi ekele mechie maka mmekọrịta ha e weghachiri eweghachi, jaa Taịtọs mma dị ka onye ibe a tụkwasịrị obi, na-egosipụtakwa ọṅụ ya n’ihi agbamume ha nwetara site n’aka ya. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị ezi nchegharị, mweghachi, na ike mgbanwe nke iru uju nke Chineke na ndụ ndị kwere ekwe.

2 Ndị Kọrint 7:1 Ya mere, ebe anyị nwere nkwa ndị a, ndị m hụrụ nʼanya, ka anyị sachapụ onwe anyị unyi niile nke anụ ahụ na mmụọ, na-eme ka ịdị nsọ zuo oke nʼegwu Chineke.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ dị nsọ, dịka Chineke kwere ha nkwa nnukwu ihe.

1. Mkpa Ịdị Nsọ Dị Mkpa: Ime Nhọrọ nke Chineke ná Ndụ Kwa ụbọchị

2. Na-asachapụ onwe anyị site n'ihe ruru unyi: Ibi n'egwu Chineke

1. 1 Ndị Tesalonaịka 4:7 - N'ihi na Chineke akpọghị anyị maka adịghị ọcha, kama n'ịdị nsọ.

2. 1 Pita 1:15-16 – Ma dị ka Onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n’omume unu niile, ebe e dere, sị: “Dị nsọ, n’ihi na adị m nsọ.”

2Kọ 7:2 nara anyị; ayi emehieghi onye ọ bula, ọ dighi onye ọ bula ayi emebiworo, ayi emeb͕ughi onye ọ bula.

Pọl na ndị enyi ya emeghị ihe ọjọọ ọ bụla, emebibeghị onye ọ bụla, ha erigbughịkwa onye ọ bụla.

1. Mkpa iguzosi ike n'ezi ihe na ndụ anyị.

2. Ime ihe ziri ezi n'anya Chineke.

1. Ilu 11:3 - Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi na-eduzi ha, ma nkwubi okwu nke ndị aghụghọ na-ebibi ha.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

2 Ndị Kọrint 7:3                                          ka a ikpe unu ikpe: n'ihi na                                           Unu n’obi-ayi ka unu nwua ka unu na unu di kwa.

Pọl gosipụtara ịhụnanya miri emi o nwere n'ebe ndị Kọrint nọ ma mesie ha obi ike na ọ naghị ekwu okwu iji maa ha ikpe.

1. Ịhụnanya Jizọs nwere n’oge nsogbu

2. Ike nke nkwenye

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Abụ Ọma 27:14 - Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

2 Ndị Kọrint 7:4 Nkwuwa okwu m na-ekwu n'ebe unu nọ dị ukwuu, otuto ka m na-anya maka unu dị ukwuu: ejupụtawo m na nkasi obi, ana m aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na mkpagbu anyị niile.

Pọl gosipụtara ọṅụ na nkasi obi ya n'etiti mkpagbu, na-anya isi maka inwe nkwuwa okwu n'ebe ndị Kọrint nọ.

1. Ahụhụ na Ọṅụ: Inweta Nkasi Obi na Ọṅụ n'ime Ọnwụnwa

2. Nkwuwa okwu anyị: Iji olu anyị na-ekwu okwu n'atụghị egwu n'eziokwu

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; 4 ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. 5Olile-anya ahu emeghi kwa ka ihere me ayi, n'ihi na awusawo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2. Jemes 1:2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, 3 n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. 4 Ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee bụrụ ndị tozuru okè, zuokwa oke, ọ dịghị ihe kọrọ unu.

2 Ndị Kọrint 7:5 Nʼihi na mgbe anyị banyere na Masedonia, anụ ahụ́ anyị enweghị izu ike, kama anyị nọ ná mkpagbu nʼakụkụ nile; ọgu di n'èzí, egwu di nime ya.

Pọl na ndị ibe ya nwetara ihe isi ike na egwu mgbe ha na-eme njem na Masedonia.

1. Imeri nsogbu na egwu na ndụ anyị - 2 Ndị Kọrịnt 7: 5

2. Ike Ịtachi Obi n’Oge Ihe Isi Ike—2 Ndị Kọrịnt 7:5

1. Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi -esure kwa gi.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēdebe kwa obi-unu na uche-unu nime Kraist Jisus.

2 Ndị Kọrint 7:6 Otú ọ dị, Chineke, bụ́ onye na-akasi ndị e wedara n'ala obi, kasiri anyị obi site na ọbịbịa Taịtọs;

Chineke kasiri ndị Kọrịnt obi site n’izite Taịtọs ka ọ gakwuru ha.

1. Ọnụnọ nke nkasi obi nke Chineke - Ka nkasi obi na ọnụnọ nke Chineke na ndụ anyị nwere ike isi wetara anyị olileanya na udo.

2. Ngọzi nke ọbụbụenyi - Lee ka mmekọrịta bara uru na nkwado nwere ike isi nye ọṅụ na agbamume.

1. Isaiah 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Galeshia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, n'ụzọ dị otú a unu ga-emezukwa iwu nke Kraịst."

2 Ndị Kọrint 7:7 Ọ bughi kwa nání ọbibia-Ya, kama site na nkasi-obi ahu nke ejiworo kasie Ya obi nime unu, mb͕e Ọ gwara ayi ọchichọ-obi-unu, iru-újú-unu, na obi-uku-unu n'ebe m'nọ; ka m’we ṅuria ọṅu kari.

Ndị Kọrịnt kasiri Pọl obi site n’ịchọsi ike, iru újú, na ezi obi ha nwere n’ebe ọ nọ, bụ́ nke mere ka ọ ṅụrịa ọṅụ.

1. Ike nke ekpere siri ike

2. Iji ịhụnanya na ọmịiko na-agba ndị ọzọ ume

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

2 Ndị Kọrint 7:8 Nʼihi na ọ bụ ezie na                                       chgጥሮ                                                                                                                                  ug ug ura m n’ihi na amataram na otù akwukwọ-ozi ahu emewo ka o wuta unu, ọ bu ezie na ọ bu nání otù oge.

Pọl degaara ndị Kọrịnt akwụkwọ ozi nke wutere ha, ma o wuteghị ha n’ihi na o mechara mee ka ahụ́ ruo ha ala.

1. Akwụkwọ Ozi Ịhụnanya: Otú Chineke Si Eji Ihe Mgbu Na-eme Ihe Dị Mma

2. Ike nke Okwu Chineke: Olee otú Akwụkwọ Nsọ Pụrụ Ịgbanwe Anyị

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2 Ndị Kọrint 7:9 Ugbu a ana m an̄ụrị ọn̄ụ, ọ bụghị na e mere unu ebere, kama na o wutere unu na nchegharị: nʼihi na e mere unu ebere dị ka Chineke si dị, ka unu we ghara imebi n'aka-ayi n'ihe ọ bula.

Pọl ṅụrịrị ọṅụ na ndị Kọrint nwere mwute maka nchegharị, na-egosi na ha mere omume n’ụzọ nsọpụrụ Chineke.

1. Ike nke Nchegharị: Otu esi ebi ndụ nsọpụrụ Chineke

2. Ịnata mmebi n'enweghị ihe ọ bụla: Uru nke nchegharị

1. Abụ Ọma 51:10-12 - Keere m obi dị ọcha, Chineke; Me kwa ka mọ nke ziri ezi di ọhu nimem.

2. Luk 15:7 - Asim unu, na otú a ọṅù gādi n'elu-igwe n'aru otù onye-nmehie nke cheghariri, kari n'aru ndi ezi omume iri itoolu na iteghete, ndi ncheghari nādighi ya nkpà.

2 Ndị Kọrint 7:10 Nʼihi na iru-uju nke Chineke na-arụ ọrụ nchegharị ruo nzọpụta na-agaghị echegharị na ya: ma ihe mwute nke ụwa na-arụpụta ọnwụ.

Mwute nke Chineke na-eduba na nchegharị na nzọpụta nke a na-apụghị ichegharị, ma mwute nke ụwa na-eduba na ọnwụ.

1. Ike nke nchegharị - Ichigharị site na mmehie anyị na ịdabere na mgbapụta nke Chineke

2. Ọdịiche nke iru uju nke Chukwu na iru uju nke ụwa - Akụkọ nke iru uju abụọ

1. Abụ Ọma 51:17 - "Àjà nile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa: obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa, O Chineke, I gaghị eleda."

2. Ndị Hibru 12:11 - "Ugbu a ọ dịghị ịdọ aka ná ntị dị ugbu a ka ọ bụ ihe ọṅụ, kama ọ na-ewute: ma emesịa ọ na-amịpụta mkpụrụ udo nke ezi omume nye ndị a na-eji ya eme."

2 Ndị Kọrint 7:11 Nʼihi na lee otu ihe a, na unu nēwuta dị ka ụdị nsọpụrụ Chineke si dị, lezie anya nke o mere nʼime unu, e, kedu ịchịisi onwe unu, e, olee iwe unu, e, lee egwu, e, lee oké ọchịchọ, e, lee! , lee ịnụ ọkụ n’obi, ee, lee, lee! N'ihe nile unu emewo ka unu mara onwe-unu n'okwu a.

Ndị Kọrint nwere mwute nke nsọpụrụ Chineke nke kpasuru ha ichegharị na ime ihe. Ha gosiri akọnuche dị ọcha n’omume ha.

1. Ike nke iru uju nke Chukwu - Otu esi agbanwe ndụ anyị

2. Nkpochapụ nke akọ na uche - Otu esi emeri ikpe ọmụma

1. Ilu 28:13 – Onye nēkpuchi nmehie-ya nile, ọ gaghi-aga nke-ọma: ma onye nēkwuputa ha nārapu kwa ha, agēmere ebere.

2. Abụ Ọma 32:5 – Ekwetara m gị mmehie m, ezobekwaghị m ajọ omume m. M'siri, M'gākwuputara Jehova njehiem nile; I we b͕aghara ajọ omume nke nmehiem.

2 Ndị Kọrint 7:12 Ya mere, ọ bụ ezie na m degara unu akwụkwọ,                              ghị́́ unu anya m` n’ihi unu, ma-ọbu n’ihi onye mere ihe ọjọ, ma-ọbu n’ihi ya.

Pọl degaara ndị Kọrint akwụkwọ ka ha gosi na Chineke na-eche banyere ha nakwa na ọ na-eche banyere ha.

1. Chineke Na-eche Banyere Anyị: Ịmụta Ihe n'Ihe Nlereanya Pọl

2. Igosipụta Ilekọta Ndị Ọzọ: Ịgbaso Ndụ Pọl

1. 1 Pita 5:7 - Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile, n'ihi na ọ na-eche banyere gị.

2. Ndị Rom 12:15-16 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá. Na-ebinụ n’ụzọ kwekọrọ n’ebe ibe unu nọ. Adịla mpako, kama soro ndị dị umeala n'obi na-akpakọrịta.

2 Ndị Kọrint 7:13 Nʼihi nke a kasiri anyị obi na nkasi obi unu: e, ma anyị ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu nʼihi ọṅụ Taịtọs, nʼihi na e mere ka mmụọ ya nweta ume site nʼebe unu niile nọ.

Nkasi obi ndị Kọrịnt kasiri Pọl onyeozi na ndị ibe ya obi, ọṅụ Taịtọs nwere, bụ́ onye mmụọ ya nwetara ume n’ihi ha, obi tọrọ ya ezigbo ụtọ.

1. Ike nke Nkasi Obi: Otu Chineke si eji obodo eme ka mmụọ anyị dị ọhụrụ

2. Ọṅụ nke Obodo: Olee otú ịbịaru nso nwere ike isi mee ka anyị bịaruo Chineke nso

1. Ndị Rom 15:13 – Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n’ọńụ na udo niile ka unu tụkwasara obi na Ya, ka unu wee jubiga n’olileanya site n’ike nke Mmụọ Nsọ.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị pụrụ isi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na n'omume ọma, ka anyị ghara ịhapụ nzukọ ọnụ, dị ka ụfọdụ na-emekarị, kama na-agbarịta ibe anyị ume - na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. ka ị na-ahụ ụbọchị na-abịa.

2 Ndị Kọrint 7:14 Nʼihi na ọ bụrụ na m enyaworo ya ọnụ ihe ọ bụla banyere unu, ihere adịghị eme m; ma dika ayi gwara unu ihe nile n'ezi-okwu, ọbuná otú a ka inya-isi-ayi, nke m'mere n'iru Taitọs, bu ezi-okwu.

Ihere emeghị Pọl maka ịnya Taịtọs banyere ndị Kọrint, n’ihi na ọ dabeere n’eziokwu.

1. Ike nke Eziokwu: Otú izi ezi si eme ka okwukwe sikwuo ike

2. Ọbụghị n'ihe efu, kama n'eziokwu

1. Ndị Rom 12:3 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche chee echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe nke Chineke nwere. ekenyere.

2. Ilu 27:1 - Enyala isi maka echi, n'ihi na ị maghị ihe ụbọchị nwere ike iweta.

2 Ndị Kọrint 7:15 Ihu-n'obi-Ya nāba kwa uba n'ebe unu nọ, ebe Ọ nēcheta nrube-isi nke unu nile, otú unu ji egwu na ima-jijiji nabata Ya.

Pọl jara ndị Kọrint mma maka nrubeisi ha na-erubere ya ma gosipụta ịhụnanya miri emi o nwere n'ebe ha nọ.

1. Ike Nrubeisi: Otú Iso Okwu Chineke Ga-esi Mee Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike.

2. Ịhụnanya & Nrubeisi: Mmetụta Omume Anyị Na Mmekọrịta Anyị.

1. Ndị Kọlọsi 3:20 - Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ihe niile, n'ihi na nke a na-atọ Jehova ụtọ.

2. Luk 6:46 – Gịnị mere unu ji na-akpọ m ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ma unu emeghị ihe m na-ekwu?

2 Ndị Kọrint 7:16 Ya mere ana m aṅụrị ọṅụ na enwere m obi ike nʼebe unu nọ nʼihe niile.

Pọl gosipụtara ọṅụ ya maka ikwesị ntụkwasị obi nke ndị Kọrint, bụ́ nke na-enye ya obi ike n’ebe ha nọ n’ihe nile.

1. Aṅụrị n'ime Onyenwe anyị: Na-eto eto na-ekwesị ntụkwasị obi

2. Ike nke ntụkwasị obi: Ime ka mmekọrịta dị ike

1. Ndị Efesọs 4:2-3 - Site n'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-edirịta ibe ha n'ịhụnanya, na-anụ ọkụ n'obi idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

2 Ndị Kọrint 8 bụ isi nke asatọ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụlere isiokwu nke inye ihe n’ụba na ịchụ aja maka abamuru nke ndị ọzọ, jiri ihe atụ nke ụka Masedonia mee ihe.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịja ndị ụka Masedonia mma maka mmesapụ aka ha n’inye ihe. Ọ na-akọwapụta otú, n’agbanyeghị ịda ogbenye na mkpagbu nke onwe ha, ha nwere ọn̄ụ n’ụba na ọchịchọ miri emi nke itinye aka na mkpa nke ndị ọzọ (2 Ndị Kọrint 8:1-4). Pọl kọwara na ihe ha na-enye bụ nke afọ ofufo ma si n’ezi obi pụta, karịrị ihe ndị ọ tụrụ anya ya. Ọ na-ekwusi ike na ha bu ụzọ nye Chineke onwe ha ma nyekwa ya ya dị ka ngosipụta nke nkwa ha.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-agbakwa ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume ka ha na-eme nke ọma n'omume amara a. Ọ na-eji Jizọs Kraịst dị ka ihe atụ, onye ọ bụ ezie na ọ bara ọgaranya dara ogbenye n’ihi anyị ka anyị wee site n’ịda ogbenye ya baa ọgaranya (2 Ndị Kọrint 8:9). Ọ na-agba ha ume ka ha mechaa ihe ha malitere n'ihe gbasara ọchịchọ ha inye ihe n'ụba. Pọl na-ekwusi ike na ọ bụghị ibu arọ ha kama ọ bụ ịha nhata—ndị na-enwekwu òkè n’etiti ndị na-enwechaghị ihe—ka e wee nwee izi ezi n’etiti ndị kwere ekwe.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka ndị bara uru banyere ịnakọta ihe ndị dị na Jeruselem mechiri. Pọl dụrụ ha ọdụ ka ha na-ahazi nchịkọta a ka e wee mee ya nke ọma na n’iguzosi ike n’ezi ihe (2 Ndị Kọrint 8:16-24). Ọ họpụtara ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, gụnyere Taịtọs na ụmụnna abụọ ọzọ, ka ha na-elekọta ọrụ a. Ọ na-emesi ha obi ike na ndị ụka abụọ ahụ na-akwanyere ndị a ùgwù nakwa na ha ga-edozi okwu ahụ n'ezoghị ọnụ maka udo nke obi onye ọ bụla.

Na nchịkọta, Isi nke asatọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya n’isiokwu nke inye ihe n’ụba maka abamuru nke ndị ọzọ. Pọl jara ọgbakọ ndị Masedonia mma maka mmesapụ aka ha ji achụ àjà n’agbanyeghị ịda ogbenye ha. Ọ na-agba ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume ka ha gbasoo ihe nlereanya ha wee mee nke ọma n’omume amara a. Pọl kwusiri okwu ike banyere ọdịdị afọ ofufo na ezi obi nke inye ihe, na-agba ha ume imezu ihe ha malitere. Ọ na-akọwapụta ihe atụ nke ịchụ-aja Jizọs Kraịst ma mesie ụkpụrụ nke ịha nhata n’ikekọrịta ihe n’etiti ndị kwere ekwe. Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka ndị bara uru mechiri okwu banyere ịnakọta mkpa Jerusalem, na-ahọpụta ndị kwesịrị ntụkwasị obi ilekọta ọrụ a. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị inye ihe ịchụ-aja, ezi obi na mmesapụ aka, na nkesa ziri ezi maka ọdịmma nke ndị kwere ekwe niile.

2 Ndị Kọrint 8:1 Ọzọ, ụmụnna m, anyị na-emekwa ka unu mara amara nke Chineke nyere ọgbakọ dị na Masedonia;

Pọl gwara ndị Kọrint banyere amara Chineke nke e nyere ọgbakọ ndị dị na Masedonia.

1. Ịghọta na Inweta Amara nke Chineke

2. Inweta Uru nke Amara Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 (N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe, nke ahu esiteghi kwa n'onwe-unu;

2. Ndị Rom 5:17 (N'ihi na asi na ọnwụ sitere n'aka otu onye ahu buru eze, ma kari ndi nānata iba-uba nke amara na nke onyinye ezi omume gābu eze na ndu site n'aka Onye ahu, bú Jisus Kraist).

2 Ndị Kọrint 8:2 Nʼihi na nʼọnwụnwa dị ukwuu nke mkpagbu, ịba ụba nke ọṅụ ha na ịda ogbenye ha bara ụba ruo ụbara nke imesapụ aka ha.

N’agbanyeghị ahụhụ na ịda ogbenye chere ndị Kọrint ihu, ha na-enye ihe n’ụba.

1. Ike nke mmesapụ aka n'ihu ahụhụ

2. Añụrị n’etiti mkpagbu

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Matiu 5:3-4 - Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n’ihi na a ga-akasi ha obi.

2 Ndị Kọrint 8:3 Nʼihi na nʼike ha ka m na-agba ama, e, ma karịa ike ha, ha dị njikere maka onwe ha;

Ndị Kọrint nyere onyinye n’ụba n’onyinye maka ụka Jerusalem, ọbụna karịa ike ha.

1. Ike nke inye ihe

2. Imesapụ aka n'omume

1. Ndị Rom 12:1-2 - Na-achụ anụ ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ezi ofufe na ezi ofufe.

2. Jemes 2:15-17 - Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, "Gaanụ n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ," na-enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ọdịnihu. ahu, kedu ihe di nma?

2 Ndị Kọrint 8:4 Na-arịọsikwa anyị arịrịọ ike ka anyị nata onyinye ahụ, werekwa nnwekọ nke ijere ndị nsọ ozi n’isi anyị.

Pọl gwara ndị Kọrịnt ka ha sonye na mbọ a na-eme iji nyere ọgbakọ ahụ dara ogbenye aka na Jeruselem aka.

1. Ọmiko n’omume: Mmekọrịta nke Ijere Ndị-nsọ ozi

2. Ijere Onwe Onye: Oku Inyere Ụmụnne Anyị Aka

1. 1 Jọn 3:17-18 - “Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n’anya n’okwu ma ọ bụ n’okwu kama n’omume na n’eziokwu.”

2. Ndị Galetia 6:2 - “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.”

2 Ndị Kọrint 8:5 Ma nke a ka ha mere, ọ bụghị dị ka anyị tụrụ anya, kama ha buru ụzọ nye onwe ha nye Onyenwe anyị na anyị site nʼọchịchọ Chineke.

Ndị Kọrint nyefere onwe ha nye Jehova na ndịozi dịka uche Chineke siri dị.

1. Ike nke ịchụ onwe onye-Otú anyị nwere ike isi mụta ihe n’ihe atụ nke ndị Kọrint nke inyefe onwe ha nye Onyenwe anyị.

2. Ihe kacha mkpa nke nrube isi - Ịghọta mkpa ọ dị ịgbaso uche Chineke.

1. Matiu 16:24-26 - Ozizi Jizọs gbasara ịbụ ndị na-eso ụzọ na ịgọnarị onwe ya.

2. Ndị Filipaị 2: 3-8 - nkuzi Pọl banyere ịdị umeala n'obi na itinye ndị ọzọ ụzọ n'ihu onwe anyị.

2 Ndị Kọrint 8:6 nke mere na anyị rịọrọ Taịtọs ka o mechaakwa nʼime unu otu amara ahụ dị ka ọ maliteworo.

Pọl rịọrọ Taịtọs ka o mezue amara ọ malitere na Ndị Kọrint.

1. Amara nke Mmecha: Ịmụta ihe n'aka Taịtọs

2. Imecha Ihe Anyị Malitere: Ihe mmụta sitere n’aka Pọl na Taịtọs

1. 2 Ndị Kọrịnt 8:6

2. Ndị Filipaị 1:6 - "Ebe obi siri anyị ike na onye malitere ọrụ ọma n'ime unu ga-arụzu ya ruo ụbọchị nke Kraịst Jizọs."

2 Ndị Kọrint 8:7 Ya mere, ka unu na-ababiga ụba ókè nʼihe nile, nʼokwukwe, na nʼokwu ọnụ, na nʼọmụma, na nʼime ịdị uchu nile, na nʼịhụnanya unu nwere nʼebe anyị nọ, hụkwa ka unu jupụtakwa nʼamara a.

A na-agba Ndị Kraịst ume ka ha jupụta n'okwukwe, ihe ọmụma, ịdị uchu, ịhụnanya, na amara.

1. Na-aba ụba n'amara: Onyinye ndị anyị na-anata n'aka Chineke

2. Ịba ụba n'okwukwe: Ụzọ nke ndụ na-eju afọ

1. Ndị Hibru 11:6 - Ma ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

2. 1 Pita 4:8 - Ọzọkwa, nweenụ ịhụnanya siri ike n'ebe ibe unu nọ, n'ihi na “ịhụnanya ga-ekpuchi ọtụtụ mmehie.”

2 Ndị Kọrint 8:8             g      siteghi n'iwu, kama ọ bụ n'ihi nkwuwa okwu nke ndi ọzọ, na igosi ezi-okwu nke ihu-n'anya-unu.

Ndị ọzọ egosiwo na ha dị njikere iji mmesapụ aka inye ọgbakọ ihe, Pọl na-agbakwa ndị Kọrint ume ime otu ihe ahụ iji gosi ezi ịhụnanya nke ha.

1. Na-egosi ịhụnanya Anyị Site n'imesapụ aka

2. Ike nke inye ihe

1. Matiu 6:21 - "N'ihi na ebe akụ gị dị, n'ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa."

2. Luk 6:38 – “Nye, a ga-enye unu. A ga-etinye ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke apịara ala, maa jijiji, na-asọfe, n'apata ụkwụ gị. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya ọzọ.”

2 Ndị Kọrint 8:9 Nʼihi na unu maara amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, na, ọ bụ ezie na ọ bara ọgaranya, ma ọ bụ nʼihi unu ọ dara ogbenye, ka unu wee site nʼịda ogbenye ya baa ọgaranya.

Jizọs Kraịst hapụrụ akụ̀ na ụba ya ka ọ ghọọ ogbenye n’ihi ndị ọzọ, ka ha wee baa ọgaranya.

1. Ike nke ịchụ onwe onye n’àjà: Ịmụta ihe n’ihe nlereanya Jizọs

2. Ịghọ Ọgaranya Site n'Ịda ogbenye: Otú Jizọs Si Gbanwee Ihe Nile

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.

2. Matiu 19:24 - Ọzọ, asim unu, Ọ di nfe camel isi n'anya agịga gabiga, kari onye bara ọgaranya ibà n'ala-eze Chineke.

2 Ndị Kọrint 8:10 Ma nʼime nke a ka m na-enye ndụmọdụ m: nʼihi na nke a bara unu uru, unu ndị maliteworo na mbụ, ọ bụghị nanị ime, kama ọ bụkwa ịdị nʼihu otu afọ gara aga.

Pọl dụrụ ndị Kọrint ọdụ ka ha nọgide na-enye ihe n'ụba ha, ebe ha malitelarị otu afọ gara aga.

1. "Ike nke inye ihe n'ụba"

2. "Ụgwọ Ọrụ Ndị Na-aga n'ihu"

1. Deuterọnọmi 15:10 - "'Ị ga-enye ya n'efu, na obi gị agaghị ewe iwe mgbe ị na-enye ya, n'ihi na n'ihi na nke a Jehova bụ Chineke gị ga-agọzi gị n'ọrụ gị niile na n'ihe niile ị na-eme. '"

2. Ilu 11:24-25 - "Otu onye na-enye n'efu, ma ọ na-eto ọgaranya: onye ọzọ na-egbochi ihe ọ ga-enye, ọ na-enwekwa ụkọ.

2 Ndị Kọrint 8:11 Ya mere, ugbu a, meenụ ya; ka o we di ka ọ di njikere ichọ, ka ewe mezu kwa ihe sitere n'ihe unu nwere.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha gosi ọchịchọ ha inye ndị ogbenye ihe site n’ime ya.

1. Bụrụ onye na-eme Okwu ahụ, ọ bụghị naanị onye na-anụ ihe

2. Gosi Okwukwe Gị Site n'omume

1. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

2. Matiu 5:16 – N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

2 Ndị Kọrint 8:12 Nʼihi na ọ bụrụ na e nwere ọchịchọ ime ihe mbụ, ọ bụ ihe a na-anabata nke ọma dị ka ihe mmadụ nwere si dị, ọ bụghị dị ka ihe o nwere si dị.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha jiri mmesapụ aka na-enye ihe, dị ka ikike ha si dị, ọ bụghị ihe ha na-enweghị.

1. "Ịgụ Ngọzi Anyị: Iji Mmesapụ Aka Na-enye Ihe, N'ọṅụ, na Iji Obi Dị Mma"

2. "Ike nke Imesapụ Aka: Otú Inye Ihe Anyị Si Egosiputa Okwukwe Anyị"

1. Matiu 10:8 "... n'efu ka unu natara, na-enye n'efu."

2. Deuterọnọmi 15:10 "... ị ga-asaghere ya aka gị, ma ị ga-ebinye ya ihe ga-ezuru ya maka mkpa ya, n'ihe ọ chọrọ."

2 Ndị Kọrint 8:13 Nʼihi na ihe m na-ekwu abụghị na a ga-eme ka ndị ọzọ dị nro, ka e bokwa unu ibu.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-enyere ọgbakọ ndị ọzọ nọ ná mkpa aka, na-atụ aro ka ọrụ a ghara ibu arọ ha.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-enyere ndị ọzọ aka, ọ bụrụgodị na ọ na-esiri anyị ike.

2. Anyị kwesịrị ịdị njikere ijere ndị ọzọ nọ ná mkpa ozi, ọ bụrụgodị na ọ chọrọ ịchụ àjà.

1. Ndị Galetia 6:9-10 "Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye onye ọ bụla, na karịsịa nye ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2. Matiu 25:35-36 "N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyekwa m nri, akpịrị kpọkwara m nkụ, unu nyekwa m mmiri ka m ṅụọ, abụ m onye ala ọzọ ma unu nabatara m."

2 Ndị Kọrint 8:14 Ma site nʼotu nʼotu, ka ub͕u a nʼoge a ịba ụba unu wee bụrụ ihe na-egbo mkpa ha, ka ụbara ha wee bụrụkwa ihe na-egbo mkpa unu: ka nhata wee dị.

Enwere ike iji ụbara nke ụfọdụ nyere ndị nọ ná mkpa aka, na-emepụta nguzozi nha anya n'etiti ha abụọ.

1. "Uba nke nha anya: Ịkekọrịta ndị nọ na mkpa"

2. "Ime Ihe Kasị Mma n'Uba Gị: Ịbụ Ngọzi nye Ndị Ọzọ"

1. Jemes 2:15-17 “Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwanyị gba ọtọ, na-enwekwaghị ihe oriri nke ụbọchị, ma otu onye n'ime unu asị ha, Lanụ n'udo, kporie ndụ, rijuo afọ; n'agbanyeghị na unu enyeghị ha ihe ndị ahụ dị. ọ dị mkpa maka ahụ, gịnị ka ọ bara?

2. Matiu 25:35-40 "N'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe-oriri: akpiri nākpọm nku, unu we me ka m'ṅua: Mu onwem bu ọbìa, we kurum: ab͕ara ọtọ, we yikwasim: ariaghi aria, unu we letam: Anọm n'ulo-nkpọrọ, unu we biakutem... ebe ọ buru na unu meworo ya otù nime ndi kachasi ntà n'etiti umu-nnam ndia, unu emeworom ya nyem.

2 Ndị Kọrint 8:15 Dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Onye chikọtara nke ukwuu enweghị ihe ọ bụla; ma onye chikọtaworo nke-ntà enweghi ihe fọduru.

Pọl onyeozi gbara Ndị Kraịst ume ka ha na-emesapụ aka na-enye ihe, na-ehota ihe e kwuru n’Agba Ochie nke na-egosi na Chineke na-emesapụ aka nakwa na ọ chọrọ ka anyị na-emesapụ aka.

1. "Na-emesapụ aka: Ihe Nlereanya Chineke na Ọrụ Anyị"

2. "Ịkekọrịta Ihe Anyị nwere: Ngọzi nke Imesapụ Aka"

1. Abụ Ọma 112:5 “Ihe ọma ga-adịrị onye na-emesapụ aka ma na-agbazinye ihe n'efu, onye na-eme ihe omume ya n'ikpe ziri ezi.”

2. Luk 6:38 “Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.”

2 Ndị Kọrint 8:16 Ma ekele dịrị Chineke, onye tinyere otu ịnụ ọkụ nʼobi ahụ nʼobi Taịtọs nʼihi unu.

Chineke tinyere uche Taịtọs n’obi maka ndị Kọrint.

1. Ike Chineke Na-enwe n’Ịhụnanya: Otú Chineke Na-elekọta Ndị Ọzọ Pụrụ Isi Mmetụta ná Ndụ Anyị

2. Obi Ohu: Otú Chineke Si Kpọọ Anyị Ka Anyị Na-elekọta Ndị Ọzọ

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. Jemes 1:17 - "Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-esikwa n'aka Nna nke ìhè rịdata, onye ọ dịghị mgbanwe ọ bụla na-adịghị n'ebe ọ nọ, ma ọ bụ onyinyo nke nchigharị."

2 Ndị Kọrint 8:17 N'ihi na ọ nabatara agbamume ahụ; ma ebe ọ nāga n'iru, n'onwe-ya ka ọ biakutere unu.

Taịtọs nakweere agbamume e nyere ya ka ọ gaa Kọrint nke onwe ya.

1. Ike nke mkpali onwe

2. Initiative maka ọrụ Onyenweanyị

1. Ndị Rom 12:11 - Ọ bụghị onye umengwụ n'ịzụ ahịa; na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ; na-ejere Jehova ozi;

2. Ilu 16:3 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, Echi-kwa-ra echiche-gi guzosie ike.

2 Ndị Kọrint 8:18 Ma anyị ezitewo nwanna ahụ n’aka ya, onye otuto ya dị n’ozi ọma n’ọgbakọ niile;

Pọl zigara otu nwanna nwoke ozi ọma n’ọgbakọ.

1. "Ike Otuto"

2. "Ikesa Oziọma"

1. Abụ Ọma 150:6 - Ka ihe ọ bụla nke nwere ume too Jehova.

2. Olu 10:36 – Okwu ahu nke Chineke zigara umu Israel, nēzisa udo site n'aka Jisus Kraist: Ọ bu Onye-nwe ihe nile.

2 Ndị Kọrint 8:19 Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, kama ọ bụkwa onye a họpụtara site nʼọgbakọ dị iche iche ka o soro anyị na-ejegharị nʼamara a nke anyị na-enye iji nye otuto nke Onyenwe anyị ahụ, na nkwuwapụta nke uche unu.

Pọl na ndị isi ụka ndị ọzọ ka a họpụtara iweta amara n’ọgbakọ ka ha wee nye Onyenwe anyị otuto ma gosi na ọgbakọ dị njikere ịnata ya.

1. Ike nke amara Chineke na ndu anyi

2. Ibi ndụ nke ekele na mmesapụ aka

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Efesọs 2: 4-7 - Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, bụ ọgaranya n'ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmebi iwu-ọ bụ site na amara ka e jiri zọpụta gị. Chineke we me ka ayi na Kraist si n'ọnwu bilie, we nọkwasi ayi na Ya n'elu-igwe nime Kraist Jisus, ka O we gosi n'ọb͕ọ di iche iche nke amara-Ya nke nādighi-atughi-anya, nke emere ka o gosi ayi n'obi-ọma-Ya n'ebe ayi nọ nime Kraist Jisus.

2 Ndị Kọrint 8:20 Ka anyị zere nke a, ka onye ọ bụla ghara ịta anyị ụta nʼihi ụbara a nke anyị na-enye.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha jiri mmesapụ aka na-enye ihe a na-achịkọta maka ndị ogbenye nọ na Jerusalem, ka onye ọ bụla ghara ịkatọ ozi ha n’ihi ụbara e nyere.

1. Imesapụ aka n'inye ihe: Ihe atụ Pọl nyere ndị Kọrint

2. Uba n'inye ihe: Ime ndụ nke mmesapụ aka

1. 1 Ndị Kọrịnt 16:2 - "N'ụbọchị mbụ n'izu ọ bụla, onye ọ bụla n'ime unu ga-ewepụta ihe n'akụkụ, na-akpakọba ya, ka ọ ga-eme nke ọma, ka a ghara ịchịkọta ihe mgbe m ga-abịa."

2. 2 Ndị Kọrint 9:7 - "Onye ọ bụla aghaghị inye dị ka o kpebiri n'obi ya, ọ bụghị n'ọchịchọ ma ọ bụ ná mmanye, n'ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n'anya."

2 Ndị Kọrint 8:21 Na-eme ihe ziri ezi, ọ bụghị nanị nʼanya Onyenwe anyị, kama ọ bụkwa nʼanya mmadụ.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-eme ihe n'eziokwu na karịa ihe nkọcha n'anya Onyenwe anyị ma n'ihu mmadụ.

1. "Ibi Ndụ nke Iguzosi Ike n'ezi ihe: Ihe Nlereanya nke Pọl"

2. "Ike nke Ime Ihe n'Eziokwu: Echiche Akwụkwọ Nsọ"

1. Ilu 11:3 - "Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi na-eduzi ha, ma ọbịbịa nke ndị aghụghọ na-ebibi ha."

2. Ndị Efesọs 4:25 - "Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ibe ya."

2 Ndị Kọrint 8:22 Ma anyị ezitewo nwanna anyị na ha, bụ́ onye anyị na-agbalịsi ike ọtụtụ mgbe nʼọtụtụ ihe, ma ugbu a ọ na-arụsi ọrụ ike karị, nʼihi ntụkwasị obi dị ukwuu nke m nwere nʼebe unu nọ.

Pọl na-ezipụ otu nwanna ọ tụkwasịrị obi na ndị nnọchiteanya ya na Kọrịnt ka o gosi na obi siri ya ike n’ebe ndị kwere ekwe nọ n’ebe ahụ nọ.

1. Ike Ịtụkwasị Obi: Otú Okwukwe Anyị Na Ndị Ọzọ Ga-esi Mee Ka Mmekọrịta Anyị na Chineke Sikwuo Ike

2. Mkpa Ọ dị Igosipụta Onwe Anyị Kwesịrị Ịtụkwasị Obi: Ịzụlite ịdị Uchu na Ndụ Anyị

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2. Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

2 Ndị Kọrint 8:23 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ajụ Taịtọs, ọ bụ m ibe m na onye na-enyere m aka banyere unu: ma ọ bụ ka ajụta ụmụnna anyị, ha bụ ndị ozi nke ọgbakọ dị iche iche na otuto nke Kraịst.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa mkpa Taịtọs na ụmụnna dị ka ha bụ ndị mmekọ na ndị na-enyere ọgbakọ aka, na-ewetara Kraịst otuto.

1. Ịghọta mkpa mmekọ dị n’ime Nzukọ-nsọ

2. Na-aṅụrị ọṅụ n'otuto nke Kraịst

1. Ndị Rom 15:20 - "Ya mere m'mere ka ọ buru ebumnuchem ikwusa ozi-ọma, ọ bughi ebe akpọrọri aha Kraist, ka m'we ghara iwu ulo n'elu ntọ-ala onye ọzọ."

2. 1 Pita 4:11 – “Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu okwu, ya kwuo dị ka okwu Chineke; Kraịst, Onye otuto na ọchịchị dịịrị ruo mgbe niile ebighị ebi Amen.

2 Ndị Kọrint 8:24 Ya mere gosinụ ha, na nʼihu ọgbakọ dị iche iche, ihe àmà nke ịhụnanya unu na nke ịnya isi nʼihi unu.

A na-agba ndị ụka Kọrint ume ka ha gosipụta ịhụnanya ha na ịnya isi nye ọgbakọ ndị ọzọ.

1. Ihe akaebe nke ịhụnanya gị: Ike nke obiọma n'ime Nzukọ-nsọ

2. Ịnya isi n'ime Onyenwe anyị: Ikwusa ozi ọma nke Jizọs Kraịst

1. Ilu 17:17 – Enyi na-ahụ n’anya mgbe niile, a mụọkwa nwanne maka oge mkpagbu.

2. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2 Ndị Kọrint 9 bụ isi nke itoolu nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gara n’ihu n’okwu ya banyere inye ihe n’ụba ma mee ka ụkpụrụ nke iji obi ụtọ na-enye ihe na ihe Chineke na-enye n’ụba pụta ìhè.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume ka ha jikere na onyinye mmesapụ aka ha dị ka ha kwere na mbụ. Ọ na-ekwusi ike na ndị na-agha obere mkpụrụ ga- ewekwa ntakịrị ihe ubi, ma ndị na-agha mkpụrụ n'ụba ga-aghọrọkwa ihe ubi nke ukwuu (2 Ndị Kọrịnt 9:6). Pọl kwusiri ike na onye ọ bụla kwesịrị inye ihe dị ka mkpebi nke aka ya si dị, ọ bụghị ná mmanye ma ọ bụ enweghị mmasị. O mere ka o doo anya na Chineke hụrụ onye ji obi ụtọ enye ihe n’anya, bụ́ onye na-eji obi ụtọ na-enye ihe site n’obi ekele.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na Chineke nwere ike ịgọzi ha n'ụba ka ha wee nwee ihe karịrị nke zuru oke maka ezi ọrụ ọ bụla (2 Ndị Kọrịnt 9:8). Ọ na-ekwusi ike na mmesapụ aka ha ga-ebute inye Chineke ekele site n'aka ndị natara onyinye ha. Pọl na-echetara ha otú inye ihe ha na-enye abụghị nanị na-egbo mkpa nke ndị ọzọ kamakwa na-ejupụta n'igosipụta ekele n'ebe Chineke nọ.

Paragraf nke Atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ihe ncheta banyere uru inye ihe pụtara n’ụzọ ime mmụọ. Pọl kọwara otu mmesapụ aka ha si egosipụta nrube isi nye ozi-ọma nke Kraịst ma kwupụta nkwuputa okwukwe ha (2 Ndị-Kọ 9:13–14). Ọ na-agba ha ume ka ha na-ekpe ekpere maka ya na ndị enyi ya, na-ekweta ka ekpere ha siworo bụrụ ihe enyemaka n’iweta ngọzi na inye ekele n’etiti ọtụtụ ndị kwere ekwe.

Ná nchịkọta, Isi nke itoolu nke Ndị Kọrint nke Abụọ gara n’ihu n’ịtụle ihe n’imesapụ aka inye ihe. Pọl na-agba ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ume ka ha mezuo nkwa ha kwere na mbụ site n'iji obi ụtọ na-enye ihe dịka mkpebi onye ọ bụla siri dị. Ọ na-emesi ike ike Chineke nwere ịgọzi ha n'ụba ka ha wee nwee ike na-emesapụ aka n'ezi ọrụ ọ bụla. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ka inye obi ụtọ na-eduga ọ bụghị nanị n'igbo mkpa ndị bara uru kamakwa ọ na-akpali ekele nye Chineke site n'aka ma ndị na-enye ma ndị nnata. Pọl mechiri site n’ime ka ihe inye onyinye ha pụta ìhè n’ime mmụọ, dịka ọ na-egosipụta nrube isi nye ozi-ọma ma na-ewusi njikọ dị n’etiti ndị kwere ekwe ike. Isiakwụkwọ a na-emesi ụkpụrụ nke inye ihe n'ụrị ike ike, onyinye n'ụba nke Chineke, na mmetụta ime mmụọ nke mmesapụ aka n'ọgbakọ Ndị Kraịst.

2 Ndị Kọrint 9:1 Nʼihi na nʼihe gbasara ozi a na-ejere ndị nsọ, ọ bụ ihe karịrị nke m idegara unu akwụkwọ.

Ọ dịghị mkpa ka Pọl onyeozi degaara ndị Kọrint akwụkwọ banyere ijere ndị nsọ ozi, dị ka ha na-emebu ya.

1. Ọṅụ nke inye ihe: Otu esi eji obi mmesapụ aka jeere ndị nsọ ozi

2. Ike nke inye ihe: Ịghọta mmetụta nke inye ihe n'ụba

1. Ilu 11:25 - Onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume, ya onwe ya ga-enweta ume.

2. Luk 6:38 - Nyenụ, a ga-enye unu: ezi ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara apịara, nke ayọkọworo, nke jupụtara n’ụkọ ka a ga-atụkwasị n’obi unu. N'ihi na otù ọtùtù ahu nke unu nēji, agēji tùghachiri unu ya.

2 Ndị Kọrint 9:2 Nʼihi na amatara m ịdị-mma nke uche-unu, nke m’nānya isi bayere unu nye ndi Masedonia, na Akaia di njikere otù arọ gara aga; ma ekworo-unu akpasuwo ọtutu madu nke-uku.

Ndị Kọrint egosipụtawo oké ọchịchọ na ịnụ ọkụ n’obi inyere Ndị Kraịst nọ na Masedonia aka, nke a akpaliwokwa ọtụtụ ndị ọzọ inye aka.

1. Ike nke ịnụ ọkụ n’obi: Otú Ịnụ ọkụ n’obi Anyị Ga-esi kpalie Ndị Ọzọ

2. Ngọzi nke Imesapụ Aka: Otú Inye Ihe Pụrụ Isi Mmetụta Ndị Ọzọ

1. 2 Ndị Kọrịnt 8:1-5

2. Ndị Filipaị 2:4-8

2 Ndị Kọrint 9:3 Ma ezipụwo m ụmụnna, ka ịnya isi anyị banyere unu wee bụrụ ihe efu nʼihi nke a ; ka, dịka m kwuru, ka unu wee dịrị njikere:

Pọl na-ezipụ ụmụnna ya ndị Kọrịnt ka ha hụ na ndị Kọrịnt ga-adị njikere maka ọbịbịa ya.

1. Ike nke ije ozi ọnụ

2. Mkpa Nkwadebe

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. Jemes 1:22 - "Ma bụrụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu."

2 Ndị Kọrint 9:4 Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ndị Masedonia eso m bịa, hụkwa unu na unu adịghị njikere, ka ihere mee anyị (ka anyị ghara ịsị, unu) nʼihi ịnya isi a.

Pọl nwere nchegbu na ọ bụrụ na ndị Masedonia so ya bịa hụ na ndị Kọrint akwadobeghị, na ọ ga-emebi obi ike ya.

1. Mkpa Ijikere Dị Mkpa - Matiu 25:1-13

2. Ike nke Ịdị umeala n'obi - Ndị Filipaị 2: 3-11

1. 1 Ndị Kọrint 10:12 – Ya mere, onye nēchè na ya nēguzo, ya lezie anya ka ọ ghara ida.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2 Ndị Kọrint 9:5 Nʼihi ya, m chọrọ na ọ dị mkpa ka m gbaa ụmụnna ume, ka ha buru ụzọ gakwuru unu, buru ụzọ meghachi ihe unu nwere nʼuru, bụ́ nke unu mara na mbụ, ka o wee dịrị njikere, dị ka ihe bara uru. ọ bughi dika nke anya-uku.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha buru ụzọ kwadebe onyinye e ji mmụọ mmesapụ aka nye, ọ bụghị anyaukwu.

1. Imesapụ aka karịa anyaukwu: Ime mmụọ nke inye ihe

2. Ngọzi Chineke nke Mmesapụ aka: Ndụ nke ukwuu

1. Luk 6:38 ??? ive , a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N'ihi na ihe ọtùtù unu ji, agēji tùru unu.

2. Ilu 11:25 ??? 🏛 onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka obi dị ndị ọzọ ume ka a ga-enweta ume. ??

2 Ndị Kọrint 9:6 Ma nka ka m'nēkwu, Onye nāgha nkpuru nke-ọma gēwere kwa akanta-ubi nēwe ihe-ubi; ma onye nāgha nkpuru n'uba gēwe kwa ihe-ubi n'uba.

Anyị na-aghọrọ mkpụrụ anyị na-agha; ndị na-agha mkpụrụ nke nta ga-ewe ihe ubi, ma ndị na-agha mkpụrụ n'ụba ga-ewe ihe ubi.

1. Imesapụ aka na-eweta ụbara - 2 Ndị Kọrịnt 9: 6

2. Ike nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi - 2 Ndị Kọrịnt 9: 6

1. Ilu 11:24-25 - Otu onye na-enye n'efu, ma ọ na-erite uru karịa; onye ọzọ na-ejidesi ike, ma ọ na-ada ogbenye. Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume.

2. Luk 6:38 - Nye, a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.

2 Ndị Kọrint 9:7 Onye ọ bụla dị ka o zubere n'obi ya, ya nye ya; ọ bughi nání iwe, ma-ọbu na nkpà: n'ihi na Chineke huru onye nēji obi-utọ nēnye n'anya.

Anyị kwesịrị iji obi ụtọ na-enye Chineke ihe, n’ebughị iwe n’obi ma ọ bụ na-enwe mmetụta nke ịbụ ndị a manyere anyị iwu.

1. Añụrị nke inye ihe n'ụba

2. Ike nke obi na-añuri

1. Ilu 11:24-25 - O nwere onye na-achụsasị, ma na-abawanye ụba; ọzọ kwa, ọ di onye nēb͕ochi ihe kari ezi omume, ma ọ nēdubà n'ogbenye. Onye na-emesapụ aka ka a ga-eme ọgaranya: ọzọ, onye na-agba mmiri ka a ga-aṅụkwa ya onwe ya.

2. Luk 6:38 - Nyenụ, a ga-enye unu: ezi ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara apịara, nke ayọkọworo, nke jupụtara n’ụkọ ka a ga-atụkwasị n’obi unu. N'ihi na otù ọtùtù ahu nke unu nēji, agēji tùghachiri unu ya.

2Kọ 9:8 Chineke puru ime ka amara nile ba uba n'ebe unu nọ; ka unu, ebe unu nēnwezu ihe nile mb͕e nile n'ihe nile, we ba uba n'ezi ọlu ọ bula;

Chineke nwere ike inye anyị amara na ụbara, ka anyị wee nwee ike nweta ihe niile dị anyị mkpa ma nwee ike ịrụ ezi ọrụ.

1. Uba Site n'Amara: Ịtụkwasị Obi n'Ihe Chineke Na-enye

2. Ike nke mmesapụ aka: Iji onyinye Chineke mee ihe

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dịka akụnụba nke ebube ya si dị n'ime Kraịst Jizọs.

2 Ndị Kọrint 9:9 (Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ b͕asaworo n'èzí; O nyewo ndi-ob͕eye ihe: ezi omume-Ya nādiru mb͕e ebighi-ebi.

Na 2 Ndị Kọrint 9:9, e dere na Chineke enyewo ndị ogbenye na ezi omume ya na-adịru mgbe ebighị ebi.

1. Ngọzi nke Inye Ihe: Otú Inye Ndị Ogbenye Na-enye Chineke Otuto

2. Nkwa nke Ezi omume: Otú ezi omume ebighị ebi Chineke si eweta ọṅụ

1. Ilu 19:17 – Onye na-emere ogbenye ebere na-agbazinye Jehova ihe, Ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ maka ihe o mere.

2. Abụ Ọma 112:9 - Ọ chụsaworo ndị ogbenye onyinye ya, ezi omume ya na-adịru mgbe ebighị ebi; mpi-ya gādi elu n'elu nsọpuru.

2 Ndị Kọrint 9:10 Ma onye na-ejere onye na-agha mkpụrụ, na-eje ozi maka nri unu, na-emekwa ka mkpụrụ unu agha ba ụba, na-emekwa ka mkpụrụ nke ezi omume unu ba uba.

Chineke na-enye onye na-agha mkpụrụ site n’inye nri maka nri na ime ka mkpụrụ nke a ghara ịmụba mụbaa mkpụrụ nke ezi omume.

1. Ndokwa bara ụba: Otu Chineke na-egbo mkpa anyị niile

2. Mkpụrụ nke Ezi omume: Ngọzi nke ime ihe ziri ezi

1. Abụ Ọma 23:1 - "Onyenwe anyị bụ onye ọzụzụ atụrụ m, agaghị m achọ."

2. Matiu 6:33 - "Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; agētukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile."

2 Ndị Kọrint 9:11 Ka e wee bụrụ ọgaranya nʼihe nile nʼime ụbara nile, nke na-esite nʼaka anyị na-enye Chineke ekele.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-emesapụ aka n’ihe onwunwe ha n’ihi na ọ ga-eweta ekele nye Chineke.

1. "Ngọzi nke mmesapụ aka"

2. "Ọrụ nlekọta: Ọrụ nke Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

1. Ilu 11:25, "Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume."

2. Luk 6:38, "Nyenụ, a ga-enye unu. Ọtùtù ọma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke juru eju, ka a ga-atụkwasị n'apata unu. "

2 Ndị Kọrint 9:12 N'ihi na ije ozi nke ozi a abụghị nanị na ọ na-egbo mkpa nke ndị nsọ, kama ọ dịkwa ukwuu site n'ọtụtụ ekele na-enye Chineke;

A jara ndị Kọrint mma maka ozi mmesapụ aka ha na-ejere ndị nsọ, nke Chineke gọziri.

1. Imesapụ aka: Akara nke Ezi Ndị Na-eso Ụzọ

2. Ngọzi nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2. Matiu 25:40 - "Eze ahụ ga-aza, sị, 'N'ezie, a sị m unu, ihe ọ bụla unu mere otu n'ime ndị kasị nta n'ime ndị a ụmụnna m ndị a, unu mere m."

2 Ndị Kọrint 9:13 Ma site nʼinnwale ozi a, ha na-enye Chineke otuto nʼihi nkwuputa unu na-edo onwe unu nʼokpuru ozi ọma nke Kraịst, na maka ikesa imesapụ aka unu nye ha na mmadụ nile;

Pọl jara ndị Kọrịnt mma maka otú ha si jiri mmesapụ aka na-akwado ozi ahụ na mmadụ niile.

1. Ike nke Mmesapụ Aka: Otu Anyị Ga-esi Na-ewetara Chineke Otuto Site n'inye ihe

2. Ịghọta Uru Ndị Ọzọ Bara: Ịghọta mkpa nke inye ihe n'achọghị ọdịmma onwe onye

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu: ezi ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke jupụtara n'ihe, ka a ga-atụkwasị n'apata ụkwụ unu. .??

2. Ọrụ 20:35 - ? N'ihe nile ka M'gosiri unu, na site n'idọb͕u onwe-ya n'ọlu n'uzọ otú a, ayi aghaghi iyere ndi nādighi ike aka, na icheta okwu nile nke Onye-nwe-ayi Jisus, otú Ya onwe-ya siri, ? Ọ̀ gābu ngọzi inye kari inara ihe. bụ €?

2 Ndị Kọrint 9:14 sitekwa nʼekpere ha na-arịọ unu, ndị na-agụsi unu agụụ ike maka amara Chineke nke dị nʼime unu nke ukwuu.

A na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-achọ amara nke Chineke site n'ekpere.

1. Ike ekpere: Icho amara nke Chineke

2. Ekele: Ịgakwuru Chineke n'ekpere

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe niile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ."

2Kọ 9:15 Ekele dịrị Chineke maka i.

Itien̄wed emi owụt esịtekọm ọnọ Abasi ke ntak enọ oro owo mîkemeke nditịn̄.

1. Ike nke ekele - Otu inwe àgwà nke ekele nwere ike imeghe ohere ọhụrụ na ndụ.

2. Onyinye a na-ekwughị okwu - mkpa ọ dị ịnakwere na inwe ekele maka ngọzi Chineke.

1. Ndị Efesọs 1:3 - Na-eto Chineke maka ngọzi ime mmụọ ya n'ime Kraịst.

2. ABÙ ỌMA 107:1-Kelenu Jehova, n'ihi na Ọ di nma: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di.

2 Ndị Kọrint 10 bụ isi nke iri nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gbachiteere ikike ndịozi ya ma kwuo ebubo ụgha ụfọdụ ndị nọ na chọọchị Kọrịnt boro ya.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkweta na n’agbanyeghị na o nwere ike ị dị umeala n’obi na onye dị umeala n’obi n’onwe ya, na o nwere ikike sitere n’aka Kraịst ihu ndị na-ajụ izi ezi ya ihu (2 Ndị Kọrint 10:1-2). Ọ na-emesi ndị Kọrint obi ike na ọ bụ ezie na ọ na-ejegharị n'anụ ahụ, ngwá agha ya abụghị nke ụwa kama ọ dị ike site na Chineke maka ịkwatu ebe siri ike na arụmụka megide ọmụma Chineke (2 Ndị Kọrint 10: 3-5). Pọl mesiri ike na ya dị njikere ime ihe megide nnupụisi ọ bụla ozugbo nrubeisi ha zuru.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gwara ndị na-akatọ ya okwu maka ịnya isi banyere ikike ya. Ọ na-akọwa na ọ bụghị n’ụkpụrụ mmadụ ka ọ na-anya isi kama ọ dabeere n’ihe Chineke kenyere ya (2 Ndị Kọrint 10:7). Ọ na-ekwu na ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji ụkpụrụ ndị ọzọ atụnyere ma ọ bụ tụọ onwe ya n'ihi na onye ọ bụla nwere ọnọdụ pụrụ iche nke Chineke họpụtara. Pọl gbachitere ozi ya, na-akọwapụta otu o siri kụọ ụka ma rụsie ọrụ ike n’etiti ha (2 Ndị-Kọ 10:12–18).

Paragraf nke Atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ịdọ aka ná ntị nye ndị na-emegide ya mechiri. Pọl dọrọ aka ná ntị na mgbe ọ bịarutere Kọrịnt, na ya ga-ezute ndị na-ebuso ya ebubo ụgha ihu. Ọ na-ekwusi ike na ọ bụghị maka ọdịdị elu ahụ ma ọ bụ okwu efu kama banyere igosipụta ezi ike site na ọnụnọ Kraịst n'ime ya (2 Ndị Kọrint 10:8-11). Ọ na-agba ha ume ka ha nyochaa onwe ha tupu ha ekpee ndị ọzọ ikpe ma mesie ike na ezi ịja mma sitere n'aka Onyenwe anyị.

Na nchịkọta, Isi nke iri nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya n’ịgbachitere ikike ndịozi Pọl na ịza ebubo ụgha ndị e boro ya. Ọ na-ekwupụta ikike ime mmụọ ya nke Kraịst nyere ya ma kọwaa otú ngwá agha ya si dị ike maka ịkwatu arụmụka megidere ihe ọmụma Chineke. Pọl gbachiteere ọnụ ya, na-ekwusi ike na ikike ya si n'aka Chineke, ọ bụghịkwa n'ụkpụrụ mmadụ. Ọ dọrọ ndị na-emegide ya aka ná ntị, na-emesi ha obi ike na a ga-ebo ha ebubo ụgha ha ma ọ bịarute Kọrịnt. Pọl mesiri ike mkpa ezi ike dị site n’aka Kraịst ma gbaa ha ume inyocha onwe ha tupu ha ekpee ndị ọzọ ikpe. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ikike ime mmụọ Pọl nwere, ịgbachitere onwe ya n’ebubo ụgha, na mkpa ọ dị inyocha onwe na ịdabere n’ike Chineke kama ịbụ ụkpụrụ mmadụ.

2 Ndị Kọrint 10:1 Ma mụ onwe m Pọl, na-arịọ unu site nʼịdị nwayọọ na ịdị nwayọọ nke Kraịst, bụ́ onye m dị ala nʼetiti unu nʼihu unu, ma mgbe m na-anọghị m, ana m enwe obi ike nʼebe unu nọ.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ka ha dịrị n’otu n’ịdị nwayọọ na ịdị nwayọọ nke Kraịst, n’agbanyeghị na ya onwe ya na-adị umeala n’obi mgbe ọ nọ ma nwee obi ike mgbe ọ na-anọghị ya.

1. Ike nke ịdị umeala n'obi nke Ndị Kraịst

2. Mkpa ịdị nwayọọ na ịdị n'otu

1. Matiu 11:29 - "Werenụ yoke nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m; n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi;

2. Ndị Efesọs 4: 2 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu n'ịhụnanya."

2 Ndị Kọrint 10:2 Ma a na m arịọ unu, ka m wee ghara inwe obi ike mgbe m nọ nʼebe ahụ nʼokwukwe ahụ, nke m chọrọ inwe obi ike megide ụfọdụ ndị na-agụ anyị dị ka ànyị na-eje ije dị ka anụ ahụ́ si dị.

Pọl rịọrọ ndị Kọrint ka ha ghara ikpe ya ikpe nke ukwuu, dị ka ụfọdụ ndị na-ekwere ụgha na ọ na-agbaso ụzọ nke ụwa.

1. Ụzọ Chineke vs ụzọ ụwa

2. Jiri ọmịiko na-ekpe ndị ọzọ ikpe

1. Matiu 7: 1-5 - "Kpee ikpe, ka e wee ghara ikpe unu ikpe."

2. Ndị Rom 14:10 - "Gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma ọ bụ gị onwe gị, gịnị mere i ji na-eleda nwanna gị anya? N'ihi na anyị niile ga-eguzo n'ihu oche ikpe nke Chineke."

2 Ndị Kọrint 10:3 Nʼihi na ọ bụ ezie na anyị na-eje ije nʼanụ ahụ, anyị adịghị agha dị ka anụ ahụ́ si dị.

A na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha lụọ agha ime mmụọ, ọ bụghị nke anụ ahụ.

1. Nwee Obi Ike: Na-alụ ọgụ Ime Mmụọ

2. Ike ekpere n’agha ime mmụọ

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nke ekwensu.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2 Ndị Kọrint 10:4 (Nʼihi na ngwa-agha nke ibu agha anyị abụghị nke anụ ahụ, kama ọ dị ike site nʼaka Chineke iji kwatuo ebe ewusiri ike.)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị inwe ngwa ọgụ ime mmụọ maka ịlụ ọgụ megide ebe siri ike nke mmụọ.

1. ? Ị na -eji ngwa agha ime mmụọ eme ihe ??

2. ? 쏥 od's ike na-enyere anyị aka imeri ebe siri ike ??

1. Ndị Efesọs 6:10-18 (N'ikpeazụ, ụmụnna m, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya.)

2. 1 Jọn 4:4 (Unu bu nke Chineke, umu-ntakiri, unu emeriwo kwa ha: n'ihi na Onye ahu Nke di nime unu ka onye ahu nke nọ n'uwa.)

2 Ndị Kọrint 10:5 na-eweda echiche efu nile, na ihe nile ọ bụla dị elu nke na-ebuli onwe ya elu imegide ọmụma Chineke, na-ewebata echiche nile ọ bụla ná ndọkpụ n'agha na nrube isi nke Kraịst;

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume iwebata echiche niile na nrubeisi nye Kraịst na ịjụ onye ọ bụla na-ebuli onwe ya elu megide ọmụma-ihe nke Chineke.

1. "Ike nke nrubeisi: Na-ebute echiche ọ bụla na ndọrọ"

2. "Ibi Ndụ n'Eziokwu: Ịjụ echiche efu na ihe ọ bụla dị elu"

1. Ndị Filipaị 4: 8 - "N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke kwesịrị nsọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla kwesịrị ito. chee echiche banyere ihe ndị a."

2. Abụ Ọma 19:14 - ? 쏬 ka okwu nile nke ọnum na ntughari nke obim gābu ihe nātọ utọ n'iru Gi, Jehova, oké nkumem na onye-nb͕aputam.

2 Ndị Kọrint 10:6 ebe unu na-adịkwa njikere ịbọ ọbọ niile na-enupụ isi, mgbe e mezuru nrubeisi unu.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha rube isi n’iwu Chineke nke ọma ma dọọ aka ná ntị banyere ihe ga-esi n’imebi nnupụisi pụta.

1. Kpachara anya na-erube isi n'iwu Chineke

2. Nsonaazụ nke nnupụisi

1. Deuterọnọmi 28:1-2 "Ọ bụrụ na i gee Jehova bụ́ Chineke gị ntị nke ọma ma debe iwu ya niile m na-enye gị taa, Jehova bụ́ Chineke gị ga-ebuli gị elu karịa mba niile dị n'ụwa: ngọzi ndị a niile ga-abịakwasị gị. + na-esokwa gị ma ọ bụrụ na ị na-erubere Jehova bụ́ Chineke gị isi.”

2. Ndị Hibru 2:2-3 "N'ihi na ebe ozi e kwuru site n'aka ndị mmụọ ozi dịgidere, na mmebi iwu na nnupụisi ọ bụla natara ntaramahụhụ ziri ezi, olee otú anyị ga-esi gbanarị ma ọ bụrụ na anyị eleghara nzọpụta dị ukwuu anya?"

2 Ndị Kọrint 10:7 Ùnu na-ele ihe anya dị ka ihe a na-ahụ anya? Ọ bụrụ na onye ọ bụla tụkwasị obi n’onwe ya na ya bụ nke Kraịst, ya chekwara echiche banyere onwe ya ọzọ, na, dị ka ọ bụ nke Kraịst, otú ahụ ka anyị bụkwa nke Kraịst.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha cheta na ha, dị ka ya, bụ nke Kraịst, na ha ekwesịghịkwa ikpe site n’ọdịdị elu ahụ́.

1. Ka anyị ghara ikpe site n'ile anya, kama tụkwasị obi na Kraịst.

2. Anyị niile dị n’otu n’ime Kraịst, n’agbanyeghị ụdị dị iche iche anyị nwere.

1. Aịzaya 11:3 - "Ọ ga-ekpekwa ikpe n'etiti mba dị iche iche, baakwa ọtụtụ ndị mba: ha ga-akpụgharịkwa mma agha ha nile ka ha bụrụ mma ogè, na ube ha nile ka ha bụrụ mma ịkwa osisi: mba agaghị ebuli mma agha megide mba, ha agaghịkwa amụta ihe. agha ọzọ."

2. Jemes 2:1 - "Ụmụnna m, unu enwela okwukwe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Onyenwe ebube, n'ihu mmadụ."

2 Ndị Kọrint 10:8 Nʼihi na ọ bụ ezie na m ga-anya isi ihe ọzọ banyere ikike anyị, nke Onyenwe anyị nyeworo anyị maka iwuli elu, ọ bụghị maka mbibi unu, ihere agaghị eme m.

Pọl na-ekwu maka ikike Jehova nyere ya iwuli elu kama ibibi ya.

1. Ike nke ịhụnanya - ka ikike Chineke sitere na ịhụnanya nwere ike gbanwee ndụ

2. Ikike nke mgbaghara - Ịghọta onyinye amara na obi ebere nke Chineke

1. Ndị Rom 12:20-21 - "Ya mere, ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ; n'ihi na n'ime nke a, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. ihe ọjọọ, ma were ezi ihe merie ihe ọjọọ."

2. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. nweenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2 Ndị Kọrint 10:9 Ka m wee ghara iyi ka m ga-eji akwụkwọ ozi maa unu egwu.

Pọl mere ka o doo anya na akwụkwọ ozi ya abụghị iji mee ka ụjọ jide ndị Kọrint, kama ọ bụ iji gbaa ha ume.

1. Ike Agbamume: Otu Anyị Ga-esi Na-ewulirịta Onwe Anyị elu

2. Akwụkwọ ozi nke ịhụnanya: Iji obiọma na-ezi ndị ọzọ ozi

, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma ? banyere ihe ndị dị otú a: ihe ọ bụla unu mụtara, ma ọ bụ nke unu natara, ma ọ bụ nụ n’ọnụ m, ma ọ bụ ihe unu hụrụ n’ime m, meenụ ya n’omume: Chineke nke udo ga-anọnyekwara unu.”

2. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị na-atụlekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị n'ịhụnanya na ezi omume, ghara ịhapụ nzukọ ọnụ, dị ka ụfọdụ na-emekarị, kama na-agbarịta ibe anyị ume ? ka ị na-ahụ ka ụbọchị na-abịa."

2 Ndị Kọrint 10:10 Nʼihi na ha na-asị, akwụkwọ ozi ya dị arọ ma dị ike; ma iru-ya adighi ike, okwu-ya bu kwa ihe-iju-anya.

A katọrọ Pọl n'ihi ike nke okwu ya e dere ede, ma a na-ewere ọnụnọ ya na okwu ọnụ ya adịghị ike.

1. Ike Okwu: Otu Okwu Anyị Pụrụ Isi Mee Mgbanwe n'Ụwa

2. Ịchọta Ike Site n'Adịghị Ike: Dabere na Chineke Ọ bụghị Ike nke Anyị

1. Ilu 16:24 Okwu ọma dị ka ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, ọ na-atọ mkpụrụ obi ụtọ, ọ bụkwa ọkpụkpụ.

2. Aisaia 40:29 Ọ na-enye ndị dara mbà ike; Ọ bu kwa ndi nēnweghi ike ka Ọ nātukwasi ume.

2 Ndị Kọrint 10:11 Ka onye dị otú ahụ chekwa ihe a, na, dị ka anyị bụ nʼokwu ọnụ site nʼakwụkwọ ozi mgbe anyị na-anọghị, ndị dị otú ahụ ka anyị ga-abụkwa nʼomume mgbe anyị nọ.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha chebara ihe o kwuru n’akwụkwọ ozi ya echiche ma chetara ha na ihe o kwuru ga-egosi na o mere ihe mgbe ya na ha nọ.

1. Nabata Okwu Chineke n'obi mepere emepe

2. Okwu na Omume Anyị Kwesịrị Na-egosipụta Ịhụnanya Chineke

1. Jemes 3:1-12 - Ka ọtụtụ n'ime unu ghara ịghọ ndị ozizi, ebe unu matara na anyị ga-anata ikpe siri ike karị.

2. Abụ Ọma 19:14 – Ka okwu nile nke ọnum na ntughari nke obim buru ihe nātọ utọ n’iru Gi Onye-nwe-ayi, ikem na Onye-nb͕aputam.

2 Ndị Kọrint 10:12 Nʼihi na anyị adịghị anwa anwa iwepụta onwe anyị nʼọnụ ọgụgụ, ma ọ bụ were onwe anyị tụnyere ụfọdụ ndị na-aja onwe ha mma: ma ha na-atụ onwe ha nʼonwe ha, na-atụkwa onwe ha nʼetiti onwe ha, ha amaghị ihe.

Pọl dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara iji onwe anyị atụnyere ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji onwe anyị atụnyere ibe anyị.

1. Ihe ize ndụ nke ntụnyere: Ihe mere Pọl ji dọọ anyị aka ná ntị megide ya

2. Ịchọta Afọ Ọju: Ihe Mere Anyị Na-ekwesịghị Iji Jide Onwe Anyị Ihe n'Akụkọ Ndị Ọzọ

1. Matiu 23:11-12 - ? Ma onye kachasi uku n'etiti unu gābu orù-unu. Ma onye ọ bula nke gēbuli onwe-ya, agēweda ya; na onye ga-eweda onwe ya ala, a ga-ebuli ya.

2. Ndị Rom 12:3 - ? Ma ọ bu asim , site n'amara ahu nke enyerem, nye onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara iche n'onwe-ya kari kari o kwesiri iche; kama ka ha chewe echiche nke ọma, dika Chineke meworo onye ọ bula ọtùtù okwukwe.

2 Ndị Kọrint 10:13 Ma anyị agaghị anya isi nʼihe ọ̀tụ̀tụ̀ anyị, kama dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ isi nke Chineke kesara anyị si dị, ọ̀tụ̀tụ̀ iruru ọbụna unu.

Pọl na-echetara ndị Kọrint na ha ekwesịghị ịnya isi n’ihe ndị karịrị ike ha. Kama, ha kwesịrị ịgbalịsi ike ime ihe ndị Chineke nyere ha.

1. Ịghọta na Imezu nzube Chineke - 2 Ndị Kọrịnt 10:13

2. Ịma Uru Gị na Ime Ihe Ị Ga-enwe—2 Ndị Kọrịnt 10:13

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Abụ Ọma 19:14 - Ka okwu nile nke ọnụ m na ntụgharị uche nke obi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu gị, Jehova, oké nkume m na onye mgbapụta.

2 Ndị Kọrint 10:14 Nʼihi na anyị adịghị esetịpụ onwe anyị gabiga ókè, dị ka à ga-asị na anyị eruteghị unu aka: nʼihi na anyị bịarutewokwa nʼebe unu nọ nʼikwusa ozi ọma nke Kraịst.

Pọl na ndị ibe ya kwusaara ndị Kọrịnt ozi ọma nke Kraịst, n’agbanyeghị na ha erughị eru.

1. Na-eru Ihe Gafee: Otu esi agbatị ma too n'okwukwe

2. Ikwusa Ozi Ọma: Izi Ndị Ọzọ Ozi Ọma

1. Ndị Rom 10:14 - Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere n’onye ha na-anụbeghị banyere ya?

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie a nọnyeere m unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.

2 Ndị Kọrint 10:15 Ọ bụghị ịnya isi n'ihe anyị na-enweghị ọ̀tụ̀tụ̀, ya bụ, n'ọrụ ndị ọzọ; ma n’inwe olile-anya, mgbe okwukwe-unu ga-aba ụba, na a ga-eme ka anyị sawanyewanye site na gị dịka ọchịchị anyị siri dị ukwuu;

Pọl onyeozi gbara ndị Kọrịnt ume ka ha nwekwuo okwukwe ka ya na ndị òtù ya nwee ike inyere ha aka ọbụna karị.

1. Welie okwukwe gị, bawanye ngozi gị

2. Ike nke Olileanya Site n'okwukwe

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndi Efesos 3:20 – Ugbua nye onye ahu nke puru ime ihe n'uba kari ihe nile ayi rioro ma obu ihe nile ayi nēchè, dika ike ahu di nime ayi si di.

2 Ndị Kọrint 10:16 Ka anyị na-ekwusa ozi ọma nʼala ndị dị nʼofe unu, ka anyị ghara ịnya isi nʼusoro nke onye ọzọ, nke edoziworo anyị nʼaka.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha na-ekwusara ndị ha na-agaghị enweta ozi ọma, ghara ịnara otuto maka ọrụ ndị ọzọ.

1. Ike nke ikwusa ozioma

2. Inweta kredit maka ọrụ ndị ọzọ

1. Matiu 28:19-20 (Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu).

2. Ilu 16:18 (Npako na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda).

2Kọ 10:17 Ma onye na-anya isi, ya nya isi n’ime Onyenwe anyị.

Anyị kwesịrị ịna-anya isi na Jehova, ọ bụghịkwa n’onwe anyị.

1. Dinwenu kwesiri otuto anyi

2. Dinwenu bu isi iyi nke nganga

1. Abụ Ọma 34:3 - "Soro m otuto Jehova; Ka anyị bulie aha Ya elu ọnụ."

2. Jemes 4:10 - "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ewelikwa unu."

2 Ndị Kọrint 10:18 Nʼihi na ọ bụghị onye na-aja onwe ya mma ka a nwapụtara ya, kama ọ bụ onye Onyenwe anyị na-aja mma.

Ọ bụghị anyị ka ọ dịịrị ịnara onwe anyị; ọ dịịrị Onyenwe anyị ịja anyị mma.

1. Achọtara anyị n'ime Jehova

2. Achọta nkwenye anyị n'anya Chineke

1. Jeremaia 17:7-8 - Ngọzi nādiri nwoke ahu nke nātukwasi Jehova obi, onye obi-ike-ya di kwa nime Ya. Ọ ga-adị ka osisi a kụrụ n’akụkụ mmiri nke gbanyere mgbọrọgwụ n’akụkụ iyi.

2. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2 Ndị Kọrint 11 bụ isi nke iri na otu nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl gbachitere ịbụ onyeozi ya ma gbaa ndị ozizi ụgha n’anwụ bụ́ ndị batara n’ọgbakọ Ndị Kọrịnt.

Paragraf nke mbụ: Pọl kwuputara nchegbu ya na ndị nkuzi ụgha na-eduhie ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt ngwa ngwa ndị na-ekwusa ozi ọma dị iche ma na-ekwu na ha bụ ndị-ozi ukwu (2 Ndị Kọrịnt 11:4). Ọ na-adọ ha aka ná ntị banyere ịbụ ndị a na-aghọgbu site n’aka ndị a bụ́ ndị na-agbanwe onwe ha dị ka ndị ohu ezi omume ma bụrụ ndị ọrụ aghụghọ n’ezie (2 Ndị Kọrint 11:13-15). Pọl kwusiri ike na ọ bụ onye ozi, na-anya isi ọ bụghị n'ihi mpako kama n'ihi mkpa ọ dị ịgbachitere ikike ya. Ọ na-akọ akụkọ ahụhụ ya, ndọgbu ya, mkpọrọ, iti ihe, na ahụmihe dị nso ịnwụ anwụ ọ tachiri obi n’ihi ịgbasa ezi ozi-ọma.

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuru banyere ebubo e boro ya n’ihe gbasara ego. Ọ na-ekwupụta na ya ebughị ndị kwere ekwe nọ na Kọrint ibu ego n’oge ya n’etiti ha ma na-ekwusi ike na ya ga-anọgide na-ezere ime otú ahụ (2 Ndị Kọrint 11:8-9). O mere ka ọ pụta ìhè na ọ bụ ezie na ya anaraghị ha nkwado ego kpọmkwem, chọọchị ndị ọzọ na-egboro ya mkpa ya mgbe ọ na-eje ozi na Kọrint. Pọl gosipụtara ịhụnanya miri emi na nchegbu maka ndị kwere ekwe nọ na Kọrint n'agbanyeghị na ha nwere ike inweta nkuzi ụgha.

Paragraf nke 3: A na-eji ịdọ aka ná ntị mechie isiakwụkwọ a megide ndị na-achọ irigbu na ịghọgbu ha. Pọl na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla abịa na-ekwusa Jizọs dị iche ma ọ bụ mmụọ dị iche ma ọ bụ ozi ọma dị iche karịa nke ha natara n’aka ya, ha ekwesịghị ịnabata ya (2 Ndị Kọrint 11:4). Ọ na-agba ha ume ka ha guzosie ike n’okwukwe ha na nghọta n’ikpe ha. N'agbanyeghị mmegide na ebubo nkwutọ chere Pọl ihu, o kwusiri ike na ya kwenyesiri ike n'ọrụ Kraịst ma kwe nkwa ịnọgide na-ekwusa eziokwu ahụ.

Na nchịkọta, Isi nke iri na otu nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya n’ịgbachitere ịbụ onyeozi Pọl megide ndị ozizi ụgha na ikpughe ụzọ aghụghọ ha. Pọl dọrọ ndị kwere ekwe nọ na Kọrịnt aka ná ntị banyere ịbụ ndị na-ekwusa ozi ọma dị iche na-aghọgbu ha ngwa ngwa ma na-azọrọ na ha bụ ndị-ozi ukwu. Ọ na-akọwapụta ahụhụ ndị ya na ihe ndị ọ na-eme dị ka onyeozi, na-emesi mkpebi ya ike ịgbasa ezi ozi ọma ahụ ike. Pọl kwuru banyere ebubo ndị e boro ha n'ihe gbasara ego, na-emesi ha obi ike na ya enyeghị ha ibu ego. O ji ịdọ aka ná ntị mechie ozizi ụgha ma gbaa ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike n’okwukwe ha na nghọta n’ikpe ha. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa nghọta dị, ịgbachitere ezi ozi-ọma, na ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’etiti mmegide sitere n’aka ndị ozizi ụgha.

2 Ndị Kọrint 11:1 Ọ gādim nọ̄ nma ma asi na unu puru inagidem nwantī n'ihe-nzuzum: were-nagidem n'ezie.

Pọl na-arịọ ndị Kọrint ka ha nagide ya, n’agbanyeghị na o nwere ike iyi onye nzuzu.

1. Ike nke Mgbaghara - Otu esi anagide ndị ọzọ, ọbụlagodi mgbe ha mejọrọ.

2. Ịnabata ịdị umeala n'obi - ịmụta ịnakwere nzuzu nke onwe anyị na ihe nzuzu nke ndị ọzọ.

1. Luk 6:37 - "Ekpela ikpe, agaghịkwa ekpe gị ikpe; unu amala ikpe, a gaghịkwa ama gị ikpe; gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Ndị Rom 12:14-16 - "Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; gọzie ma unu akọchala ha. onye ewedara n'ala: ewela amam-ihe n'anya gi onwe-gi.

2 Ndị Kọrint 11:2 Nʼihi na ekwoworo m unu ekworo nʼekworo Chineke: nʼihi na aluru m unu nye otu di, ka m’we chee unu n’ihu Kraịst dị ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke dị ọcha.

Pọl gosipụtara ekworo ya maka ndị kwere ekwe nọ na Kọrint, na-achọ ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye nanị Kraịst.

1. “Ikwesị ntụkwasị obi Na-eguzosi Ike: Ọkpọku Ịdị Ọcha Maka Kraịst”

2. “Ekworo Chineke na Nzaghachi Anyị Banyere iguzosi ike n’ihe nye Kraịst”

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

2. Ndị Efesọs 5:25-27 - “Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n'anya, ọbụna dị ka Kraịst hụkwara ọgbakọ ahụ n'anya ma nyefee onwe ya maka ya; Ka o we do ya nsọ, were kwa-ọcha nke miri sa ohi site n'okwu ahu, Ka o we wetara ya onwe-ya nzukọ-nsọ di ebube, nke nēnweghi ntupọ, ma-ọbu ntughari, ma-ọbu ihe di otú a; ma ka ọ dị nsọ, bụrụkwa ihe na-adịghị mma.”

2 Ndị Kọrint 11:3 Ma ana m atụ egwu, ma eleghị anya ma ọlị, dị ka agwọ ahụ jiri aghụghọ ya ghọgbuo Iv, otú ahụ ka e mebie uche unu pụọ nʼịdị ọcha nke dị nʼime Kraịst.

Pọl gosipụtara nchegbu ya na a ga-emebi echiche ndị Kọrint pụọ n’ịdị mfe nke okwukwe na Kraịst, dịka agwọ ahụ ghọgburu Iv n’ogige Iden.

1. Ekwela ka e duhie gị: Chebe Nchebe megide aghụghọ nke mmehie

2. Mfe Mfe nke Okwukwe n'ime Kraịst: Na-eguzosi Ike na Nkwenkwe Na-adịghị Agbanwe

1. Jenesis 3:1-7 – Agwọ na-eduhie Iv n’ogige Iden

2. Jemes 1:14-15 – Ekwela ka ekwensu ghọgbuo gị

2 Ndị Kọrint 11:4 Nʼihi na ọ bụrụ na onye ahụ nke na-abịa na-ekwusa Jisọs ọzọ, onye anyị na-ekwusaghị ozi ọma, ma ọ bụrụ na unu anata mmụọ ọzọ, nke unu na-anataghị, ma ọ bụ ozi ọma ọzọ, nke unu na-anabataghị, unu pụrụ nnọọ idi ya.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha ghara ịnakwere ozizi ụgha sitere n’aka ndị nkwusa, n’ihi na ha pụrụ ịdị na-ewebata Jisọs dị iche, Mmụọ dị iche, ma ọ bụ ozi dị iche karịa nke e kwusara.

1. Ihe ize ndụ nke ozizi ụgha - 2 Ndị Kọrịnt 11: 4

2. Ikike nke Akwụkwọ Nsọ - 2 Ndị Kọrịnt 11: 4

1. Ndị Galeshia 1:6-9 - Pọl dọrọ aka ná ntị megide ige ntị n'ozi ọma ọzọ

2. 1 Jọn 4:1 – Na-anwale ndị amụma ụgha ka ha mara ma hà si na Chineke

2 Ndị Kọrint 11:5 Nʼihi na     m                                              sọ  m ab͕ata-kwa-ram n’azu ndi-ozi kachasi.

Pọl adịchaghị ala karịa ndịozi ndị ọzọ n'ụzọ ọ bụla.

1. Eledala uru I bara - 2 Ndị Kọrịnt 11:5

2. Kwere na Onwe Gị - 2 Ndị Kọrịnt 11: 5

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2. Ndị Rom 12:3 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche chee echiche.

2 Ndị Kọrint 11:6 Ma ọbụrụ na m na-akparị mmadụ nʼokwu ọnụ, ma ọ bụghị nʼihe ọmụma; ma e mewo ka anyị pụta ìhè n’etiti unu n’ihe nile.

Pọl na-ekwu na ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ onye a nụchabeghị n'okwu ya, ọ bụghị ihe ọmụma kọrọ ya. O gosila ndị Kọrint ihe ọmụma na nghọta ya.

1. Ike Ihe Ọmụma: Otú Ịma Okwu Chineke Si Agbanwe Ndụ Anyị

2. Okwu Dị Mkpa: Otú Okwu Anyị Si egosipụta Àgwà Anyị

1. Ilu 16:21 - A na-akpọ ndị obi maara ihe nwere nghọta, ma okwu ọma na-akwalite ntụziaka.

2. Jemes 3:2-12 - N'ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'ihe ọ na-ekwu, ọ bụ nwoke zuru okè, nwekwara ike ịchịkwa ahụ ya dum.

2 Ndị Kọrint 11:7                         m                         >  >>>  >       zisa unu, , , ,        kwa-kwa-ram unu, ozi ma Chineke, nēweda onwe-unu, ka ewe bulie unu elu?

Pọl na-ajụ ma ọ̀ mere mmehie site n’iweda onwe ya ala na ikwusara ndị Kọrint ozi ọma nke Chineke n’efu.

1. Ike nke enweghị ọdịmma onwe onye: Ihe iweda onwe anyị ala na ikwusa ozi ọma Chineke n'efu Pụtara.

2. Na-ebuli onwe anyị elu maka ibuli ndị ọzọ: Ihe atụ nke Pọl

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2 Ndị Kọrint 11:8 Ezuuru m ọgbakọ ndị ọzọ ihe, na-anata ha ụgwọ ọrụ iji jeere unu ozi.

Pọl kwetara na ya naara chọọchị ndị ọzọ ụgwọ ọrụ iji jeere ndị Kọrịnt ozi.

1. Ijere Ndị Ọzọ Ozi n’Ịhụnanya: Ihe Nlereanya Pọl

2. Otu esi eje ozi na enweghị onwe na ịchụ àjà

1. Matiu 20:28 - "Ọbụna dị ka Nwa nke mmadụ bịara bụghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ."

2. Ndị Filipaị 2:7 - "Ma o mere onwe ya onye na-enweghị aha, werekwa ọdịdị ohu n'elu ya, e wee mee ya n'oyiyi mmadụ."

2 Ndị Kọrint 11:9 Ma mgbe mụ na unu nọ, na-achọkwa m ihe, ọ dịghị onye ọ bụla m eboghị m ibu: nʼihi na ụmụnna ndị si Masedonia bịa nyefere m ihe dị m mkpa, ma nʼihe niile, edebewo m onwe m ka m ghara ibu ibu arọ. gi onwe-gi, ma otú a ka m'gēdozi Onwem.

Pọl debere onwe ya ka ọ ghara ịbụụrụ ndị Kọrint ibu arọ, ndị Masedonia na-akwadokwa ya mgbe ọ nọ ná mkpa.

1. Ike Imesapụ Aka: Otú Chineke Si Eji Obi Mmesapụ Aka Na-egbo Ndị Ya

2. Ike nke ije ozi dị umeala n'obi: Otú Anyị Ga-esi Na-eje ozi n'Aghọghị Ibu Ibu

1. Ndị Filipaị 4:19 - Ma Chineke m ga-egbo mkpa unu niile dị ka akụ ya n'ebube si dị site na Kraịst Jizọs.

2. Luk 14:12-14 - O we si kwa onye nākpọ ya, Mb͕e i nēme nri-anyasi ma-ọbu nri-anyasi, akpọla ndi-eyì-gi, ma-ọbu umu-nne-gi, ma-ọbu ndi-ikwu-gi, ma-ọbu ndi-ab͕ata-obi-gi ọgaranya; ka ha we ghara ikpọ kwa gi ọzọ, ka ewe nye gi ugwọ-ọlu. Ma mb͕e i nēme oriri, kpọ ndi-ob͕eye, ndi -ọgwugwu, ndi-ngwurọ, ndi-ìsì: agāgọzi kwa gi; n'ihi na ha apughi ikwughachi gi: n'ihi na agēnyeghachi gi na nbilite-n'ọnwu nke ndi ezi omume.

2 Ndị Kọrint 11:10 Dị ka eziokwu nke Kraịst dị nʼime m, ọ dịghị onye ga-egbochi m ịnya isi a nʼógbè ndị dị nʼAkaya.

Pọl turu ọnụ na ọ dịghị onye ga-egbochi ya ikwusa eziokwu nke Kraịst n’ógbè Akaya.

1. Atụla egwu ikwu eziokwu nke Kraịst

2. Guzosie Ike n'ihu Mmegide

1. Ndị Rom 8:31 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

2. Abụ Ọma 27:14 - "Chere Jehova, dị ike, ka obi gị nwee ume; chere Jehova!"

2 Ndị Kọrint 11:11 N’ihi gịnị? n'ihi na ahughm gi n'anya? Chineke maara.

Pọl gosipụtara ịhụnanya o nwere n'ebe ndị Kọrint nọ na nchegbu o nwere maka ọdịmma ime mmụọ ha, na-ajụ ma enweghị okwukwe ha nwere n'ebe ọ nọ ọ bụ n'ihi enweghị ịhụnanya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ịmụta Ịtụkwasị Obi n'Ịhụnanya Chineke

2. Njikọ ịhụnanya na-adịghị emebi emebi: Na-etokọ n'okwukwe ọnụ

1. 1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

2. Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

2 Ndị Kọrint 11:12 Ma ihe m na-eme, nke ahụ ka m ga-eme, ka m’we bipụ ihe n’aka ndị na-achọ ihe ha ga-eji na-eri ihe; ka ewe chọta ha n'ebe ha nānya isi n'ọbuná dika ayi onwe-ayi.

Onye edemede ahụ kpebisiri ike ime ihe ha kpebiri ime, ọ bụrụgodị na ọ ga-eme ka ndị na-achọ ohere ịkatọ ha ohere ahụ.

1. “Na-eguzosi Ike ná Nkwenye Gị—2 Ndị Kọrint 11:12”

2. “Imeri Mmegide—2 Ndị Kọrint 11:12”

1. Jọn 15:18-19 - "Ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị, burunụ n'uche na ọ buru ụzọ kpọọ m asị: ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ọ ga-ahụ unu n'anya dị ka nke ya. ụwa, ma arọpụtawo m unu n'ụwa: ya mere ụwa kpọrọ unu asị."

2. Matiu 5: 11-12 - "Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụzọ ụgha n'ihi m. otú ha si kpagbuo ndị amụma bụ́ ndị bu unu ụzọ.”

2 Ndị Kọrint 11:13 Nʼihi na ndị dị otú ahụ bụ ndị ozi ụgha, ndị ọrụ aghụghọ, na-eme onwe ha ka ha yie ndị ozi Kraịst.

Ndịozi ụgha na ndị ọrụ aghụghọ na-eme ka hà bụ ndịozi Kraịst.

1: Anyị ga-amụrịrị anya na nghọta mgbe anyị na-atụle ndị na-azọrọ na ha bụ ndịozi Kraịst.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya maka ndị na-agbalị iduhie anyị ikwere na ha bụ ndịozi Kraịst.

1: Ọlu Ndi-Ozi 20:29-30 - N'ihi na amataram nka, na mb͕e M'lasiri, anu-ọhia wolf di arọ́ gābà n'etiti unu, nādighi-emere ìgwè aturu ebere. N'etiti unu onwe-unu ka ndikom gēbili kwa, nēkwu okwu b͕agọrọ ab͕agọ, idọpu ndi nēso uzọ-ha iso ha.

2: 1 Jọn 4: 1 - Ndị m hụrụ n'anya, ekwela na mmụọ ọ bụla, kama nwalee ndị mmụọ ma hà bụ nke Chineke: n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

2Kọ 11:14 Ọ bụghịkwa ihe ijuanya; n’ihi na Setan n’onwe ya na-eme onwe ya ka ọ ghọọ mmụọ ozi nke ìhè.

Setan na-agbanwe onwe ya dị ka mmụọ ozi nke ìhè iji duhie ndị mmadụ.

1. Ụdị aghụghọ nke Setan - otú o si eduhie anyị ma mee ka anyị nwee obi abụọ n'eziokwu Chineke.

2. Yiri ihe agha zuru oke nke Chineke - naanị otu ụzọ anyị ga-esi lụso ụgha nke ndị iro ọgụ bụ iyiri onwe anyị n'ike nke Chineke.

1. Ndị Efesọs 6:11; Yiri ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we nwe ike iguzogide aghugho nile nke ekwensu.

2. 2 Ndị Kọrint 10:3-5; N'ihi na asi na ayi nējeghari n'anu-aru, ayi adighi-agha dika anu-aru si di: (N'ihi na ihe-agha nke ibu agha-ayi abughi nke anu-aru, kama ha di ike site na Chineke ikwatu ebe ewusiri ike; n’onwe ya megide ọmụma-ihe nke Chineke, ma na-ewebata echiche nile n’agha na nrube isi nke Kraịst.

2 Ndị Kọrint 11:15 Ya mere ọ bụghị ihe dị ukwuu ma ọ bụrụ na ndị ozi ya emee ka ha yie ndị ozi nke ezi omume; ọgwugwu-ha gādi kwa dika ọlu-ha nile si di.

Pọl na-echetara ndị Kọrịnt na ọ bụrụ na Setan emee onwe ya ka mmụọ ozi nke ìhè, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị ohu ya nwere ike ịpụta dị ka ndị ohu ezi omume. Otú ọ dị, a ga-ekpebi ọgwụgwụ ha site n'omume ha.

1. Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha: Otu esi amata ndị amụma ụgha na ịghọta eziokwu.

2. Ọgwụgwụ nke omume niile: Ịghọ ihe ị na-agha na ikpe Chineke

1. Jọn 8:44 “Unu bụ nke nna unu, bụ́ ekwensu, ma unu chọrọ ime ọchịchọ nna unu. Ọ bụ ogbu-mmadụ site na mmalite, ọ nweghị eziokwu; n’ihi na eziokwu adịghị n’ime ya. Mgbe ọ na-agha ụgha, ọ na-asụ asụsụ obodo ya, n’ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna nke ụgha.”

2. 1 Jọn 4:1 “Ndị enyi m, unu ekwela na mmụọ niile, kama nwaleenụ mmụọ nsọ ka unu mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.”

2 Ndị Kọrint 11:16 Ana m asị ọzọ, Ka onye ọ bụla ghara iche na m bụ onye nzuzu; ma ọ buru na ọ bughi otú a, nabatam dika onye-nzuzu, ka m'we nya isi nke-ntà.

Pọl gwara ndị Kọrint ka ha ghara iwere ya dị ka onye nzuzu, ma kwuo na ọ bụrụ na ha emee ya, na ya ga-anabata ya ka o wee nwee ike ịnya isi ntakịrị.

1. Mkpa nke ịdị umeala n'obi na ndu

2. Ịghọta Nganga na Ịnya isi na Akwụkwọ Nsọ

1. Ilu 11:2 – Mgbe npako na-abịa, ihere na-abịa, ma n’ịdị umeala n’obi ka amamihe na-abịa.

2. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēbuli kwa unu.

2 Ndị Kọrint 11:17 Ihe m na-ekwu, ọ bughi Onye-nwe-ayi ka m'nēkwu, kama ọ bu ihe-nzuzu, n'obi-ike a nke inya-isi.

Pọl na-ekwu na okwu ọ na-ekwu esighị n'aka Onyenwe anyị, kama o si n'ebe ịnya isi pụta.

1. Ihe ize ndụ nke ịnya isi - Ilu 27: 1-2

2. Ike nke Ịdị umeala n'obi - Jemes 4: 6-7

1. Ilu 27:1-2 - "Enyala isi maka echi, n'ihi na ị maghị ihe ụbọchị ga-eweta. Ka onye ọzọ to gị, ọ bụghị ọnụ gị; onye ọzọ, ọ bụghị egbugbere ọnụ gị."

2. Jemes 4: 6-7 - "Ma Ọ na-enye amara karịa, ya mere ọ na-ekwu, "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere doro onwe unu n'okpuru Chineke. "

2Kọ 11:18 Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-anya isi nʼanụ ahụ, m ga-anyakwa isi.

Pọl kwuru na ya ga-anya isi na nhụjuanya na adịghị ike ya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-anya isi n'ihe ha rụzuru n'anụ ahụ.

1. Ike nke adịghị ike: Ịmụta ịnya isi na nhụjuanya anyị

2. Ịmụta Ịnabata Obe: Ịnya isi n'adịghị ike

1. Ndị Filipaị 3:7-8, “Ma uru ọ bụla m nwetara, a gụrụ m ya dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi Kraịst. N’ezie, ana m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi ịba ụba nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m.”

2. Aịzaya 45:3, “M ga-enye gị akụ̀ zoro ezo, akụ̀ nke echekwara n’ebe nzuzo, ka i wee mara na mụ onwe m bụ Jehova, bụ́ Chineke Izrel, onye na-akpọ gị n’aha.”

2 Ndị Kọrint 11:19 Nʼihi na unu ji obi ụtọ na-ata ahụhụ ndị nzuzu, ebe unu onwe unu maara ihe.

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ndị ozizi ụgha bụ́ ndị ga-eme ka hà maara ihe, ebe ha na-adị ngwa ịnakwere ha.

1. "Ndị nzuzu na-ebu onyinye ụgha: na-eleghara ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị nke ndị nkuzi ụgha anya"

2. "Ịhụ site na aghụghọ: Ịmara ihe ịrịba ama nke ndị nkuzi ụgha"

1. Ilu 14:15 - "Onye na-enweghị uche na-ekwere ihe niile, ma onye nwere ezi uche na-eche nzọụkwụ ya echiche."

2. 2 Pita 2:1-2 - "Ma ndị amụma ụgha bilitere n'etiti ndị mmadụ, dị nnọọ ka a ga-enwe ndị ozizi ụgha n'etiti unu, ndị ga-na nzuzo webata ozizi ụgha na-ebibi ihe, ọbụna na-agọnahụ Nna-ukwu nke zụtara ha, na-ewetara onwe ha ngwa ngwa. Ọtụtụ ndị ga-esokwa mmụọ ha, a ga-ekwulukwa ụzọ nke eziokwu n’ihi ha.”

2 Ndị Kọrint 11:20 Nʼihi na unu na-ata ahụhụ, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla emee unu nʼohu, ma ọ bụrụ na mmadụ erichapụ unu, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nara unu, ma ọ bụrụ na mmadụ ebuli onwe ya elu, ma ọ bụrụ na mmadụ etie unu ihe n'ihu.

Pọl onyeozi dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị na ha ga-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na ha ekwe ka e jiri ha mee ihe ma ọ bụ megbuo ha.

1. Ichebe Onwe Gị Ka Mgbanwe Na Mmegbu

2. Iguzo megide ikpe na-ezighị ezi na mmegbu

1. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

2. Ilu 18:14 - Mmụọ mmadụ ga-anagide ọrịa, ma mmụọ e gburu egbu, ònye pụrụ idi?

2 Ndị Kọrint 11:21 M na-ekwu dị ka nkọcha, dị ka à ga-asị na anyị bụ ndị na-adịghị ike. Otú ọ di, n'ebe ọ bula onye ọ bula nēkwu okwu, (m'nēkwu ihe-nzuzu,) anamenwe kwa uko.

Pọl kwuru na ya na-ekwu okwu n’atụghị egwu ọbụna mgbe o yiri ka ọ dịghị ike.

1. Chineke bụ Ike anyị na adịghị ike

2. Nkwuwa okwu n'ihu adịghị ike

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-agba m ume.

2. 1 Ndị Kọrint 1:25 - N'ihi na ihe-nzuzu nke Chineke mara ihe kari madu; adịghị ike nke Chineke dịkwa ike karịa mmadụ.

2 Ndị Kọrint 11:22 Ọ̀ bụ ndị Hibru? mu onwem bu kwa: ha bu ndi Israel? mu onwem bu kwa: hà bu nkpuru Abraham? ma m onwe m.

Pọl ji nganga kpọsaa ihe nketa ya na usoro ọmụmụ ya.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-anya isi n'ihe nketa anyị ma na-anya isi maka onye anyị bụ.

2: Anyị kwesịrị iji ihe nketa anyị wuo àkwà mmiri na ịkwalite mmekọrịta anyị na ndị ọzọ.

1: Ndị Galetia 3:28-29 - E nweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs.

2: Ọrụ 17: 26-27 - O we si n'otù nwoke me ka mba nile ọ bula nke madu biri n'elu uwa nile, ebe o nēkpeputa oge-ya na ókè-ala nke ebe-obibi-ha.

2 Ndị Kọrint 11:23 Hà bụ ndị ozi Kraịst? (Amekwu dika onye-nzuzu) ka m'bu; n'ọlu nādọb͕u onwe-ya n'ọlu kari, n'ihe-otiti nke di elu, n'ulo-nkpọrọ kari, n'ọnwu ọtutu.

Pọl na-anya isi maka ndọgbu siri ike na ahụhụ nke ya maka Oziọma ahụ, karịa nke ndị ozizi ụgha.

1. Ọrụ nke ịhụnanya: Ọnụ nke ijere Jizọs ozi

2. Iji ọṅụ na ntachi obi na-ejere Kraịst ozi

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-agba m ume.

2. Ndị Rom 8:35-37 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu nkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha?

2Kọ 11:24 N’ime ndị Juu ugboro ise m natara m ụtarị iri anọ ma e wezụga otu.

Pọl kọrọ ahụmahụ ya nke ndị Juu pịara ha ihe ugboro ise, na-anata ụtarị iri anọ mgbe ọ bụla, ma e wezụga otu.

1. Ntachi Obi Site n'Ahụhụ: Inyocha Ihe Nlereanya Pọl

2. Ịchọta Ike n'Adịghị Ike: Ihe mmụta sitere n'ahụmahụ Pọl nwere banyere ịpịa ihe.

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

2. 1 Pita 4: 12-13 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka ọ ghara iju unu anya n'ọnwụnwa dị ọkụ mgbe ọ ga-abịakwasị unu ịnwale unu, dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe ọhụrụ na-eme unu. ka ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube ya.”

2 Ndị Kọrint 11:25 Ugboro atọ ka e ji mkpara tie m, otu ugboro ka a tụrụ m nkume, ụgbọ mmiri kpuru ugboro atọ, otu abalị na otu ụbọchị ka m nọ n'ime ogbu mmiri;

Pọl kọrọ otú o si taa ahụhụ nke ukwuu n’ihi ozi ọma ahụ.

1. Ọnụ nke ịbụ ndị na-eso ụzọ: Iso Pọl buru obe

2. Ịtachi Obi n’Ahụhụ: Otú Pọl Si Tachie Obi n’Ihe isi ike

1. Matiu 16:24-26; Ndị Filipaị 3:10 – Ịgụ ọnụ ahịa na ịchọta nkasi obi n’obe

2. Ndị Hibru 11:36-38; Jemes 1:2-4 – Okwukwe nke ntachi obi n’ihu ọnwụnwa na mkpagbu.

2 Ndị Kọrint 11:26 Nʼime njem mgbe nile, nʼihe ize ndụ nke mmiri, nʼihe ize ndụ nke ndị na-apụnara mmadụ ihe, nʼihe ize ndụ nke ndị obodo m, nʼihe ize ndụ site nʼaka ndị mba ọzọ, nʼihe ize ndụ nʼobodo, nʼihe ize ndụ nʼime ọzara, nʼihe ize ndụ nʼoké osimiri. n'ihe ize ndụ n'etiti ụmụnna ụgha;

Pọl tara ahụhụ ọtụtụ ihe egwu na ihe isi ike na njem ozi-ọma ya maka ozi-ọma.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ọnọdụ ihe isi ike

2. Ike nke ntachi obi n'ihu nsogbu

1. Ndị Rom 8:35-39 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst?

2. Ndị Hibru 11:32-38 - Ihe atụ nke okwukwe n'agbanyeghị nnukwu ihe isi ike.

2 Ndị Kọrint 11:27 Nʼịgwụ ike na nʼihe mgbu, nʼiche nche ọtụtụ mgbe, nʼagụụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na-ebu ọnụ mgbe nile, nʼoyi na-agba ọtọ.

Pọl diri ọtụtụ ahụhụ n’ozi ya, gụnyere ike ọgwụgwụ, ihe mgbu, ile nche, agụụ, akpịrị ịkpọ nkụ, ibu ọnụ, oyi, na ọtọ.

1. Ohu Ahụ Ahụhụ: Ihe Nlereanya Pọl nke Nkwenye na Obi Ike

2. Ihe Àjà Dị Mkpa: Ozi Pọl n’Enweghị Onwe Ya

1. Ndị Filipaị 3:8-11 - Pọl raara onwe ya nye ịmara Kraịst na ịbụ onye a hụrụ n'ime Ya n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2. Ndị Hibru 12: 1-3 - Ọ dị mkpa ka anyị nọgide na-enwe ihe isi ike site n'ilekwasị anya na Jizọs.

2 Ndị Kọrint 11:28 Ma e wezụga ihe ndị dị n’èzí, nke na-abịakwasị m kwa ụbọchị, bụ́ nlekọta nke ọgbakọ nile.

Ọrụ nke ilekọta ọgbakọ niile juru Pọl anya.

1. Ịdị Ukwuu nke Ọrụ: Ihe Nlereanya Pọl nke Ịbụ Ịrụ Ọrụ Maka Ụka Niile.

2. Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ihe Anyị Pụrụ Ịmụta n’Oké Nrara Pọl nye Nzukọ-nsọ nile

1. 1 Ndị Kọrint 4:2 - Ọzọkwa a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ, ka a hụ na nwoke kwesịrị ntụkwasị obi.

2. Matiu 25:21 - Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù nke kwesiri ntukwasi-obi: i kwesiworo n'ihe ole-na-ole, M'gēme gi onye-isi ọtutu ihe: ba n'ọṅù nke onye-nwe-gi.

2 Ndị Kọrint 11:29 Ònye bụ onye na-adịghị ike, ma mụ onwe m na-adịghị ike? ònye ka ewee iwe, ma mu onwem adighi-ere ọku?

Pọl gosipụtara nkwa ya nye ndị Kọrint site n'ime ka ọ pụta ìhè na ya dị njikere ịta ahụhụ dị ka ha.

1. Nabata Ahụhụ Ahụ: Nnyocha nke Nkwenye Pọl nye Ndị Kọrint

2. Ihe Nlereanya Pọl: Oku nke ịchụ aja maka ndị ọzọ

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-eru uju ru uju.

2. Ndị Galetia 6:2 – Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

2Kọ 11:30 Ọ bụrụ na ọ dị m mkpa otuto, m ga-anya isi maka ihe metụtara adịghị ike m.

Pọl onyeozi dị njikere ịnya isi banyere adịghị ike ya iji gosi ike Chineke.

1. "Ike nke adịghị ike"

2. “Ekpughere Ike Chineke n’adịghị ike anyị”

1. Aisaia 40:29-31 - Ọ na-enye ndị dara mbà ike, Ọ na-emekwa ka onye na-enweghị ike na-eme ka ike dịkwuo ukwuu.

2. 1 Ndị Kọrint 1:25 – N'ihi na ihe-nzuzu nke Chineke mara ihe kari madu, ma adighi-ike nke Chineke di ike kari madu.

2 Ndị Kọrint 11:31 Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, bụ́ onye agọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi, maara na ọ bụghị okwu ụgha.

Pọl chetaara ndị na-agụ akwụkwọ ya na Chineke maara eziokwu nke okwu ya nakwa na a na-agọzi ya ruo mgbe ebighị ebi.

1. Eziokwu Chineke Na-abụ Onye Ezi Omume Mgbe nile - 2 Ndị Kọrịnt 11:31

2. Ngọzi ruo mgbe ebighị ebi - 2 Ndị Kọrịnt 11:31

1. Ndị Rom 3:4 - “Ka Chineke bụrụ onye eziokwu n'agbanyeghị na onye ọ bụla bụ onye ụgha.”

2. 1 Jọn 5:20 - “Anyị makwaara na Ọkpara Chineke abịawo wee nye anyị nghọta, ka anyị wee mara onye bụ́ onye eziokwu; ma ayi nọ nime Onye ahu Nke bu Onye ezi-okwu, nime Ọkpara-Ya Jisus Kraist. Ọ bụ ya bụ ezi Chineke na ndụ ebighị ebi.”

2 Ndị Kọrint 11:32 Na Damaskọs, onye ọchịchị nke nọ nʼokpuru Aretas bụ́ eze debere obodo ndị Damaskọs na ndị agha, na-achọ ijide m.

Pọl nọ na Damaskọs ma onye na-achị obodo ahụ, n'okpuru Eze Aretas, na-agbalị ijide ya.

1. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’agbanyeghị ihe ịma aka ndị anyị na-enwe

2. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi

1. Ndị Hibru 11:24-27 - Site n'okwukwe Moses, mgbe ọ tolitere, ọ jụ ka akpọ ya nwa ada Fero; Ọ na-ahọrọ ka ya na ndị nke Chineke na-akpagbu, karịa iri ihe ụtọ nke mmehie ruo nwa oge; ebe ọ nāgu ita-uta nke Kraist kari àkù nile di n'Ijipt: n'ihi na o lere anya n'ugwọ-ọlu-ya.

2. Ndị Rom 8:31 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2 Ndị Kọrint 11:33 Ma site na windo nʼime nkata ka e si na mgbidi rịdata m, wee gbapụ nʼaka ya.

Pọl kọrọ otú o si gbanarị n’aka ndị iro ya site n’ịbụ ndị e si ná mgbidi budata na windo n’ime nkata.

1. Nchebe Chineke: Otú Jehova si echebe Anyị n’aka Ndị iro anyị

2. Ike Okwukwe: Iji ntụkwasị obi na Chineke merie ihe ịma aka

1. 2 Ndị Kọrịnt 11:33

2. Abụ Ọma 18:2-3, “Jehova bụ oké nkume m na ebe e wusiri ike na onye mgbapụta m, Chineke m, oké nkume m, onye m na-agbaba n'ime ya, ọta m na mpi nzọpụta m, ebe m wusiri ike na ebe mgbaba m; Onye-nzọputam, I nāzọputam n'ihe-ike.

2 Ndị Kọrint 12 bụ isi nke iri na abụọ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-akọ banyere ahụmahụ ime mmụọ ya pụrụ iche, gụnyere ọhụụ nke paradaịs, ma kwuo banyere ogwu n’anụ ahụ́ ya.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịkọkọ ahụmahụ dị ịrịba ama bụ́ ebe e jidere ya ruo eluigwe nke atọ wee nụ ihe ndị a na-apụghị ịkọwa akọwa nke iwu na-akwadoghị ka mmadụ ikwu (2 Ndị Kọrint 12:2-4). O ji obi umeala kweta na ịnya isi maka mkpughe ndị dị otú ahụ adịghị aba uru kama ọ na-aga n'ihu kesaa akụkọ a dị ka nkwenye nke ikike ndịozi ya. Pọl kwuru banyere ogwu n’anụ ahụ́ ya nke Chineke nyere ya ka o wee ghara ịdị mpako n’ihi ahụmahụ ndị a pụrụ iche.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwara otú o si arịọ Onye-nwe arịrịọ ugboro atọ ka e wepụ ogwu a n’ebe ọ nọ (2 Ndị Kọrint 12:8). Otú ọ dị, kama iwepụ ya, Chineke na-emesi ya obi ike na amara Ya zuru ezu nakwa na a na-eme ka ike ya zuo oke na adịghị ike (2 Ndị Kọrịnt 12: 9). Pọl ghọtara na site n'adịghị ike ya, ike Kraịst na-enwu. Ọ na-ekwupụta na ya ga-anya isi karịa nke ukwuu maka adịghị ike ya ka ike Kraịst wee dịkwasị ya.

Paragraf nke atọ: Pọl kwubiri na ya dị njikere idi ihe isi ike n'ihi Kraịst. Ọ na-akọwa otú e siworo kparị ya, kpagbuo ya, na chere ọnwụnwa dị iche iche ihu n’oge ozi ya nile (2 Ndị Kọrint 12:10). Ma, n'agbanyeghị ihe ịma aka ndị a, ọ nọgidere na-ejere Kraịst ozi. Ọ na-egosipụta obi ike na ike Chineke na-arụ ọrụ site na ya ma na-ekwusi ike na mgbe ọ na-adịghị ike, na ọ na-adị ike.

Na nchịkọta, Isi nke iri na abụọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ lekwasịrị anya n’ahụmahụ ime mmụọ pụrụ iche Pọl nwere ma na-atụle ogwu n’anụ ahụ́ ya. Pọl na-akọ na e                                                                                                            t ]  mp` , m ` ́ M ` ́ M ` ́ Chineke ` ` ` ` ` o na-anya isi. Ọ na-ekerịta banyere ogwu Chineke nyere dị ka ihe ncheta na-eweda ala na otú o si rịọ ka e wepụ ya. Kama, Chineke na-emesi ya obi ike na amara Ya zuru oke na emewo ka ike Ya zuo oke na adịghị ike. Pọl nakweere adịghị ike ya, jiri ọṅụ na-anya isi banyere ha iji bulie ike Kraịst elu. O mechiri site n’ikwupụta na ọ dị njikere ịtachi obi n’ihe isi ike n’ihi Kraịst na igosipụta obi ike n’ike Chineke nke na-arụ ọrụ site na ya. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ihe mgbagwoju anya nke ịchọta ume n'adịghị ike ma na-emesi ike izu oke nke amara Chineke n'etiti ihe ịma aka nke ndị kwere ekwe chere ihu.

2 Ndị Kọrịnt 12: 1 Ọ bụghị ka e mesie m obi abụọ obi abụọ otuto. M'gābia n'ọhù na nkpughe nke Onye-nwe-ayi.

Pọl kọwara na ya ga-ekerịta ahụmahụ ya nke inwe ọhụụ na mkpughe sitere n’aka Chineke.

1. Ike nke Onye-nwe: Inweta ọrụ ebube site n’ọhụụ na mkpughe

2. Ịchọta Ike n’Adịghị Ike: Otu esi adabere n’ike Onyenwe anyị

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe ndị a na-adịghị ahụ anya."

2 Ndị Kọrint 12:2 Amatara m otu nwoke nʼime Kraịst karịa afọ iri na anọ gara aga, (ma ọ̀ bụ nʼanụ ahụ, m pụghị ikwu; ma ọ̀ bụ na o si nʼanụ ahụ pụta, enweghị m ike ikwu: Chineke maara; .

Pọl na-akọ banyere otu nwoke n’ime Kraịst bụ́ onye e bugoro n’eluigwe nke atọ afọ iri na anọ tupu mgbe ahụ.

1.Ike nke ọnụnọ Chineke: Inweta eluigwe nke atọ

2.Chineke maara ihe anyị na-apụghị: tụkwasị obi na amamihe ya

1. Abụ Ọma 139:7-10 "Olee ebe m ga-aga n'ebe Mmụọ Gị nọ? Ọ buru na m'were nkù ututu biri, we biri na nsọtu nile nke oké osimiri, Ọbuná n'ebe ahu ka aka-Gi gēdum, Aka-nri-Gi gējidekwam.

2. Aịzaya 55:8-9 "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m," ka Jehova kwuru. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2 Ndị Kọrint 12:3 Ma amakwara m nwoke dị otú ahụ, (ma ọ̀ bụ nʼanụ ahụ ma ọ bụ site nʼanụ ahụ, apụghị m ịma: Chineke maara.)

Pọl kọrọ akụkọ banyere otu nwoke nke nọ n'ime ahụ ma ọ bụ n'èzí, Chineke makwaara eziokwu ahụ.

1. ? Ọmụma ?? Inyocha ike nke amamihe Chineke na ka o siri dị ukwuu karịa nke anyị.

2. ? Ọ na - amaghị ụzọ?? Na-enyocha njem nke okwukwe na ịtụkwasị obi na-amaghị ama.

1. Ndị Rom 11:33-36 - Inyocha omimi nke ihe ọmụma na amamihe Chineke.

2. Ndị Hibru 4:13 - Inyocha ike nke Okwu Chineke na otu o si ekpughe eziokwu Chineke.

2 Ndị Kọrint 12:4 Otú e si jide ya na Paradaịs, wee nụ okwu a na-apụghị ikwu, nke iwu na-akwadoghị ka mmadụ ikwu.

Pọl na-akọ ahụmahụ o nwere mgbe a kpọgara ya na paradaịs bụ́ ebe ọ nụrụ okwu ndị dị ịtụnanya nke na ọ pụghị ikwu n'ọnụ.

1. Ebube nke Eluigwe: Inweta Okwu Chineke A Na-apụghị ikwu

2. Imeri Ihe ịma aka nke Ndụ: Ahụmahụ Pọl banyere Paradaịs

1. Ndị Rom 8: 18-25 - Ahụhụ na otuto

2. Nkpughe 21:1-4 - Jerusalem Ọhụrụ

2 Ndị Kọrint 12:5 N'ihi onye dị otú a ka m ga-anya isi: ma ọ bụghị naanị m ka m ga-anya isi, kama n'adịghị ike m.

Pọl kpebiri ịnya isi n'adịghị ike ya kama ịnya isi n'onwe ya.

1. Ịmụta ịnakwere adịghị ike - Otu esi enweta ume na adịghị ike anyị ma jiri ha na-enye Chineke otuto.

2. Ike nke ịdị umeala n'obi - Otu esi adị umeala n'obi na tụkwasị Chineke obi, n'agbanyeghị adịghị ike anyị.

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. Aisaia 40:28-31 - "Ị maghị, ị nụghị na Chineke ebighị ebi, Onyenwe anyị, Onye kere nsọtụ ụwa, adịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ gị? Ọ dịghị nyocha nke ya? Nghọta Ọ nēnye ndi dara mba ike, Ọ bu kwa ndi nēnweghi ike ka Ọ nēme ka ume di uku, ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gwu kwa umu-okorobia, ma umu-okorọbia gādasi ike: Ma ndi nēle anya Jehova gādighachi ume-ha; nku gārigo dika ugo: ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-adi kwa ha: ha gējeghari, ghara ida ume.

2 Ndị Kọrint 12:6 Nʼihi na ọ bụrụ na m chọrọ ịnya isi, agaghị m abụ onye-nzuzu; n'ihi na m'gākwu ezi-okwu: ma ub͕u a anāb͕a ọsọ, ka onye ọ bula we ghara ichem okwu kari ihe ọ nāhum, ma-ọbu na ọ nānu okwum.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya inwe otuto ma ọ họọrọ ịnọgide na-adị umeala n'obi ka a ghara ile ya anya karịa ọkwá ya.

1. Uru Ịdị umeala n'obi

2. Mkpa Ịnọgide Na-adị umeala n'obi

1. Ndị Filipaị 2:3-4 "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Jemes 4:10 "Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, Ọ ga-ebulikwa unu elu."

2 Ndị Kọrint 12:7 Ma ka e wee ghara ibuli m elu karịa site nʼịba ụba nke mkpughe ahụ, e nyere m ogwu n'anụ ahụ́, bụ́ mmụọ ozi Setan, ka o tigbuo m, ka e wee ghara ibuli m elu karịa.

E nyere Pọl “ogwu n’anụ ahụ́” sitere n’aka Setan ka o mee ka ọ ghara ịdị mpako n’ihi mkpughe ndị ọ natara.

1. Nganga na-abịa tupu ọdịda: Ihe mmụta sitere n'Ogwu Pọl n'anụ ahụ.

2. Imeri Ọnwụnwa: Ntụgharị uche na mgba Pọl na ogwu dị n'anụ ahụ.

1. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

2. Jemes 4:7-8 – Ya mere were onwe-unu nye Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

2 Ndị Kọrint 12:8 Nʼihi nke a ka m riọọrọ Onyenweanyị ugboro atọ ka o si nʼebe m nọ pụọ.

Pọl rịọrọ Onyenwe anyị ugboro atọ maka mgbapụta n'ihe isi ike ọ na-eche ihu.

1. Ike Chineke n’adịghị ike anyị—2 Ndị Kọrint 12:8

2. Ike nke ekpere na-adịgide adịgide - 2 Ndị Kọrịnt 12: 8

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya.

2. Jemes 5:13 – Ọ̀ dị onye ọ bụla n’ime unu nọ ná nsogbu? O kwesịrị ikpe ekpere. Ọ dị onye nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ otuto.

2 Ndị Kọrint 12:9 O wee sị m: Amara m ezuworo gị: nʼihi na emewo ka ike m zuo oke nʼadịghị ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

E mesiri Pọl obi ike na amara Chineke zuru oke maka mkpa ya, ma ọ họọrọ ito isi na adịghị ike ya ka ike nke Kraịst wee dịkwasị ya.

1. Ịchọta Ike Na Adịghị Ike - Ka Amara Chineke Si Zuruo Oge N'oge Mkpa

2. Na-enye Chineke otuto Site n'ihe isi ike - aṅụrị ọṅụ na adịghị ike iji nweta ike nke Kraịst.

1. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2 Ndị Kọrint 12:10 Ya mere ahụ adịghị m mma na nkwucha nile na mkpagbu nile na mkpagbu nile na mkpagbu nile nʼihi Kraịst na-atọ m ụtọ: nʼihi na mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m na-adị ike.

Pọl siri ike n’okwukwe ya n’agbanyeghị ihe isi ike ndị ọ na-enwe ná ndụ, ha nwekwara obi ụtọ n’ihi ịhụnanya o nwere n’ebe Kraịst nọ.

1. Ike Onye kwere na nsogbu

2. Na-aṅụrị ọṅụ na nhụjuanya n'ihi Kraịst

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Matiu 5:11-12 - ? Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu ma na-ekwu ụdị ihe ọjọọ niile megide unu ụgha n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe, n'ihi na otú ahụ ka ha kpagburu ndị amụma ndị buru unu ụzọ.

2Kọ 12:11 Aghọwo m onye nzuzu n'ịnya isi; unu amanyewom: n'ihi na ọ kwesiri ka unu jaa mu onwem: n'ihi na ọ dighi ihe ọ bula m'nēso n'azu ndi-ozi kachasi ihe, ọ bu ezie na abughm ihe ọ bula.

Pọl na-ekwu na ya anọghị n'azụ ndịozi kasị ukwuu, n'agbanyeghị na ya abụghị ihe ọ bụla.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Otú Ihe Nlereanya Pọl si Gosi Anyị Ike Ịdị umeala n’obi

2. Ike nke Ihe Ọ Bụghị Ihe: Otú ihe atụ Pọl si gosi na okwukwe na ịdị umeala n’obi bara uru karịa ihe ọ bụla ọzọ.

1. Ndị Filipaị 2: 3-8 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 4:7-13 - Gịnị ka i nwere nke ị na-anataghị? Ya mere, ọ buru na unu natara ya, gini mere i nānya isi dika agāsi na unu anataghi ya?

2 Ndị Kọrint 12:12 Nʼezie, e mere ihe ịrịba ama nke onye ozi nʼetiti unu nʼime ntachi obi nile, nʼihe ịrịba ama na ọlu-ebube na ọlu di iche iche.

Pọl na-egosipụta ihe ịrịba ama nke onye ozi site na ndidi, ihe ịrịba ama, ihe ebube, na ọrụ dị ike na chọọchị ndị Kọrint.

1. Ndidi bu akara nke Onye-ozi

2. Ihe ịrịba ama, ihe ebube, na ọrụ dị ike na Nzukọ-nsọ

1. Ndị Hibru 13:7- Chetanu ndi-isi-unu, bú ndi gwara unu okwu Chineke. Tụlee ihe si ná ndụ ha pụta, ṅomiekwa okwukwe ha.

2. 1 Ndị Kọrịnt 2:4-5 - Okwu m na ozi m abụghị n'okwu amamihe ziri ezi, kama ọ bụ n'igosipụta mmụọ nsọ na nke ike, ka okwukwe unu wee ghara ịdabere n'amamihe nke mmadụ kama n'ike nke Chineke. .

2 Ndị Kọrint 12:13 Nʼihi na gịnị bụ ihe unu ji dị ala karịa ọgbakọ ndị ọzọ, ma ọ bụghị na mụ onwe m adịghị arọ́ unu? gbaghara m ihe ọjọọ a.

Pọl ji obi umeala rịọ ndị Kọrint ka ha gbaghara ya n’ihi na ọ bụghị ibu arọ nye ha ma e jiri ha tụnyere chọọchị ndị ọzọ.

1. Mụta Ịgbaghara Mgbaghara: Ịghọta Ike Mgbaghara Na-adị ná Ndụ Anyị

2. Mkpa Ịdị umeala n'obi: Ihe mere Ịdị umeala n'obi ji dị mkpa

1. Matiu 6:14-15 - ? Ma ọ bụ, ọ bụrụ na unu agbaghara ndị ọzọ ndahie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu, ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu ndahie unu.

2. Ndị Filipaị 2:3 - ? Ọ dịghị ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, ma n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

2 Ndị Kọrint 12:14 Lee, nke ugboro atọ m dị njikere ịbịakwute unu; ma m'gaghi-abu-kwa-ra unu ibu: n'ihi na achọghm nke unu, kama unu: n'ihi na umu-ntakiri ekwesighi ka umu-ntakiri chiri ihe nye ndi bu nna, kama ọ bu nne na nna maka umu-ntakiri.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ndị nne na nna kwesịrị ịna-egboro ụmụ ha mkpa ha kama ime otú ahụ.

1. "Ònye na-ahụ maka ụmụ anyị?"

2. "Ngọzi nke Inye Ụmụ Anyị"

1. Ndị Efesọs 6:4 - "Ma, unu ndị bụ́ nna, akpasula ụmụ unu iwe: kama na-azụ ha n'ọzụzụ na ndụmọdụ nke Onyenwe anyị."

2. Ilu 17:6 - "Ụmụ? 셲 ụmụaka bụ okpueze ndị agadi; ma ebube nke ụmụ bụ nna ha."

2Kọ 12:15 M'gāṅuri kwa ọṅu nke-uku, mefu kwa n'ihi unu; ọ bụ ezie na ka m na-ahụ gị n'anya nke ukwuu, otú ahụ ka a na-ahụghị m n'anya.

Pọl kwupụtara na ya dị njikere ịchụ onwe ya n'àjà maka ndị Kọrint, n'agbanyeghị na ha enweghị ịhụnanya ọzọ maka ya.

1. Ike nke ịhụnanya na-enweghị atụ: Ịchọgharị Àjà obi ike Pọl na 2 Ndị Kọrịnt 12:15

2. Ịmụta ịhụ n'anya n'enweghị ihe kpatara ya: Ihe ịma aka nke Ozi Pọl na 2 Ndị Kọrịnt 12:15

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 15:13 - Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka: itọba otù? Ndụ otu? ndị enyi .

2 Ndị Kọrint 12:16 Ma ọ bụrụ otú ahụ, arọghị m unu ibu: ma, ebe m bụ ndị aghụghọ, ejiri m aghụghọ jide unu.

Pọl ji aghụghọ nyefee ndị Kọrint n'akụkụ ya n'ebughị ibu arọ.

1. Ike nke Nkwenye: Otu esi emeri ndị mmadụ n'emeghị ka ha nwee nrụgide

2. Ịrụ Ọrụ Pọl na Ndị Kọrịnt: Otu esi eji aghụghọ eme ihe iji nweta ezigbo nsonaazụ.

1. Ilu 16:21 - A na-akpọ ndị obi maara ihe nwere nghọta, ma okwu ọma na-akwalite ntụziaka.

2. Matiu 10:16 - Le, Mu onwem nēzipu unu dika aturu n'etiti anu-ọhia wolf;

2 Ndị Kọrint 12:17 Ọ̀ bụ na m ratara unu uru site nʼaka onye ọ bụla nʼime ndị m zitere unu?

Pọl jụrụ ndị Kọrịnt ma ọ̀                                                                       ሪትrikwa úrù.

1. Ike nke Enweghị Onwe: Ịhọrọ ijere ndị ọzọ ozi n'atụghị anya uru

2. Ịtụle Ebumnobi Anyị: Inyocha Obi Anyị Na-akpata Ihe Anyị Na-eme

1. Matiu 6:2 - ? Ya mere, mb͕e ọ bula unu nālu ọlu ebere, afùla opì n'iru unu dika ndi-iru-abua nēme n'ulo-nzukọ-unu na n'èzí, ka ha we nwe otuto n'aka madu. N'ezie asim unu, ha nwere ugwọ-ọlu-ha.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 - ? Ọ dịghị ihe e                                             '                    ch ngabiga                      nwada onye ] bêla n’obi ] bla n’obi were nd  bl were nd  b ka  ka ya onwe ya. Ka onye ọ bụla n'ime unu lezie anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma ndị ọzọ.

2 Ndị Kọrint 12:18 Arịrịọ m Taịtọs, mụ na ya zigakwara otu nwanna. Taịtọs ọ̀ riri unu? ayi ejegharighi n'otù mọ ahu? anyị ejeghị ije n'otu nzọụkwụ ahụ?

Pọl zipụrụ Taịtọs na otu nwanna nwoke na Kọrint ka ha hụ na ndị Kọrint na-eso otu ụzọ ahụ.

1. Ije ije n'otu Mmuo - Inyocha Ihe Iso Chineke Pụrụ

2. Ibi n'ime obodo - Uru nke ịdị n'otu n'ime Kraịst

1. Ndị Galetia 5:25 - Ọ bụrụ na anyị dị ndụ site na Mmụọ Nsọ, ka anyị na-esokwa mmụọ nsọ na-aga.

2. Ndị Rom 12:3-5 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche chee echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe siri dị. Chineke ekenyela. N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ, otú ahụ ka anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ nke ibe ya.

2 Ndị Kọrint 12:19 Ọzọ, ùnu chere na ayi onwe-ayi nāgọpu unu? ayi nēkwu okwu n'iru Chineke nime Kraist: ma ayi nēme ihe nile, ndi m'huru n'anya, ka ewe wuli unu elu.

Pọl na-arịọ ndị Kọrint ka ha cheta na e kwuru okwu ya n’ihu Chineke nakwa na ọ na-arụ ọrụ maka iwuli ha elu.

1. Ike nke Okwu Anyị: Ikwu okwu n'ihu Chineke

2. Na-ewuli Ahụ nke Kraịst: Ibi ndụ nke ije ozi

1. Jemes 3: 3-12 - Ike nke Okwu anyị

2. Ndị Filipaị 2:3-11 - Na-ewuli ahụ nke Kraịst

2 Ndị Kọrint 12:20 Nʼihi na m na-atụ egwu, na mgbe m ga-abịa, agaghị m ahụ unu ihe m chọrọ, na a ga-ahụkwa m unu ihe unu na-achọghị; njakịrị, ntakwu nta, ọzịza, ọgba aghara:

Pọl nwere nchegbu na mgbe ọ gara leta ndị Kọrint, ha agaghị anabata ya dị ka o tụrụ anya ya, nakwa na e nwere ike inwe esemokwu n’etiti ha.

1. Ihe ize ndụ nke Esemokwu - Ndị Rom 12:18

2. Ngọzi nke ịdị n'otu - Abụ Ọma 133: 1

1. Ndị Rom 15:5 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebi ndụ otú ahụ n'ebe ibe unu nọ, dị ka Kraịst Jizọs si dị.

2. Jemes 3:16 – N'ihi na ebe ekworo na ochicho di, n'ebe ahu ka aghara na omume ojoo nile ga-adi.

2 Ndị Kọrint 12:21 Ma ka m wee ghara, mgbe m ga-abịa ọzọ, Chineke m eweda m n’ala n’etiti unu, ka m’we kwaa ákwá arịrị ọtụtụ ndị mehieworo na mbụ, na-echegharịghịkwa n’adịghị ọcha na ịkwa iko na omume rụrụ arụ nke ha meworo.

Pọl kwupụtara nchegbu ya na mgbe ọ gara ọzọ, Chineke pụrụ iweda ya ala n’ihi mmehie nke ndị òtù chọọchị bụ́ ndị na-echegharịghị ná omume rụrụ arụ ha.

1. Ike nke nchegharị - Ichighaa site na nmehie iji nweta amara na ebere nke Chineke.

2. Mkpa maka ịdị umeala n'obi - Ịmata ịdị nta anyị n'ihu Chineke na idobe onwe anyị n'okpuru uche Ya.

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, na-agụkwa ha n'ezi omume efu site n'amara ya site na mgbapụta ahụ nke sitere na Kraịst Jizọs bịa.

2. Jemes 4:6-7 - Ma ọ na-enye anyị amara karịa. Ya mere Akwụkwọ Nsọ ji sị: ? 쏥 od na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara. Ya mere, nyefee onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2 Ndị Kọrint 13 bụ isi nke iri na atọ na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi nke Abụọ Pọl degaara ndị Kọrint. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ndị kwere ekwe nọ na Kọrint ndụmọdụ ikpeazụ ya, dọọ ha aka ná ntị banyere nleta ọ na-abịa, ma gbaa ha ume inyocha onwe ha.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta ikike ya dị ka onyeozi na ichetara ndị Kọrint na ya agaghị ala azụ n’inye ịdọ aka ná ntị mgbe ọ bịarutere (2 Ndị Kọrint 13:1-2). Ọ na-ama ha aka ka ha nyochaa onwe ha ma nwalee ma hà nọ n'okwukwe n'ezie. Ọ na-agba ha ume ka ha ghọta na Jizọs Kraịst nọ n’ime ha ọ gwụla ma ha dara ule ahụ. Pọl kwupụtara olileanya ya na ha ga-agabiga ule a ma gbaa ha ume ito eto n’ezi omume.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwetara na n’agbanyeghị na o nwere ike ịdị ike n’anya ha, na ya na-ekpe ekpere ka Chineke nye ya ike mgbe ọ bịara ka o nwee ike ịdọ aka ná ntị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa (2 Ndị Kọrịnt 13:3-4). Ọ na-ekwusi ike na ọchịchọ ya bụ maka iwuli ha elu kama ibibi. Ọ na-agba ha ume ime ihe ziri ezi ọ bụrụgodị na ọ pụtara na ha adịghị ike n’ụzọ ụwa.

Paragraf nke 3: A na-eji ọtụtụ agbamume mechie isiakwụkwọ ahụ. Pọl na-agba ume ịdị n’otu n’etiti ndị kwere ekwe, na-agba ha ume ka ha na-eche echiche maka mweghachi, na-akasirịta ibe ha obi, nwee otu uche, bie ndụ n’udo, na inweta ihunanya na udo nke Chineke (2 Ndị Kọrint 13:11). Ọ dụrụ ha ọdụ ka ha jiri nsusu ọnụ dị nsọ kelee ibe ha dị ka ihe àmà nke mkpakọrịta ịhụnanya. N'ikpeazụ, ọ kpọsara ngọzi nke na-akpọku amara Chineke n'ahụ ha nile.

Na nchịkọta, Isi nke iri na atọ nke Ndị Kọrint nke Abụọ nwere agbamume na ịdọ aka ná ntị ikpeazụ nke Pọl tupu ọ gaa na Kọrint. Ọ na-ekwupụta ikike ya dị ka onyeozi ma dọọ aka ná ntị banyere ịdọ aka ná ntị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Pọl na-ama ndị kwere ekwe aka ka ha nyochaa onwe ha ma nwalee okwukwe ha ma na-agba ume ka ha too n'ezi omume. Ọ na-ekwusi ike ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe ma na-adụ ọdụ ka ha na-akpakọrịta n'ịhụnanya na udo. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịgbasa ozi na-akpọku amara Chineke n'ahụ ha. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị inyocha onwe, ịdị n’otu, na ibi ndụ kwekọrọ n’ụkpụrụ Chineke ka ndị kwere ekwe na-echere nleta Pọl.

2Kọ 13:1 Nke a bụ nke ugboro atọ m na-abịakwute unu. N'ọnu ndi-àmà abua ma-ọbu atọ ka agēme ka okwu ọ bula guzosie ike.

Pọl gara leta ndị Kọrint nke ugboro atọ iji wusie okwu ya ike site n’ịgba akaebe nke abụọ ma ọ bụ atọ.

1. Oku Chineke: Na-agba akaebe anyị ike

2. Ike nke Iguzobe Okwu Chineke

1. Matiu 18:16 - "Ma ọ bụrụ na ọ gaghị anụ olu gị, were otu ma ọ bụ abụọ ọzọ na gị, na n'ọnụ abụọ ma ọ bụ atọ okwu nwere ike guzosie ike."

2. Ndị Hibru 10:24-25 - "Ka anyị na-atụgharịkwa uche n'ahụ ibe anyị ịkpasu ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ: ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke anyị onwe anyị, dị ka ụkpụrụ ụfọdụ si dị; kama na-agbarịta ibe anyị ume: na nke ukwuu karịa. , ka unu na-ahụ ụbọchị na-abịa."

2 Ndị Kọrint 13:2                  gwara unu amụma , dị ka                                  g  unu n’ebe a, nke ub͕ò abua; ma ebe m'nānọghi ub͕u a, m'nēdegara ndi mehieworo na mb͕e gara aga, na ndi nile ọzọ, na, ọ buru na abiaghm, m'gaghi-enwe ọmiko;

Pọl dọrọ ndị Kọrint aka ná ntị na ọ bụrụ na ọ lọghachi, na ya agaghị emere ndị mehieworo ya na mbụ ebere.

1. Ebere Chineke: Oku nchegharị

2. Ihe ga-esi na mmehie na-enweghị nchegharị pụta

1. Ndị Hibru 4:16 – Ya mere, ka ayi were nkwuwa okwu bia n'oche-eze amara, ka ewe me ayi ebere, chọta kwa amara inye aka n'oge nkpà.

2. Jemes 5:20 – Mee ka o mara, na onye nēme ka onye-nmehie si na njehie nke uzọ-ya chigharia gāzọputa nkpuru-obi n'ọnwu, zobe kwa ọtutu nmehie.

2 Ndị Kọrint 13:3 Ebe unu na-achọ ihe àmà nke Kraịst na-ekwu nʼime m, nke na-adịghị ike nʼebe unu nọ, kama ọ dị ike nʼime unu.

Pọl na-agba ndị Kọrint ume ịchọ ihe àmà nke ọnụnọ Kraịst n'ime ya, na-emesi ike ike ihe àmà a nwere ná ndụ ha.

1. Chọọ ihe akaebe nke ọnụnọ Kraịst na ndụ gị

2. Nwee ume site n'ike nke Kraist nime Gi

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

2. 2 Pita 1:17 – N'ihi na ọ natara nsọpuru na otuto n'aka Chineke Nna, mb͕e olu ahu si n'ebube di ebube biakute ya, si, ? Nke Ya bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

2 Ndị Kọrint 13:4 Nʼihi na ọ bụ ezie na akpọgidere ya nʼobe site nʼadịghị ike, ma ọ dị ndụ site nʼike nke Chineke. N'ihi na ayi onwe-ayi bu kwa ndi nādighi ike nime Ya, ma ayi na Ya gādi ndu site n'ike Chineke n'ebe unu nọ.

Akpogidere Jisus n’obe n’adighi-ike, ma O biliri ọzọ site n’ike nke Chineke. Anyị onwe anyị bụkwa ndị adịghị ike, ma anyị ga-eji ike nke Chineke dị ndụ site na ya.

1. Ike Chineke Kariri Adịghị ike anyị

2. Ike nke Mbilite n'Ọnwụ na Ndụ

1. Ndị Rom 8:11, "Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:57, "Ma ekele dịrị Chineke, Onye na-enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst."

2 Ndị Kọrint 13:5 Na-enyochanụ onwe unu, ma unu nọ nʼokwukwe ahụ; gosi onwe gị. Ùnu amataghi onwe-unu na Jisus Kraist nọ nime unu, ma ọ buru na unu abughi ndi anāchọghachi?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha nyochaa onwe ha ma gosi na Jizọs Kraịst nọ n'ime ha, ka ha ghara ịbụ ndị a na-emegharị emegharị.

1. "Nnyocha Onwe nke Okwukwe"

2. "Nkwenye nke Ịma Jizọs Kraịst"

1. Ndị Rom 8:9-11 - "Ma unu anọghị n'anụ ahụ, kama n'ime mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi n'ime unu. Ọ buru kwa na Kraist di nime unu, aru ahu bu ihe nwuru anwu n'ihi nmehie, ma Mọ Nsọ bu ndu n'ihi ezi omume: ma ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye mere ka Kraist-ayi si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu. Ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na Mmụọ ya nke bi n’ime unu.”

2. Luk 9:23-24 - "O we si ha nile, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom n'azu, ya ju onwe-ya, buru kwa obe-ya kwa-ubọchi, sokwam: n'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya. : ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ndụ ya n'ihi m, onye ahụ ga-azọpụta ya."

2 Ndị Kọrint 13:6 Ma enwere m ntụkwasị obi na unu ga-amara na anyị abụghị ndị a na-apụghị imegharị gharịgharị.

Pọl gbara ndị Kọrịnt ume ka ha ghọta na Chineke ajụghị ya na ndị ibe ya.

1. "Ike nke Ịtụkwasị Chineke Obi"

2. "Ọ bụghị Ndị Mmegharị: Ibi n'Ama Chineke"

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - "Ma Chineke ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ? a zoputara."

2 Ndị Kọrint 13:7 Ugbu a ana m arịọ Chineke ka unu ghara ime ihe ọjọọ; ọ bughi ka ayi onwe-ayi gosi na ndi ezi omume, kama ka unu me ihe ahu nke kwesiri ntukwasi-obi, ọ bu ezie na ayi di ka ndi anāchọsi ike.

Pọl kpegaara Chineke ekpere ka ndị Kọrịnt mee ihe ziri ezi, n’agbanyeghị na ọ gaghị ele ya na ndị enyi ya anya dị ka ndị a nwapụtara.

1. Ime ihe ziri ezi, ọbụlagodi mgbe ọ nwere ike ọ gaghị ama ama

2. Mkpa iguzosi ike n'ezi ihe n'agbanyeghị ezughị okè anyị

1. 1 Pita 2:12 ? 🏫 na-eme ka omume unu dị nsọ n'etiti ndị mba ọzọ, ka ha wee na-ahụ ezi omume unu mgbe ha na-ekwu okwu megide unu dị ka ndị na-eme ihe ọjọọ, we nye Chineke otuto n'ụbọchị nleta.

2. Jems 4:17 ? 쏶 o onye ọ bula nke mara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ buru ya nmehie.

2 Ndị Kọrint 13:8 Nʼihi na anyị apụghị ime ihe ọ bụla megide ezi-okwu, ma-ọbụghị nʼihi eziokwu.

Pọl gbara ndị Kọrint ume ka ha na-eme eziokwu n’ihi na ọ bụ nanị ihe pụrụ iguzogide mmegide ọ bụla.

1. ? 쏶 tanding Firm in the Truth??

2. ? Ọ na -adịghị agbanwe ike nke eziokwu??

1. Aịzaya 40:8 - ? ahihia nākpọnwu , okoko-osisi nākpọnwu kwa: ma okwu Chineke-ayi gādiru mb͕e ebighi-ebi.

2. Ilu 12:19 - ? Eb͕ub͕ere -ọnu nke nēnweghi obi-ebere nādiru mb͕e ebighi-ebi: Ma ire okwu-ugha di nání otù ntabi-anya.

2 Ndị Kọrint 13:9 Nʼihi na anyị na-aṅụrị ọṅụ, mgbe anyị na-adịghị ike, ma unu dị ike: ma nke a ka anyị na-achọkwa, bụ́ izu okè unu.

Pọl onyeozi chọrọ ka ndị Kọrịnt zuo okè n’okwukwe ha.

1. Imezu okwukwe site na adịghị ike

2. Ṅụrịa ọṅụ na adịghị ike, na-achụso izu okè

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Matiu 5:48 - Ya mere burunu zuru oke, dika Nna-unu Nke bi n'elu-igwe zuru okè.

2 Ndị Kọrint 13:10 Ya mere ana m ede ihe ndị a mgbe m na-anọghị, ka m wee ghara ịdị nkọ mgbe m nọ na ya, dị ka ike Onyenwe anyị nyeworo m si dị iwuli elu, ọ bụghị ibibi .

Pọl degaara ndị Kọrint akwụkwọ ka o wee wulie ha elu, na ka ha ghara ịdị na-akpakọrịta n’onwe ha, na-eji ike Jehova nyere ya.

1. Ike Nwulite: Otu Pọl si jiri ike ya wulite Nzukọ-nsọ

2. Ike nke Ịhụnanya: Otú Pọl Si Zere Iji Ike Ya Kwatu Ụka

n'ime njehie ọ bụla, unu ndị mmụọ nsọ kwesịrị iweghachi ya n'ime mmụọ ịdị nwayọọ . , wee mezuo iwu nke Kraịst. ??

2. Ndị Rom 15:14 - "Ụmụnna m, afọ juru mụ onwe m na unu onwe unu juputara n'ịdị mma, jupụtakwa n'ihe ọmụma nile, nwee ike ịkụzirirịta ibe unu ihe."

2Kọ 13:11 N’ikpeazụ, ụmụnna m, daalụ. Zuru okè, nwee nkasi obi dị mma, nwee otu obi, biri n'udo; ma Chineke nke ihu-n'anya na udo gānọyere unu.

1. Izu okè na Nkasi Obi Chineke: Inyocha 2 Ndị Kọrịnt 13:11

2. Otú Anyị Ga-esi Na-ebi n’Udo: Lee 2 Ndị Kọrịnt 13:11

1. Ndị Filipaị 4:7-9 - Ma udo nke Chineke, nke karịrị nghọta niile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Rom 15:5-6 - Ma ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu were otu olu too Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs . Kraist.

2Kọ 13:12 Jirinụ nsusu ọnụ dị nsọ keleerịtanụ ibe unu.

Pọl kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha were nsusu ọnụ dị nsọ kelee ibe ha.

1. Nsusu ọnụ nke ịdị n'otu: Ịchọpụta Ihe Ekele Pọl pụtara

2. Ike nke nsusu ọnụ dị nsọ: Igosi ịhụnanya na nkwanye ùgwù n'ime Nzukọ-nsọ

1. Ndị Efesọs 5:21 - Na-edo onwe gị n'okpuru ibe unu n'ihi nsọpụrụ Kraịst.

2. 1 Pita 5:14 – Werenụ nsusu ịhụnanya kelerịtanụ ibe unu.

2Kọ 13:13 Ndị nsọ niile na-ekele unu.

Pọl nēzigara ndi Kọrint ekele site n'aka ndi-nsọ nile.

1. Ekele Udo na ịdị n'otu: Ike nke Nzukọ-nsọ.

2. Ike nke ịbụ: Agbamume Site na Mmekọrịta.

1. Ndị Kọlọsi 3:15 - Ka udo nke Kraịst chịa n'ime obi unu, ebe ọ bụ na dị ka akụkụ ahụ́ nke otu ahụ ka a kpọrọ unu ka unu bịa n'udo.

2. Ndị Efesọs 4:2-3 - Na-adị umeala n'obi kpamkpam na ịdị nwayọọ; nweenụ ndidi, were ịhụnanya na-edi ibe unu ihe. Gbalịsie ike ka unu debe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ site n’ihe nkekọ nke udo.

2 Ndị Kọrint 13:14 Ka amara nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nnwekọ nke Mmụọ Nsọ, dịnyere unu niile. Amen.

Pọl chọrọ ka amara, ịhụnanya, na mmekọrịta ya na Mmụọ Nsọ dịrịnyere ndị Kọrịnt.

1. Ike nke Atọ n’Ime Otu: Otu esi enweta amara, ihunanya, na njikọ nke mmụọ nsọ.

2. Ngọzi nke Ngọzi Pọl: Otu esi enweta ngọzi nke amara, ịhụnanya na udo.

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. Jọn 15:26 - ? Ma mb͕e Onye-iye-aka ahu gābia, Onye M'gēzite-kwa-ra unu site na Nnam, bú Mọ nke ezi-okwu, Onye nēsi na Nnam puta, Ya onwe-ya gāb͕aram àmà.

Ndị Galetia 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N’isiakwụkwọ a, Pọl hiwere ikike nke ndịozi ya ma kwuo okwu banyere ozizi ụgha ndị bataworo n’ọgbakọ ndị Galeshia.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’imesi ike ọkpụkpọ ya dị nsọ dị ka onyeozi, ọ bụghị nke mmadụ họpụtara kama site na Jisus Kraịst na Chineke Nna (Ndị Galetia 1:1). Ọ na-egosipụta ihe ijuanya otú ndị kwere ekwe Galeshia siworo gbakụta ezi ozi ọma ngwa ngwa gaa na nsụgharị gbagọrọ agbagọ nke ndị ozizi ụgha na-ekwusa. Pọl na-ekwusi ike na e nwere nanị otu ozi-ọma, na onye ọ bụla nke na-ekwusa ozi ọma dị iche kwesịrị ịbụ onye a bụrụ ọnụ (Ndị Galetia 1:6-9). Ọ na-ekwusi ike na ọ natara ozi ya kpọmkwem site na Kraịst site na mkpughe.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gbachitere ntọghata na ozi ya site n’ịkọghachi ndụ mbụ o nwere dị ka onye ji ịnụ ọkụ n’obi kpagbuo Ndị Kraịst. Ọ na-akọwapụta otu Chineke si kpọọ ya n’amara Ya ma kpughee Ọkpara ya nye ya ka o wee nwee ike ikwusa ozi ọma n’etiti ndị mba ọzọ (Ndị Galetia 1:13–16). Pọl kwusiri ike na ya agwaghị onye ọchịchị mmadụ ọ bụla kama ọ gara Arabia ozugbo tupu ya alaghachi Damaskọs. Ọ gara Jeruselem ruo nwa oge ka ya na Pita na Jems hụ, ma o nwetaghị ntụziaka ma ọ bụ ozizi ọ bụla n’aka ha.

Paragraf nke atọ: Pọl mechiri isiakwụkwọ a na-ekwusi ike na ya nwere onwe ya pụọ n'ikwenye ma ọ bụ nkwado mmadụ. Ọ na-ekwusi ike na ya adịghị anwa ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ kama kama ọ bụ Chineke, onye kpọrọ ya maka otu nzube kpọmkwem (Ndị Galetia 1:10). Pọl kwughachiri na ya natara ozi ọma ya kpọmkwem site n'aka Kraịst na ndị ọzọ emetụtaghị ya ma ọ bụ kụziere ya ihe. Ọ na-ekwusi ike na ozi ya na-agbanwe agbanwe n'ógbè niile, na-egosi na o si malite.

Na nchịkọta, Isi nke mbụ nke Ndị Galeshia lekwasịrị anya na iguzobe ikike ndịozi Pọl na ikwu ozizi ụgha na chọọchị ndị Galeshia. Pọl na-ekwusi ike na ịnata ọkpụkpọ na ozi-ọma ya kpọmkwem site na Jizọs Kraịst, ọ bụghị site n'ikike mmadụ. Ọ na-egosipụta ihe ijuanya na ndị kwere ekwe na-apụ ngwa ngwa site n'ozi ọma ahụ gaa na nsụgharị gbagọrọ agbagọ nke ndị ozizi ụgha na-ekwusa. Pọl gbachitere ntọghata na ozi ya, na-egosipụta nnwere onwe ya site na nkwado mmadụ ma na-ekwusi ike na ozi ya na-agbanwe agbanwe na mpaghara niile. Isiakwụkwọ a na-eme ka mkpa ọ dị ịrapagidesi ike n’ozi ọma ahụ na ịnakwere ọkpụkpọ òkù Chineke nke Pọl dị ka onyeozi.

Ndị Galetia 1:1 Pọl onyeozi, (ọ bughi nke mmadụ, ọbụghị site n'aka mmadụ, kama ọ bụ site na Jizọs Kraịst na Chineke Nna, Onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie;)

Pọl kọwara onwe ya dị ka onyeozi nke ọ naghị mmadụ ọ bụla, kama ọ bụ Jizọs Kraịst na Chineke bụ́ Nna.

1: Anyị niile bụ Chineke kpọrọ anyị ijere nzube ya ozi.

2: Ndụ Pọl na-echetara anyị ọkpụkpọ Chineke.

Matiu 4:19 - O we si ha, Sorom, M'gēme unu ndi-ọkù.

2:1 Ndị Kọrint 1:9 - Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye sitere n'aka ya kpọkuo unu na nnwekọ nke Ọkpara Ya Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Ndị Galetia 1:2 na ụmụnna niile ndị mụ na ha nọ, na-edegara ọgbakọ ndị dị na Galeshia akwụkwọ ozi.

Pọl si n’aka ya na ndị enyi ya ezigara ọgbakọ ndị dị na Galeshia ekele.

1: Ekele nke ịhụnanya na ịdị n’otu nke Pọl nyere ọgbakọ ndị dị na Galeshia

2: Ike Ogbe na Mmekọrịta n’ime Nzukọ-nsọ

1: Ndị Rom 12:10 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya; nāsọpuru ibe-unu.

2:1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

Ndị Galetia 1:3 Amara dịrị unu na udo nke si nʼaka Chineke bụ́ Nna na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Ekele Pọl degaara ndị Galetia gụnyere amara na udo sitere n’aka Chineke Nna na Jizọs Kraịst.

1. Udo nke Chineke n'oge ihe isi ike

2. Amara nke Chineke na ndụ kwa ụbọchị

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were arịrịọ gị nye Chineke arịrịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka ejiworo zọputa unu, site n'okwukwe-nke a esiteghi kwa n'onwe-unu, ọ bu onyinye Chineke-ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 1:4 Onye nyere onwe ya maka mmehie anyị, ka o wee napụta anyị nʼajọ ụwa dị ugbu a, dị ka uche Chineke na Nna anyị si dị.

Jizọs nyere onwe ya ịzọpụta anyị n’ụwa na ụzọ ọjọọ ya, dịka uche Chineke siri dị.

1: Jizọs chụrụ onwe ya n'àjà ịzọpụta anyị na mmehie na ihe ọjọọ.

2: Enwere ike ịzọpụta anyị n'ụzọ mmehie nke ụwa site n'àjà Jizọs.

1: Ndị Efesọs 2:8-9: "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2: Matiu 11:28-30: “Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

Ndị Galetia 1:5 Onye otuto dịrị ruo mgbe nile ebighị ebi. Amen.

Itien̄wed emi edi n̄wed ukpep-n̄kpọ itoro ọnọ Abasi ke utịbe utịbe utom edinyan̄a Esie.

1. Amara nzọpụta nke Chineke: Ihe mere e ji nye ya otuto

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Ndabere nke inye ekele

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ndị Galetia 1:6 Ọ na-atụ m n’anya na unu esiwo n’ebe Onye kpọpụtara unu baa n’amara Kraịst dị ọsọ ọsọ pụọ gaa n’ozi ọma ọzọ.

Pọl gosipụtara ihe ijuanya ya na ndị Galeshia agbahapụwo ozi ọma Kraịst ngwa ngwa maka ozi ọma ọzọ.

1. "Ihe ize ndụ nke Oziọma Ụgha"

2. "Ọńụ nke Ịnabata Amara nke Kraịst"

1. 1 Ndị Kọrịnt 15:1-4 - Pọl kwusara ozi ọma nke Jizọs Kraịst

2. Ndị Rom 11:5-6 - Obiọma Chineke na ịdị njọ nke nzọpụta

Ndị Galetia 1:7 Nke na-abụghị ihe ọzọ; ma e nwere ụfọdụ ndị na-enye unu nsogbu, na-achọkwa ịgbagọ ozi-ọma nke Kraịst.

Pọl dọrọ ndị Galeshia aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha bụ́ ndị na-agbalị imebi ozi ọma Kraịst.

1. Kpachara anya ka onye ị na-ege ntị

2. Ekwela ka ozizi ụgha duhie gị

1. Ndị Rom 16:17-18 – Ma ariọm unu, umu-nnam, ka unu leba anya n'etiti ndi nēweta nkewa na nmegide megide ozizi ahu nke unu mutara; ma zere ha. N'ihi na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ozi, kama ọ bụ afọ nke ha; ọ bu kwa okwu di nma na okwu ọma nāghọb͕u obi ndi nēnweghi uche.

2. 2 Timoti 4:3-4 - N'ihi na oge na-abịa mgbe ha na-agaghị atachi obi ezi ozizi; ma dị ka ọchịchọ nke onwe ha si dị, ha ga-ekpokwasị onwe ha ndị ozizi, ndị nwere ntị na-akpụ akpụ; Ha gēwezuga kwa nti-ha n'ezi-okwu, chigharia n'akụkọ ifo.

Ndị Galetia 1:8 Ma ọbụrụ na anyị ma-ọbụ mmụọ ozi sitere nʼelu-igwe, ezisara unu ozi ọma ọ bụla ọzọ karịa nke anyị kwusara unu, ya bụrụ ihe a bụrụ ọnụ.

Pọl dọrọ ọgbakọ ndị Galeshia aka ná ntị ka ha ghara ige ntị n’ozi ọma ọ bụla ọzọ ma e wezụga nke o kwusara.

1. Ike nke Ozioma: Iguzosi ike n'Okwu Chineke

2. Nkuzi ugha na ihe egwu di n'akwukwo ndu

1. 1 Ndị Kọrint 15:1-4 – Oziọma nke Pọl nke nzọpụta site n’ọnwụ Kraịst na mbilite n’ọnwụ.

2. 2 Timoti 2:15 - Ịmụ Akwụkwọ Nsọ na izere ozizi ụgha.

Ndị Galetia 1:9 Dị ka anyị kwuru na mbụ, otú ahụ ka m na-ekwukwa ọzọ, sị, Ọ bụrụ na onye ọ bụla ezisa unu ozi ọma ọ bụla ọzọ karịa nke unu natara, ya bụrụ ọnụ.

Pọl gbara ndị Galeshia ume ka ha jụ ozi ọma ọ bụla ọzọ karịa nke ha natara.

1. Jụ ozizi ụgha - Ndị Galeshia 1: 9

2. Nabata Ezi Ozi Ọma - Ndị Galeshia 1:9

1. Diuterọnọmi 13:1-5 - Ịdọ aka ná ntị megide ndị amụma ụgha.

2. Ndị Rom 16:17-18 - Ndụmọdụ ka anyị lezie anya maka ndị ozizi ụgha.

Ndị Galetia 1:10 Nʼihi na ọ̀ bụ mmadụ ka m na-ekpe ugbu a, ma ọ bụ Chineke? ma-ọbu m'nāchọ ime ihe nātọ madu utọ? n’ihi na ọbụrụ na m ka ga-eme ihe dị mma mmadụ, agaghị m abụ ohu Kraịst.

Pọl na-ajụ ma ọ̀ na-agbalị ime ihe dị ụmụ mmadụ ụtọ ka ọ̀ bụ Chineke.

1. Jide n'aka na ị ga-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ, ọ bụghị mmadụ.

2. Bie ndụ nke irubere Chineke isi, ọ bụghị mmadụ.

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ọrụ, ọ bụghị maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ, ebe unu mara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-anata ihe nketa ahụ ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ unu. Ị na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

Ndị Galetia 1:11 Ma a na m agba unu ume, ụmụnna m, na ozi ọma nke e kwusara banyere m abụghị nke mmadụ.

Ozi ọma Pọl na-ekwusa esighị n’aka mmadụ.

1: Dabere n'Okwu Chineke, Ọ bụghị n'Okwu Mmadụ

2: Akpọrọ anyị niile ka anyị kwusaa ozi ọma

1:2 Timoti 3:16-17 - “Akwụkwọ nsọ nile sitere n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, na ịba mba, na mgbazigharị, na ntụzi-aka n’ezi omume: ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ ihe a kwadebere nke ọma nye mmadụ niile. ezigbo ọrụ."

2: Ndị Kọlọsi 1:23 - “Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwukwe ahụ na-eguzosi ike n'ihe, guzosiekwa ike, na ewezugala onwe unu n'olileanya nke ozi ọma ahụ, nke unu nụrụ, nke e kwusara nye ihe nile e kere eke dị n'okpuru eluigwe; nke e mere mụ Pọl onye ozi ya.”

Ndị Galeshia 1:12 N'ihi na m nataratara ihe banyere mmadụ, a kụzighịkwa m ya, kama site n'ịkpughe nke Jizọs Kraịst.

E nyere Pọl ozi ọma nke Jizọs Kraịst site na mkpughe dị nsọ, ọ bụghị site na nkuzi ma ọ bụ ntụziaka mmadụ.

1: Ọpụrụiche nke ozi-ọma nke Jisus Kraịst

2: Nkpughe Chineke bụ Isi Iyi Ezi Ihe Ọmụma

1: Ndị Efesọs 3: 3-5 - Olee otú ihe omimi nke Kraịst, nke a na-emeghị ka ndị mmadụ mara n'ọgbọ ndị ọzọ, ugbu a kpugheere ndị ozi ya dị nsọ na ndị amụma ya site na Mmụọ.

Jọn 14:26 - Ma Onye-nkwuputa, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu.

Ndị Galetia 1:13 Nʼihi na unu anụwo omume m nʼoge gara aga nʼokpukpe ndị Juu, na m kpagburu ọgbakọ Chineke nke ukwuu ma mebie ya.

Pọl kọrọ akụkọ ndụ ya tupu a tọghata ya gaa n’Iso Ụzọ Kraịst, bụ́ ebe ọ kpagburu ọgbakọ Chineke.

1. Ike nke Ntugharị: Mgbanwe Pọl site na Onye Mkpagbu gaa na Onye Nkwusa

2. Ebere nke Chineke: Mgbaghara na mgbapụta maka mmadụ niile

1. Luk 15:11-32, Ilu nke Nwa mmefu

2. Ndị Rom 5:8, Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ndị Galetia 1:14 Ma rite uru n'okpukpe ndị Juu karịa ọtụtụ ndị ha na m na mba nke m, ebe m na-anụ ọkụ n'obi karịa ọdịnala nke nna nna m.

Pọl nwetara ihe ịga nke ọma dị ukwuu n'idebe omenala na iwu ndị Juu, ma na-etinyekarị uche n'ọdịnala nke ndị nna nna ya.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ omenala ezinụlọ

2. Nọgidesie ike na njem okwukwe anyị

1. Deuterọnọmi 6:4-9

2. Ndị Kọlọsi 3:17-21

Ndị Galetia 1:15 Ma mgbe ọ dị Chineke mma, bụ́ onye kewapụrụ m nʼafọ nne m, Onye kpọkwara m nʼamara ya.

Amara Chineke bụ isi iyi nke ọkpụkpọ anyị.

1. Chineke Na-akpọ Anyị Site n'Amara Ya - Ọmụmụ Ndị Galeshia 1:15

2. Nkewapụ Anyị n'Ahu Chineke na Otú Amara Na-eme Ka Anyị dịghachi n'otu - Nnyocha Ndị Galeshia 1:15

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, onye bara ụba na ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na mmebi iwu - ọ bụ site na amara ka e jiri zọpụta gị.

Ndi Galetia 1:16 Ikpughe Ọkpara-Ya nimem, ka M'we kwusa kwa Ya n'etiti mba nile; ngwa ngwa mụ na anụ arụ na ọbara agbakọghị.

A kpọrọ Pọl ka ọ kwusaa ozi ọma Jizọs Kraịst n’etiti ndị Jentaịl.

1. Oku Chineke: Izaghachi uche Chineke

2. Ike Ozi Ọma: Ikwusa Ozi Ọma nke Jizọs Kraịst

1. Jeremaịa 1:5 "Tupu m akpụ gị n'afọ ka m maara gị, ọ bụkwa tutu a mụọ gị ka m doro gị nsọ, edokwara m gị onye amụma nke mba dị iche iche."

2. Ọrụ 10:34-35 “Ya mere Pita meghere ọnụ ya, sị: “N'ezie, aghọtara m na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama ná mba ọ bụla, onye ọ bụla nke na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata nke ọma.”

Ndị Galetia 1:17 M                           rigokwakwakwam ha Jerusalem, bú ndi bu ndi-ozi burum uzọ; ma agaram n’Arabia, laghachi kwa ọzọ na Damaskọs.

Pọl kwuru na ọ gaghị Jeruselem ka ya na ndịozi ya zute, kama ọ gara Arebia ma laghachi Damaskọs.

1. Anyị ga-amụta n’ihe Pọl mere ka anyị na-eme uche Chineke, ọ bụrụgodị na ọ naghị adịcha mma.

2. Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-enye nduzi na ntụzịaka, ọbụlagodi mgbe a na-emebi atụmatụ anyị.

1. Jeremaịa 29:11 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, inye gị ọdịnihu na olileanya.

2. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

Ndị Galetia 1:18 Mgbe afọ atọ gachara, agoro m Jeruselem ịhụ Pita, mụ na ya wee nọrọ ụbọchị iri na ise.

Pọl gara Jeruselem ịga leta Pita ma soro ya nọrọ ụbọchị iri na ise.

1. Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe Pọl mere banyere iso ndị kwere ekwe ndị ọzọ na-ewepụta oge.

2. Chineke nwere ike iji mmekọrịta anyị na ndị kwere ekwe ndị ọzọ kwalite ọrụ ala-eze Ya.

1. Ọrụ Ndịozi 9:26-27 - Ma mgbe Sọl rutere Jerusalem, ọ gbalịrị isonyere ndị na-eso ụzọ ya; ma ha nile tụrụ egwu ya, ma ha ekwetaghị na ọ bụ onye na-eso ụzọ. Ma Banabas kpọọrọ ya kpọta ya n’ebe ndịozi ya nọ.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

Ndị Galetia 1:19 Ma ahụghị m onye ọ bụla nʼime ndị ozi ọzọ ma e wezụga Jems nwanne Onyenwe anyị.

Pọl kọrọ ahụmahụ ya banyere ozi ọma ahụ, na-ekwu na ya ahụghị onye ọ bụla n’ime ndịozi ma e wezụga Jems, nwanne Onyenwe anyị.

1. Ileba anya n'Oziọma: Inyocha Ahụmahụ Pọl

2. Jemes, Nwanna Onye-nwe: Ọrụ pụrụ iche na Nzukọ-nsọ mbụ

1. Ndị Rom 1: 16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere, onye Juu buru ụzọ ma onye Grik. N'ihi na nime ya ka anēkpughe ezi omume Chineke site n'okwukwe bayere okwukwe, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:7-8 - Mgbe ahụ ọ pụtara n'ihu Jems, emesịa pụta ìhè nye ndịozi niile. N'ikpeazụ, n'ebe onye a mụrụ n'amụghị nwa, O mere ka m pụta ìhè.

Ndị Galetia 1:20 Ma ihe m na-edegara unu nʼakwụkwọ ozi, lee, nʼihu Chineke, anaghị m ekwu okwu ụgha.

Pọl kwuru eziokwu n'ihe odide ya, na-ekwupụta na ya adịghị agha ụgha nye ndị Galeshia n'ihu Chineke.

1: Mkpa Ịbụ Eziokwu

2: Ike nke iguzosi ike n'ezi ihe

Ilu 12:22 - Eb͕ub͕ere-ọnu okwu-ugha bu ihe-árú n'anya Jehova: Ma ndi nēkwesi ntukwasi-obi bu ihe nātọ Ya utọ.

Ndị Efesọs 4:25 - Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa ibe ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ ihe dịịrị ibe anyị.

Ndị Galetia 1:21 E mesịa, abịara m nʼógbè ndị dị na Siria na Silisia;

Pọl gara Siria na Silisia mgbe a tọghatasịrị ya.

1. Iso Atumatu Chineke: Njem nke Pọl mgbe Mgbanwechara Ya

2. Ịnụcha Okwukwe Anyị: Ịmụta na Na-eto Eto Site n'Oge Ihe Isi Ike

1. Ọrụ 9: 19-21 - Njem Pọl si Damaskọs gaa Jeruselem

2. 2 Ndị Kọrint 11:25-27 - ahụhụ Pọl na ntachi obi n'ihi ozi ọma.

Ndị Galetia 1:22 Ma a mataghị ọgbakọ dị na Judia ndị dị nʼime Kraịst nʼihu.

A maghị Pọl Onye-ozi n’ihu ọgbakọ ndị dị na Judia ndị dị n’ime Kraịst.

1. Mkpa ọ dị nkwuwa okwu n'ịgbasa Oziọma ahụ

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

1. Ọrụ 9: 15-16 - "Ma Jehova wee sị ya: "Gaa: n'ihi na ọ bụ m ihe arọputara, iburu aham n'iru mba nile, na ndi-eze, na umu Israel: n'ihi na M'g gosi ya otú ọ ga-esi taa ahụhụ n’ihi aha m.”

2. Ndị Filipaị 1: 27-28 - "Naanị ka omume unu dị ka o kwesịrị ozi ọma nke Kraịst: ka m'we nụ ihe unu mere, ma ọ bụrụ na m abịa ịhụ unu ma ọ bụ na anọghị m, ka m wee guzosie ike n'otu mmụọ. , ka unu were otu uche na-agbakọ mbọ maka okwukwe nke ozi ọma.”

Ndị Galetia 1:23 Ma ha nuru nání, na Onye nēsob͕u ayi na mb͕e gara aga nēkwusa okwukwe ahu nke o bibiri mb͕e gara aga.

Ndị Galeshia nụrụ banyere ntọghata nke Sọl, bụ́ onye kpagbuworo ha n’oge gara aga, nakwa na ọ na-ekwusazi okwukwe o bibiri n’otu oge.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke: Ntugharị nke Sọl

2. Mgbapụta Site n'okwukwe: Icheta Akụkọ Sọl

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 55:7 - Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile: Ya laghachikute Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

Ndị Galetia 1:24 Ha wee nye Chineke otuto n’ime m.

Ndị mmadụ na-enye Chineke otuto n’ihi ozi Pọl.

1. Ndụ Pọl dị ka ihe atụ nke inye Chineke otuto

2. Otu esi enye Chineke otuto na ndụ kwa ụbọchị

1. Ndị Kọlọsi 3:17, "Ihe ọ bụla unu na-eme, n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya."

2. 1 Pita 4:11, "Onye ọ bụla nke na-ekwu, ga-eme otú ahụ dị ka onye na-ekwu okwu nke Chineke; onye ọ bụla na-eje ozi ga-eme otú ahụ dị ka onye na-eje ozi site n'ike nke Chineke na-enye; nke mere na Chineke n'ihe niile. ka ewe nye otuto site na Jisus Kraist, Onye nwe ebube na ike rue mb͕e nile ebighi-ebi Amen.

Ndị Galetia 2 bụ isi nke abụọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N’isiakwụkwọ a, Pọl kọrọ otú ya na ndịozi ya nọ na Jeruselem na-akpakọrịta ma gbachiteere ikike na ozi ya.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa njem ọ gara Jeruselem afọ iri na anọ ka a tọghatachara ya, bụ́ ebe o zutere ndị ndú a ma ama dị ka Pita, Jems, na Jọn na nzuzo. O na-ekerịta na o nyere ha ozi-ọma ọ na-ekwusa n’etiti ndị mba ọzọ, na-achọ nkwenye na ịdị n’otu ha (Ndị Galetia 2:1–2). Ndịozi ahụ kwetara na Chineke enyewo Pọl ọrụ ikwusa ozi ọma nye ndị Jentaịl ebe ha lekwasịrị anya n’ijere ndị Juu ozi (Ndị Galeshia 2:7-9). Nzukọ a gosiri na Pọl nwere onwe ya n’ikwusa ozi ọma ọ natara n’aka Kraịst.

Paragraf nke 2: Pọl kọwaziri esemokwu ya na Pita nwere n’Antiọk. Mgbe ụfọdụ ndị Juu bụ́ Ndị Kraịst si n’ebe Jems bịa, Pita hapụrụ iso ndị kwere ekwe bụ́ ndị Jentaịl rie nri n’ihi egwu nke nkatọ ndị Juu a na-akatọ ha (Ndị Galeshia 2:11-12). Omume a mere ka ndị Juu ndị ọzọ bụ́ Ndị Kraịst, gụnyere Banabas, ṅomie ya. Na nzaghachi, Pọl baara Pita mba n’ihu ọha maka ihu abụọ ya na ekwekọghị ekwekọ na ibi ndụ kwekọrọ n’eziokwu nke ozi-ọma (Ndị Galetia 2:14).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl na-ekwusi ike na izi ezi na-abịa site n'okwukwe na Kraịst naanị ọ bụghị site n'idebe iwu ma ọ bụ omenala ndị Juu. Ọ na-ekwusi ike na ọ dịghị onye a pụrụ ịgụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu ma ọ bụghị nanị site n'okwukwe na Jisus Kraịst (Ndị Galetia 2:16). Ọ na-akọwapụta otu ndị kwere ekwe si nwụọ n'omume iwu kwadoro ma na-ebi ugbu a site n'okwukwe na Kraịst onye hụrụ ha n'anya ma nyefee onwe ya maka ha (Ndị Galetia 2:19-20). Pọl mechiri site n'ikwu na ọ bụrụ na a pụrụ inweta ezi omume site n'idebe iwu ma ọ bụ ememe, mgbe ahụ ọnwụ Kraịst agaraghị abụ ihe na-adịghị mkpa.

Ná nchịkọta, Isi nke abụọ nke Ndị Galeshia lekwasịrị anya ná mmekọrịta Pọl na ndịozi ya nọ na Jeruselem na ịgbachitere ikike na ozi ya. Pọl kọrọ banyere nleta ya na Jeruselem bụ́ ebe o ziri ozi ọma ọ nọworo na-ekwusa n’etiti ndị Jentaịl, na-anata ihe ndịozi kwuru. O mesiri ike na Chineke enyewo ya ọrụ ikwusa ozi ọma nye ndị Jentaịl ka ha lekwasịrị anya n’ijere ndị Juu ozi. Pọl kọwaziri esemokwu ya na Pita gbara n'Antiọk, bụ́ ebe ọ baara ya mba n'ihu ọha maka omume ihu abụọ ya banyere omenala ndị Juu. Isiakwụkwọ ahụ mechiri na Pọl na-ekwusi ike na izi ezi na-abịa site n'okwukwe na Kraịst naanị ọ bụghị site n'idebe iwu ma ọ bụ omenala ndị Juu, na-ekwusi ike na a na-agụ ndị kwere ekwe na ndị ezi omume site n'okwukwe na Jizọs Kraịst onye nyere onwe ya maka ha. Isiakwụkwọ a na-egosi mkpa ọ dị ịdị n’otu, izi ezi site n’okwukwe, na ibi ndụ kwekọrọ n’eziokwu nke ozi-ọma karịa omume nke iwu kwadoro.

Ndị Galetia 2:1 Mgbe afọ iri na anọ gachara, mụ na Banabas gbagoro Jeruselem ọzọ, mụ na Taịtọs sokwa.

Pọl gara Jeruselem ka ya na ndịozi ya kparịta ozi ọma.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịkọrọ ndị ọzọ ozi ọma, n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Anyị kwesịrị ịdị na-emeghe mgbe niile maka mmụta na itolite n'okwukwe anyị.

1: Ọrụ 18: 23-21 - Pọl gara n'ụlọ nzukọ ikwusa ozi ọma ma chere mmegide sitere n'aka ndị Juu.

2: Matiu 28:18-20 - Jizọs nyere anyị iwu ka anyị gaa mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ.

Ndị Galetia 2:2 M'we rigo n'ihe-nkpughe, kwusaara ha ozi ọma nke Mu onwem nēzisa n'etiti ndi mba ọzọ, ma na nzuzo nye ndi amara aha-ha, ka m'we ghara ib͕a ọsọ, ma-ọbu b͕aworo ọsọ-n'efu n'uzọ ọ bula.

Pọl gara Jeruselem site ná mkpughe Chineke, ma soro ndị a maara aha ha kerịta Oziọma ọ ziri ndị Jentaịl na nzuzo.

1. Atụla egwu ịkọrọ gị okwukwe gị, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị gị.

2. Chineke ga-enye obi ike na ihe onwunwe iji mezuo uche Ya.

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna , na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Ndị Galetia 2:3 Ma Taịtọs, bụ́ onye mụ na ya nọ, ebe ọ bụ onye Grik, amanyeghị ka e bie ya úgwù.

Pọl so Taịtọs, bụ́ Onye Kraịst, bụ́ onye Grik, gaa Jeruselem, iji mee ka nghọta dị n’etiti ndị Jentaịl na ndị Juu sikwuo ike.

1: Anyị ekwesịghị ikwe ka esemokwu anyị kewaa anyị, kama na-agba mbọ ka anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ịdị n'otu.

2: Anyị ekwesịghị iji esemokwu ha na-ekpe ndị ọzọ ikpe, kama na-enwe ohere ịmụta ihe n'aka ibe anyị.

1: Ndị Rom 12:18 - ? Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dabere gị, gị na mmadụ niile na-ebi n'udo.

2: Ndị Kọlọsi 3:14 - ? Nke kachanụ , yikwasịnụ onwe unu ịhụnanya, nke na-ejikọta anyị niile n'otu n'otu n'ụzọ zuru oke.

Ndị Galetia 2:4 na nʼihi na ọ bụ nʼihi ụmụnna ụgha ndị a na-amaghị ama, bụ́ ndị batara na nzuzo iledo nnwere onwe anyị nwere nʼime Kraịst Jizọs, ka ha wetara anyị nʼohu.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ụmụnna ụgha bụ́ ndị na-agbalị iweta ndị kwere ekwe n’agbụ, kama ikwe ka ha nweta nnwere onwe ha nwere n’ime Kraịst.

1: Jizọs na-azọpụta n’ịbụ ohu: Ịdọ aka ná ntị Pọl nyere ndị Galeshia

2: Guzosie Ike na Nnwere Onwe nke Kraist

1: Ndị Rom 8:1-2 ? Ya mere n'ebe a ub͕u a ọ dighi ikpé-ikpe diri ndi nọ nime Kraist Jisus. N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu emewo ka unu nwere onwe-unu nime Kraist Jisus n'iwu nke nmehie na ọnwu.

2: Jọn 8:36 ? 쏶 o ọ buru na Ọkpara gēme ka unu nwere onwe-unu, unu gābu ndi nwere onwe-unu n'ezie.??

Ndị Galetia 2:5 Ndị anyị nyere ohere site n'ido onwe anyị, ee e, ọ bụghị otu awa; ka ezi-okwu nke ozi-ọma we nọyere unu.

E kwesịrị idebe eziokwu nke ozi ọma n’agbanyeghị nrụgide ọ bụla nke ikwenye n’echiche ma ọ bụ nkwenkwe dị iche iche.

1. Ibi ndụ site n'okwukwe: Iguzosi ike n'eziokwu nke Oziọma ahụ

2. Ịnabata Ozi Ọma: Ọjụjụ Ikwenye

1. Ndị Rom 1: 16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere, onye Juu buru ụzọ ma onye Grik.

2. Jọn 8:31-32 - Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, ? Ọ buru na unu onwe-unu nānọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie, unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu nwere onwe-unu.

Ndị Galetia 2:6 Ma n'ime ndị a, ndị yiri ka hà dị ntakịrị, (ihe ọ bụla ha bụ, ọ dịghị ihe ọ bụla n'ebe m nọ: Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu:) n'ihi na ndị yiri ka hà na-adị ntakịrị ná nzukọ ha atụkwasịghị m ihe ọ bụla.

Pọl kwetara na ndị e weere dị ka ihe dị mkpa n'anya ụmụ mmadụ nọ, ma Chineke adịghị anabata onye ọ bụla dabere n'ọnọdụ ha ná ndụ.

1. Anyị niile hà nhata n’anya Chineke

2. Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu

1. Ndị Rom 2:11 - N'ihi na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu.

2. Ndị Kọlọsi 3:25 - Ma onye na-eme ihe ọjọọ ka a ga-akwụ ụgwọ maka ihe o mere, ọ dịghịkwa ele mmadụ anya n'ihu.

Ndị Galetia 2:7 Ma otú ahụ, mgbe ha hụrụ na e nyefere m ozi ọma nke ndị a na-ebighị úgwù n'aka Pita;

Pọl gbalịrị ịgbachitere ozi ọma ya nke izi ezi site n’okwukwe n’ihu ndịozi.

1: Agāgu ayi n'onye ezi omume site n'okwukwe, ọ bughi kwa n'ọlu nke iwu.

2: Anyị niile hà nhata na Kraịst, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị ma ọ bụ nzụlite anyị.

1: Ndị Efesọs 2:8-9 (N'ihi na ọ bu amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; nke ahu esiteghi kwa n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.)

2: Ndị Rom 10: 11-13 (N'ihi na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị: "Onye ọ bụla nke kwere na ya agaghị eme ihere: n'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik: n'ihi na otu Onyenwe anyị niile bụ ọgaranya n'ebe ndị niile na-akpọku ya. N’ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Jehova ka a ga-azọpụta.)

Ndị Galetia 2:8 (Nʼihi na onye rụrụ ọrụ nke ọma na Pita banyere ịbụ onyeozi nke ndị e biri úgwù, onye ahụ dị ike nʼime m nʼebe ndị mba ọzọ nọ.)

Pọl kwusiri ike na ịdị n'otu dị n'etiti ndị kwere ekwe n'agbanyeghị nghọtahie ha nwere n'okirikiri.

1: Ịhụnanya Chineke na-eme ka anyị niile dịrị n’otu n’agbanyeghị otú e si zụlite anyị.

2: Amara Chineke ezuola ndị kwere ekwe niile n'agbanyeghị onye ha bụ.

1: Ndị Kọlọsi 3:11 - "N'ebe a na-enweghị Greek ma ọ bụ onye Juu, ibi úgwù ma ọ bụ ebìghi úgwù, Ajọ omume, Scythian, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe: ma Kraịst bụ ihe niile, na ihe niile."

2: Ndị Efesọs 2:14?6 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di n'otù, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi; ka o we me ka ha na Chineke di n'otù n'otù aru site n'obe, ebe o site na ya b͕uworo iro ahu n'onwe-ya."

Ndị Galetia 2:9 Ma mgbe Jemes na Sifas na Jọn, ndị dị ka ogidi, matara amara nke e nyere m, ha nyere mụ na Banabas aka nri nke mkpakọrịta; ka ayi we jekuru mba nile, ma ha onwe-ha jekuru ndi obibì-úgwù.

Jemes na Kefas na Jọn, ndị mmadụ atọ a na-akwanyere ùgwù n’ime ọgbakọ, ghọtara amara ahụ Pọl na Banabas nyere ha ma nye ha aka nri nke mkpakọrịta ka ha wee gakwuru ndị mba ọzọ na ka ha gakwuru ndị Juu.

1. Mkpa ịdị n’otu na Nzukọ-nsọ

2. Ịmata amara nke Chineke na ịkọrọ ya ndị ọzọ

1. Ndị Efesọs 4:1-6

2. Ndị Filipaị 2:1-4

Ndị Galetia 2:10 Naanị ha chọrọ ka anyị cheta ndị ogbenye; otu ihe ahụ nke m na-atụkwa anya ime.

Pọl chetaara ndị Galeshia ka ha na-echeta ndị ogbenye.

1: Anyị kwesịrị icheta ndị ogbenye ma na-emesapụ aka na ha.

2: Anyị kwesịrị igosi ọmịiko na mmesapụ aka n'ebe ndị nọ ná mkpa nọ.

1: Jemes 2: 14-17 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.

2: Matiu 25: 31-46 - Jizọs na-ekwu maka ikpe nke mba dị iche iche.

Ndị Galetia 2:11 Ma mgbe Pita bịarutere Antiọk, m na-eguzogide ya nʼihu, nʼihi na a ga-ata ya ụta.

Pọl gwara Pita maka omume ihu abụọ ya.

1. Iwulite ntọala maka ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe

2. Ịnabata aza ajụjụ maka omume anyị

1. Ilu 10:9 - Onye nēje ije n'izu-okè nēje ije na ntukwasi-obi: Ma onye nēwezuga uzọ-ya ka agāmara.

2. Matiu 5:37 - Ka Ee unu bụrụ Ee, ka Ee e unu bụrụkwa Ee e. N'ihi na ihe ọ bụla karịrị ihe ndị a sitere n'ajọ onye ahụ.

Ndị Galetia 2:12 Nʼihi na tutu ụfọdụ ndị si na Jemes abịa, ya na ndị mba ọzọ na-erikọ ihe: ma mgbe ha bịarutere, o wezugara wee kewapụ onwe ya nʼihi egwu ndị e biri úgwù.

Pita so ndị Jentaịl na-erikọ ihe ruo mgbe ụfọdụ o si n’ebe Jemes bịarutere mere ka ọ pụọ ma kewapụ onwe ya n’ihi egwu ndị e biri úgwù na-atụ.

1. Egwu ekwesịghị iduba anyị n'ikewa - Ndị Galeshia 2:12

2. Ike nke ịdị n'otu - Ndị Galeshia 2:12

1. Ndị Efesọs 2:14-16 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ha abua, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi; Ebe o kpochapuworo n’anu-aru-ya ibu iro, ọbuná iwu nke iwu-nsọ di n’ime emume nile; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo; Ma ka o we me ka ha na Chineke di n'otù nime otù aru, site n'obe, ebe o were ya b͕ue iro ahu.

2. Abụ Ọma 133:1 - Le, ka o si di nma na ka o si di nma, bú umu-nna-ayi ibikọ n'otù n'otù.

Ndị Galetia 2:13 Ndị Juu ndị ọzọ sokwa ya zukọrọ; nke mere na ewezugara Banabas n'iju-anya-ha.

Pọl baara Pita mba n’ihi omume ihu abụọ ọ na-eme ndị Jentaịl.

1. Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: Inyocha ihe omume anyị maka ezi okwukwe

2. Banabas: Ihe atụ nke ịgbaso ozizi ụgha

1. Matiu 23:27-28 - ? 쏻 unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! N'ihi na ùnu di ka ílì emere nzu, nke nēyi onwe-ha n'anya nke-uku, ma n'ime juputara n'ọnwu? Ọkpụkpụ na adịghị ọcha niile. Ya mere unu onwe-unu nēgosi kwa onwe-unu n'anya ndi ezi omume, ma n'ime unu juputara n'iru-abua na mmebi iwu.

2. Ilu 26:24-26 - ? 쏻 onye nākpọ asì nēwere eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua nwogharia onwe-ya, Ọ nēbu kwa aghughọ n'obi-ya; mb͕e ọ nēkwu okwu nke-ọma, ekwe-kwa-la ya: n'ihi na ihe-árú asa di n'obi-ya; ọ bu ezie na ekpuchiri ikpọ-asì-ya n'aghughọ, Ma agēkpughe ajọ omume-ya nime nkpọkọta.

Ndị Galetia 2:14 Ma mb͕e m’huru na ha ejegharighi n’ezi-okwu dika ezi-okwu nke ozi ọma si di, m’we si Pita n’iru ha nile, Ọ buru na gi onwe-gi, ebe i bu onye-Ju, nēdi ndu dika ndi mba ọzọ si di, ọ bughi kwa dika ndi-Ju si di; n'ìhi gini ka I nēji manye ndi mba ọzọ ibi ndu dika ndi-Ju?

Pọl baara Pita mba maka ịmanye ndị Jentaịl ịgbaso omenala ndị Juu, n’agbanyeghị na Pita n’onwe ya emeghị ihe ha kwuru.

1. Ibi ndụ ziri ezi dị ka ozi ọma nke Jizọs Kraịst si dị

2. Ihe egwu dị n'itinye omenala ndị ọzọ

1. Ndị Rom 2:1-3 - Ya mere i nweghị ihe ngọpụ, nwoke, onye ọ bụla nke gị onwe gị bụ onye na-ekpe ikpe: n'ihi na n'ihe ị na-ekpe onye ọzọ ikpe, ị na-ama onwe gị ikpe; n'ihi na gi onye-ikpe nēme otù ihe ahu.

2. 1 Ndị Kọrịnt 9:19-23 - N'ihi na ọ bụ ezie na enwere m onwe m n'ebe mmadụ niile nọ, ma emewo m onwe m ohu nye mmadụ niile, ka m wee rite uru karịa.

Ndị Galetia 2:15 Anyị bụ́ ndị Juu site nʼokike, ma anyị abụghị ndị mmehie nke ndị mba ọzọ.

Pọl dụrụ ndị Galeshia ọdụ ka ha ghara ime ihe n’iwu n’amaokwu ahụ.

1. Ike nke amara na ndu anyi

2. Na-emeri n'iwu site n'okwukwe

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Ndị Rom 3:20 - N'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume n'iru Ya: n'ihi na ọmuma nke nmehie sitere n'iwu.

Ndị Galetia 2:16 Ebe anyị maara na agụghị mmadụ nʼonye ezi omume site nʼọrụ nke iwu, kama site nʼokwukwe nke Jisọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerewokwa na Jisus Kraịst, ka ewe site nʼokwukwe nke Kraịst gu anyị na ndị ezi omume, ọ bụghị site nʼọrụ nile. nke iwu: n'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume.

Pọl na-akụzi na nzọpụta esiteghị n'ịgbaso iwu, kama site n'okwukwe na naanị Jizọs Kraịst.

1. Ezi-omume site n'okwukwe: Eziokwu dị n'azụ Ndị Galeshia 2:16

2. Nzọpụta Site n'aka Jizọs: Otú Okwukwe Si Eduga n'Ezi omume

1. Ndị Rom 3:20-24 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke,

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 2:17 Ma ọ bụrụ na anyị na-achọ ịbụ ndị ezi omume site na Kraịst, anyị onwe anyị bụkwa ndị mmehie, ya mere Kraịst ọ̀ bụ onye ozi nke mmehie? Chineke ekwela.

Pọl na-ajụ ma iso Kraịst ọ̀ pụtara na mmadụ bụ onye mmehie, ọ zara na ọ bụghị otú ahụ.

1. Ike nke Obe: Ka Jizọs Si Emeri Nmehie Anyị

2. Ndụ Ọhụrụ n'ime Kraịst: Otu esi ebi ndụ dịka Oziọma si kwuo

1. Ndị Rom 8: 1-2 - "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs.

2. 1 Jọn 1:9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

Ndị Galetia 2:18 Nʼihi na ọ bụrụ na m ewulikwa ọzọ ihe ndị m mebiri, ana m eme onwe m onye njehie.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịlaghachi n'omume ndị e bibiri n'ihi na ọ ga-eme ka mmadụ bụrụ onye mmehie.

1. Ewughachila ihe Chineke bibiri—Ndị Galeshia 2:18

2. Na-erubere Chineke isi ma zere mmehie—Ndị Rom 6:12-13

1. Ndị Rom 6:12-13: "Ya mere, ekwela ka mmehie chịrị n'ahụ́ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erubere ya isi n'agụụ ya. ndị dị ndụ site na ndị nwụrụ anwụ, na akụkụ gị dị ka ngwá ọrụ ezi omume nke Chineke.

2. Matiu 5:17-18: "Unu echela na m bịara ibibi Iwu ma ọ bụ ndị amụma. Abịaghị m ibibi kama imezu. jot ma ọ bụ otu tittle agaghị esi n'iwu pụọ ma ọlị ruo mgbe emezuru ihe niile."

Ndị Galetia 2:19 Nʼihi na mụ onwe m nwụrụ anwụ nʼebe iwu nọ site nʼiwu, ka m wee dị ndụ nye Chineke.

Pọl kọwara na ya anwụọla n'iwu ka o wee dịrị Chineke ndụ.

1. Mkpa ọ dị ịnwụ ibi ndụ

2. Iji okwukwe merie Iwu

1. Ndị Rom 6:4-11 - Ya mere e liri ayi na ya site na baptism iba n'ọnwu ka, dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, ka ayi onwe-ayi we bie ndu ọhu.

2. Ndị Galetia 5:1-6 - Ọ bụ maka nnwere onwe ka Kraịst mere ka anyị nwere onwe anyị. guzosienụ ike, ya mere, ka unu ekwela ka yoke nke ịbụ ohu na-anyịgbu unu ọzọ.

Ndị Galetia 2:20 akpọgidere m n'obe na Kraịst: ma m dị ndụ; ma ọ bughi Mu onwem, kama Kraist nādi ndu nimem: ma ndu ahu nke Mu onwem nēbi ub͕u a n'anu-aru ka m'di ndu site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, Onye hurum n'anya, nye kwa Onwe-ya nye n'ihim.

Ebe a na-ekwu maka mgbanwe Pọl site n’ike nke okwukwe na Jizọs Kraịst.

1. "Ibi ndụ ahụ akpọgidere n'obe: ike nke okwukwe na Jizọs"

2. “Ibi Ndụ nke Àjà: Ịhụnanya nke Ọkpara Chineke”

1. Ndị Rom 6: 4-5 - "Ya mere e liri anyị na ya site na baptism ịba n'ọnwụ, ka, dị ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna, anyị onwe anyị kwa wee jee ije na ndụ ọhụrụ."

2. Ndị Efesọs 4:22-24 - "Wepụnụ onwe unu ochie, bụ́ nke dịịrị ụzọ ndụ unu mbụ, nke e mebiri site n'ọchịchọ aghụghọ, ka e meekwa ka e mee ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu, na iyiri onwe unu ọhụrụ. e kere dị ka oyiyi Chineke n'ezi omume na ịdị nsọ."

Ndị Galetia 2:21 Anaghị m eme ka amara Chineke ghara imebi: nʼihi na ọ bụrụ na ezi omume sitere nʼiwu bịa, Kraịst anwụọla nʼefu.

Amara Chineke ekwesịghị ịda mba; ọ bụrụ na ezi omume sitere n’idebe iwu, ọnwụ Jizọs bụ ihe efu.

1) Ike nke amara Chineke na ihe efu nke iwu.

2) Ihe ọnwụ Jizọs pụtara na mkpa ọ dị ịtụkwasị obi n’amara.

1) Ndị Efesọs 2: 5-9 - Amara Chineke nyere site n'okwukwe, ọ bụghị ọrụ.

2) Ndị Rom 5: 1-5 - E site n'amara na-agụ ndị ezi omume site n'okwukwe na Jizọs.

Ndị Galetia 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N'isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu okwu banyere iwu iwu ma mesie nzọpụta ike site n'okwukwe na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịma ndị kwere ekwe Galeshia aka, na-ajụ otu ha ga-esi bụrụ ndị nzuzu gbahapụ eziokwu ahụ mgbe ha malitesịrị njem ha n’okwukwe (Ndị Galetia 3:1-5). Ọ na-echetara ha na ha natara Mmụọ Nsọ ọ bụghị site n’idebe ọrụ nke iwu kama site n’ịnụ na ikwere n’ozi nke okwukwe. Pọl hotara Ebreham dị ka ihe atụ, na-eme ka ọ pụta ìhè na e                gù        gù                   nyere                     g                                     g                           site site ná okwukwe. Ọ na-ekwusi ike na ndị na-adabere n'ọrụ bụ ndị a bụrụ ọnụ n'ihi na ọ dịghị onye nwere ike idebe akụkụ niile nke iwu n'ụzọ zuru oke.

Paragraf nke abụọ: Pọl gara n’ihu n’arụmarụ ụka ya site n’ịkọwa na Kraịst gbapụtara ndị kwere ekwe n’ọnụ ọnụ nke iwu site n’ịghọ ọbụbụ ọnụ nye ha (Ndị Galetia 3:13–14). Ọ na-ekwusi ike na ọ bụ site n'okwukwe na Kraịst ka ndị mba ọzọ na-esonye na nkwa Chineke kwere Abraham ma nata ngọzi. E mezuru nkwa ahụ e kwere Abraham na Jisus Kraịst, onye na-eweta izi ezi na nzọpụta nye ndị nile kwere ekwe. Pọl kwukwara na nzọpụta esiteghị n'ịgbaso iwu ndị Juu, kama ọ bụ naanị okwukwe.

Paragraf nke atọ: Pọl mechiri isiakwụkwọ a na-akọwa ihe mere Chineke ji nye iwu. Ọ na-ekwu na a gbakwunyere iwu n'ihi mmebi iwu ruo mgbe Kraịst bịara (Ndị Galetia 3:19). Otú ọ dị, ugbu a okwukwe abịala, ndị kwere ekwe anọghịzi n'okpuru idebe iwu ndị ahụ. A na-ewere ha niile dị ka ụmụ Chineke site n'okwukwe na Kraịst Jizọs ma emewo ha baptizim n'ime Ya. Ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu ma ọ bụ onye Jentaịl, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, nwoke ma ọ bụ nwanyị - onye ọ bụla dị n'otu dị ka otu n'ime Kraịst.

Na nchịkọta, isi nke atọ nke ndị Galeshia na-ekwu maka iwu gbasara iwu ma mesie nzọpụta ike site n'okwukwe kama idebe iwu ndị Juu. Pọl na-ama ndị kwere ekwe Galeshia aka icheta na ha natara Mụọ Nsọ site n'okwukwe, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu. O mere ka ihe nlereanya Ebreham pụta ìhè, bụ́ onye e nyere n’okwukwe gua na onye ezi omume. Pọl kọwara na àjà Kraịst chụrụ n’obe gbapụtara ndị kwere ekwe n’ọnụ ọnụ nke iwu, ọ bụkwa site n’okwukwe n’ime Ya ka ma ndị Juu ma ndị Jentaịlụ na-enweta ngọzi. O kwubiri site n'ikwu na iwu dị nwa oge ma tinyekwuo ya n'ihi mmebi iwu ruo mgbe Kraịst bịara, ma ugbu a, a na-agụ ndị kwere ekwe n'onye ezi omume na jikọọ na Kraịst site n'okwukwe. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị inwe okwukwe na Kraịst maka nzọpụta na nnwere onwe pụọ n'omume iwu kwadoro.

Ndị Galetia 3:1 Ndị Galetia ndị nzuzu, ònye ghọgbuo unu, ka unu ghara irube isi nʼezi-okwu, bụ́ ndị e doro anya na-egosi na Jisọs Kraịst nʼanya unu akpọgidere nʼobe nʼetiti unu?

Pọl baara ndị Galeshia mba n’ihi na ha erubeghị isi n’eziokwu Jizọs Kraịst, bụ́ onye ha hụrụ ka a kpọgidere n’obe.

1. Irube isi n'Eziokwu: Kraịst ahụ akpọgidere n'obe

2. Nzuzu Ndị Galetia: Ònye riri Gị?

1. Ndị Rom 3:21-25 - Ma ugbu a ka ezi omume nke Chineke na-apụtaghị n'iwu, ebe iwu na ndị amụma gbara ama;

2. 1 Ndị Kọrint 2:2-5 - N'ihi na m'we kpebisiri ike na m'gaghi-ama ihe ọ bula n'etiti unu, ma-ọbughi Jisus Kraist, na Onye ahu akpọgidere n'obe.

Ndị Galetia 3:2 Naanị ihe a ka m ga-amụta nʼọnụ unu, Ùnu nara Mmụọ Nsọ site nʼọrụ nke iwu ma-ọbụ site nʼịnụ nke okwukwe?

A kpọrọ ndị Galetia ka ha tụlee ma okwukwe ha sitere n’ọrụ nke iwu ma ọ bụ site n’ịnụ nke okwukwe.

1) Ike nke Ịnụ Okwukwe

2) Ozioma nke amara: Ọrụ nke Iwu vs. Okwukwe

1) Ndị Rom 10:17 - Okwukwe si n'ọnụ abịa, ma ọnụnụ sitere n'okwu Chineke

2) Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahụ ọbụghị n’onwe unu, ọ bụ onyinye nke Chineke; ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 3:3 Ùnu bụ ndị nzuzu otú ahụ? mb͕e unu malitere nime Mọ Nsọ, ub͕u a emewo unu ka unu zue okè site n'anu-aru?

Pọl na-ajụ ndị Galetia ma ha bụ ndị nzuzu nke na ha ga-eche na ha nwere ike izu oke na mmụọ site n'ịdabere na mbọ nke onwe ha kama ịdabere n'ike nke Mmụọ Nsọ.

1. “Ike nke Mmụọ Nsọ: Na-eto n’Okwukwe Site n’Ike nke Jizọs”

2. “Ibi Ndụ n’ime Mmụọ Nsọ: Ịtụkwasị Obi n’Ike Chineke”

1. Ndị Filipaị 2:13 - “N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime unu ime ọchịchọ na ime ihe iji mezuo ezi nzube Ya.”

2. Ndị Efesọs 2:8 - "N'ihi na ọ bụ site n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe - nke a esiteghịkwa n'onwe unu, kama ọ bụ onyinye Chineke."

Ndị Galetia 3:4 Ùnu tara ahụhụ dị otu a nʼefu? ọ buru na ọ bu n'efu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Galeshia 3: 4 na-ajụ ma okwukwe nke ndị kwere ekwe abụrụla ihe efu ma ọ bụrụ na nhụjuanya ha bụ n'efu.

1. Ike nke okwukwe na ọnwụnwa anyị

2. Ọ naghị ada mbà n'obi n'oge ihe isi ike

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; 4 ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. 5Olile-anya ahu emeghi kwa ka ihere me ayi, n'ihi na awusawo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2. Jemes 1:2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, 3 n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. 4 Ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee bụrụ ndị tozuru okè, zuokwa oke, ọ dịghị ihe kọrọ unu.

Ndị Galetia 3:5 Ya mere, onye ahụ nke na-ejere unu ozi nke Mmụọ Nsọ, nke na-emekwa ihe ịrịba ama n'etiti unu, ọ̀ na-eme ya site nʼọrụ nke iwu, ma-ọbụ site nʼịnụ nke okwukwe?

Pọl na-ajụ ma mmụọ nsọ na ọrụ ebube sitere n'iwu ma ọ bụ nụ nke okwukwe.

1. Ike Okwukwe: Otú Nkwenkwe Pụrụ Isi gbanwee Ndụ Anyị

2. Ọrụ Iwu Na-arụ na Ndụ Anyị Taa

1. Ndị Hibru 11:1, "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Ndị Rom 3:20-21, "N'ihi na a gaghị agụ mmadụ ọ bụla n'onye ezi omume n'anya ya site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na site n'iwu ka ọmụma nke mmehie si abịa."

Ndị Galetia 3:6 Dị ka Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya nʼezi omume.

A gụrụ Ebreham onye ezi omume n’ihi okwukwe o nwere na Chineke.

1.Ike nke okwukwe: ịmụta ihe n’ihe atụ Abraham.

2. Inwe okwukwe na Chineke: ụzọ ezi omume.

1. Ndị Rom 4:3-4 N'ihi na gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu? “Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume.”

2. Jemes 2:23 Ewe mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke nāsi, Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume - ewe kpọ ya enyi nke Chineke.

Ndị Galetia 3:7 Ya mere maranụ na ndị sitere nʼokwukwe, ndị ahụ bụ ụmụ Abraham.

Okwukwe Ebreham na-ewetara anyị nzọpụta ma mee anyị ụmụ ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke site n'aka Abraham na-eweta nzọpụta.

2. Site n'okwukwe na Abraham, ayi na-abu umu Chineke.

1. Ndị Rom 4:16-17 Ya mere o sitere n'okwukwe, ka o we site n'amara; ka nkwa ahu we guzosie ike nye nkpuru ahu nile; ọ bughi nání ndi sitere n'iwu, kama ọ bu kwa ndi sitere n'okwukwe Abraham; onye bu nna ayi nile.

2. Jemes 2:23-24 Ewe mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke nāsi, Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume: ewe kpọ ya Enyi Chineke. Unu onwe-unu nāhu kwa na anēsite n'ọlu gu madu n'onye ezi omume, ọ bughi kwa nání okwukwe.

Ndị Galetia 3:8 Nʼakwụkwọ nsọ, ebe ọ buru ụzọ hụ na Chineke ga-agụ ndị mba ọzọ nʼonye ezi omume site nʼokwukwe, o zisaara Ebreham ozi ọma tupu oge eruo, sị: “Nime gị ka a ga-agọzi mba nile.

Akwụkwọ Nsọ buru ụzọ hụ na Chineke ga-esi n’okwukwe kpọọ ndị mba ọzọ n’onye ezi omume ma kwusaa ozi ọma nye Abraham, na-ekwupụta na a ga-esi n’aka ya gọzie mba nile.

1. Ike nke okwukwe n’atụmatụ nzọpụta nke Chineke

2. Nkwa nke Ngọzi diri Mba nile n’ime Abraham

1. Jenesis 12:2-3, M'gēme kwa gi ka i ghọ mba uku, M'gāgọzi kwa gi, me kwa ka aha-Gi di uku; i gābu kwa ngọzi: M'gāgọzi kwa ndi nāgọzi gi, nākọcha kwa onye nākọcha gi: agāgọzi kwa ab͕uru nile nke uwa nime gi.

2. Ndị Efesọs 2:11-13, Ya mere cheta na unu nọ na mb͕e gara aga ndi mba ọzọ n'anu-aru, ndi akpọrọ ndi anēbighi úgwù site n'ihe anākpọ Ebì-úgwù n'anu-aru nke ejiri aka me; na n'oge ahu unu onwe-unu nēnweghi Kraist, ebe unu onwe-unu bu ndi-ọbìa site n'ala-eze Israel, buru kwa ndi-ọbìa n'ọb͕ub͕a-ndu nile nke nkwa, nēnweghi olile-anya, nēnweghi kwa Chineke n'uwa: ma ub͕u a nime Kraist Jisus unu onwe-unu, bú ndi nọ n'ebe di anya mb͕e gara aga, ewe do unu nso. site n'ọbara nke Kraist.

Ndị Galetia 3:9 Ya mere a gọziri ndị sitere nʼokwukwe ha na Ebreham kwesịrị ntụkwasị obi.

Chineke na-agọzi ndị nwere okwukwe na ya, dị ka ọ gọziri Ebreham.

1: Okwukwe na-eweta ngọzi.

2: Enyere okwukwe Abraham ụgwọ ọrụ.

1: Ndị Hibru 11: 8-10 - “Okwukwe Abraham ji rube isi mgbe akpọrọ ya ka ọ pụọ gaa ebe ọ ga-anata dị ka ihe nketa. O we pua, nāmaghi ebe ọ nāga. Okwukwe ka O we biri n'ala nkwa, dika ọ nọ n'ala ọzọ; n’ihi na o chere obodo ahụ nke nwere ntọala, nke Chineke bụ onye wuru na onye meworo ya.”

2: Ndị Rom 4: 20-21 - "Ọ tụgharịghị nkwa Chineke site n'ekweghị ekwe, kama e mere ka o sie ike n'okwukwe, na-enye Chineke otuto, na ebe o kwenyesiri ike na ihe O kwere ná nkwa na O nwekwara ike ime."

Ndị Galetia 3:10 Nʼihi na ka ha ra bụ ndị sitere nʼọrụ nke iwu nọ nʼokpuru ọbụbụ ọnụ: nʼihi na edewo ya nʼakwụkwọ nsọ, sị: “Onye a bụrụ ọnụ ka ọ bụ bụ onye ọ bụla nke na-adịghị anọgide nʼihe nile e dere nʼakwụkwọ iwu ime ha.

Akụkụ ahụ kwuru na ndị na-adabere n'ọrụ nke iwu nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ.

1. Tukwasinu obi na Jehova, obugh olu nke gi

2. Akọcha nke ịdabere n'ọrụ

1. Ndị Rom 4:13-17

2. Jems 2:14-26

Ndị Galetia 3:11 Ma na ọ dịghị onye ọ bụla e site nʼiwu kpọpụta onye ezi omume nʼihu Chineke, nʼihi na, Onye ezi omume ga-esi nʼokwukwe dị ndụ.

Enwere ike nweta izi ezi naanị site na okwukwe na Chineke, ọ bụghị iwu.

1: Ido ezi omume site n’okwukwe - Ndị Galeshia 3:11

2: Ibi ndụ site n’okwukwe—Ndị Galeshia 3:11

1: Ndị Rom 1: 17 - "N'ihi na n'ime ozi ọma ka a na-ekpughe ezi omume Chineke - ezi omume nke sitere n'okwukwe site na mbụ ruo na ikpeazụ, dị ka e dere, sị: "Onye ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe."

2: Ndị Hibru 10:38 - "Ma onye ezi omume m ga-adị ndụ site n'okwukwe.

Ndị Galetia 3:12 Iwu ahụ esiteghịkwa nʼokwukwe: kama, Onye na-eme ha ga-adị ndụ nʼime ha.

Iwu ahụ adịghị eweta nzọpụta site n'okwukwe, kama ndị na-erube isi ga-enweta ndụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịghọta Mmetụta Na-enye Ndụ nke Idebe Iwu

2. Ihe ga-esi na nnupụisi pụta: Mụta ịkwanyere iwu ugwu na ịgbaso iwu

1. Ndị Rom 10:5-8 - N'ihi na Moses dere banyere ezi omume nke dabeere n'iwu, na onye na-eme ihe nyere n'iwu ga-adị ndụ site na ha.

2. Jemes 2: 10-13 - N'ihi na onye ọ bụla nke na-edebe iwu dum ma daa n'otu ihe, a ga-aza ajụjụ maka ya niile.

Ndị Galetia 3:13 Kraịst agbapụtawo anyị nʼọbụcha nke iwu, ebe e buru anyị ọnụ, nʼihi na e dewo ya nʼakwụkwọ nsọ, sị: “Onye a bụrụ ọnụ ka ọ bụ, onye ọ bụla nke na-ekokwasị nʼelu osisi.

Kraịst gbapụtara anyị site n'ọbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị.

1. “Mgbapụta nke Kraịst: Ngọzi Maka Mmadụ Nile”

2. "Àjà Jizọs: Ịbụ ọnụ anyị"

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nke ndahie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi;

Ndị Galetia 3:14 Ka ngọzi Abraham bịakwasị ndị mba ọzọ site na Jisus Kraịst; ka ayi we nata nkwa nke Mọ Nsọ site n'okwukwe.

A na-eme ka ngozi Abraham dịrị ndị Jentaịlụ site na Jisus Kraịst, na a na-enwetakwa nkwa nke Mụọ Nsọ site n’okwukwe.

1. Otu esi enweta ngozi nke Abraham site na Jisos Kraist

2. Nkwa nke Mmụọ Nsọ Site n'okwukwe

1. Ndị Rom 4: 13-16 - N'ihi na nkwa e kwere Abraham na ụmụ ya na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa esiteghị n'iwu, kama site n'ezi omume nke okwukwe.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 3:15 Ụmụnna m, ana m ekwu dị ka ndị mmadụ si dị; Ọ bu ezie na ọ bu nání ọb͕ub͕a-ndu nke madu, ma asi na eguzosi ike n'ihe, ọ dighi onye ọ bula gāla n'iyì, ma-ọbu nātukwasi kwa ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị irè nke ọgbụgba ndụ, na-egosi na ọ dịgidere na enweghị ike ịkagbu ma ọ bụ gbanwee ya.

1. Ọgbụgba-ndụ nke Chineke na-adịghị emebi emebi - Na-enyocha ọdịdị ebighi ebi na nke a na-apụghị iwepụ emebi nke ọgbụgba ndụ Chineke na mmadụ.

2. Ike nke nkwekọrịta - Inyocha ihe mere nkwekọrịta ụmụ mmadụ ji bụrụ nke siri ike dịka nke sitere na Chineke.

1. Jeremaia 32:40 - "M'gāb͕a kwa ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi nye ha, na M'gaghi-esi n'ebe ha nọ chigharia ime ha ezi ihe: ma M'gātiye egwum n'obi-ha, ka ha we ghara isi n'ebe M'nọ wezuga onwe-ha. "

2. Ndị Hibru 13:20 - "Ugbu a, Chineke nke udo, onye mere ka si na ndị nwụrụ anwụ bilie Onyenwe anyị Jizọs, na nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi."

Ndị Galetia 3:16 Ma e kwere Ebreham na mkpụrụ ya nkwa ahụ. Ọ sighi kwa, Ọ dighi kwa nkpuru-ọghigha, dika nke ọtutu madu; ma dika nke otù onye, Nye kwa nkpuru-gi, bú Kraist.

E kwere Abraham na mkpụrụ ya, nke bụ Kraịst.

1. Nkwa Chineke Mezuru Site n'aka Jizọs Kraịst

2. Mpụtara nke ọgbụgba ndụ Abraham na Chineke

1. Ndị Rom 4:13-17

2. Jenesis 15:1-6

Ndị Galetia 3:17 Ma nka ka m'nēkwu, na ọb͕ub͕a-ndu ahu, nke Chineke buru uzọ me ka o guzosie ike nime Kraist, iwu ahu nke di nnù arọ na iri-na-ise ka ha gasiri, apughi imebi, ka o we me ka nkwa ahu ghara idi irè.

Ọgbụgba-ndụ nke Chineke mere n'ime Kraịst enweghị mgbagha, ọbụlagodi mgbe e hiwere iwu ahụ narị afọ anọ na iri atọ ka e mesịrị.

1. Ike na enweghị mgbanwe nke ọgbụgba ndụ Chineke

2. Ọgbụgba-ndụ nke Chineke enweghị mgbagha

1. Ndị Hibru 13: 20-21 - Ma ka Chineke nke udo nke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie Onyenwe anyị Jizọs, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi, kwadebe unu ihe ọma niile ka unu wee mee nke ya. ga-arụ ọrụ n’ime anyị ihe dị mma n’anya ya, site na Jisus Kraịst, Onye otuto dịrị ruo mgbe nile ebighị ebi. Amen.

2. Aisaia 55:3 – Tọ nti-gi tọ n'ala, biakutem; nuru, ka nkpuru-obi-unu we di ndu; M'gāb͕a-kwa-ra gi ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi, bú iguzosi ikem, bú ihu-n'anya kwesiri ntukwasi-obi n'ebe Devid nọ.

Ndị Galetia 3:18 Nʼihi na ọ bụrụ na ihe nketa ahụ sitere nʼiwu, ọ bụghị na nkwa ọzọ: ma Chineke nyere ya Abraham site na nkwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na ọ bụrụ na e sitere n'iwu nye ihe nketa ahụ, mgbe ahụ ọ gaghị abụ nkwa Chineke. Kama, Chineke nyere Ebreham ya site ná nkwa.

1. Nkwa Chineke bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.

2. Iwu anaghị edochi ike nke nkwa Chineke.

1. Jenesis 22:15-18 – Nkwa Chineke kwere Abraham maka mba ukwu.

2. Ndị Rom 4: 13-17 - Nkwa nke ịbụ onye ezi omume site n'okwukwe, ọ bụghị site n'ọrụ nke iwu.

Ndị Galetia 3:19 Gịnịzi mere iwu ji na-eje ozi? + atụkwasịkwara ya n’ihi mmebi iwu, ruo mgbe mkpụrụ ahụ e kwere nkwa ga-abịa; ma e chiri ya echichi site n’aka ndị mụọ-ozi n’aka onye ogbugbo.

E tinyere iwu ahụ iji gbochie mmebi iwu ruo mgbe mkpụrụ ahụ e kwere ná nkwa ga-abịa. Ndị mmụọ ozi nyere ya site n’aka onye ogbugbo.

1. Onyinye nke Iwu: Ndokwa Chineke Maka Mmehie

2. Nkwa ahụ Mezuru: Jizọs, Onye Ogbugbo anyị

1. Ndị Rom 8:3-4 - N'ihi na ihe iwu ahụ na-enweghị ike ime n'ihi na esighị ike ya site n'anụ ahụ, Chineke mere site n'izite Ọkpara nke ya n'oyiyi nke anụ ahụ nke mmehie ka ọ bụrụ àjà mmehie. Ya mere, ọ mara mmehie n’anụ ahụ́ ikpe.

2. Ndị Hibru 10:1 - N'ihi na iwu, ebe ọ bụ na ọ nwere naanị onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa, ọ bụghịkwa ụdị nke ihe ndị a dị adị, ọ nweghị ike, site n'otu ihe ahụ a na-achụ mgbe niile kwa afọ, ọ ga-eme ka ndị ahụ zuo oke. onye na-abịaru nso.

Ndị Galetia 3:20 Ma onye ogbugbo abụghị onye ogbugbo nke otu onye, ma Chineke bụ otu.

Amaokwu a dị na Ndị Galeshia na-akọwa na Chineke bụ nanị onye ogbugbo n’etiti ndị mmadụ.

1. "Ike nke Ịdị n'Otu: Chineke bụ nanị Onye ogbugbo"

2. "Ọrụ Pụrụ Iche nke Chineke: Naanị Onye Ogbugbo"

1. Ndị Rom 5:6-11

2. 1 Timoti 2:5-6

Ndị Galetia 3:21 Ya mere iwu ọ̀ megidere nkwa Chineke? Chineke ekwela: n'ihi na asi na enwere iwu nke puru inye ndu, n'ezie ezi omume gābu site n'iwu.

Iwu ahụ emegideghị nkwa Chineke; ọbụrụ na ọ ga-enye ndụ na ezi omume.

1. Iwu na Nkwa ahụ: Ọmụmụ Ndị Galeshia 3:21

2. Ịghọta ezi omume na ndụ site na nkwa Chineke

1. Ndị Rom 10:4, N'ihi na Kraist bu nsọtu iwu ka onye ọ bula nke kwere ezi omume.

2. Ndị Galetia 2:16, Ebe anyị matara na agụghị mmadụ n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, anyị onwe anyị ekwerekwa na Jizọs Kraịst, ka ewe site n'okwukwe nke Kraịst gu anyị na ndị ezi omume, ọ bụghịkwa. site n'ọlu nke iwu: n'ihi na ọlu nke iwu agaghi-agu madu ọ bula n'onye ezi omume.

Ndị Galetia 3:22 Ma ihe e dere n’akwụkwọ nsọ emechiwo ihe niile n’okpuru mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa ahụ nke sitere n’okwukwe nke Jisọs Kraịst.

Akwụkwọ-nsọ ekwupụtala na mmadụ nile nọ n’okpuru ike nke mmehie, ka e wee nye ndị kwere ekwe nkwa nke nzọpụta site n’okwukwe na Jisus Kraịst.

1. Ike nke Nkwenye: Ịchọgharị Nkwa nke Jizọs Kraịst

2. Imeri Mmehie: Ịchọta nnwere onwe site n'okwukwe na Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 3:23, "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke."

2. Ndị Efesọs 2:8-9, "N'ihi na site n'amara amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme, ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi."

Ndị Galetia 3:23 Ma tupu okwukwe abịa, edoro anyị nʼokpuru iwu, bụrụ ndị emechighị emechi nye okwukwe ahụ nke gaje ikpughe ma emesịa.

Tupu okwukwe, e ji iwu kee ndị mmadụ, ma okwukwe ekpughere dị ka ụzọ nzọpụta.

1. Ịchụso Okwukwe: Ịtọhapụ Onwe Anyị n’Agbụ nke Iwu

2. Ịnabata okwukwe: Igodo nke nzọpụta

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

Ndị Galetia 3:24 Nʼihi nke a, iwu ahụ bụ onye-ozizi anyị, ịkpọtara anyị Kraịst, ka ewe site nʼokwukwe gu anyị na ndị ezi omume.

E nyere iwu ahụ igosi ndị mmadụ na Kraịst, ka e wee gụ ha n’onye ezi omume site n’okwukwe.

1: Iwu ahụ na-eduba n'ezi omume site n'okwukwe

2: Ebumnuche nke Iwu: Na-atụ aka na Kraịst

1: Ndị Rom 10: 4 - "N'ihi na Kraịst bụ njedebe nke iwu iji nweta ezi omume nye onye ọ bụla nke kwere."

2: Aisaia 53:11 - “Ọ gāhu ufọdu nime ndọb͕u nke nkpuru-obi-ya nādọb͕u onwe-ya n'ọlu, afọ gēju kwa ya: site n'ọmuma-ya ka orùm nke ezi omume gāgu ọtutu madu n'onye ezi omume; n’ihi na ọ ga-ebu ajọ omume ha.”

Ndị Galetia 3:25 Ma mgbe okwukwe ahụ bịarutere, anyị anọkwaghị nʼokpuru onye nkụzi.

Okwukwe na Jizọs Kraịst na-eduga ná nnwere onwe pụọ n’iwu ahụ e nyere Mozis.

1. Nnwere onwe nke okwukwe na Jizọs

2. Ike nke ịtụkwasị nkwa Chineke obi

1. Jọn 8:32 - "Unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe unu."

2. Ndị Rom 8:2 - "N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m n'iwu nke mmehie na ọnwụ."

Ndị Galetia 3:26 Nʼihi na unu niile bụ ụmụ Chineke site nʼokwukwe nʼime Kraịst Jisọs.

Mmadụ nile bụ ụmụ Chineke site n’okwukwe na Jisus Kraịst.

1. Ịhụnanya nke Nna: Ịghọta njirimara anyị n'ime Kraịst

2. Mma nke ịbụ: Ịdị n'otu anyị na ezi na ụlọ nke Chineke

1. Jọn 1:12-13 – Ma ndi nile nabatara ya, ndi kwere n'aha-Ya, O nyere ikike ibu umu Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:19-20 - Ya mere ugbu a, unu ndị mba ọzọ abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mba ọzọ. Ị bụ ụmụ amaala na ndị nsọ niile nke Chineke. Ị bụ ndị ezinụlọ Chineke.

Ndị Galetia 3:27 Nʼihi na unu niile bụ́ ndị e mere baptizim baa na Kraịst, yikwasịwo Kraịst.

A na-amata ndị kwere na Kraịst dị ka ndị e mere baptizim baa n’ime Ya ma yikwasịkwa Ya.

1. Yiri Kraịst: Ịghọta Ihe Iso Jizọs Pụtara

2. Baptizim: Ihe nnọchianya nke iso Kraịst dịrị n'otu

1. Ndị Rom 6: 3-4 - "Ùnu amataghi na ayi nile, bú ndi emere baptism iba nime Kraist Jisus, emere ayi baptism iba n'ọnwu-Ya? site n'ebube nke Nna si na ndi nwuru anwu bilie, ayi onwe-ayi we nējeghari n'ọhu nke ndu.

2. Ndị Kọlọsi 2: 11-12 - "N'ime ya ka e jikwa úgwù nke e meghị aka mee unu úgwù, site n'iwepụ aru anụ ahụ, site na úgwù nke Kraịst, ebe e liri unu na ya na baptizim, nke e mere unu n'ime ya. sitekwa n’okwukwe n’ọrụ dị ike nke Chineke, bụ́ onye mere ka o si ná ndị nwụrụ anwụ bilie, si n’ọnwụ kpọlite ya na ya.”

Ndị Galetia 3:28 Ọ dịghị onye Juu ma ọ bụ Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.

N’ime Kraịst Jizọs, e nweghị ihe dị iche n’etiti ndị mmadụ na-adabere n’agbụrụ ha, ọkwá ha, ma ọ bụ okike ha.

1. "Ịdị n'Otu n'ime Kraịst: Ịjụ Nkewa nke Society"

2. "Ịha nhata nke mmadụ niile n'ime Kraịst"

1. Ndị Rom 10:12-13 - “N'ihi na ọ dịghị ọdịiche dị n'etiti onye Juu na onye Grik; n'ihi na otù Onye-nwe-ayi bu Onye-nwe ihe nile, nēnye àkù-Ya nye ndi nile nākpọku Ya. N’ihi na ‘onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta.’”

2. Ndị Kọlọsi 3:11 - “N'ebe a, ọ dịghị onye Grik na onye Juu, ndị e biri úgwù na ndị a na-ebighị úgwù, onye isi ala, onye Sitia, ohu, onye nweere onwe ya; ma Kraịst bụ ihe niile, na n'ime ihe niile.

Ndị Galetia 3:29 Ma ọ bụrụ na unu bụ nke Kraịst, unu bụkwa mkpụrụ Ebreham na ndị nketa dị ka nkwa ahụ si dị.

Ndị kwere na Kraịst bụ ụmụ Ebreham na ndị nketa nke nkwa Chineke kwere ya.

1. Nkwa Chineke: Otu esi jikọọ anyị niile

2. Ịnabata ihe nketa anyị site n'okwukwe na Kraịst

1. Ndị Rom 4: 13-17 N'ihi na nkwa e kwere Abraham na ụmụ ya na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa esiteghị n'iwu, kama ọ bụ site n'ezi omume nke okwukwe.

2. Ọrụ Ndịozi 3:25-26 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ ahụ Chineke na nna nna unu hà gbara, na-asị Abraham, 'N'ime mkpụrụ gị ka a ga-agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.

Ndị Galetia 4 bụ isi nke anọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N'isiakwụkwọ a, Pọl ji ihe atụ nke onye nketa na ohu mee ihe atụ iji gosi nnwere onwe nke ndị kwere ekwe n'ime Kraịst ma dọọ aka ná ntị megide ịlaghachi n'omume iwu kwadoro.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa na tupu ọbịbịa Kraịst, ndị kwere ekwe dị ka ụmụntakịrị nọ n’okpuru ndị nlekọta na ndị nlekọta, ndị e ji iwu kpara (Ndị Galetia 4:1-3). O ji oge a tụnyere ịbụ ohu n'okpuru ụkpụrụ mbụ nke ụwa. Otú ọ dị, mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye a mụrụ site na nwanyị ma mụọ n'okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu. Site na mgbapụta a, ndị kwere ekwe na-anata nkuchi dịka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke Chineke.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gara n’ihu site n’ikwu okwu banyere omume ndị ọgọ mmụọ ha na-emebu. Ọ na-echetara ha na ha bụbu ohu arụsị ma ugbu a abịawo mara Chineke site na Kraịst (Ndị Galetia 4:8-9 ). Ọ na-egosipụta nchegbu ya na ha na-alaghachi n'ụkpụrụ ndị na-adịghị ike na ndị na-abaghị uru site n'imedebe ụbọchị, ọnwa, oge, na afọ ụfọdụ. Ọ na-atụ egwu na ndọgbu ya n’etiti ha nwere ike ịbụ n’efu.

Paragraf nke 3: mechie isiakwụkwọ ahụ site n'ịtụle Hagar na Sera sitere na agba ochie. Hagar na-anọchi anya ugwu Saịnaị ebe Moses natara iwu ebe Sera nọchiri anya Jerusalem n'elu dịka akara nke nnwere onwe (Ndị Galetia 4:21-26). Pọl kọwara na ndị na-adabere n’ọrụ iwu dị ka ụmụ a mụrụ n’anụ ahụ́ site n’aka Hega—ụmụ ndị na-agaghị eso Aịzik keta. Otú ọ dị, ndị kwere ekwe bụ ụmụ nke nkwa dị ka Aịzik—amụrụ site n’okwukwe na Kraịst—ma nweere onwe ha pụọ n’ịbụ ohu.

Na nchịkọta, Isi nke anọ nke Ndị Galeshia na-eji ntụnyere na ihe atụ iji mesie nnwere onwe nke ndị kwere ekwe n'ime Kraịst ike ma dọọ aka ná ntị megide ịlaghachi n'omume iwu kwadoro. Pọl kọwara otú e si jiri iwu kee ndị kwere ekwe n’oge dị ka ụmụaka n’okpuru ndị nlekọta ma ugbu a ha nataworo dị ka ụmụ ndị ikom na ndị inyom nke Chineke site na mgbapụta Kraịst. O kwuru nchegbu banyere ọchịchọ ha ịlaghachi n’omume ndị ọgọ mmụọ na ime ụbọchị, ọnwa, oge, na afọ ụfọdụ. Pọl ji ihe atụ nke Hega na Sera gosi ọdịiche dị n’etiti ndị na-adabere n’ọrụ iwu (Hagar) na ndị bụ ụmụ nke nkwa site n’okwukwe na Kraịst (Sera). Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ntọhapụ nke ndị kwere ekwe site na iwu iwu na njirimara ha dị ka ụmụ nke nkwa site n'okwukwe na Kraịst Jizọs.

Ndị Galetia 4:1 Ma a sị m, na onye nketa, ọ bụrụhaala na ọ bụ nwata, ọ dịghị ihe dị iche na ohu, ọ bụ ezie na ọ bụ onyenwe ihe niile;

Onye nketa na odibo nwere otu ọkwa ruo mgbe onye nketa ga-etozuo oke.

1: Anyị nwere ike ịmụta site n’ihe atụ nke onye nketa na odibo na Ndị Galetia na Chineke nwere atumatu maka ndụ anyị, na na anyị niile na-eto ma na-agbanwe n’okwukwe na ntozu okè.

2: Na Ndị Galetia 4:1, Pọl na-echetara anyị na, dị ka ụmụ Chineke, anyị nọ n'otu ọnọdụ dị ka ohu ruo mgbe anyị ruru ntozu okè ime mmụọ.

1: Luk 2:52 - "Jizọs wee baa ụba n'amamihe na ogologo, na n'amara n'ebe Chineke na mmadụ."

2: 2 Ndị Kọrịnt 3:18 - "Ma anyị niile, n'ihu ọha, na-ahụ dị ka n'enyo ebube nke Onyenwe anyị, na-agbanwe n'otu oyiyi ahụ site n'ebube gaa n'ebube, ọbụna dị ka mmụọ nke Onyenwe anyị."

Ndị Galetia 4:2 Ma ọ nọ nʼokpuru ndị nduzi na ndị ọchịchị ruo oge nke nna kara aka.

Ndị mmadụ na-edo onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị ruo oge Chineke kara aka.

1. Irube isi n'ikike dịka ụzọ nke oge Chineke

2. Ịtụkwasị obi n'oge Chineke maka ndụ gị

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - “Ụmụ, ruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. ‘Sọpụrụ nna gị na nne gị’—nke bụ́ ihe mbụ e nyere n’iwu nke nwere nkwa— ‘ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee too ogologo ndụ n’elu ụwa.’”

2. Ndị Rom 12:1-2 - “Ya mere, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, a na m agba unu ume, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu ziri ezi na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.”

Ndị Galetia 4:3 Otú ahụkwa anyị onwe anyị, mgbe anyị bụ ụmụntakịrị, bụụrụ anyị ohu nʼokpuru mmalite nke ụwa.

Pọl gbara ndị Galeshia ume icheta mgbe ha ka bụ ụmụ ọhụrụ ime mmụọ na otú ha si bụrụ ohu nke ọchịchọ ụwa ha.

1: Cheta nwata ime mmụọ gi, chigharia n'ọchichọ nke uwa.

2: Tukwasi obi na Onye-nwe-ayi ka o wepuga gi n'agbụ nke uwa.

1: Ndị Rom 6: 16-17 - Ekwela ka mmehie chịrị n'ahụ gị nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka i wee debe ọchịchọ ọjọọ ya. Unu ewela ihe ọ bula nke onwe-gi nye n’iru nmehie ka ọ buru ihe-agha nke ajọ omume, kama were onwe-unu nye Chineke dika ndi emere ka ha si n’ọnwu bia na ndu; were kwa akụkụ nile nke onwe-gi nye ya ka ọ buru ngwa ezi omume.

2: Ilu 29:18 - N'ebe ọ dighi ọhù nādighi, ndi madu nāla n'iyì: Ma onye nēdebe iwu, onye ihe nāgara nke-ọma ka ọ bu.

Ndị Galetia 4:4 Ma mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye e mere site na nwanyị, onye e mekwara nʼokpuru iwu.

Oge Chineke zuru okè dugara ná nzipụ Ọkpara ya, bụ́ Jizọs Kraịst.

1: Oge Chineke zuru oke - Ịghọta oge Chineke na ndụ anyị

2: Gịnị Ka Ọ pụtara na E mere Jizọs bụ Nwaanyị?

NDI EFESỌS 1:11 Ọ bu kwa nime Ya ka arọputaworo ayi, ebe ewereworo uzọ buru ayi dika atumatu Onye ahu nāluputa ihe nile n'ikwekọ n'ọchichọ-Ya.

2: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ndị Galetia 4:5 Ịgbapụta ndị nọ nʼokpuru iwu, ka anyị wee nara nku nke ụmụ.

Chineke zitere Ọkpara ya ka ọ gbapụta mmadụ, ka ha wee bụrụ ụmụ Chineke e kuchiri.

1. Nkwenye n'ime ezi na ụlọ Chineke: Ọṅụ nke Ịgbapụta

2. Ụdị Ọhụrụ: A tọhapụrụ n'Iwu ahụ na Ịghọ Ụmụ Chineke

1. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

2. Jọn 1:12 – Ma ndi nile nabatara ya, ndi kwere n'aha-Ya, O nyere ikike ibu umu Chineke.

Ndị Galetia 4:6 Ma nʼihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezipụwo Mmụọ nke Ọkpara ya nʼime obi unu, na-eti mkpu, sị, Abba, Nna.

Chineke ezitela Mụọ Nsọ Ya ibi n’ime obi ụmụ Ya ka ha wee tikuo Ya, na-akpọ Ya “Abba Nna”.

1. "Itiku Chineke: Ịmụta Ịkpọ Ya 'Abba Nna'"

2. "Nkasi obi nke Mmụọ Nsọ: Ịmara Chineke dịka Nna Nna"

1. Ndị Rom 8:15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka ị daa n'ụjọ, kama unu natara mmụọ nke idochi dị ka ụmụ, onye anyị na-etiku site n'aka ya, sị: “Aba! Nna!”

2. Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ndị Galetia 4:7 Ya mere i bughi orù ọzọ, kama ọ bu nwa-nwoke; ọ buru kwa na ọ bu nwa-nwoke, buru kwa onye-nketa nke Chineke site na Kraist.

Chineke atọhapụla anyị n’ịbụ ohu ma mee anyị ụmụ na ndị nketa nke alaeze ya site na Kraịst.

1. "Nnwere onwe nke ịbụ Ọkpara: Onyinye Chineke Site n'aka Kraịst"

2. “Ndị nketa nke Alaeze Chineke: Ihe Nketa nke Amara”

1. Jọn 1:12 – Ma ndi nile nabatara ya, ndi kwere n'aha-Ya, O nyere ikike ibu umu Chineke.

2. Ndị Rom 8:17 - Ma ọ bụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa - ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka ewee sorokwa anyị nye anyị otuto.

Ndị Galetia 4:8 Otú ọ dị, mgbe unu amaghị Chineke, unu jeere ndị na-abụghị chi sitere nʼokike òfùfè.

Pọl dọrọ ndị Galeshia aka ná ntị ka ha ghara ịlaghachi ndụ ha na mbụ nke ikpere arụsị.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị - Ndị Galeshia 4: 8

2. Nsonaazụ nke amaghị ihe - Ndị Galeshia 4: 8

1. Ndị Rom 1:18-23 - E si n'elu-igwe kpughe ọnụma Chineke megide adịghị asọpụrụ Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ.

2. Jeremaia 10:3-5 - N'ihi na omenala ndi nile bu ihe-efu: n'ihi na onye nēb͕utu osisi n'oké ọhia, ọlu aka onye-ọlu, were anyu-ike.

Ndị Galetia 4:9 Ma ub͕u a, mb͕e unu masiri Chineke, ma-ọbu na Chineke mara-kwa-ra unu, ùnu gēsi aṅa laghachi ọzọ n'ihe nile nādighi ike na nke nāriọ, bú nke unu nāchọ ka unu buru kwa n'orù ọzọ?

Pọl na-ajụ ndị Galeshia ihe mere ha ga-eji hapụ ihe ọmụma na nnwere onwe nke Chineke ma laghachi n'ụzọ mbụ ha nke ịbụ ohu na n'ohu.

1. Ike nke nhọrọ: nnwere onwe nke iso Chineke

2. Ịhapụ Agbụ nke Ịgbụ

1. Ndị Rom 6:17-18 - Ma ekele diri Chineke na unu bu ndi-orù nke nmehie, ma unu nēsite n'obi rube isi n'ụdị ozizi ahu nke ewepuru unu. Ya mere, ebe emere ka unu onwe-unu pua na nmehie, unu ghọrọ ndi-orù nke ezi omume.

2. Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m; n'ihi na abum onye di ume-ala n'obi na onye di ume-ala n'obi n'obi: unu gāchọ-kwa-ra nkpuru-obi-unu izu-ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

Ndị Galetia 4:10 Unu na-edebe ụbọchị, na ọnwa, na oge, na afọ.

Pọl gbara ndị Galeshia ume ka ha kpachara anya ka ha ghara ịdabere n’ichepụta ụbọchị na ememe pụrụ iche dị ka ụzọ isi nweta ihu ọma Chineke.

1. Ịtụkwasị obi n'ọrụ maka nzọpụta na-arụpụta ihe

2. Ike nke Okwukwe Naanị

1. Ndị Rom 10:9-11 (N'ihi na ọ buru na i gēwere ọnu-gi kwuputa na Ọ bu Onye-nwe-ayi Jisus, we kwere n'obi-gi na Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, agāzọputa gi. + ọ bụkwa ọnụ ka a na-eji ọnụ na-ekwupụta nzọpụta.” N’ihi na ihe e dere n’akwụkwọ nsọ na-ekwu, sị: “Ihere agaghị eme onye ọ bụla nke kwere na ya.”

2. Ndị Efesọs 2:8-9 (N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; nke ahu esiteghi kwa n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 4:11 M na-atụ unu egwu, ka m wee ghara dọgbuo unu n'ọrụ n'efu.

Pọl nọ na-echegbu onwe ya na ya emefuwo mgbalị ya n’ikwusa ozi ọma nye ndị Galeshia.

1. Uru nke ntachi obi bara - Ịghọta mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'ozi anyị na-ejere Chineke.

2. Ike nke ozi oma – Inyocha ka ike nke ozioma puru imetu ndu ndi mmadu.

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Abụ Ọma 127:1 - "Ọ bụrụ na Jehova ewulighị ụlọ, ndị na-ewu ya na-adọgbu onwe ha n'efu."

Ndị Galetia 4:12 Ụmụnna m, ana m arịọ unu ka unu dị ka m; n'ihi na adim ka unu onwe-unu: unu emejọghm ma-ọli.

Pọl gbara ndị Galeshia ume ka ha ṅomie ya, na-emesi ha obi ike na ya emebeghị ha ihe ọjọọ ọ bụla.

1. Ike Iṅomi: Iṅomi Pọl Dị Ka Ihe Nlereanya nke Okwukwe

2. Mkpa mgbaghara dị: ịhapụ ihe ọjọọ gara aga

1. Ndị Rom 12: 2 - "Unu emela ka ụkpụrụ nke ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ."

2. Ndị Kọlọsi 3:13 - "Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe ọ na-ewe megide mmadụ. gbagharanụ dị ka Jehova gbaghaara unu."

Ndị Galetia 4:13 Unu maara na nʼadịghị ike nke anụ ahụ ka m zisara unu ozi ọma na mbụ.

Pọl na-ekwu banyere otú o si zie ndị Galeshia ozi ọma ná mmalite n’agbanyeghị adịghị ike ya.

1. Imeri adịghị ike nke anụ ahụ iji rụọ ọrụ Chineke

2. Obi Ike Iso Jizọs n’agbanyeghị Nsogbu

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. 2 Ndị Kọrint 12:9-10 - "O we sim, Amaram zuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zuo okè n'adighi-ike. Ya mere n'ọṅù di ọṅù ka m'gānya isi n'adigh-ikem nile, ka ike nke Kraist we ghara inya isi. zuru ike n'ahụ m."

Ndị Galetia 4:14 Ma ọnwụnwa m nke dị n'anụ ahụ unu elelịghị, unu ajụghịkwa; ma nabatam dika mọ-ozi nke Chineke, dika Kraist Jisus.

Pọl jara ndị Galeshia mma maka ịnakwere ya, n’agbanyeghị ihe isi ike na ọnwụnwa ya.

1: Anyị kwesịrị inwe mmeghe na nnabata nke ndị ọzọ dịka ndị Galetia mere Pọl.

2: Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe mmadụ ikpe ma ọ bụ ịjụ, n'agbanyeghị adịghị ike ma ọ bụ ọnwụnwa ya.

Ndi Rom 15:7-Ya mere nabatanu ibe-unu dika Kraist-ayi kpọbatara unu, ka ewe nye Chineke otuto.

Jemes 2:1 – Ụmụnna m, unu emela ihu ọma unu anya ka unu jidesie okwukwe n’Onyenwe anyị Jisọs Kraịst ebube.

Ndị Galetia 4:15 Oleekwanụ ebe ngọzi ahụ unu kwuru banyere ya dị? n’ihi na a na m agba unu ama, na, ọbụrụ na ọ ga-ekwe omume, unu gaara adọpụworịị anya unu onwe unu, nyekwa m ha.

Ndụmọdụ Pọl nyere ndị Galeshia ka ha gosi ịhụnanya na iguzosi ike n’ihe ha nwere n’ebe ọ nọ.

1. Iguzosi Ike n’Ezi n’Ịhụnanya Ndị Kraịst: Ime Mkpebi Àjà Maka Uru Ndị Ọzọ.

2. Oku nke ịchụ-aja onwe onye: Ịgafe okwu n'omume.

1. Ndị Filipaị 2:7-8 - ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye na-enweghị aha, werekwa ọdịdị ohu, e wee mee ya n'oyiyi mmadụ: ma ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee ghọọ onye a ma ama. na-erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, umu-nnam, a na m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were aru-unu che aru-unu ka ọ buru àjà di ndu, di nsọ, nke Chineke nātọ utọ, nke bu ozi-unu nke ezi uche di. Ka eme-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama b͕anwe unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

Ndị Galetia 4:16 Ya mere ọ̀ bụ m ghọrọ onye iro unu, nʼihi na m na-agwa unu eziokwu?

Pọl jụrụ ndị Galeshia ma ọ̀ ghọwo onye iro ha n’ihi na ọ gwara ha eziokwu.

1. Na-ekwu eziokwu ọ bụrụgodị na ọ bụghị ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ.

2. Anyị ekwesịghị ịtụ egwu ikwu eziokwu ọ bụrụgodị na ọ na-eme ka anyị yie ndị iro.

1. Ilu 12: 17-19 - Onye na-ekwu eziokwu na-ekwu ihe ziri ezi: Ma onye akaebe ụgha, aghụghọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:9-10 - Unu agwala ibe unu okwu-ugha, ebe unu yipuwo madu ochie ahu na omume-ya nile, we yikwasi kwa madu ọhu ahu, nke anēme ka ọ di ọhu n'ọmuma dika oyiyi nke Onye kere ya si di.

Ndị Galetia 4:17 Ha na-anụ ọkụ n'obi na-emetụta gị, ma ọ bụghị nke ọma; e, ha ga-ewepụ unu, ka unu wee metụ ha aka.

Pọl dọrọ ndị Galeshia aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha bụ́ ndị na-aghọgbu ha maka uru nke onwe ha.

1: Chebe obi-gi ka ha ghara imegide ndi-nkuzi ugha ndi nāchọ ime ka i ghọb͕u.

2: Soro ihe nlereanya Pọl ma guzosie ike n’eziokwu nke Okwu Chineke.

1: Ndị Efesọs 4:14, “Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-atụgharị na-atụgharị, na-eji ifufe ozizi ọ bụla na-ebugharị, site n’ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-echere ịghọgbu.”

2: Jeremaịa 17:9, “Obi dị aghụghọ karịa ihe niile, ọ dịkwa njọ nke ukwuu: ònye ga-ama ya?”

Ndị Galetia 4:18 Ma ọ dị mma ka a na-anụ ọkụ nʼobi na-anụ ọkụ nʼobi mgbe nile nʼezi ihe, ọ bụghịkwa nanị mgbe mụ na unu nọ.

Pọl gbara ọgbakọ dị na Galeshia ume ka ha na-anụ ọkụ n’obi n’okwukwe ha mgbe niile.

1. Ibi ndụ nke okwukwe na-anụ ọkụ n’obi

2. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'ọrụ ọma

1. Matiu 24:12-13 - Ịdọ aka ná ntị Jizọs na a ga-akwụghachi ụgwọ ọrụ ikwesị ntụkwasị obi.

2. Ndị Hibru 10:22-25 - Mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye nkwa Chineke.

Ndị Galetia 4:19 Ụmụntakịrị m, ndị m na-amụ banyere ha ọzọ ruo mgbe a kpụrụ Kraịst nʼime unu.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ka ndị Galeshia mee ka e kpụọ Kraịst n’ime obi ha.

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalị ka e kpụọ Kraịst n'ime obi anyị.

2: Anyị ekwesịghị ichefu ịhụnanya Pọl nwere n'ebe ndị Galeshia nọ.

NDI EFESỌS 4:20-24 ka ayi we ghara ibu kwa umu-ntakiri, ndi nēfeghari nāgaghari, nēbughari kwa ifufe ozizi ọ bula, site n'aghughọ nke madu, n'aghughọ nke ichikọta-ugha, kama, nēkwu ezi-okwu nime ya. ịhụnanya, nwere ike itolite n’ihe nile n’ime Onye ahụ bụ isi—Kraịst—site n’aka ya n’ahụ ahụ dum, jikọta ma jikọta ọnụ site n’ihe nkwonkwo ọ bụla na-enye, dị ka ọrụ dị irè nke akụkụ ọ bụla na-ekere òkè ya si dị, na-akpata ito eto. ahụ maka iwuli onwe ya elu n'ịhụnanya.

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwe-kwa-la ka eme ka ha yie uwa nka, kama ka ewezuga-kwa-nu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ahu Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

Ndị Galetia 4:20 Achọrọ m ịnọnyere unu ugbu a, na ịgbanwe olu m; n'ihi na m'nwere obi abua n'ihi gi.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịnọnyere ndị Galeshia ma gwa ha okwu n’onwe ya, n’ihi na ọ maghị na ha kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Obi abụọ Pọl: Otú anyị ga-esi mesie ụmụnna anyị obi ike n’ime Kraịst

2. Mkpa maka nkwurịta okwu ihu na ihu: Ihe mmụta sitere n’aka Pọl nye ndị Galeshia

1. Ndị Hibru 10:22-25 - Ka anyị were ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na-efesa obi anyị n'ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 2:7-8 - Ma anyị dị nwayọọ n'etiti unu, dị nnọọ ka nne na-enye nwa ara si elekọta ụmụ ya. Ya mere, ebe anyị nwere mmasị n’ebe unu nọ, ọ dị anyị ụtọ nke ukwuu izi unu ozi ọma nke Chineke, kamakwa ndụ anyị, n’ihi na unu ghọrọ ndị anyị hụrụ n’anya.

Ndị Galetia 4:21 Gwam, unu ndị na-achọ ịnọ nʼokpuru iwu, ùnu anụghị iwu?

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ige ntị na ịgbaso iwu Chineke.

1. “Nụrụ Iwu ahụ, Na-emekwa Ya: Ọmụmụ Ndị Galeshia 4:21”

2. "Ndụ Dị Ndụ Dị Ka Iwu Chineke si dị"

1. Diuterọnọmi 30:11-14 - N'ihi na iwu a nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta esirighi gi ike, ọ bughi kwa n'ebe di anya.

2. Abụ Ọma 119:4-5 - I nyewo iwu ka e debe iwu-nsọ gị nke ọma. Ka uzọm nile guzosie ike n'idebe ukpuru-Gi nile!

Ndị Galetia 4:22 Nʼihi na edewo ya nʼakwụkwọ nsọ, na Ebreham nwere ụmụ nwoke abụọ, otu site nʼohu nwaanyị, nke ọzọ site nʼaka nwaanyị nweere onwe ya.

Ndị Galetia 4:22 akụkọ banyere Ebreham nwere ụmụ nwoke abụọ, otu sitere n’ohu nwaanyị na otu sitere na nwaanyị nweere onwe ya.

1. Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Anyị: Akụkọ Ebreham

2. Ọgbụgba-ndụ na ngọzi: Ozi nke ụmụ Abraham

1. Jenesis 16:1-16

2. Ndị Hibru 11:8-12

Ndị Galetia 4:23 Ma onye nke bụ́ orù-nwanyi ka amuworo nʼanụ ahụ; ma onye ahu nke nwayi ahu nwere onwe-ya ji nkwa.

Nkwa Chineke na-emezu mgbe nile, ọ bụrụgodị na ọ bụghị otú anyị tụrụ anya ya.

1. Nkwa Chineke: Ịtụkwasị Obi na Ihe A Na-atụghị anya Ya

2. Ike nke Okwu Chineke: Ikwere Na-agafe Anụ Anụ

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke nātọm utọ, o we gara nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

Ndị Galetia 4:24 Ihe ndị ahụ bụ ihe atụ: n'ihi na ndị a bụ ọgbụgba ndụ abụọ ahụ; nke sitere n'ugwu Sainai, nke amuru ndi-orù, nke ahu bu Aga.

Ọgbụgba-ndụ abụọ ahụ dị n’akụkụ akụkụ ahụ ka a na-anọchi anya ya dị ka Agar, nne Ishmel, na ọgbụgba-ndụ sitere n’Ugwu Saịnaị nke na-eme ka ọ bụrụ ịbụ ohu.

1. Ihe atụ nke ọgbụgba ndụ abụọ ahụ pụtara na Ndị Galetia 4:24

2. Ịghọta Agbụ nke ọgbụgba ndụ ahụ sitere n’Ugwu Saịnaị

1. Ndị Hibru 8:6-7 "Ma ub͕u a ọ nwetawo ije-ozi kachasi nke-uku, ebe ọ bu kwa na ọ bu onye- ob͕ub͕o nke ọb͕ub͕a-ndu ka nma, nke emere ka o guzosie ike n'elu nkwa di nma. ọnweghị ebe a chọrọ maka nke abụọ."

2. Ndị Galetia 5:1 “Ya mere guzosienụ ike na nnwere onwe ahụ nke Kraịst ji mee ka anyị nwere onwe anyị, unu ekwekwala ọzọ na yoke nke ịbụ ohu.”

Ndị Galetia 4:25 Nʼihi na Aga nke a bụ ugwu Saịnaị nke dị nʼArebia, ọ na-azakwa Jerusalem nke dị ugbu a, ọ bụkwa nʼorù ya na ụmụ ya.

Agar bụ ihe atụ nke ịbụ ohu nke Jerusalem na ụmụ ya.

1: Anyị nwere ike ịmụta n’ihe atụ Agar ka a tọhapụrụ anyị n’agbụ nke mmehie na ndụ anyị.

2: Anyị nwere ike nweta nnwere onwe site na nkwa Chineke kwere Abraham na Sera site n'aka nwa ha nwoke Aịzik.

1: Jenesis 17:19 – Chineke kwere Abraham na Sera nkwa na ha ga-amụ nwa nwoke nke Chineke ga-esi n’aka ya mezuo nkwa ya.

2: Ndị Galetia 5:1 - N'ihi na nnwere onwe Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienu ike, unu adi-kwa-la n'okpuru yoke nke orù.

Ndị Galetia 4:26 Ma Jeruselem nke dị nʼelu nwere onwe ya, nke bụ nne anyị niile.

Pọl na-agba ndị Galeshia ume icheta na Jerusalem nke eluigwe, nke nweere onwe ya, bụ nne nke ndị kwere ekwe nile.

1. Ịnabata nnwere onwe na Jerusalem nke Eluigwe

2. Ịhụnanya nke Jerusalem nke Eluigwe dịka Nne Ime Mmụọ

1. Aisaia 54:1 - "Bụ abụ, gị nwaanyị aga, gị onye na-amụbeghị nwa! Tiwapụ n'abụ, tiekwa mkpu, gị onye na-adọgbughị onwe ya n'ọrụ! nwaanyị,” ka Jehova kwuru.

2. Ndị Rom 8:15 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu nke ịtụ egwu ọzọ, ma unu natara mmụọ nsọ nke nkuchi nke anyị na-eti mkpu, "Aba, Nna."

Ndị Galetia 4:27 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ṅuria, gi nwanyi-àgà nke nāmughi nwa; tiwa kwa, tie nkpu, gi onye nādighi ime: n'ihi na nwa nke tọb͕ọrọ n'efu nwere ọtutu kari nwanyi nwere di.

Pọl gbara ndị bụ́ nwaanyị aga ume ka ha ṅụrịa ọṅụ n’ihi na ha ga-amụba ọtụtụ ụmụ karịa ndị nwere di.

1. "Ngọzi bara ụba nke Chineke: Na-aṅụrị ọṅụ n'ime ndokwa Ya."

2. "Ọṅụ nke Nne na Nna: Ngọzi Maka Mmadụ Nile."

1. Aịzaya 54:1 - "Bụ abụ, gị nwaanyị aga, gị nke na-amụbeghị nwa; Tiwapụ n'abụ, tiekwa mkpu, gị onye na-amụbeghị nwa: n'ihi na ụmụ ndị tọgbọrọ n'efu dị ọtụtụ karịa ụmụ ndị lụrụ di na nwunye. nwunye, ka Jehova siri.

2. Abụ Ọma 127:3 - "Le, ụmụ bụ ihe nketa nke Jehova: na mkpụrụ nke afọ bụ ụgwọ ọrụ ya."

Ndị Galetia 4:28 Ma anyị, ụmụnna, dị ka Aịzik bụụrụ ụmụ nkwa.

Ndị kwere na Jisus Kraịst bụ ụmụ nke nkwa, dịka Aịzik bụụrụ.

1. "Ihe niile Pụrụ Ime Site n'okwukwe na Kraịst"

2. "Ike nke Nkwa Chineke"

1. Ndị Hibru 11:11-12 - Site n'okwukwe, e nyere Sera ike ime nwa n'agbanyeghị na ọ gaferela afọ ịmụ nwa, n'ihi na o weere ya dị ka onye kwesịrị ntụkwasị obi nke kwere nkwa.

2. Ndị Rom 8: 16-17 - Mmụọ nke Chineke na-agba ama ọnụ na mmụọ anyị na anyị bụ ụmụ Chineke, ma ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ, na anyị bụ ndị nketa - ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst.

Ndị Galetia 4:29 Ma dị ka onye a mụrụ n'anụ ahụ́ kpagburu onye a mụrụ n'ụzọ mmụọ nsọ mgbe ahụ, ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị ugbu a.

N’akwụkwọ Ndị Galeshia, Pọl na-ekwu banyere otú ndị a mụrụ n’anụ ahụ́ si kpagbuo ndị a mụrụ n’ụzọ mmụọ nsọ, nke a ka bụkwa eziokwu taa.

1. Mkpagbu nke Ndị Ezi Omume: Otu esi azaghachi n'ụzọ Akwụkwọ Nsọ

2. Ike nke Ozioma: Iguzosi ike n’iru nkpagbu

1. Matiu 5: 10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume

2. 1 Pita 4:12-14 - Ṅụrịanụ ọṅụ n'ihi ahụhụ n'ihi Kraịst

Ndị Galetia 4:30 Ma gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu? Chupu orù-nwayi ahu na nwa-ya nwoke: n'ihi na nwa-nwoke nke orù-nwayi ahu agaghi-eso nwa nke nwayi ahu nwere onwe-ya keta ihe.

Akwụkwọ-nsọ na-enye ntụziaka ka a chụpụ ohu nwanyị ahụ na nwa ya nwoke, dịka nwa nwoke nke nwanyị ahụ enweghị ike ịbụ onye nketa ya na nwa nwoke nke nwanyị nweere onwe ya.

1. Mkpa ezi ọrụ dị: Ịghọ ihe anyị na-agha

2. Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Anyị: Ịtọhapụ Ihe Na-adịghị Apụtara Anyị

1. Ndị Rom 8:17 (Ọ bụrụkwa na ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ.)

2. Jọn 8:36 (Ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n’ezie.)

Ndị Galetia 4:31 Ya mere, ụmụnna m, anyị abụghị ụmụ nke ohu nwaanyị ahụ, kama anyị bụ ụmụ nke onye nweere onwe ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị na Ndị Galeshia 4:31 na-akọwa na ndị kwere ekwe abụghị ụmụ nke ohu nwanyị ahụ, kama nke ndị nweere onwe ha.

1. Nnwere onwe pụọ n'ịbụ ohu: Ịkọwapụta ihe nnwere onwe pụtara

2. Ike nke mgbapụta: Hapụ agbụ anyị

1. Ndị Rom 8:21 - Ka e wee tọhapụ ihe e kere eke n'onwe ya n'agbụ nke ire ere wee webata n'ime nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke.

2. Aisaia 61:1 - Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na Jehova tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha na ntọhapụ n'ọchịchịrị nye ndị mkpọrọ.

Ndị Galetia 5 bụ isi nke ise nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N'isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu maka nnwere onwe ndị kwere ekwe nwere na Kraịst ma tụle ya n'agbụ nke iwu.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’imesi ike na a kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha nweta nnwere onwe n’ime Kraịst na ha ekwesịghị ido onwe ha n’okpuru yoke nke ịgba ohu (Ndị Galetia 5:1). Ọ na-adọ aka ná ntị megide ibi úgwù dị ka ụzọ nke izi ezi, na-ekwupụta na ndị na-achọ izi ezi site n'iwu e kewapụrụ na Kraịst ma daa n'amara. Kama, ọ na-ekwusi ike na okwukwe na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya bụ ihe dị mkpa.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-akọwa na ọ bụ ezie na a kpọrọ ha ka ha nweta nnwere onwe, ha agaghị eji nnwere onwe ha mee ihe dị ka ohere itinye aka n'ọchịchọ mmehie (Ndị Galetia 5:13). Kama, ọ na-agba ha ume ka ha na-ejere ibe ha ozi site n’ịhụnanya. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ịhụnanya na-emezu iwu dum ma dọọ aka ná ntị megide omume ndị dị ka ịkpọasị, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, esemokwu, na anyaụfụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl ji ọdịiche dị n'ọrụ nke anụ ahụ na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. O depụtara omume dị iche iche metụtara ndụ nke ọchịchọ anụ ahụ́ na-achịkwa dị ka ịkwa iko, adịghị ọcha, ikpere arụsị, ịgba afa, ịṅụbiga mmanya ókè, na ihe ndị ọzọ (Ndị Galeshia 5:19-21). N'adịghị ka ọrụ nke ọchịchịrị ndị a bụ mkpụrụ nke a na-amịpụta site n'ije ije na Mụọ-nzọụkwụ—ịhụnanya, ọṅụ udo ndidi obiọma ịdị mma ikwesị ntụkwasị obi, njide onwe onye.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke Ndị Galeshia na-emesi ike nnwere onwe nke ndị kwere ekwe n'ime Kraịst ma na-adọ aka ná ntị megide ịdaba azụ n'ime omume iwu kwadoro. Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịchọ izi ezi site na ibi úgwù ma ọ bụ nrube isi n'iwu ebe ọ na-ekewapụ otu n'amara Kraịst. Kama, ọ na-agba ume ibi ndụ site n'okwukwe na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya.

Pọl mesiri ike iji nnwere onwe ha na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị site n'ijere ibe ha ozi n'ịhụnanya kama itinye aka n'ọchịchọ mmehie. O mere ka mkpa ịhụnanya dị n’imezu iwu dum pụta ìhè ma dọọ aka ná ntị megide itinye aka n’ọrụ anụ ahụ́ dị ka ịkpọasị, ekworo, na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri na Pọl ji tụnyere ọrụ nke anụ ahụ na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. O depụtara omume dị iche iche metụtara ndụ nke ọchịchọ anụ ahụ́ na-achịkwa ma na-ekwusi ike na ndị bụ́ nke Kraịst akpọgidewo ọdịdị mmehie ha n'obe. Kama, ha kwesịrị ịmị mkpụrụ site n’ije ije na Mụọ Nsọ—na-egosipụta àgwà ndị dị ka ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, na njide onwe onye. Isiakwụkwọ a na-emesi ọkpụkpọ oku nke ndị kwere ekwe ka ha bie ndụ site n'okwukwe na Kraịst ma bụrụ ndị ike mgbanwe nke mmụọ nsọ Ya na-eduzi karịa ịbụ ndị e ji n'usoro iwu kwadoro ma ọ bụ itinye aka n'ọchịchọ mmehie.

Ndị Galetia 5:1 Ya mere guzosienụ ike na nnwere onwe ahụ nke Kraịst jiri mee ka anyị nwere onwe anyị, ekwekwala ka e kekọtala gị ọzọ na yoke nke ịbụ ohu.

A na-agba Ndị Kraịst ume ka ha nweere onwe ha n'ime Kraịst ma ghara ịbụ ndị e ji amachibido iwu.

1. "Ịhapụ Onwe: Ike nke Nnwere Onwe Kraịst"

2. "Ndụ N'ụba: Ọṅụ nke Ịtọhapụ n'Agbụ"

1. Jọn 8:36 - "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-free n'ezie."

2. Isaiah 61:1 - "Mmụọ nke Onyenwe anyị Chineke dị n'ahụ m, n'ihi na Jehova tere m mmanụ izisara ndị e wedara n'ala ozi ọma; O zitewo m ikechi ndị obi ha tiwara etiwa, ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n'agha, na nnwere onwe nye ndị mkpọrọ."

Ndị Galetia 5:2 Le, Mu onwem Pọl nāsi unu, na ọ buru na ebì unu úgwù, Kraist agaghi-abara unu urù ọ bula.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịdabere na ibi úgwù dị ka ụzọ isi nweta nzọpụta.

1. Tukwasi obi na Kraịst naanị maka nzọpụta

2. Nchekwa ụgha nke ibi úgwù

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Ndị Rom 3: 21-24 - Ma ugbu a ekpughere ezi omume nke Chineke n'enweghị iwu, ọ bụ ezie na iwu na ndị amụma na-agba akaebe banyere ya - ezi omume nke Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. N'ihi na ọ dighi ihe di iche: n'ihi na madu nile emehiewo, ha adighi-eru kwa otuto Chineke.

Ndị Galetia 5:3 Nʼihi na a na m agba àmà ọzọ nye onye ọ bụla e biri úgwù, na o ji ụgwọ idebe iwu dum.

Pọl chetaara ndị Galeshia na ha kwesịrị idebe iwu dum ma ọ bụrụ na ha ebie onwe ha úgwù.

1: Anyị kwesịrị irubere iwu isi n'ụzọ zuru ezu ma ghara ịhọpụta ma họrọ ụzọ.

2: Anyị enweghị ike ịdabere n'otu omume iji zọpụta anyị, kama ọ dị anyị mkpa ibi ndụ na nrubeisi zuru oke nye Chineke.

Jemes 2:10-11 IGBOB - N'ihi na onye ọ bula nke nēdebe iwu ahu nile, ma ọ daa n'otù ihe agēmewori nye ya ihe nile.

Ndị Rom 3:20 - N'ihi na a gaghị agụ mmadụ ọ bụla n'onye ezi omume n'ihu ya site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na site n'iwu ka ọmụma nke mmehie si abịa.

Ndị Galetia 5:4 Aghọwo Kraịst ihe efu n'ebe unu nọ, onye ọ bụla n'ime unu a gụrụ n'onye ezi omume site n'iwu; unu adawo n'amara.

Agaghị Ndị Kraịst na ndị ezi omume site n'iwu, kama site n'amara.

1. Ike nke Amara: Ịghọta ọdịiche dị n'etiti Iwu na Okwukwe

2. Iweghachi Okwukwe Anyị: Imeri Ọnwụnwa nke Iwu

1. Ndị Rom 3:20-24 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Galetia 5:5 Nʼihi na anyị site na Mmụọ Nsọ na-echere olileanya nke ezi omume site nʼokwukwe.

Mmụọ ahụ na-enyere anyị aka ịtachi obi na-echere ezi omume site n'okwukwe.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na-atachi obi

2. Olileanya nke ezi omume site n'okwukwe

1. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'ikwere, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Ndị Galetia 3:11 – Ugbu a, o doro anya na ọ dịghị onye a na-agụ n’onye ezi omume n’ihu Chineke site n’iwu, n’ihi na “Onye ezi omume ga-adị ndụ site n’okwukwe.”

Ndị Galetia 5:6 N'ihi na nime Jisus Kraist, obibì-úgwù ma-ọbu ebìghi-úgwù adighi-arù ọ bula; kama okwukwe nke nālu ọlu site n'ìhè.

Pọl mesiri ike na ọ bụ okwukwe, ọ bụghị omume ndị dị ka ibi úgwù, ka ọ dị mkpa n'anya Chineke.

1. Ndidụn̄ ke Mbuọtidem: Nso ke Ndidu ke Mbuọtidem Ọwọrọ?

2. Ike nke Ịhụnanya: Gịnị Ka Ịdị Ndụ n'Ịhụnanya Pụtara?

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. 1 Ndị Kọrint 13:13 – Ma ugbua ka okwukwe, olile-anya, afọ-ọma, atọ ndia nādigide; ma nke kacha ukwuu n'ime ndị a bụ ọrụ ebere.

Ndị Galetia 5:7 Unu gbara ọsọ nke ọma; ònye gbochiri unu ka unu ghara irubere ezi-okwu isi?

Pọl na-ajụ ndị Galeshia ajụjụ na ha anaghị agbaso eziokwu n’agbanyeghị na ha malitere ịgba ọsọ nke ọma.

1. Akwụsịla eziokwu; na-agba ọsọ ọsọ. 2. Ekwela ka echiche ndị ọzọ gbochie gị; soro eziokwu.

1. Ndị Hibru 12:1 - "Ya mere, ebe ọ bụ na anyị na-dị ka nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ihe ọ bụla na-egbochi na mmehie nke dị mfe njikọ." 2. Ndị Filipaị 3:14 - "Ana m agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrite nke Chineke kpọrọ m n'eluigwe n'ime Kraịst Jizọs."

Ndị Galetia 5:8 Okwukwe a esiteghị nʼOnye ahụ na-akpọ unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na okwukwe anyị adabereghị n'echiche nke ndị ọzọ kama ọ dabere na mmekọrịta anyị na Chineke.

1: Okwukwe anyị nwere na Chineke ga-esi n'ime, ọ bụghị site na isi mmalite.

2: Anyị aghaghị ịtụkwasị ịhụnanya na nduzi Chineke obi karịa echiche nke ndị ọzọ.

1: Jeremaia 17:7-8 "Ma onye ihe nāgara nke-ọma nādiri onye nātukwasi Jehova obi, onye-ntukwasi-obi-Ya di: ha gādi ka osisi akuworo n'akuku miri nke nēsesa mgbọrọgwụ-ya n'akuku miri-iyi; Okpomọkụ na-abịa, akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n'afọ nke oké ọkọchị, ọ dịghịkwa amị mkpụrụ.

2: Ndị Rom 10:17 "Ya mere okwukwe si n'ọnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Kraist."

Ndị Galetia 5:9 ntakịrị ihe iko achịcha na-e.

Amaokwu a bụ ihe ncheta na obere mmetụta nwere ike inwe nnukwu mmetụta.

1: Anyị kwesịrị icheta obere ihe na ndụ, n'ihi na ha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ndụ anyị na ndị gbara anyị gburugburu.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara ikwe ka mmehie kacha nta metụta anyị, n'ihi na ọ nwere ike gbasaa ngwa ngwa ma mebie ndụ anyị.

1: Matiu 16:6 - “Lezienụ anya ma kpachara anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii na nke ndị Sadusii.

2:1 Ndị Kọrint 5:6 - “Ịnya isi unu adịghị mma. Ùnu amataghi na ihe nēko achicha ntà na-eko achicha dum?

Ndị Galetia 5:10 Enwerem ntụkwasị obi nʼebe unu nọ site nʼime Onyenwe anyị, na unu agaghị eche echiche ọzọ: ma onye na-akpagbu unu ga-eburu ikpe ya ikpe, onye ọ bụla.

Pọl kwupụtara obi ike ya n'ebe ndị Galeshia nọ ma dọọ aka ná ntị megide ndị ga-eduhie ha.

1. Ike nke ntụkwasị obi na Jehova

2. Ikpe nke ndị nkuzi ụgha

1. Matiu 7:15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf na-agụ agụụ."

2. Ndị Hibru 13:17 - "Na-eruberenụ ndị na-achị unu isi, na-edokwanụ onwe unu n'okpuru: n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ, ka ha wee jiri ọṅụ mee ya, ọ bụghị n'iru uju: n'ihi na nke ahụ. ọ baghị uru maka gị."

Ndị Galetia 5:11 Ma mụ onwe m, ụmụnna m, ọ bụrụ na m ka na-ekwusa ibi úgwù, gịnị mere a na-akpagbukwa m? mb͕e ahu ka nmehie nke obe kwusiri.

Pọl jụrụ ihe mere a ka ji na-akpagbu ya ma ọ bụrụ na ọ na-ekwusa ibi úgwù, nke na-egosi na mmejọ nke obe akwụsịla.

1. Mmejọ nke obe: ka Jizọs si gbanwee ihe niile

2. Mkpagbu Pọl: Iso Jizọs n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu

1. Ndị Rom 10:14-15 Oleezi otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? ha gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ha nānughi okwu bayere Ya? ma olee otú ha ga-esi nụ ma e wezụga onye nkwusa?

2. Ndị Efesọs 2:14-16 N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di otù, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi; Ebe o kpochapuworo n’anu-aru-ya ibu iro, ọbuná iwu nke iwu-nsọ di n’ime emume nile; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo.

Ndị Galetia 5:12 ọ ga-adị m mma ma a ga-ebipụ ha ndị na-akpagbu i.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ka ebipụ ndị na-enye ndị Galeshia nsogbu.

1. Anyị ekwesịghị ikwe ka ndị na-akpata nsogbu mebie okwukwe anyị

2. Ekwela ka ndị na-ekweghị ekwe mebie okwukwe anyị

1. Ndị Rom 16:17-18 - “Ụmụnna m, ana m agba unu ume ka unu lezie anya maka ndị na-akpata nkewa, na-etinyekwa ihe mgbochi n'ụzọ unu nke megidere ozizi unu mụtara. Na-anọ n'ebe ha nọ. N'ihi na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi, kama ọchịchọ nke onwe ha. Site n’okwu ire ụtọ na ire ụtọ ha na-aghọgbu uche ndị na-enweghị isi.”

2. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

Ndị Galetia 5:13 N'ihi na, ụmụnna m, a kpọwo unu na nnwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi.

Anyị kwesịrị iji nnwere onwe anyị jiri ịhụnanya na-ejere ibe anyị ozi.

1. Ike nke Ịhụnanya: Iji nnwere onwe na-ejere ibe anyị ozi

2. Iji Nnwere Onwe Anyị Na-ahụ Ndị Ọzọ n'Anya

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-8 - Ịhụnanya nwere ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị ekworo, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ bụghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ọ dịghị esi ọnwụ n'ụzọ nke ya; ọ dịghị ewe iwe ma ọ bụ iwe; ọ dịghị aṅụrị ọṅụ n'ihi ajọ omume, kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu. Ịhụnanya na-edi ihe niile, na-ekwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

2. Ndị Rom 12:10 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

Ndị Galetia 5:14 N'ihi na emezuwo iwu nile n'otù okwu, ọbuná nime nka; Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

A pụrụ imezu iwu Chineke site n’ịhụ onye agbata obi ya n’anya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi emejupụta Iwu Chineke

2. Iwu ịhụnanya: Echiche Akwụkwọ Nsọ banyere ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya

1. Jọn 13:34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya.

2. Ndị Rom 13:8-10 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ịhụrịta ibe gị n'anya: n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu.

Ndị Galetia 5:15 Ma ọ bụrụ na unu atarịta ibe unu ata, ripịakwa ibe unu, lezienụ anya ka unu ghara ikpochapụta ibe unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ike mbibi nke okwu na omume na-adịghị mma, na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha cheta okwu ha na omume ha iji gbochie esemokwu.

1. "Azịza dị nro: Ike nke obiọma"

2. "Ịta ụta na iri nri: mbibi nke esemokwu"

1. Matiu 5:44 - "Ma a sị m unu, Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, gọzie ndị na-akọcha unu, na-emere ndị kpọrọ unu asị ihe ọma, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-eji unu n'agbanyeghị na-akpagbu unu."

2. Ilu 15:1 - "Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ: ma okwu ọjọọ na-akpali iwe."

Ndị Galetia 5:16 Ya mere nka ka m’nēkwu, nējegharinu nime Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru.

Na-ebinụ dị ka mmụọ nsọ si dị, ọ bụghị ọchịchọ nke anụ ahụ́.

1. Ike Mmụọ: Otu esi ebi ndụ maka Chineke

2. Imeri Ọnwụnwa: Otu esi ebi ndụ na mmụọ nsọ

1. Ndị Rom 8:5-8 - N'ihi na ndị na-ebi ndụ dị ka Mmụọ Nsọ, Mmụọ na-enye ndụ.

2. Ndị Efesọs 5:18 - Jupụta na Mmụọ Nsọ ka ị na-abụ abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ.

Ndị Galetia 5:17 N'ihi na agụụ ihe ọjọọ na-agụ anụ ahụ megide mmụọ nsọ, mmụọ nsọ na-emegidekwa anụ ahụ: ma ndị a na-emegide ibe ha: ka unu ghara ime ihe unu chọrọ.

Pọl dọrọ ndị Galetia aka ná ntị na anụ ahụ́ na mmụọ nsọ na-emegiderịta onwe ha nakwa na e kwesịghị iduhie ha site n’ọchịchọ nke onwe ha.

1. Otú e si ebi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na Mmụọ Nsọ

2. Ike nke anụ ahụ na ihe ọ ga-esi na ya pụta

1. Ndị Rom 8: 1-4 - Ya mere, ọ dịghị ikpe ọ bụla ugbu a maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, n'ihi na site na Kraịst Jizọs iwu nke mmụọ nsọ nke na-enye ndụ emewo ka ị nwere onwe gị pụọ n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Ndị Galetia 5:18 Ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu unu, unu anọghị nʼokpuru iwu.

Ekekọghị ndị kwere ekwe n'iwu kama mmụọ nsọ ga-edu ha.

1. Ibi na nnwere onwe nke Mmụọ Nsọ

2. Inweta ntụzịaka sitere n'aka Chineke Site na Mụọ Ya

1. Ndị Rom 8:2-4 “N'ihi na iwu nke mmụọ nsọ nke ndụ emewo ka unu nwere onwe unu nime Kraịst Jizọs n'iwu nke mmehie na ọnwụ. N'ihi na Chineke emewo ihe iwu ahu, nke emeworo ka aru di ike n'anu-aru, nāpughi ime. Site n’izite Ọkpara nke ya n’oyiyi nke anụ ahụ́ mmehie na n’ihi mmehie, o kpere mmehie ikpe n’anụ ahụ, ka e wee mezuo ihe a chọrọ n’iwu n’ime anyị, bụ́ ndị na-adịghị eje ije dị ka anụ ahụ́ si dị kama dị ka mmụọ nsọ si dị. ”

2. Jọn 16:13 “Mgbe mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-eduzi unu n'eziokwu niile, n'ihi na ọ gaghị ekwu n'ike nke aka ya, kama ihe ọ bụla ọ nụrụ ka ọ ga-ekwu, ọ ga-agwakwa unu ihe ndị ga-eme ka unu mara. ga-abịa.”

Ndị Galetia 5:19 Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè, nke bụ ihe ndị a; Ịkwa iko, ịkwa iko, adịghị ọcha, ịkwa iko;

Ọrụ nke anụ arụ pụtara ìhè, na-enwe ihe atụ nke ịkwa iko, ịkwa iko, adịghị ọcha, na nhụsianya.

1. “Ike nke ịdọ aka ná ntị: Imeri Ọnwụnwa”

2. “Ihe Anyị Omume Dị Mkpa: Ihe Ndị Na-akpata Mmehie”

1. Ndị Rom 6:12-14 “Ya mere ka mmehie ghara ịchị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erubere ya isi n'ọchịchọ ya. Unu enye-kwa-la akụkụ-unu nile nye nmehie: kama nye-kwa-nu onwe-unu nye Chineke, dika ndi si na ndi nwuru anwu bilie, nye-kwa-nu ihe nile di unu n'aru nye Chineke ka ha buru ihe-agha nke ezi omume. N’ihi na mmehie agaghị achị unu: n’ihi na unu anọghị n’okpuru iwu, kama n’okpuru amara.”

2. Jemes 1:14-15 “Ma a na-anwa onye ọ bụla, mgbe a na-adọta ya site n'ọchịchọ nke aka ya wee rafuo ya. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụpụta mmehie: ma mmehie, mgbe ọ gwụchara, ọ na-amụpụta ọnwụ.”

Ndị Galetia 5:20 ikpere arụsị, ịta amoosu, ịkpọasị, esemokwu, iwe, iwe, esemokwu, ndọrọ ndọrọ, ịjụ okwukwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu okwu megide ajọ omume nke ikpere arụsị, amoosu, ịkpọasị, esemokwu, nhụsianya, ọnụma, esemokwu, mgbagha, na ozizi ụgha.

1. "Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị na omume ọjọọ ndị ọzọ"

2. "Ike nke Ịhụnanya: Izere Ịkpọasị na Esemokwu"

1. Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka iwere iwe niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na ikwu okwu ọjọọ n'ebe unu nọ pụọ, n'obi ọjọọ niile: na-enwekwaranụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu. , ọbụna dị ka Chineke gbaghaara unu n’ihi Kraịst.”

2. Ndị Rom 12:17-19 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Na-emenụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ niile. ọ bughi onwe-unu, kama werenu iwe-ọzọ: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀; M'gākwughachi, ka Onye-nwe-ayi siri.

Ndị Galetia 5:21 Anyaụfụ, igbu mmadụ, ịṅụbiga mmanya ókè, ire ere, na ihe ndị dị otú ahụ: nke m na-agwa unu na mbụ, dị ka m gwakwara unu na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otú a agaghị eketa alaeze Chineke.

A gaghị anabata omume mmehie, dị ka anyaụfụ, igbu ọchụ, ịṅụbiga mmanya ókè, na oriri oké mkpọtụ n’Alaeze Chineke.

1. Ihe ize ndụ nke Mmehie na ihe ga-esi na ya pụta

2. Uzo nke ezi omume na idi nso

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. 1 Ndị Kọrint 6:9-10 – Ọ̀ bụ na unu amaghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka eduhie unu: ma ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi-ekpere-arusi, ma-ọbu ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi-ori, ma-ọbu ndi-anya-uku, ma-ọbu ndi-ọṅuṅu-manya, ma-ọbu ndi-nkwulu, ma-ọbu ndi-nghọb͕u, ma-ọbu ndi-nghọb͕u, ma-ọbu ndi nākwa iko, ma-ọbu ndi-nghọm, agaghi-eketa ala-eze Chineke.

Ndị Galetia 5:22 Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe.

Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ bụ akụkụ dị mkpa nke ibi ndụ nke Ndị Kraịst.

1: Mkpa nke Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ

2: Na-eto eto na mkpụrụ nke mmụọ nsọ

1: Rom 12: 9-10 - Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike. Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n’ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2: Jemes 3:17-18 - Ma amamihe nke si n'elu-igwe bia dị ọcha na mbụ; mgbe ahụ, ndị na-ahụ udo, na-echebara echiche, na-edo onwe ha n'okpuru, juputara n'ebere na ezi mkpụrụ, ndị na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu na ndị nwere ezi obi.

Ndị Galetia 5:23 Ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megide ndị dị otú ahụ.

Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-adị nwayọọ na ịdị nwayọọ, bụ́ ndị ga-eduga ná ndụ kwekọrọ n’iwu Chineke.

1. "Ike nke ịdị nwayọọ na ịdị nwayọọ"

2. “Ibi Ndụ n’Iwu Chineke”

1. Matiu 5:5 - "Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa".

2. 1 Pita 4:7 - "Ọgwụgwụ ihe niile dị nso; ya mere nweenụ njide onwe onye na nwee uche n'ihi ekpere unu".

Ndị Galetia 5:24 Ma ndị bụ nke Kraịst akpọgidewo anụ ahụ nʼobe ya na agụụ ihe ọjọọ na agụụ ihe ọjọọ.

Ndị kwere na Kraịst egbuola ọchịchọ mmehie ha.

1. Ike nke ịkpọgide anụ ahụ

2. Mkpa nke ịgọnarị onwe anyị

1. Ndị Rom 6:11-12 - N'otu aka ahụ, gụọ onwe unu ndị nwụrụ anwụ n'ihi mmehie ma dị ndụ n'ebe Chineke nọ n'ime Kraịst Jizọs. Ya mere, ekwela ka nmehie buru eze n'aru-unu nke puru inwu anwu ka i we rube isi n'ọchichọ-ya nile.

2. Matiu 16:24-26 - Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom n'azu, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, sorom. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke tufuru ndu-ya n'ihim gāchọta ya. N'ihi na ùrù gini ka ọ nābara madu ma ọ buru na o rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya? Ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

Ndị Galetia 5:25 Ọ bụrụ na anyị dị ndụ na mmụọ, ka anyị na-ejekwa ije na mmụọ nsọ.

Na Ndị Galetia 5:25, Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ibi ndụ na Mmụọ Nsọ na ijegharị na Mmụọ Nsọ.

1. Ibi ndụ n’ime mmụọ: mkpa ọ dị n’ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu

2. Ije ije na Mụọ: Na-eme Nrubeisi nke Kwesịrị Ntụkwasị Obi nye Chineke

1. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Galetia 5:16 – Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru.

Ndị Galetia 5:26 Ka anyị ghara ịdị na-achọ otuto efu, na-akpasu ibe anyị iwe, na-ekworo ibe anyị anyaụfụ.

Anyị ekwesịghị ịbụ ndị ọchịchọ ịmata ihe na-akwali anyị, anyị ekwesịghịkwa ịkpata esemokwu ma ọ bụ ekworo n’etiti ibe anyị.

1. Ihe egwu dị n'otuto efu

2. Imeri anyaụfụ na obodo

1. Jemes 3:14-16 – Ma ọ bụrụ na unu nwere ekworo dị ilu na oké ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n’ime obi unu, unu agala ọnụ, gharakwa ụgha n’eziokwu.

2. Matiu 6:1-4 - “Lezienụ anya ka unu ghara ime ezi omume unu n'ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu: n'ihi na mgbe ahụ unu agaghị enweta ụgwọ ọrụ n'aka Nna unu nke bi n'eluigwe.

Ndị Galetia 6 bụ isi nke isii na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Galetia. N'isiakwụkwọ a, Pọl nyere ntụziaka ndị bara uru maka ibi ndụ dị ka ndị kwere ekwe ma gbaa ha ume iburu ibe ha ibu arọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha weghachi onye kwere ekwe ibe ya e jideworo n’ime ajọ omume, na-eme nke ahụ na ịdị nwayọọ ma na-atụle adịghị ike nke onwe ha (Ndị Galetia 6:1). Ọ na-emesi ike mkpa ọ dị iburu ibu arọ nke ibe ya, si otú ahụ na-emezu iwu Kraịst. Pọl gbara onye ọ bụla ume ka o buru ibu nke ya ma dị njikere inyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka.

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuru okwu banyere mpako ma dọọ aka ná ntị megide aghụghọ onwe onye. Ọ dụrụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha ghara ịdị na-eche banyere onwe ha gabiga ókè kama na-enyocha omume na ebumnobi nke onwe ha (Ndị Galetia 6:3-4). Onye ọ bụla kwesịrị ibu ọrụ maka ọrụ ya n'ejighị onwe ya tụnyere ndị ọzọ. Ndị na-anata ntụziaka n’okwu Chineke kwesịrị ịkọrọ ndị na-akụziri ha ihe ọma niile.

Paragraf nke atọ: Pọl mechiri isiakwụkwọ ahụ na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe ga-aghọrọ mkpụrụ ha ghara. Ọ na-akọwa na ịgha mkpụrụ iji mee anụ ahụ ụtọ na-eduga n'ire ure, ma ịgha mkpụrụ iji mee mmụọ obi ụtọ na-eduba ndụ ebighị ebi (Ndị Galetia 6:7-8). N’ihi ya, ọ na-agba ha ume ka ha ghara ịda mbà n’ime ihe ọma kama nọgide na-eme ihe ziri ezi. N'ikpeazụ, ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ịnya isi kwesịrị ịbụ nanị n'obe nke Kraịst, nke sitere na ya kpọgidere ndị kwere ekwe n'obe nye ụwa na ya nye ha.

Na nchịkọta,

Isi nke isii nke Ndị Galeshia na-enye ntụziaka bara uru maka ibi ndụ dịka ndị kwere ekwe n'ime obodo. Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha weghachi ndị ahụ dabara n'ime mmebi iwu nwayọ ma buru ibu dịịrị ibe ha. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ntụnyere mpako ma na-adụ onye ọ bụla ọdụ ka ọ nyochaa omume nke ya kama ịchọ nkwado n'aka ndị ọzọ.

Pọl kwusiri ike ibu ọrụ nke onwe ma na-agbakwa ume imesapụ aka n'ebe ndị na-akụzi okwu Chineke nọ. Ọ na-akọwapụta ụkpụrụ nke ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi, na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-agha mkpụrụ iji mee mmụọ nsọ kama itinye aka n'ọchịchọ anụ ahụ. Pọl mechiri site n'ịgba ume ịnọgidesi ike n'ihe n'ime ihe ọma na ịnya isi nanị n'obe Kraịst, bụ́ nke wetara nnwere onwe pụọ ná nkekọ nke ụwa.

Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị n’obodo, ọrụ nke onwe, ịdị umeala n’obi, na nnọgidesi ike n’ime ka okwukwe mmadụ pụta ìhè ma na-adabere n’ike mgbanwe nke àjà Kraịst.

Ndị Galetia 6:1 Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ nʼihi mmehie, unu ndị bụ́ mmụọ, meghachinụ onye dị otú ahụ nʼime mmụọ dị nwayọọ; tukwasi onwe-gi anya, ka ewe ghara inwa gi onwe-gi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba Ndị Kraịst ume ka ha jiri obiọma na nghọta weghachi ndị mejọrọ ihe, na-echeta adịghị ike nke onwe ha.

1. Amara na ọmịiko maka mmadụ niile: Ike nke iweghachi ụmụnne anyị nwoke na ụmụnna nwanyị

2. Ịmara adịghị ike nke anyị: Na-eme mgbaghara na ịdị umeala n'obi

1. Jemes 5:19-20 –Ụmụnna m, ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu emehie n'eziokwu, ma otu onye e megharịa ya; Ka ọ mara, na onye nēme ka onye-nmehie si na njehie nke uzọ-ya chigharia gāzọputa madu n'ọnwu, we zona ọtutu nmehie.

2. Luk 6:37 – Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: b͕aghara, agāb͕aghara kwa unu.

Ndị Galetia 6:2 Na-eburunụ ibe unu ibu dị arọ, na-emezukwa iwu Kraịst.

Ndị Kraịst kwesịrị ịkwado ibe ha n’ibu arọ ha ma na-agbalịsi ike imezu iwu Jizọs Kraịst.

1. "Ibu Ibu Ibu: Otu akụkụ dị mkpa nke Ịbụ Onye Kraịst"

2. "Imezu Iwu nke Kraist: Oku nke Ogbe"

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. 1 Ndị Kọrịnt 12:26 - "Ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ na-ata ahụhụ, mmadụ niile na-atakọ ahụhụ; ọ bụrụ na a na-asọpụrụ otu akụkụ ahụ, ha niile na-aṅụrịkọ ọṅụ."

Ndị Galetia 6:3 Nʼihi na ọ bụrụ na mmadụ echere na ya bụ ihe, ma ọ bụghị ihe ọ bụla, ọ na-aghọgbu onwe ya.

Amaokwu a na-akpọ anyị ka anyị dị umeala n'obi ma ghara ibuli onwe anyị elu, n'ihi na ọ na-eduga n'ịghọ aghụghọ.

1: Anyị ga-adị umeala n'obi ma ghara ibuli oke mkpa nke anyị.

2: Anyị ga-amara maka ihe egwu dị n'ịghọgbu onwe anyị ma kwụsie ike n'okwukwe anyị.

Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

2: Ndị Filipaị 2: 3-4 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi jiri ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu.

Ndị Galetia 6:4 Ma ka onye ọ bụla nwapụta ọrụ nke ya, mgbe ahụ ka ọ ga-enwekwa ọṅụ nʼime naanị ya, ọ bụghịkwa nʼime ibe ya.

Jide n'aka na nyochaa ọrụ nke gị ma mee ememe nke gị onwe gị.

1. Ime emume onwe anyi na mmezu anyi

2. Inweta Ọrụ maka Onwe Anyị na Ọrụ Anyị

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. Ndị Efesọs 5: 15-16 - "Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị dị ka ndị nzuzu, kama dị ka ndị maara ihe, na-agbapụta oge ahụ, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ."

Ndị Galetia 6:5 N’ihi na onye ọ bụla ga-ebu ibu nke ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akụziri anyị mkpa ọ dị ibu ọrụ maka omume anyị na ịghara ịdabere na ndị ọzọ iburu anyị ibu anyị.

1. ? Ị na-enweta ibu nke anyị ??

2. ? Ị na-arụ ọrụ n'ọrụ ??

1. Matiu 11:28-30 - ? Biko , dirim, ndi nile nādọb͕u onwe-ha n'ọlu, ndi edoro-kwa-ra ibu di arọ́, M'gēme kwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n’olu unu, mụtakwanụ ihe n’aka m, n’ihi na m dị nwayọọ na onye dị umeala n’obi n’obi, ma unu ga-achọtara mkpụrụ obi unu izu ike. N'ihi na yokem di nfe, ibum di kwa nfe.

2. Ndị Filipaị 4:13 - ? Ọ̀ puru ime ihe nile site n'aka Onye ahu Nke nēmem ka ọ di ike.

Ndị Galetia 6:6 Ka onye a na-akụzi n’okwu ahụ na-enyekwara onye na-ezi ihe aka n’ezi ihe niile.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịna-emesapụ aka n’ebe ndị na-akụziri ha Okwu Chineke nọ.

1. Ike nke mmesapụ aka na Ụka

2. Ịghọta na Inwe ekele Ndị Na-akụziri Anyị Okwu Chineke

1. Ilu 11:25 - Onye na-emesapụ aka ka a ga-agọzi, n'ihi na ọ na-enye ndị ogbenye ụfọdụ nri ya.

2. Ọrụ Ndịozi 20:35 - N'ihe niile m mere, m gosiri gị na site n'ụdị ịrụsi ọrụ ike dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka, na-echeta okwu Onyenwe anyị Jizọs n'onwe ya kwuru: ? 쁈 t di ngọzi inye kari inara. ??

Ndị Galetia 6:7 Unu ekwela ka e duhie unu; Chineke adighi-eme ihe-ọchì: n'ihi na nkpuru ọ bula madu nāgha, nke ahu ka ọ gēwe-kwa-ra n'ubi.

A gaghị achị Chineke emo, anyị ga-aghọrọkwa ihe anyị na-agha.

1: Anyị ga-eburu ibu ọrụ anyị na-aghọta na Chineke agaghị emo.

2: Anyị ga-eji amamihe mee ihe n'ihe niile anyị na-eme, ma cheta na Chineke ga-akwụ anyị ụgwọ maka ya.

1: Ilu 22: 8 - "Onye na-agha ikpe na-ezighị ezi ga-aghọrọ ihe ọjọọ, mkpanaka nke ọnụma ya ga-agwụkwa."

2: Eklisiastis 11: 4 - "Onye na-ele ifufe agaghị akụ; onye ọ bụla na-ele igwe ojii anya agaghị ewe ihe ubi."

Ndị Galetia 6:8 N'ihi na onye na-agha mkpụrụ nye anụ ahụ ya ga-esi n'anụ ahụ wee weta ire ure; ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ wewe ndu ebighi-ebi.

Anyị ga-enweta nsonaazụ nke nhọrọ ndị anyị na-eme, ma ọ bụ ndụ ebighị ebi ma ọ bụrụ na anyị agha mkpụrụ nye Mmụọ Nsọ, ma ọ bụ ire ure ma ọ bụrụ na anyị agha mkpụrụ nye anụ ahụ.

1. Ike nke nhọrọ: Mmetụta nke nhọrọ anyị na ọdịnihu ebighị ebi anyị

2. Iwere ihe Anyị na-agha: Ihe si n'omume anyị pụta

1. Ndị Rom 8: 1-17 - Ike nke ndụ n'ime mmụọ

2. Jemes 1:14-15 – Ihe egwu dị n’ịbụ ndị ọchịchọ anyị na-edu

Ndị Galetia 6:9 Ka ike gharakwa anyị ike n’ime ihe ọma: n’ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

Anyị kwesịrị ịnọgide na-eme ihe ziri ezi, n’ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-enweta ụgwọ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

1: Ịda mbà—Ndị Galeshia 6:9

2: Nọgidesienụ ike - Ndị Galeshia 6:9

1: Ndị Hibru 10: 35-36 - Ya mere, unu ajula ntụkwasị obi unu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. N'ihi na ntachi obi di unu nkpà, ka unu we nara nkwa ahu, mb͕e unu mesiri ihe Chineke nāchọ.

2: Jemes 1:12 - Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa; n’ihi na mgbe a kwadoro ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ nke Onye-nwe kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n’anya.

Ndị Galetia 6:10 Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, ọkachasị ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Anyị kwesịrị iji ohere ọ bụla anyị nwere mee ihe ọma maka mmadụ niile, ọkachasị ndị kwere na Jizọs.

1. “Ohere Ime Ihe Ọma” - inyocha otú anyị nwere ike isi jiri oge anyị, ume anyị, na ihe onwunwe anyị na-emere ndị ọzọ ihe ọma.

2. “Ụlọ nke Okwukwe” – ilekwasị anya n’ịdị mkpa nke inye aka na ịgba ụmụnna anyị ume n’ime Kraịst.

1. Matiu 25:35-40 – Ilu Jizọs banyere atụrụ na ewu, na-ekwusi ike na ọ dị mkpa inyere ndị nọ ná mkpa aka.

2. 1 Pita 4:8-11 – Ndụmọdụ Pita ka anyị jiri onyinye ime mmụọ anyị na-ejere ndị ọzọ ozi.

Ndị Galetia 6:11 Unu ahụla otú nnukwu akwụkwọ ozi m ji aka nke m degara unu.

Pọl degaara chọọchị ndị Galeshia akwụkwọ ozi dị ogologo iji gbaa ha ume iguzosi ike n’okwukwe ha.

1. Nọgidesie Ike n’Okwukwe Gị: Ozi Pọl degaara Ndị Galeshia

2. Ike Agbamume: Akwụkwọ ozi Pọl degaara Ndị Galeshia

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme n'ezie.

2. Ndị Hibru 10: 23-25 - Ka anyị jidesie olileanya ahụ anyị na-ekwupụta n'atụghị egwu, n'ihi na onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụleekwa otú anyị nwere ike isi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ime ezi omume.

Ndị Galetia 6:12 Ndị niile na-achọ ime ngosi mara mma n'anụ ahụ, ha na-amanye unu ka e bie unu úgwù; ọ bu nání ka ewe ghara ikpab͕u ha n'ihi obe Kraist.

Ebe ahụ na-ekwu maka ndị na-agbalị ịmanye ndị kwere ekwe ka e bie ha úgwù ka ha wee zere mkpagbu maka obe Kraịst.

1: Ayi aghaghi iguzosi ike n'okwukwe-ayi, ọbuná ọ bu na ọ bu nání nkpab͕u n'ihi obe Kraist.

2: Anyị aghaghị iguzosi ike, ghara ịbụ ndị na-agbalị ịmanye anyị ịgbanwe ihe anyị kweere.

1: Ndị Rom 8: 31-39 - Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2: Ndị Kọlọsi 2: 8-15 - Ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe site n'ihe ị na-eri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ememe okpukpe, ememe ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike.

Ndị Galetia 6:13 Nʼihi na ha onwe ha ndị e biri úgwù adịghị edebe iwu; ma nāchọ ka ebì unu úgwù, ka ha we nya isi n'anu-aru-unu.

Ụfọdụ ndị na-achọ ime ka ndị ọzọ kweta ka e biri úgwù, ọ bụghị n’ihi na ha na-agbaso iwu, kama n’ihi na ha chọrọ ịnara otuto maka omume onye nke ọzọ.

1. Ekwela ka ndị na-achọ naanị otuto maka onwe ha duhie gị.

2. Kpachara anya maka ndị na-azọrọ na ha bụ ndị ezi omume ma ha anaghị agbaso iwu Chineke.

1. Ndị Filipaị 2:3 Unu emela ihe ọ bụla n’ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu.

2. Jemes 1:22-25 Ma burunụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Ndị Galetia 6:14 Ma Chineke ekwela ka m na-anya isi, ma e wezụga nʼobe nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye e site na ya kpọgidere ụwa nʼobe nye m, ma mụ onwe m nye ụwa.

Pọl kwusiri ike na obe Jizọs Kraịst dị, na-ekwusi ike na ọ bụ naanị ụzọ na-enweta ezi otuto.

1. "Ike nke Cross: Ịgbanwe Ndụ Anyị"

2. "Obe: Isi Iyi nke Ndụ na Olileanya"

1. Ndị Efesọs 2:13-16 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye mere ka ayi abua di otù, tipia-kwa-ra n'anu-aru-Ya mb͕idi nkewa nke ibu iro. O mewo ka iwu ya na iwu-nsọ-ya nile na emume-nsọ-ya nile kachapu, ka o we me n'onwe-ya otù madu ọhu n'ọnọdu abua ahu, we me udo, we me ka ayi na Chineke di n'otù n'otù ahu site n'obe.

2. Ndị Kọlọsi 2:13-15 – Ma unu onwe unu, ndị nwụrụ anwụ na njehie unu na ebìghị úgwù nke anụ ahụ́ unu, Chineke mere ka ha na ya dịkọọ ndụ, na-agbaghara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu akụkọ-ndekọta nke ụgwọ ahụ o ji megide anyị. iwu chọrọ. O we wezuga nke a, kpọgide ya n'obe. Ọ tọhapụrụ ndi-isi na ndi-isi, we me ha ihe-ihere, site n'inri ha nime Ya.

Ndị Galetia 6:15 Nʼihi na nime Kraịst Jisọs úgwù úgwù abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ebìghị úgwù abaghị uru, kama ọ bụ ihe e kere ọhụrụ.

N'ime Kraịst Jizọs, úgwù ma ọ bụ ebìghi úgwù abaghị uru ọ bụla, kama ọ bụ ihe e kere ọhụrụ.

1. Ike nke Okike Ọhụrụ: Otú E Si Bie Ndụ Ndụ nke Jizọs Mere

2. Enweghị mkpa nke ibi úgwù: Inyocha ezi ihe nzọpụta pụtara n'ime Kraịst.

1. 2 Ndị Kọrint 5:17 - Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ochie agawo, ọhụrụ abiawo!

2. Ndị Rom 8: 1-2 - Ya mere, ugbu a enweghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, n'ihi na site na Kraịst Jizọs iwu nke Mmụọ Nsọ, onye na-enye ndụ emewo ka ị nwere onwe gị pụọ n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

Ndị Galetia 6:16 Ma ka ha ra bụ ndị na-eje ije dị ka iwu a si dị, udo dịịrị ha na ebere, dịkwakwasị Izrel nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na udo na ebere dịịrị ndị na-agbaso ọchịchị Chineke.

1. "Ibi n'udo na obi ebere nke Chineke"

2. “Ije ije dị ka Iwu Chineke si dị”

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile guzozie."

Ndị Galetia 6:17 Site ugbu a gaa n'ihu, ka onye ọ bụla ghara imerụ m ahụ́: n'ihi na ana m ebu n'ahụ́ m ihe oyiyi Onyenwe anyị Jizọs.

Pọl ji mpako na-ebu akara nke Onyenwe anyị Jizọs, ọ rịọkwara ka onye ọ bụla ghara inye ya nsogbu n’ihi ya.

1. Akara Jizọs: Ọkpọku Iguzosi Ike n’Okwukwe Anyị

2. Ike nke Inwe Akara Akara nke Jizos: Oku oku ibi ndu nke idi nso

1. Ndị Filipaị 1: 27-30 - Ihe ọ bụla nke merenụ, na-akpa àgwà n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka ozi ọma nke Kraịst.

2. Ndị Rom 8:17 - Ma ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ, ọ bụkwa ndị nketa? Ndị nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka ewee sorokwa anyị nye anyị otuto.

Ndị Galetia 6:18 Ụmụnna m, amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere mmụọ unu. Amen.

Pọl ezigara ụmụnna nọ na Galeshia ozi nke amara na ngọzi.

1. Inye Chineke ekele maka amara Ya bara ụba

2. Ike Ngọzi

1. Ndi Efesos 1:7 – nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nke ndahie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Ndị Kọlọsi 3:16 – Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu, nēzírita ihe nād kwa ibe-unu àmà n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēji ekele n'obi-unu nye Chineke.

Ndị Efesọs 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-eto Chineke maka ngọzi ya na akụ̀ ime mmụọ nke e nyere ndị kwere ekwe site na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta ekele na otuto ya nye Chineke maka ịhọrọ ndị kwere ekwe na Kraịst tutu a tọọ ntọala ụwa (Ndị Efesọs 1:3-4). Ọ na-ekwusi ike na Chineke kpọpụtara ha akara aka ịbụ ụmụ Ya site n’ọrụ mgbapụta Jizọs Kraịst. Pọl na-akọwapụta otu e si jiri amara, mgbaghara na amamihe nye ndị kwere ekwe dịka atụmatụ Chineke siri dị, na-ekpughe ebumnobi ya dị ebube.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gara n’ihu site n’imesi ike na n’ime Kraịst, ndị kwere ekwe enwetala ihe nketa. E jiriwo Mụọ Nsọ rachie ha dị ka ihe nkweta nke mgbapụta ha n’ọdịnihu (Ndị Efesọs 1:11–14). Ọ na-ekpe ekpere ka ha wee mata olile anya nke ọkpụkpọ òkù ha wee ghọta ịdị ukwuu nke ike Chineke na-arụ ọrụ n’ime ha na-enweghị atụ. Pọl na-ebuli Kraịst elu dị ka onye nọ ọdụ n'elu ike na ikike niile, na-etinye ihe niile n'okpuru ụkwụ Ya.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl na-akọwapụta etu ndị kwere ekwe si bụrụ akụkụ ahụ nke Kraịst, nke bụ Nzukọ-nsọ (Ndị Efesọs 1:22–23). Ọ na-emesi ike na Kraịst bụ isi n’elu ihe nile maka abamuru nke ahụ Ya— Nzukọ-nsọ. Ịdị n’otu a n’ime Kraịst na-eweta uto ime mmụọ na ntozu okè n’etiti ndị kwere ekwe bụ ndị ọ na-azụ.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke Ndị Efesọs na-eto Chineke maka ngozi Ya e nyekwara ndị kwere ekwe site na Jisus Kraịst. Ọ na-akọwapụta otu esi ahọrọ ndị kwere ekwe tupu oge amalite na akara aka maka nkuchi dịka ụmụ Chineke site n'ọrụ mgbapụta Jizọs. Ha na-anata nnukwu amara, mgbaghara, amamihe dịka atụmatụ Chineke siri dị.

Pọl kwusiri ike na n'ime Kraịst, ndị kwere ekwe na-enweta ihe nketa na e jikwa Mmụọ Nsọ rachie ha akara. Ọ na-ekpe ekpere ka ha ghọta olileanya nke ọkpụkpọ ha na ịghọta ike Chineke na-enweghị atụ nke na-arụ ọrụ n'ime ha. A na-ebuli Kraịst elu dị ka onye isi n’ihe nile, ma ndị kwere ekwe na-ejikọta ọnụ dịka ahụ Ya— Nzukọ-nsọ.

Isi nke a na-ekpughe ụbara amara nke Chineke, atụmatụ mgbapụta Ya site na Kraịst, na ịdị n'otu na uto ime mmụọ nke ndị kwere ekwe nwetara dịka akụkụ nke ahụ Kraịst.

NDI EFESỌS 1:1 Pọl, onye-ozi nke Jisus Kraist site n'ọchichọ Chineke, nēdegara ndi nsọ nọ n'Efesọs, na ndi kwesiri ntukwasi-obi nime Kraist Jisus:

Pọl dere akwụkwọ ozi nye ndị nsọ nọ n’Efesọs na ndị kwesịrị ntụkwasị obi n’ime Kraịst Jizọs.

1. Otu esi ebi ndụ dị ka ndị nsọ na ndị na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi.

2. Añụrị nke Ịnọ na Mmekọrịta Ya na Chineke site n'aka Jizọs Kraịst.

1. Ndị Hibru 10:22 – ka anyị were ezi obi bịa nso na mmesi obi ike nke okwukwe, na-efesa obi anyị dị ọcha site na ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachapụ ahụ anyị.

2. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

NDI EFESỌS 1:2 Amara diri unu na udo nke sitere na Chineke Nna-ayi na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Amara na udo nke Chineke dịịrị ndị niile kwere na Ya.

1: Amara bara ụba na udo dị na Chineke

2: Inweta amara na udo nke Chineke dị ịtụnanya

NDI ROM 5:1-2 Ya mere, ebe ewereworo okwukwe gua ayi na ndi ezi omume, ayi nwere udo n'ebe Chineke nọ site n'Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye ayi sitere n'aka-Ya bata n'amara a nke ayi nēguzo nime ya ub͕u a.

2: Ndị Rom 16:20 - Chineke nke udo ga-egwepịa Setan n'okpuru ụkwụ unu n'isi nso. Ka amara nke Onye-nwe-ayi Jisus diyere unu.

Ndị Efesọs 1:3 Ngọzi bụrụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye jiri ngọzi nile nke mmụọ gọzie anyị nʼebe dị nʼeluigwe nime Kraịst.

Chineke Nna ejirila ngozi mụọ niile gọzie anyị n’ime Kraịst.

1. Ngozi nke ikwere na Jisos

2. Añụ nke Ịbụ Nwa Chineke

1. Jọn 3:16 – "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 8:15-17 – “N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu nke ịtụ egwu ọzọ; ma unu anatawo Mụọ nke nkuchi, nke anyị na-eti, Abba, Nna. Mọ Nsọ n'onwe-ya nēso kwa mọ-ayi nāb͕a àmà, na ayi bu umu Chineke: ma ọ buru na umu, ọ bu kwa ndi-nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto otuto.”

NDI EFESỌS 1:4 dika Ọ rọputaworo ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa, ka ayi we di nsọ, nēnweghi kwa ita uta n'iru Ya nime ihunanya.

Chineke họọrọ anyị ka anyị dị nsọ na ndị a na-apụghị ịta ụta n'ihu Ya n'ịhụnanya kemgbe tupu a tọọ ntọala ụwa.

1. Ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ bụ nke na-enweghị atụ na ebighi ebi

2. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke ịdị nsọ na enweghị ụta n’ihu Chineke

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na m ji n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. 1 Pita 1:15-16 - “Ma dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile, ebe e dere, sị, ‘Unu ga-adị nsọ, n'ihi na m dị nsọ.

NDI EFESỌS 1:5 ebe o were-kwa-ra ayi aka buru uzọ ka ayi buru umu-ndikom site n'aka Jisus Kraist, nye Ya Onwe-ya, dika ọ nātọ Ya utọ.

Chineke bukwuru ndị kwere ekwe na-anabata nkuchi ụmụaka na Jizọs Kraịst, dị ka ezi uche ya si dị.

1. Ike nke Chineke akara aka

2. Ịdị mma nke uche Chineke

1. Ndị Rom 8: 29-30 - N'ihi na ndị ahụ ọ maburu ụzọ, O                                                                                                                                                    Kaa ókè K﻿ gà-kwa-ra uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru uzọ buru 1:1. Ma ndị ọ kpọburu ụzọ ka ọ kpọkwara, ma ndị ọ kpọrọ      gua-kwa-ra ndi ezi omume, ma ndi ọ guru n'onye ezi omume ka o me-kwa-ra otuto.

2. Jemes 1:17-18 - Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè, onye ọ dịghị mgbanwe ma ọ bụ onyinyo na-adịghị n'ebe ọ nọ n'ihi mgbanwe. Site n’ọchịchọ nke aka ya ka o mere anyị site n’okwu nke eziokwu, ka anyị wee bụrụ ụdị mkpụrụ mbụ nke ihe O kere.

NDI EFESỌS 1:6 Ka ewe nye otuto nke amara-Ya, bú nke O meworo ka ayi buru ihe nātọ utọ n'iru Onye-nwe-ayi.

Amara na ihunanya Chineke emeela ka anyị nabata na ndị kwesịrị otuto.

1. "Ịhụnanya Chineke: Onyinye Nnabata"

2. “Amara: Ntọala nke Bara Uru Anyị”

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ndị Efesọs 1:7 Nʼime onye anyị nwetara mgbapụta site nʼọbara ya, bụ mgbaghara mmehie, dịka ụbara nke amara ya si dị;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mgbapụta na mgbaghara nke mmehie site n'ọbara Jizọs na ụbara nke amara Ya.

1. Àkù nke Amara: Ịghọta ịhụnanya mgbapụta nke Chineke

2. Ike nke Ọbara Jizọs: Mgbaghara mmehie

1. Ndị Rom 3: 23-25 - Mmadụ niile emehiewo wee ghara iru ebube Chineke, ma a na-agụ na ndị ezi omume efu site na amara ya site na mgbapụta ahụ nke sitere na Kraịst Jizọs bịa.

2. Ndị Kọlọsi 1:14 - N'ime Kraịst anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, mgbaghara nke mmehie.

NDI EFESỌS 1:8 Ọ we babigara ayi ókè nime amam-ihe na uche nile;

Awukwasiwo ayi amara nke Chineke, juputara n'amam-ihe na nghọta.

1. Inyocha amara dị ukwuu nke Chineke

2. Inweta amamihe na nghọta sitere na Chineke

1. Abụ Ọma 119:98-105 - Gi onwe-gi, site n'iwu-Gi, me ka m'mara ihe kari ndi-irom; N'ihi na ha na-anọnyere m mgbe niile.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo na-enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

Ndị Efesọs 1:9 Ebe O mere ka anyị mata ihe-omimi nke uche Ya, dị ka ihe na-atọ Ya ụtọ si dị, nke o zubere nʼime onwe ya.

Ihe-omimi nke uche Chineke bụ na ọ dị ka ọ dị mma.

1. Obi Ụtọ nke Ịma Uche Chineke

2. Iji ọṅụ nabata uche Chineke

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Jemes 4:15 - Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Onyenwe anyị chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

Ndị Efesọs 1:10 Ka ọ bụrụ n’ọgwụgwụ oge nke oge ahụ ka o wee chịkọta ihe niile n’otu n’otu n’ime Kraịst, ma nke dị n’eluigwe na nke dị n’ụwa; ọbụna n'ime ya:

Chineke ga-achịkọta ihe niile n’ime Kraịst n’oge ahụ mgbe ihe niile ga-ezu oke.

1. Ịghọta oge nke Onye-nwe: Efe 1:10

2. Ihe nile anakọtara ọnụ n’ime Kraịst: Ef 1:10

1. Ndị Kọlọsi 1:20: Ma ebe o we were ọbara nke obe-Ya me ka udo di n'ebe Ya onwe-ya nọ, ka Ya na Ya me ka Ya na Ya di ihe nile; site n’aka-Ya, asim, ma ha bu ihe di n’uwa, ma-ọbu ihe di n’elu-igwe.

2. Nkpughe 21:5: Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu we si, Le, anameme ihe nile ka ha di ọhu.

NDI EFESỌS 1:11 Ọ bu kwa nime Ya ka ayi nweta-kwa-ra ihe-nketa, ebe ewereworo uzọ buru uzọ buru onye-isi, bú Onye nālu ihe nile dika ndum-ọdu nke uche Ya si di.

Ndị kwere ekwe enwetawo ihe nketa n’aka Chineke, onye na-arụ ihe nile dịka uche nke ya siri dị.

1. Amara Eze nke Chineke: Ịghọta akara aka

2. Ike nke Uche Chineke: Ihe Nketa Anyị n’ime Kraịst

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Rom 9:14-16 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Chineke ọ̀ na-ezighị ezi? Ọbụghị ncha ncha! N'ihi na ọ nāsi Moses, M'gēnwe obi-ebere n'aru onye M'gēmere ebere;

NDI EFESỌS 1:12 Ka ayi we wetara otuto-Ya, Onye buru uzọ tukwasi obi na Kraist.

Itien̄wed emi ọdọhọ ete ke mbon oro ẹbuọtde idem ye Christ ẹyetoro ubọn̄ Esie.

1. “Ịtụkwasị obi na Kraịst na-ewetara Chineke otuto”

2. “Ibi Ndụ nke Na-enye Chineke Otuto”

1. Aịzaya 43:7 - "Onye ọ bụla a kpọkwasịrị aha m, onye M kere maka otuto m, onye M'kpụrụ na mere."

2. 1 Pita 4:11 - “Onye ọ bụla nke na-ekwu, ga-eme ya dị ka onye na-ekwu ihe Chineke kwuru; onye ọbụla na-eje ozi ga-eme otu ahụ dịka onye na-eje ozi site n’ike nke Chineke na-enye; ka ewe nye Chineke otuto n'ihe nile site n'aka Jisus Kraist, Onye nwe ebube na ọchichi rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.”

NDI EFESỌS 1:13 Ọ bu kwa onye unu tukwasiri obi, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu;

Mgbe ha nụchara ezi-okwu nke ozi-ọma, ndị kwere ekwe na Jisus Kraịst were Mụọ Nsọ nke nkwa ahụ akara.

1. "Nkwa nke Mmụọ Nsọ: Akara nkwenye nke Chineke"

2. "Ike nke Oziọma: Ịnara Mmụọ Nsọ"

1. Ndị Rom 8: 15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka ị daa azụ n'ụjọ, kama unu natara mmụọ nsọ nke doro dị ka ụmụ, onye anyị na-eti mkpu, sị, "Aba!

2. Ọrụ Ndịozi 19:1-6 - Ma o                            ru ru ggùgê na mbê Apols na Kọrint, na Pọl gabigara n’ala ime obodo bia rue Efesos. N'ebe ahụ, ọ hụrụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ. O we si ha, Ùnu natara Mọ Nsọ mb͕e unu kwere? Ha we si, É-è, ayi anughi kwa na e nwere Mọ Nsọ.

NDI EFESỌS 1:14 Nke bu ihe-iriba-ama nke ihe-nketa-ayi rue nb͕aputa nke ihe-nnweta ahu, rue otuto nke ebube-Ya.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na ebube Chineke na-enye site na mgbapụta nke ihe e zụtara.

1. Otuto Chineke enweghị atụ - Ndị Efesọs 1:14

2. Ike nke mgbapụta - Ndị Efesọs 1:14

1. Ndị Rom 8:23 - Ma ọ bụghị naanị ha, kama anyị onwe anyị kwa, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ Nsọ, ọbụna anyị onwe anyị na-asụ ude n'ime onwe anyị, na-echere nkuchi, ya bụ, mgbapụta nke ahụ anyị.

2. Abụ Ọma 145:10 – Ọlụ-Gi nile ga-eto Gi, Jehova; Ndi-nsọ-Gi gāgọzi kwa gi.

NDI EFESỌS 1:15 Ya mere mu onwem kwa, mb͕e m'nuru okwu bayere okwukwe-unu na Onye-nwe-ayi Jisus, na ihu-n'anya n'ebe ndi nsọ nile nọ.

Pọl jara ndị Efesọs mma maka okwukwe ha nwere na Onyenwe anyị Jizọs na ịhụnanya ha nwere n’ebe ndị nsọ nọ.

1. Ike nke okwukwe na ihunanya - Inyocha mmetụta nke okwukwe na Onyenwe anyị Jizọs na ịhụnanya maka ndị nsọ na ndụ anyị.

2. Ibi ndụ n'ụzọ nke Kraịst - Na-eme ihe nlereanya nke okwukwe na ịhụnanya nke Jizọs Kraịst setịpụrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị.

1. Jọn 15:12-13 - Jizọs nyere anyị iwu ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, dị ka ọ hụrụ anyị n'anya.

2. 1 Ndị Kọrint 13:1-13 - Pọl na-ekwu maka mkpa ịhụnanya dị na ndụ anyị.

Ndị Efesọs 1:16 Unu akwụsịla ikele unu, na-echetakwa unu nʼekpere m;

Pọl kelere Chineke maka ndị kwere ekwe nọ n’Efesọs, na-ekpekwa ekpere maka ha.

1. Ịṅụrị ọṅụ n’ọrụ Chineke n’ime ndụ anyị—Ndị Efesọs 1:16

2. Igosipụta Ekele Nye Chineke - Ndị Efesọs 1:16

1. Ndị Kọlọsi 1:3-12 - Ekpere ekele Pọl maka ndị Kọlọsi.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:18 - Ndụmọdụ Pọl ka e kelee ekele n'ọnọdụ niile.

Ndị Efesọs 1:17 ka Chineke nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, bụ Nna nke ebube, nye unu mmụọ nke amamihe na mkpughe nʼọmụma ya.

Nna nke ebube chọrọ inye anyị amamihe na mkpughe nke Ya.

1. Nna otuto choro inye anyi amamihe

2. Ịnata Mkpughe Site n'ịmara Chineke

1. Jemes 1: 5-6 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo na enweghị nkọcha, a ga-enyekwa ya.

2. Abụ Ọma 111:10 – Egwu Jehova bụ mmalite amamihe; Ezi nghọta nwere ndị niile na-eme iwu Ya.

Ndị Efesọs 1:18 Anya nghọta gị ka a na-amụba; ka unu we mara ihe bu olile-anya nke ọkpụkpọ-Ya, na àkù nke ebube nke ihe-nketa-Ya n'etiti ndi nsọ;

Pọl gbara ndị Efesọs ume ka ha meghee anya ime mmụọ ha ka ha nwee ike ịghọta olileanya na otuto dị n'ime ọkpụkpọ òkù ha kpọrọ dị ka ndị Chineke họpụtara.

1. "Ike nke uche mepere emepe: Ịhụ olileanya na ebube nke ọkpụkpọ anyị"

2. “Ibi Ndụ n’Akụnụba nke ihe nketa Chineke: Ntụgharị uche n’Ọkpọku Anyị Dị Ebube”

1. Ndị Kọlọsi 3: 1-4 - "Ya mere, ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri nke Chineke. n'ihi na unu anwuwo, ezo-kwa-ra ndu-unu n'ebe Kraist-ayi nọ nime Chineke: mb͕e ọ bula Kraist-ayi bu ndu-unu gāputa, mb͕e ahu unu onwe-unu gēso kwa Ya puta ìhè n'ebube."

2. Aịzaya 55:6-8 - "Chọọnụ Jehova mgbe a pụrụ ịchọta ya, kpọkuonụ ya mgbe Ọ nọ nso; ka onye ajọ omume hapụ ụzọ ya, ka onye ajọ omume hapụ echiche ya; Ya laghachikwute Jehova, ka o wee hapụ ya. nwe-kwa-nu obi-ebere n'aru ya, ya na Chineke-ayi: n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku: n'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, ọ bughi kwa uzọ-unu, ọ bughi uzọm, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

NDI EFESỌS 1:19 Ma gini bu idi-uku nke ike-Ya n'ebe ayi nọ, bú ndi kwere, dika ọlu nke ike ya siri di.

A na-egosipụta ike nke Chineke nye ndị kwere na Ya, dịka ike ya siri dị.

1. Ike Okwukwe: Otú Ikwere na Chineke Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Gị

2. Imeghe ihe nwere ike ime ka Chineke dị ike

1. Ndị Rom 8:11- Ma ọ buru na Mọ nke Onye ahu Nke mere ka Jisus si na ndi nwuru anwu bilie bi nime unu, Onye mere ka Kraist-ayi si na ndi nwuru anwu bilie gēme kwa ka aru-unu nke puru inwu anwu di ndu site na Mọ-Ya nke bi nime unu.

2. Jọn 14:12 - N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nēkwere na Mu, ọlu Mu onwem nālu ka ọ gālu kwa; ma ọlu kariri ndia ka ọ gālu; n'ihi na m'nāgakuru Nnam.

Ndị Efesọs 1:20 nke ọ rụrụ nʼime Kraịst, mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, debekwa ya nʼaka nri ya nʼebe ndị dị nʼeluigwe.

Chineke kpọlitere Jizọs n’ọnwụ ma nye ya ọnọdụ nke ike na ikike n’eluigwe.

1: Jisus di ndu ma nọkwasi n'aka-nri nke Chineke n'ebe kachasi elu.

2: Ebe anyị bụ Ndị Kraịst, e                 mma obi  mma                     mma     mma                 >           mmanyere   ike mbilite n'ọnwụ nke                          doro      ike  ud mmalite n'onwu nke Jiz os na ikike o nwere n'ebe o nwere n'eluigwe.

1: Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere, Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu wee nye ya aha nke dị n'elu aha ọ bụla, na n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na n'aha Jizọs. Ire nile nēkwuputa na Jisus Kraist bu Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Chineke Nna otuto.

2: Ndị Kọlọsi 3: 1-2 - Ya mere, ebe e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, tụkwasịnụ obi unu n'ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi n'ihe nke uwa.

Ndị Efesọs 1:21 Karịrị ọchịchị niile, na ike, na ike, na ọchịchị, na aha ọ bụla a kpọrọ aha, ọ bụghị naanị n’ụwa a, kamakwa n’ihe gaje ịbịa.

Ike Chineke dị nnọọ ukwuu karịa ike ọ bụla ọzọ dị n’ụwa.

1. Ọchịchị na ịdị elu nke Chineke

2. Ike Chineke enweghị atụ

1. Aịzaya 40:28-31

2. Mkpughe 19:11-16

NDI EFESỌS 1:22 O we tiye ihe nile n'okpuru ukwu-Ya, were kwa Ya nye ka ọ buru onye-isi nke ihe nile nye nzukọ Kraist.

Nzukọ-nsọ nọ n’okpuru ikike nke Jisus Kraịst.

1. Jizọs bụ isi anyị: Ịmara na ịnakwere ikike ya

2. Nzukọ-nsọ: Ịnabata ọrụ anyị niile

1. Ndị Kọlọsi 1:18 - "Ọ bụkwa isi nke anụ ahụ, ọgbakọ ahụ: onye bụ mmalite, onye eburu ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ, ka o wee nwee isi n'ihe niile."

2. 1 Pita 5:2-3 - "Na-azụnụ ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'etiti unu, na-elekọta ya, ọ bụghị ná mmachi, kama na obi gị; ihe nketa, ma bụrụ ihe atụ nye ìgwè atụrụ ahụ.

Efe 1:23 nke bu aru-Ya, njuju nke Onye ahu Nke nēmeju ihe nile n’i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Nzukọ-nsọ dịka ahụ nke Kraịst, jupụtara na njupụta ya.

1. Nzukọ-nsọ bụ ahụ nke Kraịst: Oku nke ịhụ n’anya na ijere Nzukọ-nsọ ozi

2. Nzukọ-nsọ: Juputara na mmezu nke Kraist

1. Ndị Rom 12:5 “Ya mere, anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ ahụ nke ibe anyị.”

2. Ndị Kọlọsi 1:19 “N'ihi na ọ dị mma ka izuju nile nke Chineke biri n'ime ya.”

Ndị Efesọs 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N'isiakwụkwọ a, Pọl na-akọwa ike mgbanwe nke amara na nzọpụta Chineke site n'okwukwe na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa ọnọdụ mmụọ nke ndị kwere ekwe tupu nzọpụta ha. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ha bụ ndị nwụrụ anwụ na njehie ha na mmehie ha, na-agbaso ụzọ nke ụwa a na Setan na-eduhie ha (Ndị Efesọs 2: 1-3). Otú ọ dị, Chineke, onye bara ụba na ebere na ịhụnanya, mere ka ha na Kraịst dịkọọ ndụ ọbụna mgbe ha nwụrụ anwụ ná mmehie ha. Ọ bụ site n’amara ka e jiworo zọpụta ndị kwere ekwe site n’okwukwe.

Paragraf nke abụọ: Pọl gara n'ihu site n'imesi ike na nzọpụta bụ onyinye sitere n'aka Chineke, ọ bụghịkwa ihe e nwetara site n'ọrụ (Ndị Efesọs 2:8-9). Ọ na-akọwara na ndị kwere ekwe anaghị azọpụta site na mbọ nke aka ha kama kama n'ihi omume amara nke Chineke. Nke a na-ewepụ ịnya isi ọ bụla ma ọ bụ ezi omume onwe onye. Kama, e kere ndị kwere ekwe ọhụrụ n’ime Kraịst Jizọs maka ọrụ ọma nke Chineke kwadobere tupu ha eje ije na ya.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl na-ekwu okwu banyere ndị kwere ekwe bụ́ ndị Jentaịlụ bụ ndị e wepụrụ n’oge ọgbụgba ndụ Izrel na Chineke (Ndị Efesọs 2:11-22). Ọ kọwara otú Kraịst si kwatuo mgbidi nke kewara ndị Juu na ndị Jentaịl, mee ka ìgwè abụọ ahụ dịghachi ná mma ka ha ghọọ otu mmadụ ọhụrụ. Site n’àjà ya n’elu obe, Jisọs ewetawo udo na ịdị n’otu n’etiti ndị kwere ekwe nile. Ugbu a, ha bụ ụmụ amaala ibe ha na ndị nsọ na ndị otu ezi-na-ụlọ Chineke nke e wukwasịrị n’elu ndị ozi na ndị amụma nke Kraịst dị ka nkume isi nkuku ya.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Ndị Efesọs na-akọwapụta otu amara Chineke si agbanwe ndị kwere ekwe site n’ọnwụ nke mmụọ baa na ndụ site n’okwukwe na Kraịst Jizọs. Tupu nzoputa, ha bụ ohu nke mmehie ma e mewo ka ha na Kraịst dịrị ndụ n'ihi ebere na ịhụnanya Ya.

Pọl kwusiri ike na nzọpụta bụ onyinye amara Chineke, ọ bụghị site n'ọrụ. Ekere ndị kwere ekwe ọzọ n’ime Kraịst maka ọrụ ọma nke Chineke doziri maka ha. N̄ko-n̄ko, Paul etịn̄ aban̄a edifiak n̄kpere ke ufọt mme Jew ye mme Gentile ebe ke uwa Christ, owụri mme n̄kpọekọn̄ onyụn̄ anam emem ye edidianakiet ke otu kpukpru mme andinịm ke akpanikọ.

Isiakwụkwọ a na-egosi ike nke amara Chineke na nzọpụta, mkpa ọ dị n'okwukwe n'elu ọrụ, na ọrụ imekọ ọnụ nke Kraịst n'ịchịkọta ndị kwere ekwe dị iche iche dị ka otu ahụ n'ime Ya.

NDI EFESỌS 2:1 Ma unu onwe-unu ka O meworo ka ha di ndu, bú ndi nwuru anwu na njehie na nmehie;

Amara Chineke dị maka ndị niile nabatara ya, ọbụna ndị mehiere.

1. Amara Chineke: Onyinye Maka Mmadụ Nile

2. Ụzọ nke mgbapụta: ịnara amara Chineke

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Taịtọs 3:5-7 - Ọ zọputara ayi, ọ bughi n'ihi ọlu nke ayi luworo n'ezi omume, kama dika ebere nke aka Ya si di, site n'asacha nke imu-ọmumu na ime ka Mọ Nsọ di ọhu, Onye Ọ wụsara n'aru ayi nke-uku site n'aka-ayi. Jisus Kraist Onye-nzọputa-ayi, ka ewe gua ayi na ndi ezi omume site n'amara-Ya, ka ayi we buru ndi-nketa dika olile-anya nke ndu ebighi-ebi si di.

Ndị Efesọs 2:2 Nʼoge gara aga, unu jere ije dị ka ụzọ nke ụwa a si dị, dị ka onye-isi nke ike nke ikuku si dị, mmụọ nke na-arụ ọrụ ugbu a nʼime ụmụ nnupụisi.

Akụkụ ahụ na-agwa anyị otú n'oge gara aga, ndị mmadụ na-agbaso ụzọ nke ụwa, dịka onye isi nke ike nke ikuku kwuru.

1. "Ike nke Ikuku: Ibi n'Efe Ụzọ nke Ụwa"

2. "Ịhapụ Onye isi nke ike nke ikuku"

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

2. Ndị Galetia 5:16-17 - "Ya mere, nka ka m'nēkwu, Na-ejegharinu nime Mọ Nsọ, unu agaghi-eme kwa ọchichọ nke anu-aru; otu na ibe ya: ka unu ghara ime ihe unu chọrọ.”

NDI EFESỌS 2:3 N'etiti ha kwa, ayi nile nējeghari n'etiti ha na mb͕e gara aga n'ọchichọ nke anu-aru-ayi, nēmezu ọchichọ nke anu-aru na nke uche; ma site n’okike bụrụ ụmụ nke ọnụma, ọbụna dịka ndị ọzọ.

Anyị niile na-ebibu n'ọchịchọ mmehie, na-emezu ọchịchọ nke onwe anyị ma na-eche ọnụma Chineke ihu.

1. Ebere na amara nke Chineke n'iru nke nmehie nke ayi

2. Mkpa nchegharị na okwukwe na Jizọs

1. Ndị Rom 3: 23-24 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo wee ghara iru ebube Chineke, na-agụ ya n'onye ezi omume efu site n'amara Ya site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

NDI EFESỌS 2:4 Ma Chineke, bú onye bara ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya-Ya nke Ọ huru ayi n'anya.

Nnukwu ihunanya na ebere Chineke wetara anyị nzọpụta.

1. "Ebere Chineke na ịhụnanya: Nzọpụta anyị"

2. "Ịhụnanya nke Onyenwe anyị dị ukwuu"

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. 1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

NDI EFESỌS 2:5 Ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu na nmehie, O mewo ka ayi na Kraist dikọ ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu;)

Chineke zọpụtara anyị site n'amara ya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmehie anyị.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke: Otú ịhụnanya Chineke na-enweghị atụ si zọpụta anyị na mmehie anyị.

2. Ike nke amara nke na-enye ndụ: Inweta ndụ ọhụrụ n'ime Kraịst

1. Ndị Rom 6:23 ??? ma -ọbu ụgwọ-ọlu nke nmehie bu ọnwu: ma onyinye-amara nke Chineke n'efu bu ndu ebighi-ebi nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi.

2. Taịtọs 3:5 ??? Ọ bughi n'ihi ọlu-ayi nke ayi luru n'ezi omume, kama dika ebere-Ya si di, site n'ihisa nke-uku na ime ka Mọ Nsọ di ọhu.

Ndị Efesọs 2:6 O mewokwa ka anyị si n’ọnwụ bilie, meekwa ka anyị nọdụ ala n’ebe dị n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs.

A kpọkọtara anyị niile n’ime Kraịst ma nye anyị oche n’eluigwe.

1. Ike nke ịbịakọta ọnụ na Kraịst

2. Nọdụ ala n'Ebe Eluigwe n'ime Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 3:1-3 ? Ya mere unu na Kraist emere ka unu si n'ọnwu bilie, nāchọ ihe di n'elu, ebe Kraist nọ, nānọdu ala n'aka-nri nke Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa. N'ihi na unu anwuwo, ezowo kwa ndu-unu n'ebe Kraist-ayi nọ nime Chineke.

2. Ndị Rom 8:38-39 ? Ma ọ bụ m ji n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. ??

NDI EFESỌS 2:7 Ka n'ọb͕ọ nile nke gādi bia ka o we gosi àkù nke amara-Ya ri nne nime ebere-Ya n'ebe ayi nọ site na Kraist Jisus.

Emere ayi amara nke Chineke site n'obiọma-Ya nime Kraist Jisus.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke: Ịtụgharị uche n'obiọma Chineke n'ebe anyị nọ

2. Àkụ̀ Ụ̀ Karịrị nke Amara Chineke: Ime ememe ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ nke Chineke n'ebe anyị nọ.

1. Ndị Rom 5:8 ? Chineke na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Taịtọs 3:5-7 ? Ọ bughi n'ihi ezi omume nile nke ayi mere ka Ọ nāzọputa ayi, kama n'ihi ebere-Ya. Ọ sachara mmehie anyị, were mụọ anyị ọhụrụ na ndụ ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ. O ji mmesapụ aka wukwasi anyị Mmụọ Nsọ site na Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị.

Ndị Efesọs 2:8 Nʼihi na ọ bụ amara ka e ji zọpụta unu site nʼokwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke;

Nzọpụta bụ onyinye Chineke nke e nyere ndị kwere ekwe site na amara na okwukwe.

1. Ike nke Amara: Otú okwukwe na Chineke si eweta nzọpụta

2. Ekwesighi ka mmadụ: ịnata onyinye nzọpụta nke Chineke

1. Taịtọs 3:5 - Ọ bughi n'ọlu ezi omume nke ayi meworo, kama dika ebere-Ya si di, Ọ zọputara ayi, site n'asacha nke ọchichi na ime ka Mọ Nsọ di ọhu;

2. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Efe 2:9 Ọ bụghị n’ọrụ, ka onye ọ bụla wee ghara ị.

Nzọpụta Chineke adabereghị n'ọrụ anyị, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi maka ya.

1: Ọrụ anyị enweghị ike ịzọpụta anyị ma ọlị, dịka naanị amara Chineke nwere ike inye nzọpụta.

2: Nganga agaghị azọpụta anyị, dịka anyị ga-atụkwasị obi n'ịdị mma Jehova maka nzọpụta anyị.

1: Ndị Rom 3:20-24 - Ọ dịghị onye a ga-agụ onye ezi omume n'anya Chineke site n'idebe iwu; kama site n'iwu ayi na-amata nmehie ayi.

2: Taịtọs 3:5-7 - Ọ bughi n'ihi ezi omume nke ayi mere ka Ọ zoputara ayi, kama n'ihi ebere-Ya. Ọ zọpụtara anyị site na ịsacha nke ọmụmụ na ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ.

NDI EFESỌS 2:10 N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke doworo na mbu ka ayi jeghari nime ha.

Anyị bụ ọrụ Chineke, e kere anyị ịrụ ezi ọrụ nke O doziiri anyị.

1. Ije ije n’ezi ọrụ ahụ edoziworo nye Anyị

2. Ịghọta ọkpụkpọ òkù anyị dị ka ọrụ Chineke

1. Jọn 15:16 - "Ọ bụghị unu họọrọ m, ma m họọrọ gị na họpụtara gị ka ị na-aga na-amị mkpụrụ? 봣 mbibi nke ga-adịru? ị."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ , ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

NDI EFESỌS 2:11 Ya mere cheta na unu bu ndi mba ọzọ n'anu-aru n'oge gara aga, ndi anākpọ ndi anēbighi úgwù site n'ihe anākpọ obibì-úgwù n'anu-aru nke ejiri aka me;

Pọl chetaara ndị Efesọs na ha bụbu ndị Jentaịl, nakwa na ndị e biri úgwù n’anụ ahụ́ kpọrọ ha ndị a na-ebighị úgwù.

1. Ike Ncheta

2. Mkpa nke ibi úgwù

1. Deuterọnọmi 30:19 - "M na-akpọ eluigwe na ụwa ka ha b͕a àmà megide gi ta, na edowom ndu na ọnwu, ngọzi na ọbubu-ọnu n'iru gi: ya mere arọputa ndu, ka gi onwe-gi na nkpuru-gi we di ndu."

2. Ndị Rom 3: 1-2 - "Gịnịzi uru onye Juu nwere? ma ọ bụ uru úgwù dị aṅaa ka ibi úgwù bara? Ọtụtụ ụzọ n'ụzọ ọ bụla: karịsịa, n'ihi na e nyefere ha okwu Chineke n'aka."

NDI EFESỌS 2:12 na n'oge ahu unu onwe-unu nēnweghi Kraist, ebe unu bu ndi-ọbìa site n'ala-eze Israel, buru kwa ndi-ọbìa n'ọb͕ub͕a-ndu nile nke nkwa, nēnweghi olile-anya, nēnweghi kwa Chineke n'uwa.

Anyị bụ ndị na-enweghị olileanya na Chineke, ma Chineke emewo anyị akụkụ nke ezinụlọ Ya.

1: Ịhụnanya na mgbapụta nke Chineke na-adịghị ada ada

2: Ike nke olile anya nime Kraist

1: Ndị Rom 5:8 ? Chineke na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Aịza 40:31 ? Ndi nēchere Jehova gēnwe kwa ume-ha ọzọ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà. ??

NDI EFESỌS 2:13 Ma ub͕u a nime Kraist Jisus unu onwe-unu, bú ndi nọ n'ebe di anya mb͕e gara aga, emewo ka unu di nso site n'ọbara Kraist.

Chineke emeela ka anyị bịaruo ya nso site n’àjà Jizọs chụrụ.

1: Gịnị bụ ọnụ ahịa nke ime udo?

Nkeji 2: Ike Obe: Otu Jizọs si Mee Ka Anyị Na Chineke dịrị n’otu

1: Ndị Rom 5: 8-9 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Ndị Kọlọsi 1: 20-22 - Sitekwa n'aka ya ka ya na ya dị n'otu ihe niile, ma ọ bụ n'ụwa ma ọ bụ nke dị n'eluigwe, na-eme udo site n'ọbara nke obe ya.

Efe 2:14 N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di otù, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi;

Akụkụ ahụ na-emesi ike na Jizọs bụ udo anyị ma kwatuola mgbidi nke nkewa n'etiti anyị.

1. Ịdị n'Otu Site n'aka Jizọs

2. Ike Jizọs nwere imeri nkewa

1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke.

2. Ndị Kọlọsi 3: 14-15 - Ma nke kachasị ihe ndị a, yikwasị ịhụnanya, nke na-ejikọta ihe niile n'otu n'otu zuru oke. Ka udo nke Kraist nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọrọri unu nime otù aru. Ma nwee ekele.

Ndị Efesọs 2:15 ebe o kpochapuworo n'anu-aru-ya ibu iro, ọbuná iwu nke ihe enyere n'iwu di nime ikpé; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo;

Jizọs kagburu iwu nke iwu ma mee ka udo dị n'etiti ndị Juu na ndị Jentaịl site n'ike otu nwoke ọhụrụ.

1: Jizọs kwaturu mgbidi iro na nkewa dị n'etiti agbụrụ na agbụrụ site n'ike otu nwoke ọhụrụ.

2:Jizọs wetara udo site n'ibibi iwu nke iwu na ime ka mmadụ niile dịrị n'otu n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ.

1: Ndị Galetia 3:26-28 - N'ihi na unu nile bu umu Chineke site n'okwukwe nime Kraist Jisus. N'ihi na ka unu ra, bú ndi emere baptism iba nime Kraist, unu yikwasiwo Kraist-ayi. Ọ dighi kwa onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi kwa onye-orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2: Ndị Kọlọsi 3:11 - N'ebe a na-enweghị Greek ma ọ bụ onye Juu, ibi úgwù ma ọ bụ ebìghi úgwù, Ajọ omume, Sitia, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe: ma Kraịst bụ ihe niile, na ihe niile.

Ndị Efesọs 2:16 na ka o wee mee ka ha abụọ na Chineke dị ná mma nʼotu ahụ site nʼobe, ebe o ji ya gbuo iro ahụ.

Kraịst mere ka ndị Juu na ndị mba ọzọ na Chineke dị ná mma n’otu ahụ site n’ọnwụ ya n’elu obe, na-akwụsị ibu iro n’etiti ha.

1. Ike nke ime ka udo dị: ka ọnwụ Kraịst n'obe si gafere nkewa omenala na okpukpere chi.

2. Ịdị n’Otu n’ụdị dị iche iche: Otu ịhụnanya Kraịst si eme ka mmadụ niile dịrị n’otu

1. Ndị Kọlọsi 1:20-22 - Site na Kraịst, Chineke mere ka ha na ya dị ná mma, ma n'eluigwe ma n'ụwa.

2. Ndị Rom 5:8-11 - Chineke gosiri anyị ịhụnanya ya site n'ọnwụ Kraịst n'elu obe mgbe anyị ka bụ ndị mmehie.

NDI EFESỌS 2:17 we bia kwusa udo nye unu ndi nọ n'ebe di anya, na ndi nọ nso.

Kraịst bịara ikwusa udo nye ndị nọ n’ebe dị anya na ndị nọ nso.

1. Oku nke Kraist ka o rute ndi efu

2. Iji ịhụnanya na-emere ndị agbata obi anyị aka

1. Matiu 28:18-20 - "Mgbe ahụ, Jizọs bịakwutere ha, sị, ? 쏛 E nyewo m ikike n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna. na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile M'nyeworo unu n'iwu: ma n'ezie Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwụgwụ nke oge a.

2. Ndị Rom 10: 14-15 - "Ya mere, olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekweghị na ya? Ma olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? ma ònye gēsi aṅa kwusa, ma ọ buru na eziteghi ha, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, ?

Ndị Efesọs 2:18 Nʼihi na site nʼaka ya ka anyị abụọ nwere ohere ịbịarute Nna ahụ site nʼotu mmụọ.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a nte otode Jesus, nnyịn imekeme ndisan̄a n̄kpere Abasi Ete.

1. Ike Jizọs: Ịnweta Chineke Site n'Ọnwụ Ya na Mbilite n'Ọnwụ Ya

2. Ụzọ nke eluigwe: Jizọs dị ka onye na-emeghe ụzọ

1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke.

2. Ndị Hibru 10:19-20 - Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ na ndụ nke o meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, site n'anụ ahụ ya.

Ndị Efesọs 2:19 Ya mere unu abụkwaghị ndị mba ọzọ na ndị mba ọzọ, kama unu bụ ndị ha na ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke.

Ndị kwere na Kraịst bụzi akụkụ nke ezi na ụlọ nke Chineke na ụmụ amaala ibe ha na ndị nsọ.

1. Ngọzi nke Ịbụ: Ọmụmụ Ndị Efesọs 2:19

2. Àgwà Anyị n’Ezinụlọ Chineke: Ọmụmụ Ndị Efesọs 2:19

1. Ndị Galetia 6:10 - Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

2. 1 Pita 2:9-10 – Ma unu bụ agbụrụ a họpụtara ahọpụta, òtù ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ, mba maka ihe nketa ya, ka unu wee kwusaa ịdị mma nke Onye ahụ kpọpụtara unu n’ọchịchịrị baa n’ìhè ya dị ebube. .

Ndị Efesọs 2:20 na-ewukwa ha n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Jizọs Kraịst n'onwe ya bụ isi nkume nkuku;

Ntọ-ala nke okwukwe Ndị Kraịst ka e wukwasịrị n’elu ndị ozi na ndị amụma, ebe Jisọs Kraịst dị ka isi nkuku.

1: Ayi aghaghi iwuli ndu ayi na ntọ-ala nke ndi-ozi na ndi-amuma, ebe Jisus Kraist buru nkume isi nkuku.

2: Jisus Kraist bu isi nkuku nke okwukwe ayi, ayi gēwukwasi kwa ndu ayi n'elu ntọ-ala nke ndi-ozi na ndi-amuma.

Matiu 7:24-25 - Ya mere, onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu: miri-ozuzo we zo, idei-miri we bia, oké osimiri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we zo, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we zo, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, miri we bia, oké osimiri ahu we bia . ifufe fefe, kwatuo ulo ahu; ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

2: 1 Ndị Kọrint 3:11 - N'ihi na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịtọ ntọala ọzọ karịa nke a tọrọ, nke bụ Jizọs Kraịst.

NDI EFESỌS 2:21 N'ime onye ulo ahu nile nke ejikọtara n'otù n'otù n'otù nime ya, nābalite rue ulo nsọ nime Onye-nwe-ayi.

Ejikọkọta ọnụ ụlọ nke nzukọ-nsọ n’ịdị n’otu wee tolite wee bụrụ ụlọ nsọ n’ime Onye-nwe.

1. Ike ịdị n’otu na Ụka

2. Iwu ulo Jehova

1. Jọn 17:21-23, Jizọs na-ekpe ekpere maka ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe

2. 1 Pita 2:5, Jiri nkume dị ndụ wuo ụlọ ka ọ bụrụ ụlọ ime mmụọ

Ndị Efesọs 2:22 Nʼime ya ka e wukwasịrị unu ọnụ ka ha bụrụ ebe obibi nke Chineke site na Mmụọ Nsọ.

A na-ewukọ ndị kwere ekwe ọnụ dịka ebe obibi nye Chineke site na Mụọ.

1. Iwuliri Chineke Ụlọ: Otu Mmụọ Nsọ Na-eme Ka Ndị kwere ekwe dịrị n'otu

2. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

1. 1 Ndị Kọrint 3:16-17 – Ùnu amataghi na unu bu ulo nsọ nke Chineke, na Mọ nke Chineke nēbi kwa nime unu?

2. Ndị Rom 8:9-11 - Ma unu anọghị n'anụ ahụ, kama unu nọ na mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi n'ime unu. Ma ọ buru na onye ọ bula enweghi Mọ nke Kraist, ọ bughi nke ya.

Ndị Efesọs 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N’isi nke a, Pọl na-ekpughe ihe omimi nke atụmatụ Chineke ka ndị Jentaịlụ tinye n’ime ahụ nke Kraịst ma na-ekpe ekpere maka uto na nghọta nke mmụọ nke ndị kwere ekwe.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa na e nyere ya mkpughe dị nsọ gbasara atụmatụ Chineke maka ndị Jentaịlụ (Ndị Efesọs 3:2-6). Ọ na-ekwusi ike na ihe omimi nke a, nke a na-amabeghị nke ọma n'ọgbọ ndị gara aga, na-ekpughe ugbu a site na Mụọ nye ndị ozi ya na ndị amụma ya dị nsọ. Ihe omimi ahụ bụ na ndị Jentaịl bụ ndị nketa ibe, ndị otu ahụ, na ndị na-eketa nkwa Chineke n’ime Kraịst Jizọs site n’ozi ọma.

Paragraf nke abụọ: Pọl gosipụtara egwu ya maka ịdị ukwuu nke ike Chineke na-arụ ọrụ n'ime ndị kwere ekwe (Ndị Efesọs 3:20-21). Ọ na-ekweta na Chineke nwere ike ime ọtụtụ ihe karịa ihe niile ha nwere ike ịrịọ ma ọ bụ chee echiche dịka ike ya siri dị. Pọl na-enye Chineke otuto dị ka onye kwesịrị otuto n'ọgbọ niile.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl na-ekpe ekpere maka ume na nghọta n'etiti ndị kwere ekwe (Ndị Efesọs 3:14-19). Ọ na-arịọ ka Mụọ Chineke gbasie ha ike n’ime ime ha ka Kraịst wee biri n’ime obi ha site n’okwukwe. Pọl chọrọ ka ha ghọta obosara, ogologo, ịdị elu, na omimi nke ịhụnanya Kraịst—ịhụnanya na-enweghị atụ nke karịrị ihe ọmụma. Ọ na-ekpe ekpere ka ha jupụta n’uju nile nke Chineke.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Ndị Efesọs na-ekpughe otú ndị Jentaịlụ si tinye n’atụmatụ Chineke site n’aka Jizọs Kraịst— ihe omimi nke e kpughere site na mkpughe Chineke. Pọl tụrụ anya na ịdị ukwuu nke ike Chineke ma na-eto Ya dị ka onye nwere ike karịa ihe niile tụrụ anya ya.

Ọ na-ekpekwa ekpere maka uto na nghọta ime mmụọ nke ndị kwere ekwe. Pọl na-arịọ maka ume nke ime ha, ibi n’ime Kraịst n’ime obi ha, na nghọta miri emi nke ịhụnanya Kraịst na-enweghị nsọtụ. Ọ chọrọ ka ha jupụta n'uju nke Chineke.

Isiakwụkwọ a na-akọwapụta nsonye nke atụmatụ Chineke maka ndị Jentaịlụ, ike karịrị nke Chineke, na ekpere Pọl maka uto na nghọta nke mmụọ nke ndị kwere ekwe. Ọ na-emesi ike ịdị n'otu na ịhụnanya dị na Kraịst Jizọs dịka ndị kwere ekwe na-ekere òkè na nkwa Ya site n'okwukwe.

NDI EFESỌS 3:1 N'ihi nka Mu onwem Pọl, onye-nkpọrọ nke Jisus Kraist n'ihi unu ndi mba ọzọ.

Pọl dere na ọ bụ onye mkpọrọ nke Jizọs Kraịst maka ndị Jentaịl.

1. Àjà Ndị Anyị Na-achụ Maka Ndị Ọzọ: Ịtụle Ihe Nlereanya Pọl

2. Jizọs Kwesịrị Ihe Niile: Pọl Na-erubere Kraịst isi

1. Ndị Filipaị 2:5-11

2. Ndị Kọlọsi 1:24-29

NDI EFESỌS 3:2 Ọ buru na unu nuru ozi-ọma nke amara Chineke nke enyerem n'ebe unu nọ;

Pọl kọwara oge amara nke Chineke nyere ndị Efesọs.

1. Amara nke Chineke: Onyinye Maka Mmadụ Nile

2. Ịghọta nkesa nke amara

1. Ndị Rom 5:17 - N'ihi na asi na ọnwu sitere n'aka otù onye ka ọnwu buru eze; karịa ka ndị ahụ na-anata ụbara amara na nke onyinye nke ezi omume ga-achị na ndụ site n’otu onye, Jisus Kraịst.

2. Taịtọs 2:11-12 - N'ihi na amara nke Chineke nke na-eweta nzọpụta apụtawo n'ihu mmadụ niile, na-ezi anyị na, ebe anyị na-agọnarị asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, anyị kwesịrị ibi ndụ n'ịdị nro na n'ezi omume na nsọpụrụ Chineke n'ụwa nke a.

NDI EFESỌS 3:3 ka O we me ka m'mara ihe-omimi ahu site na nkpughe; (dịka m dere na mbụ n'okwu ole na ole,

Chineke kpugheere Pọl otu ihe omimi.

1. Ihe omimi nke Chineke Ekpughere Pọl

2. Ịnabata ihe omimi nke Chineke

1. Ndị Efesọs 1:9 - Na-eme ka anyị mara ihe-omimi nke uche Ya, dịka ọ dị ya mma nke o zubere n'ime onwe ya.

2. Ndị Rom 11:25 - N'ihi na achọghm, umu-nnam, ka unu ghara ima ihe-omimi a, ka unu we ghara inwe uche n'obi-unu; na kpuru ìsì gēmere Israel otù ihe, rue mb͕e uju nke ndi mba ọzọ gābata.

NDI EFESỌS 3:4 Ya mere, mb͕e unu nāgu, unu we ghọta ihe-ọmumam nime ihe-omimi nke Kraist.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe atụmatụ dị omimi nke Chineke maka nzọpụta nke ụwa site na Jizọs Kraịst.

1: "Atụmatụ omimi nke Nzọpụta nke Chineke"

2: "Ịghọta ihe omimi nke Kraịst"

1: Jọn 3: 16-17 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2: Ndị Rom 10:9-10 “N'ihi na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na mmadụ ji obi kwere ma bụrụ onye ezi omume, e jikwa ọnụ kwupụta ma zọpụta ya.”

Ndị Efesọs 3:5 nke na-emeghị ka ụmụ mmadụ mara n'oge ndị ọzọ, dị ka ekpughere ya ugbu a nye ndị ozi ya dị nsọ na ndị amụma ya site na Mụọ;

N’oge gara aga, e kpugheghị atụmatụ Chineke maka nzọpụta nye mmadụ, ma e kpugheworo ya nye ndị ozi ya na ndị amụma ya site na Mụọ.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ịghọta atụmatụ nzọpụta nke Chineke

2. Imeri Ihe Amaghi Ama: Ekpughere Atumatu Nzọpụta nke Chineke

1. Jọn 16:13 - "Mgbe Mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-eduzi gị n'ime eziokwu niile."

2. Ndị Rom 8: 14-16 - "N'ihi na ndị niile mmụọ nke Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke: n'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka ị daa azụ n'ụjọ, ma unu natara mmụọ nke idochi dị ka ụmụ. , onye anyị na-eti mkpu, “Abba Nna!” Mmụọ nsọ n’onwe ya so mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke.”

NDI EFESỌS 3:6 ka ndi mba ọzọ we buru ndi-nketa, na otù aru, na ndi nēketa nkwa-Ya nime Kraist site n'ozi ọma;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị n'otu nke ndị niile kwere ekwe na Kraịst, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ịbụ ndị nketa na nkwa Ya.

1: "Nkwa nke ịdị n'otu n'ime Kraịst"

2: “Ihe Nketa nke Ozi Ọma”

1 Jọn 17: 20-21 - "Anaghị m arịọ maka ndị a naanị, kama ọ bụkwa maka ndị ga-ekwere na m site n'okwu ha, ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị onwe gị, Nna, dị n'ime m, na mụ onwe m. nime Gi, ka ha onwe-ha we di kwa nime ayi, ka uwa we kwere na ọ bu Gi onwe-gi ziterem.

2: Ndị Galeshia 3: 26-28 - "N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe. ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ọ dịghị nwoke na nwaanyị, n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

Ndị Efesọs 3:7 nke e mere m ka m bụrụ onye ozi, dịka onyinye nke amara nke Chineke nyere m site nʼịrụ ọrụ nke ike ya.

A họpụtara Pọl dị ka onye ozi nke Oziọma site n’ike nke amara Chineke.

1. Amara Chineke Na-enye Anyị Ike Ije Ozi

2. Onyinye Ije Ozi: Ịza oku Chineke

1. Ndị Rom 12:1-8 - Na-achụ anụ ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na ihe na-atọ Chineke ụtọ.

2. Ọrụ 20:17-38 - Okwu nlelị Pọl gwara ndị okenye nọ n'Efesọs.

NDI EFESỌS 3:8 Mu onwem, bú onye di ntà kari onye kacha nta n'etiti ndi nsọ nile, ka enyere amara nka, ka m'we kwusa n'etiti ndi mba ọzọ àkù nke Kraist nke anāgaghi-enyocha;

Amara nke ikwusa ozi ọma nke ndị mba ọzọ ka e nyere Pọl, onye dị ntakịrị karịa ndị nsọ niile.

1. Akụ na-enweghị atụ nke Kraịst: Ịchọta Akụ nke Amara Ya

2. Amara Enyere Ndị Dị Ntụkwasị Obi: Otú Chineke Si Eji Ndị Kachasị Ihe Na-agaghị Eme Ihe

1. Ndị Rom 11: 33-36 - "Lee omimi nke akụ na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ndị ikpe ya si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta, na otú ụzọ ya si bụrụ ndị a na-apụghị ịchọpụtacha aghọta! Ma-ọbu ònye nyeworo Ya onyinye-inata-iru-ọma, ka ewe kwughachi ya?

2. 1 Ndị Kọrịnt 1: 27-29 - "Ma Chineke họọrọ ihe nzuzu n'ụwa ka o mee ndị maara ihe ihere; Chineke họọrọ ihe na-adịghị ike n'ụwa ka ihere mee ndị dị ike; Chineke họọrọ ihe dị ala na ihe a na-eleda anya n'ụwa, ọbụna ihe ndị na-adịghị, ka ha mee ka ihe ndị dị adị ghara ịdị irè, ka mmadụ ọ bụla wee ghara ịnya isi n’ihu Chineke.”

NDI EFESỌS 3:9 na ime ka madu nile hu ihe bu nnwekọ ihe-omimi ahu, nke ezonariworo site na nmalite nke uwa nime Chineke, Onye kere ihe nile site na Jisus Kraist.

Ihe omimi nke nnwekọ nke Chineke nke ezoro ezo n'ime okike ka ekpughere site na Jisus Kraist.

1: Jizọs Kraịst: Onye na-ekpughe ihe omimi Chineke

2: Njikọ nke Ihe omimi: Gịnị Ka Ọ Pụtara nye Anyị?

1: Ndị Kọlọsi 1: 15-17 Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. 16 N’ihi na site n’aka ya ka ekère ihe nile, n’eluigwe na n’elu ụwa, ndị a na-ahụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị—site n’aka ya ka ekère ihe niile maka ya. 17 Ma Ọ nọ n’iru ihe nile, ma n’ime ya ka ihe nile jikọta ọnụ.

2: Ndị Rom 11:33-36 Oh, ịdị omimi nke akụ na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe anāchọputa ikpé-Ya si di, Le ka uzọ-Ya nile si di ihe anāchọputa; 34 N'ihi na ònye mara uche Jehova, ma-ọbu ònye buworo ya ọdu? 35 Ma-ọbu ònye nyere ya onyinye ka ewe kwughachi ya? 36 N'ihi na ihe nile sitere n'aka-Ya, site kwa na Ya, nwe-kwa-ra Ya ka ihe nile diri. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

NDI EFESỌS 3:10 Ka ub͕u a we rue ndi isi na ike di n'elu-igwe, ka nzukọ Kraist mara ọtutu amam-ihe nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na amamihe Chineke na-egosipụta site n'ụka nye ndị isi na ike dị n'ebe dị n'eluigwe.

1. Otu anyị si egosipụta amamihe Chineke Site na Nzukọ-nsọ

2. Ike nke Nzukọ-nsọ iji gosi amamihe Chineke

1. Ilu 8:12-13 - "Mụ onwe m amamihe na-ebi n'amamihe, chọpụtakwa ihe ọmụma nke aghụghọ: egwu Jehova bụ ịkpọ ihe ọjọọ asị: nganga, na nganga, na ụzọ ọjọọ, na ọnụ gbagọrọ agbagọ, meenụ ya. Akpọrọ m asị."

2. Ndị Rom 11: 33-36 - "Lee omimi nke akụ na ụba nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ikpe Ya si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta, na ụzọ Ya nile si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta! N'ihi na ònye mara uche Jehova? ọ̀ bughi onye-ndú-ya?

NDI EFESỌS 3:11 dika nzube ebighi-ebi ahu si di nke O zubere nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi:

Chineke nwere nzube maka anyị nke e hiwere na Kraịst Jizọs.

1. Ike nke Nzube: Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Anyị

2. Nzube Ebighị Ebi nke Chineke Achọtara n'ime Kraịst Jizọs

1. Matiu 6:33 - Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara gị ihe ndị a niile.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Ndị Efesọs 3:12 Nʼime onye anyị nwere nkwuwa okwu na ohere site nʼokwukwe nke Ya.

Anyị nwere ike iji obi ike bịakwute Chineke site n'okwukwe na Ya.

1. Okwukwe na-enye anyị obi ike ịbịaru Chineke nso

2. Ịnweta Chineke site n'okwukwe

1. Ndị Hibru 4:16 – Ka anyị were kwa ntụkwasị obi bịaruo ocheeze amara nso, ka anyị wee nweta ebere na nweta amara inye aka n'oge mkpa.

2. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke.

NDI EFESỌS 3:13 Ya mere anamachọ ka ike-unu ghara idi unu ike na nkpab͕um nile n'ihi unu, nke bu ebube-unu.

Pọl gbara ndị Efesọs ume ka okwukwe ha sie ike n’agbanyeghị nhụjuanya.

1: Akwụsịla Ike - Agbamume Pọl nyere Ndị Efesọs

2: Na-eguzosi Ike n'Oge Nri

1: Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya.

2: Ndị Hibru 10:35-36 - Ya mere, atụla ntụkwasị obi gị; a ga-akwụghachi ya nke ukwuu.

NDI EFESỌS 3:14 N'ihi nka ka m'nēruru ikpere n'ala nye Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Pọl gosipụtara nraranye ya nye Nna nke Jizọs ma rịọ maka amara na ume maka ọgbakọ ndị Efesọs.

1. "Nraranye nye Nna: Ntọala nke Ndụ Ndị Kraịst"

2. "Ike nke Ekpere: Ịchọta Amara na Ike n'Oge Nri"

1. Matiu 6:9-13 - Ekpere Onyenwe Anyị

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - Echegbula onwe gị

NDI EFESỌS 3:15 Nke ab͕uru nile nke elu-igwe na n'elu-uwa ka akpọrọ aha-ya.

Ezinụlọ nile nke Chineke, ma n’elu-igwe ma n’elu ụwa, ka a na-akpọ aha Ya.

1. Ezinụlọ nke Chineke: Ịdị n'Otu na Diversity

2. Aha Jehova: Ngọzi na Iwu

1. Diuterọnọmi 28:10 - Ma ndị nile nke ụwa ga-ahụ na a na-akpọ gị n'aha Jehova; ha gātu kwa egwu gi.

2. Ọrụ Ndịozi 4:12 - Nzọpụta adịghịkwa n'onye ọ bụla ọzọ: n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru elu-igwe nke e nyere n'etiti mmadụ, nke a ga-eji zọpụta anyị.

Efe 3:16 ka O we nye unu, dika àkù nke ebube-Ya si di, ka ewe me ka unu di ike site na Mọ-Ya nime madu ime-ime;

Ike nke Mmụọ Chineke na-ewusi mmadụ ike n’ime anyị.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ n’ime Anyị

2. Otu esi enweta ike Chineke

1. Ndị Rom 8:11 - "Ọ bụrụkwa na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu dị ndụ."

2. Ndị Galetia 5:16 - "Ya mere nka ka m'nēkwu, Na-ejegharinu nime Mọ Nsọ, unu agaghi-emezu kwa ọchichọ nke anu-aru."

Ndị Efesọs 3:17 ka Kraịst wee biri n’ime obi unu site n’okwukwe; ka unu, ebe unu gbanyere mkpọrọgwụ na ntọ-ala nime ihunanya;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịmepụta gburugburu nke okwukwe na ịhụnanya n'ime obi anyị.

1: Gbanyere mkpọrọgwụ na Grounded in Love - A na mkpa nke okwukwe na ịhụnanya na ndụ anyị.

2: Ibi n'ime Kraist - A na inwe Kraist dika ntọala nke ndu ayi.

1: Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2: 1 Jọn 4: 8 - "Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya."

Ndị Efesọs 3:18 Ka ha nwee ike ịghọta ya na ndị nsọ nile ihe bụ obosara, na ogologo, na omimi, na ịdị elu;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa nke onye kwere ekwe ịghọta oke ịhụnanya nke Chineke.

Nke 1: Ịhụnanya Chineke na-apụghị ịgụta ọnụ

2: Mkpa Anyị Ịghọta Ịhụnanya Chineke

1: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ndị Efesọs 3:19 na ịmara ịhụnanya nke Kraịst, nke karịrị ihe ọmụma, ka unu wee jupụta n'uju nile nke Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịmara ịhụnanya nke Kraịst, nke karịrị ihe ọmụma nile, ka ndị kwere ekwe wee jupụta n'uju nke Chineke.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Kraịst: Inweta akụnụba nke amara ya

2. Ibi ndụ na-eju afọ: Inweta Uju nke Chineke.

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndi Efesos 1:7-8 - Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, b͕aghara nmehie, dika àkù nke amara-Ya si di nke O mere ka ọ babigara ayi ókè n'amam-ihe na uche nile.

Ndị Efesọs 3:20 Ma nye onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe nile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dịka ike nke na-arụ ọrụ n’ime anyị si dị.

Chineke nwere ike ime ihe karịrị nke anyị nwere ike ịrịọ maka ma ọ bụ chere, n'ihi ike na-arụ ọrụ n'ime anyị.

1. Ike Chineke: Ikike Anyị Iru Karịa Atụmanya Anyị

2. Uba nke Chineke: Na-agabiga echiche anyi

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike."

2. Aịzaya 40:29 - "Ọ na-enye ndị dara mbà ike, ọ bụkwa ndị na-enweghị ike ka Ọ na-eme ka ike bawanye."

NDI EFESỌS 3:21 Ka otuto diri Ya nime nzukọ Kraist site na Kraist Jisus rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Otuto Chineke kwesịrị ka a na-eme ememe na chọọchị site na Jizọs ruo mgbe ebighị ebi.

1: Ka ayi too Chineke maka ebube ebighi-ebi Ya, we buru eze-ayi.

2: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n’ime Onye-nwe mgbe nile, n’ihi na ebube Ya enweghị ngwụcha, ịhụnanya Ya na-adịrukwa mgbe ebighị ebi.

1: Abụ Ọma 145: 1-3 - "M ga-eto gị, Chineke m na Eze, na-agọzikwa aha gị ruo mgbe ebighị ebi. bụrụ otuto, a pụghị ịchọpụtakwa ịdị ukwuu ya.

2: Aisaia 6:3 – “Otu we kpọ ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu; uwa nile juputara n'ebube-Ya!'”

Ndị Efesọs 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-emesi ike ịdị n’otu na ntozu okè nke ndị kwere ekwe na Kraịst, na-agba ha ume ibi ndụ ruru eru maka ọkpụkpọ òkù ha.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha jee ije n’ụzọ kwesịrị ịkpọku ha, jiri obi umeala, ịdị nwayọọ, ndidi na ịhụnanya (Ndị Efesọs 4:1-3). Ọ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnọgide na-adị n’otu na Mụọ Nsọ na udo n’etiti ibe ha. Pọl mere ka ọ pụta ìhè na e nwere otu ahụ, otu mmụọ nsọ, otu olileanya, otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim, na otu Chineke na Nna nke ihe niile.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwara na Kraịst enyela onyinye dị iche iche iji kwado ndị kwere ekwe maka ọrụ ije-ozi na maka iwuli ahụ nke Kraịst elu (Ndị Efesọs 4:11-13). Onyinye ndị a gụnyere ndị ozi, ndị amụma, ndị na-ezisa ozi ọma, ndị pastọ, na ndị nkuzi. Ebumnobi ya bụ inweta ịdị n’otu n’okwukwe na ọmụma-ihe gbasara Kraịst ma na-eto eto ruo ntozu okè. Site n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya na ịrụ ọrụ dị ka ahụ dị n'otu n'okpuru ọchịchị Kraịst, a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-etokọ ọnụ.

Paragraf nke 3: mechie isiakwụkwọ ahụ site na ntuziaka bara uru maka ibi ndụ nke Ndị Kraịst (Ndị Efesọs 4: 17-32). Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ibi ndụ dị ka ha na-eme tupu ha amara Kraịst kama yipụ onwe ha ochie nke ọchịchọ aghụghọ ji mara. Kama, e kwesịrị ime ka ha dị ọhụrụ n’uche ha ma yikwasị onwe ha ọhụrụ ahụ e kere n’oyiyi Chineke—nke ezi omume na ịdị nsọ mara.

Pọl na-agba ume ka ndị kwere ekwe na-ekwurịta eziokwu ma na-ezere okwu na-adịghị mma ma ọ bụ obi ilu. Ọ na-ekwusi ike ịdị mma, mgbaghara dị ka mgbaghara Chineke sitere n'àjà Jizọs ṅomiri. A gbara ndị kwere ekwe ume ka ha ṅomie ịhụnanya Chineke e gosiri site n’ịchụ àjà kama itinye aka n’omume mmehie.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke Ndị Efesọs na-eme ka mkpa ọ dị ibi ndụ kwesịrị ịkpọ òkù anyị dị ka ndị na-eso ụzọ Kraịst pụta ìhè. Pọl kwusiri ike na ịdị n'otu na Mmụọ Nsọ na udo n'etiti ndị kwere ekwe, na-anabata onyinye dị iche iche nke Kraịst nyere iji kwado ha maka ije ozi na uto.

Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nabata ọrụ ha n’iwulite ahụ nke Kraịst ma na-enweta ịdị n’otu n’okwukwe na ihe ọmụma. Pọl na-enye ntụziaka ndị bara uru maka ibi ndụ Ndị Kraịst, na-agba ha ume ka ha yipụ onwe ha ochie, ka e mee ka ha dị ọhụrụ n'uche, na iyiri mmadụ ọhụrụ ahụ e kere n'oyiyi Chineke.

Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ịdị n’otu, ntozu okè, na ibi ndụ gbanwere nke e ji ezi omume, obiọma, mgbaghara, na ịhụnanya mara. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha nabata ọrụ ha pụrụ iche n'ime ahụ nke Kraịst ka ha na-achụso uto na igosipụta àgwà yiri nke Kraịst na mmekọrịta ha na ndị ọzọ.

NDI EFESỌS 4:1 Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ nke Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu jegharia n'ikwesi n'ọku ahu nke akpọrọ unu.

Bie ndụ kwesịrị ịkpọ gị.

1: Bie ndụ nke nwere nzube na nzube, n'ihi na Chineke akpọwo anyị niile n'ime nzube ka ukwuu.

2: Ka anyị gbasie mbọ ike ibi ndụ anyị n’ụzọ na-atọ Chineke ụtọ, n’ihi na a kpọrọ anyị ime ya.

1: Ndị Filipaị 2: 12-13 - “Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dị ka ị na-erube isi mgbe niile, ya mere ugbu a, ọ bụghị naanị dị ka ọ dị n'ihu m kamakwa karịa mgbe m na-anọghị, were egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe gị; Chineke nke na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ihe ma na-arụ ọrụ maka ọdịmma ya. "

2: Ndị Kọlọsi 1:10 - “Ka e wee na-eje ije n’ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị, na-eme ihe na-atọ Ya ụtọ n’ụzọ zuru ezu, na-amị mkpụrụ n’ezi ọrụ ọ bụla, na-amụbakwa n’amamihe Chineke.

Ndị Efesọs 4:2 N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ nile, n'ime ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu n'ịhụnanya;

Anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi na inwe ndidi n’ebe ibe anyị nọ, na-enwe ịhụnanya n’ebe ibe anyị nọ.

1. Ike obiọma na ndidi na mmekọrịta

2. Ịzụlite obi ịhụnanya na ịdị umeala n'obi

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:1-7

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14

Efe 4:3 na-agbalịsi ike idebe ịdị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.

Ịdị n’otu n’etiti ndị kwere ekwe dị mkpa maka ibi n’udo.

1: Ịdị n’otu na Nzukọ-nsọ: Ike nke ịhụnanya

2: Mkpa ịdị n'otu dị n'ụwa mebiri emebi

1: Jọn 17:21-23 “Ka ha nile wee bụrụ otu, dị ka Gị onwe gị, Nna, dị n’ime m, mụ onwe m dịkwa n’ime gị, ka ha onwe ha wee bụrụkwa otu n’ime anyị: ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Ma otuto nke I nyeworom ka M'nyeworo ha; ka ha we buru otù, dika ayi bu otù: Mu onwem nime ha, Gi onwe-gi kwa nimem, ka ewe me ha ka ha zue okè n'otù; na ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n’anya, dị ka ị hụrụ m n’anya.”

2: Ndị Galeshia 3:28 “Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

NDI EFESỌS 4:4 Otù aru di, na otù Mọ Nsọ, dika akpọ-kwa-ra unu n'otù olile-anya nke ọkpụkpọ-unu;

Otu: Akpọrọ anyị niile ka anyị bụrụ akụkụ nke otu ndị kwere ekwe ma keta oke n'otu olileanya.

Nke abụọ: Ibi ndụ n'otu n'otu dịka otu ahụ chọrọ ka anyị dịrị n'otu na Mụọ.

Mbụ : 1 Ndị Kọrịnt 12: 12-13 - "N'ihi na dị nnọọ ka anụ ahụ bụ otu, nweekwa ọtụtụ akụkụ, na akụkụ nile nke ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ. e mere ha niile baptizim ịbụ otu ahụ—ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe ha—e mekwara ka ha niile ṅụọ otu mmụọ nsọ.”

Nke abụọ : Ndị Kọlọsi 3: 14-15 - "Na nke kachasị ihe ndị a, yikwasị ịhụnanya, nke na-ejikọta ihe niile n'ịdị n'otu, ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọrọ unu n'otu ahụ. "

Ndị Efesọs 4:5 Otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike mkpa ịdị n'otu dị n'ime Onyenwe anyị, okwukwe na baptizim.

1: Ịdị n’otu nke Onye-nwe: Otu esi eme ememe ịdị n’otu anyị

2: Okwukwe nke Baptizim: Ntọala maka Ọdịnihu Dị n'otu

1: Jọn 17: 20-23 - Ekpere Jizọs kpere maka ịdị n'otu n'etiti ndị kwere ekwe

2: Ndị Filipaị 2:1-4 – Oku Pọl kpọrọ maka ịdị n’otu n’ihi ịdị umeala n’obi nke Kraịst

NDI EFESỌS 4:6 Otù Chineke na Nna nke ihe nile, Nke di elu kari ihe nile, site kwa n'ihe nile, na nime unu nile.

Enwere naanị otu Chineke na Ọ bụ Nna nke ihe niile, karịa ihe niile, site na ihe niile na n'ime ihe niile.

1. Ike ịdị n'otu nke Otu Chineke

2. Ebe nile nke Chineke

1. Ndị Efesọs 4:1-5

2. Ndị Rom 11:36

Ndị Efesọs 4:7 Ma ọ bụ onye ọ bụla nʼime anyị ka e nyere amara dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ nke onyinye Kraịst si dị.

Chineke nyere onye ọ bụla amara n'ụdị dị iche iche, dịka onyinye nke Kraịst siri dị.

1. Amara nke Kraist na-enweghị oke: Olileanya anyị na oge nsogbu.

2. Onyinye nke Kraịst: imeghe ike nke amara na ndụ anyị.

1. 1 Ndị Kọrint 12:7-10 - Amara nke Mmụọ Nsọ na-egosipụta n'ụzọ dị iche iche.

2. Ndị Rom 5: 15-17 - Amara na-aba ụba nye anyị site na onyinye nke Kraịst.

NDI EFESỌS 4:8 N'ihi nka ọ si, Mb͕e Ọ rigoro n'elu, Ọ dọtara ndọta n'agha, nye kwa madu onyinye-inata-iru-ọma.

Na Ndị Efesọs 4:8, Pọl na-ekwu maka Jizọs na-rịgoro n'eluigwe na inye ihe a kpọrọ mmadụ onyinye.

1. Onye ahụ dọọrọ n’agha: Nrịgo nke mmeri nke Jizọs na inye onyinye

2. Onyinye Ndụ: Inwe ekele maka onyinye ndị Chineke nyere anyị

1. Ndị Filipaị 2:8-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe. Ya mere Chineke ebuliwo Ya elu nke-uku, we nye Ya aha ahu nke kariri aha nile ọ bula.

2. Ndị Rom 5: 15-17 - Ma onyinye efu adịghị ka mmebi iwu ahụ. N'ihi na ọ buru na ọtutu madu nwuru site na ndahie nke otù onye, kari amara nke Chineke na onyinye-inata-iru-ọma ahu nke sitere n'amara nke otù onye ahu, bú Jisus Kraist, babigara ókè kari bayere ọtutu madu.

NDI EFESỌS 4:9 (Ma mb͕e Ọ rigoro, gini ka ọ bu ma-ọbughi na Ọ buru uzọ rida n'ebe di ala nke uwa?

Itien̄wed emi otode Ephesus 4:9 etịn̄ aban̄a edisụhọde Jesus ke isọn̄.

1. Ọdịda na mmeri Jizọs Kraịst: Ihe Nlereanya Bara Uru Maka Ndụ Anyị

2. Ihe Ọdịda Jizọs pụtara nye ndị na-eso ụzọ ya

1. Ndị Rom 10:9 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị."

2. Ndị Filipaị 2: 8-10 - "Ebe a hụrụ ya n'anya dị ka mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe! aha ọ bụla."

Ndị Efesọs 4:10 Onye ahụ nke rịdatara bụkwa otu onye ahụ nke rịgoro n'ebe dị elu karịa eluigwe niile, ka o wee mejupụta ihe niile.)

Akụkụ ahụ na-ekwu maka otu Kraịst siri rịdata na rigoro ka o mejupụta ihe niile.

1. Nrigo nke Kraist na mkpa ayi iso Ya

2. Ịdị ukwuu nke Kraịst na azịza anyị

1. Jọn 14:1-3 “Ka obi ghara ịlọ unu mmiri. Kwere na Chineke; kwerekwa na Mu. N’ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ,                g gwara unu na m ga-aga idoziri unu ebe? Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 “Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe.”

NDI EFESỌS 4:11 O we nye ufọdu ka ha buru ndi-ozi; ụfọdụ kwa, ndị amụma; ma ụfọdụ, ndị na-ekwusa ozi ọma; na ụfọdụ, pastọ na ndị nkuzi;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa na Jizọs nyere ụfọdụ ndị onyinye nke ndị ozi, ndị amụma, ndị na-ezisa ozi ọma, ndị ụkọchukwu na ndị nkụzi.

1. Ike nke onyinye Jesu

2. Ibi ndụ nke ijere Chineke ozi

1. Ndị Rom 12:6-8 - Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ma-ọbu ibu-amuma, ka ayi buru amuma dika òkè nke okwukwe si di; Ma-ọbu ije-ozi, ka ayi chere ije-ozi-ayi: ma-ọbu onye nēzí ihe, nēzi ihe; Ma-ọbu onye nāriọ, n'aririọ: onye nēnye ihe, ya me ya n'izu-okè; onye na-achị achị, were ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

2. 1 Ndị Kọrint 12:4-11 – Ugbua e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ. Ma enwere ọchichi di iche iche, ma otù Onye-nwe-ayi. Ma e nwere ụdị ọrụ dịgasị iche iche, ma ọ bụ otu Chineke ahụ nke na-arụ ihe nile n’ime ihe nile. Ma anēnye nkpughe nke Mọ Nsọ nye onye ọ bula ka o we bayere urù. N'ihi na anēnye madu site na Mọ Nsọ okwu amam-ihe; nye ibe-ya okwu nke ihe-ọmuma site na otù Mọ Nsọ; Nye onye ọzọ okwukwe site n'otu mmụọ ahụ; nye ibe-ya onyinye-inata-iru-ọma ahu site na otù Mọ Nsọ; Nye ibe-ya ọlu ọlu-ebube; nye ibe-amuma; nye onye ọzọ nghọta nke mmụọ; nye ibe-ya di iche iche ire; nye ibe-ya isi asusu di iche iche: ma ihe ndia nile ka otù Mọ ahu nālu ọlu, nēkère onye ọ bula iche iche dika ọ nāchọ.

NDI EFESỌS 4:12 N'ihi imezu ndi-nsọ, n'ihi ọlu ije-ozi, ka ewe wuli aru Kraist elu dika ulo.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Efesọs 4:12 na-ekwu maka otu Chineke si akpọ anyị ka anyị zuo oke ndị nsọ, rụọ ọrụ ije-ozi, na wulite ahụ nke Kraịst.

1. "Oku nke ije ozi: Ime ka ndị nsọ zuo oke na iwulite ahụ nke Kraịst"

2. "Ọrụ Chineke nke Ozi Ọma na Ahụ nke Kraịst"

1. Ndị Rom 12:3-8 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche na-eche echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe si dị. Chineke ekenyela. N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ ahụ niile enweghị otu ọrụ, otú ahụ ka anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma n'otu n'otu n'otu n'otu akụkụ nke ibe ya. Ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara enyere ayi si di, ka ayi were ha were ha: ọ buru na ibu amuma, dika okwukwe-ayi si di; ọbụrụ na-eje ozi, na-eje ozi anyị; onye nēzi ihe, n'ozizi-ya; onye na-agba ume, na agbamume ya; onye na-enye onyinye, n'imesapụ aka; Onye ndu, ji ekworo; onye nēme ebere, were obi-utọ.

2. Jemes 1:27 - Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe anyị ka ụwa ghara imebi.

NDI EFESỌS 4:13 rue mb͕e ayi nile gābia n'idi-n'otù nke okwukwe na nke ọmuma nke Ọkpara Chineke, rue madu zuru okè, rue ọtùtù nke ogologo nke njuputa nke Kraist.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ịdị n’otu dị n’etiti ndị kwere ekwe n’okwukwe na ọmụma nke Jisus Kraịst.

1. "Ike Na-emekọ Ihe nke Okwukwe na Ọmụma n'ime Kraịst"

2. "Inweta izu oke site n'ịdị n'otu n'ime Kraịst"

1. Ndị Kọlọsi 2:2-3 - Ka ewe kasie obi ha obi, ebe ejikọrọ ha n'ịhụnanya, na ka ha nweta akụ niile nke mmezu nke nghọta, ka ha wee mara ihe omimi nke Chineke na nke Nna na nke Kraịst. ; + Ọ bụ ya ka akụ̀ niile nke amamihe na ihe ọmụma ezoro ezo.

2. Ndị Efesọs 4:3 - Na-agba mbọ idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

NDI EFESỌS 4:14 ka ayi we ghara ibu kwa umu-ntakiri ọzọ, ndi nēfeghari n'iru na azu, nēbughari kwa ifufe ozizi ọ bula, site n'iru-uku nke madu, na aghughọ, nke ha nēche aduhie;

Anyị ekwesịghịkwa ịbụ ndị e ji aghụghọ na aghụghọ nke mmadụ duhie anyị ngwa ngwa.

1. Ekwela ka e jiri aghụghọ aghụghọ na-eduhie gị.

2. Guzosie ike n'okwukwe gi ma guzosie ike n'ozizi Chineke.

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. 1 Ndị Kọrịnt 16:13 - Lezienụ anya; guzosie ike n'okwukwe; nwee obi ike; di ike.

Ndị Efesọs 4:15 Ma nʼikwu eziokwu nʼịhụnanya, ka e too nʼime ya nʼihe niile, bụ́ isi, bụ́ Kraịst.

Ndị Kraịst kwesịrị ikwu eziokwu n’ịhụnanya ka ha nwee ike ịbịaru nso Kraịst bụ́ onye isi nke Nzukọ-nsọ.

1. Ike nke ikwu eziokwu n'ịhụnanya

2. Na-eto Kraịst nso site n'eziokwu na ịhụnanya

1. Ilu 12:17 – Onye nēkwu ezi-okwu nēgosi ezi omume: Ma onye-àmà ugha nēgosi aghughọ.

2. Jọn 15:17 - Ihe ndị a ka m na-enye unu n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya.

NDI EFESỌS 4:16 Site n'ebe ahu aru ahu nile nēkekọta nke-ọma, were kwa ihe nkwonkwo ọ bula nēweta, dika ọlu-ọlu nke akụkụ nile ọ bula si di, nēme ka aru ba uba ka ewe wuli onwe-ya elu n'ihu-n'anya.

Òtù dum nke ndị kwere ekwe na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wulite ibe ha n’ịhụnanya.

1. Ịdị n'Otu: Ike nke Ụka

2. Na-arụkọ ọrụ n'ịhụnanya

1. 1 Ndị Kọrịnt 12:12-27

2. Ndị Kọlọsi 3:12-17

NDI EFESỌS 4:17 Ya mere nka ka m'nēkwu, nāb͕a kwa àmà nime Onye-nwe-ayi, ka unu ghara ijeghari ọzọ dika ndi mba ọzọ nējeghari n'ihe-efu nke uche-ha.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha ghara ibi ndụ ka ndị Jentaịl, bụ́ ndị ọchịchọ na echiche efu nke onwe ha na-akwali.

1. Ibi ndụ n’ìhè nke Onye-nwe: Otu esi eso ụzọ nke ezi omume

2. Ihe efu nke Echiche Anyị: Izere Ọnwụnwa nke Mmehie

1. Ndị Filipaị 4: 8-9 - "N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị ùgwù, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ kwesịrị otuto - chee echiche banyere ya. ihe ọ bula nke unu mụtara, ma-ọbu nke unu natara, ma-ọbu ihe unu nānu n'ọnum, ma-ọbu ihe unu huworo nimem, menu ya n'ọlu: Chineke nke udo gānọye-kwa-ra unu.

2. Ndị Kọlọsi 3:2 - "Tụkwasịnụ uche n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe nke ụwa."

NDI EFESỌS 4:18 Ebe nghọta b͕a-kwa-ra ọchichiri, ebe ewezugara onwe-ha na ndu Chineke site n'amaghi-ihe di nime ha, n'ihi ikpu-isi nke obi-ha.

Ndị mmadụ nwere ike kewapụ onwe ha n'ebe Chineke nọ mgbe ha na-aghọtaghị Ya n'ihi enweghị ihe ọmụma na obi kpọrọ nkụ.

1. Ihe ize ndụ nke amaghị ihe na obi ndị kpọrọ nkụ

2. Ịnweghachi mmekọrịta na Chineke site na nghọta na ọmịiko

1. Jeremaịa 17:9-10 - "Obi dị aghụghọ karịa ihe niile, ọ dịkwa njọ nke ukwuu: ònye pụrụ ịma ya? dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị.”

2. Ndị Rom 10: 13-15 - "N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta, oleezi otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya?             nụkwa m na-ab͕a-kwa-ra onye-ozizí?

NDI EFESỌS 4:19 ndi nēnweghi obi-ebere nye onwe-ha nye n'ikwa-iko, were anya-uku me ọru-árú nile.

Ndị mere ka obi ha sie ike na-enwekwaghị mmetụta mmetụta nyefere onwe ha n'omume rụrụ arụ na nke rụrụ arụ, nke anyaukwu na-akwali.

1. Ihe ize ndụ nke ime ka obi anyị sie ike - Ndị Efesọs 4: 19

2. Anyaukwu: Onye na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe - Ndị Efesọs 4:19

1. Ilu 28:14 - “Onye ihe na-agara nke ọma ka bụ onye na-atụ egwu Jehova mgbe nile: ma onye na-eme ka obi ya sie ike na-adaba ná nsogbu.”

2. 1 Timoti 6:10 – “N'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile. Ụfọdụ ndị, bụ́ ndị na-achọsi ego ike, esiwo n’okwukwe kpafuo ma were ọtụtụ iru uju maa onwe ha.”

Ndị Efesọs 4:20 Ma unu amụtabeghị Kraịst otú ahụ;

Akwụkwọ Nsọ na-akụziri anyị ka anyị ghara ịdị ka ụwa, kama ịmụta na iso Jizọs Kraịst.

1: Ịmụ Ụzọ Jizọs: Otú Anyị Ga-esi Na-ebi Ndụ Na-amasị Chineke

2: Ike nke Kraịst: Na-agbanwe ndụ anyị site n'ime ime

Matiu 11:29 - Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2:2 Ndị Kọrint 5:17 - Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ihe e kere ọhụrụ abịawo: ihe ochie agawo, ihe ọhụrụ adịkwa n'ebe a!

NDI EFESỌS 4:21 Ọ buru kwa na unu anuwo Ya, ewe kuzi-kwa-ra unu ihe, dika ezi-okwu di nime Jisus.

Amaokwu ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nụrịrị ma kụzie ya site n'aka Jizọs, onye bụ eziokwu.

1. Mkpa ọ dị ịbụ onye na-amụrụ Jizọs ogologo ndụ

2. Ibi ndụ kwekọrọ n’eziokwu nke Jizọs

1. Jọn 14:6 - "Jizọs sịrị ya: "Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

2. 2 Timoti 3:16 - "Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, maka ịba mba, maka mgbazi, na ntụzịaka n'ezi omume."

NDI EFESỌS 4:22 ka unu we yipu madu ochie ahu bayere omume mbu ahu, bú nke nēmebi emebi dika agu ihe ọjọ nile si di;

Ndị Kraịst kwesịrị ịhapụ ụzọ mmehie ha na-emebu ma na-ebi ndụ kwekọrọ n’uche Chineke.

1. "Wepụnụ Ochie onwe na nabata nke ọhụrụ"

2. "Idi ndu n'onyinyo Chineke"

1. Ndị Kọlọsi 3: 9-10 - "Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu yipụwo mmadụ ochie ahụ na omume ya, yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị. "

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

Ndị Efesọs 4:23 ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu;

Mee ka uche gị dị ọhụrụ ka ị dị ka Kraịst.

1. Ime ka uche dị ọhụrụ: Ịgbanwe ndụ gị site na Kraịst

2. Ime ka uche dị ọhụrụ iji merie ihe isi ike

1. Ndị Rom 12: 2 - "Unu emela ka ụkpụrụ nke ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ."

2. Ndị Filipaị 4: 8 - "N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla a na-adọrọ mmasị - ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ nke kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ. "

Ndị Efesọs 4:24 na ka unu yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke ekere dị ka Chineke n’ezi omume na ịdị nsọ n’ezie.

Ndị kwere ekwe ga-eyiri mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere dịka ụkpụrụ ezi omume na ịdị nsọ nke Chineke siri dị.

1. "Oku Chineke: Ịtikwasị Mmadụ Ọhụrụ"

2. "Ibi ndụ nke ezi omume na ịdị nsọ"

1. Ndị Kọlọsi 3: 10 - "Uwewokwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya."

2. 1 Pita 1:15-16 - "Ma dika Onye kpọworo unu di nsọ, otú a ka unu gādi kwa nsọ n'omume nile ọ bula: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu di nsọ;

NDI EFESỌS 4:25 N'ihi nka ka unu rapu okwu-ugha, nēkwunu onye ọ bula n'etiti ibe-ya ezi-okwu: n'ihi na ayi bu ihe di n'aru ibe-ayi.

Wepụnụ okwu ụgha, na-agwakwa ibe unu eziokwu, n’ihi na anyị niile bụ akụkụ nke otu ahụ́.

1. Ike nke Eziokwu: Otú Ịkwụwa aka ọtọ na iguzosi ike n'ezi ihe si eme ka adịm ná mma anyị sikwuo ike.

2. Mkpa nke ịkwụwa aka ọtọ: Na-ekwurịta okwu n'ezoghị ọnụ na n'eziokwu

1. Ndị Kọlọsi 3:9-10 “Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu yipụrụ onwe unu ochie ahụ na omume ya, unu yikwasịkwara mmadụ ọhụrụ ahụ, bụ́ nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n’ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya.”

2. Abụ Ọma 34:13 “Chebe ire gị ka ọ ghara ikwu ihe ọjọọ, chebekwa egbugbere ọnụ gị ka ọ ghara ikwu okwu aghụghọ.”

NDI EFESỌS 4:26 Werenu iwe, unu emehie-kwa-la: ekwela ka anyanwu dakwasi n'ọnuma-unu.

Anyị kwesịrị iwe iwe mgbe ụfọdụ, ma o kwesịghị ime ka anyị mee mmehie. Anyị ekwesịghị ikwe ka iwe anyị dịte aka.

1. "Ike nke iwe ezi omume"

2. "Ijikwa Mmetụta Anyị n'Ụzọ Chineke"

1. Ilu 15:18 - Onye iwe na-akpasu iseokwu: Ma onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ na-eme ka esemokwu dị jụụ.

2. Jemes 1:19-20 - Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe: n'ihi na iwe nke madu adighi-alu ezi omume nke Chineke.

Efe 4:27 enyekwala ekwensu ohere i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ka anyị ghara inye ohere ọ bụla na ndụ anyị maka mmetụta ekwensu.

1. Anyị aghaghị iguzogide mmetụta ekwensu site n'ịgbalịsi ike ime ihe ziri ezi n'anya Chineke.

2. Anyị ga-echeta na ekwensu na-achọ iduga anyị n’uche Chineke, anyị ga-eburukwa n’uche na mbọ ọ na-agba ime ya.

1. Jemes 4:7 - "Na-eguzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Jọn 4:4 - "Unu, umu-ntakiri, si na Chineke puta, unu emeriwo kwa ha: n'ihi na onye ahu nke di nime unu ka onye ahu nke di n'uwa uku."

NDI EFESỌS 4:28 Ka onye nēzu ori ghara izu kwa ori ọzọ: kama ka ọ dọb͕u onwe-ya n'ọlu, were aka-ya abua nālu ezi ihe, ka o we nwe ihe nēnye onye nākpà.

Akụkụ a na-agba ndị mmadụ ume ka ha na-arụsi ọrụ ike ma jiri ọrụ ha na-arụ ọrụ na-enyere ndị nọ ná mkpa aka.

1. Mkpa ịrụsi ọrụ ike: Otú Mgbalị Anyị Ga-esi Na-enyere Ndị Ọzọ Aka

2. Atụmatụ Chineke maka imesapụ aka: Iji ihe onwunwe anyị gọzie ndị ọzọ

1. Ilu 13:11 – Akụ na ụba e nwetara ngwa ngwa ga-ebelata, ma onye ọ bụla nke na-ekpokọta nke nta nke nta ga-amụba ya.

2. 1 Jọn 3:17-18 - Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ n'okwu kama n'omume na n'eziokwu.

Ndị Efesọs 4:29 Ka okwu ọ bụla rụrụ arụ pụta site nʼọnụ unu, kama ọ bụ nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee na-ejere ndị na-anụ ihe amara.

Anyị kwesịrị iji okwu anyị wulite ndị ọzọ elu, ọ bụghị ịkwatu ha, iji gosi ndị na-anụ anyị amara.

1. Ike Okwu: Iji Okwu Anyị Na-ewuli Ndị Ọzọ elu

2. Amara nke Okwu: Igosi ndị gbara anyị gburugburu amara

1. Jemes 3:5-6 - "N'otu aka ahụ ire bụ akụkụ dị nta, ọ na-anya isi ihe dị ukwuu. Lee, otú nnukwu okwu nke nta ọkụ si ere! Ire n'etiti akụkụ ahụ anyị, na ọ na-emerụ ahụ dum, na-amụnyekwa ụzọ nke okike ọkụ, na-amụnyekwa ya ọkụ nke ala mmụọ."

2. Ndị Kọlọsi 4:6 - "Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla."

NDI EFESỌS 4:30 Unu eme-kwa-la ka Mọ Nsọ nke Chineke wute unu, nke ejiworo unu akara rue ubọchi nb͕aputa.

Emela ka mmụọ nsọ nke Chineke wute anyị, onye na-aka anyị akara ruo ụbọchị mgbapụta.

1: Ayi aghaghi icheta na Mọ Nsọ agaghi-adi nma, n'ihi na Ya onwe-ya bu Onye nēji ayi akàrà rue ubọchi nb͕aputa.

2: Mmụọ Nsọ bụ onye nche na onye ndu, Ọ ga-echekwa anyị na nchekwa ruo ụbọchị mgbapụta.

Ndị Rom 8:16 Mmụọ n'onwe ya so mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke.

Jọn 14:26 Ma onye inyeaka, bụ́ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite n’aha m, ọ ga-akụziri unu ihe niile, meekwa ka unu cheta ihe niile m gwara unu.

NDI EFESỌS 4:31 Ka ewe wepu iwe nile, na ọnuma, na iwe, na iti-nkpu, na okwu ọjọ, n'aru unu, ya na ajọ omume nile.

Anyị kwesịrị iwepụ obi ilu, ọnụma, iwe, iti mkpu, ikwu okwu ọjọọ na obi ọjọọ na ndụ anyị.

1: Ka anyị gbaa mbọ ka anyị na-adị ka Kraịst ma wepụ onwe anyị ihe ọ bụla nwere ike igbochi anyị ịdị ka ya.

2: Anyị ga-ewepụrịrị onwe anyị ihe ọ bụla ga-ebute nkewa na esemokwu n'etiti anyị kama gbalịsie ike ịdị n'otu n'ịhụnanya na nghọta.

1: Ndị Kọlọsi 3: 8-10 - "Ma ugbu a, unu ewepụla ha niile: iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwutọ na okwu rụrụ arụ nke si n'ọnụ unu pụta. ya na omume ya ma yikwasịwo mmadụ ọhụrụ ahụ, bụ́ nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n’ihe ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị.”

2: Jemes 1: 19-20 - "Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n'ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume Chineke."

NDI EFESỌS 4:32 Ka unu we nwe-kwa-nu obi-ọma n'ebe ibe-unu nọ, nwe-kwa-nu obi-ọma, nāb͕aghara kwa ibe-unu, dika Chineke b͕aghara kwa unu n'ihi Kraist.

Nwee obiọma na-agbaghara ibe gị, dị ka Kraịst gbaghaara anyị.

1: Ike nke Mgbaghara

Nke 2: Na-enwe Obiọma na Ịgbaghara

1: Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu ma, ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

2: Luk 6: 36-37 - Na-eme ebere, dịka Nna-unu nwere obi ebere. Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpé; unu ama-kwa-la, ma unu agaghi-ama unu ikpe; gbaghara, a ga-agbagharakwa gị.

Ndị Efesọs 5 bụ isi nke ise nke akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu dị iche iche nke àgwà Ndị Kraịst, na-emesi ike mkpa ọ dị iṅomi ịhụnanya Chineke na ibi ndụ n’ìhè ahụ.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha ṅomie Chineke ma jee ije n’ịhụnanya, dịka Kraịst hụrụ ha n’anya ma nyefee onwe ya maka ha (Ndị Efesọs 5:1-2). Ọ na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe kwesịrị izere ịkwa iko, adịghị ọcha, na anyaukwu kama ibi ndụ nke e ji ekele ekele. Pọl dọrọ aka ná ntị megide ikere òkè n'ọrụ ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ kama kama ikpughe ha site n'ibi ndụ ezi omume.

Paragraf nke abụọ: Pọl mere ka ọ pụta ìhè mkpa ije ije n’amamihe na iji ohere ọ bụla mee ihe nke ọma (Ndị Efesọs 5:15-17). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghọta ihe na-atọ Jehova ụtọ ma ghara ịbụ ndị nzuzu kama ịbụ ndị maara ihe. A na-agba ha ume ka ha jupụta na Mmụọ Nsọ, na-abụ abụ, abụ, na abụ ime mmụọ ma na-enye ekele mgbe niile maka ihe niile.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka maka mmekọrịta dị iche iche n’ime ezinụlọ Ndị Kraịst mechiri (Ndị Efesọs 5:22-33). Pọl na-agwa ndị nwunye okwu, na-agwa ha ka ha na-edo onwe ha n'okpuru di ha dị ka n'okpuru Onyenwe anyị. A na-akpọ ndị di ka ha hụ nwunye ha n’anya n’ịchụ-aja dị ka Kraịst hụrụ Nzukọ-nsọ n’anya. A na-agba ụmụaka ume irubere ndị mụrụ ha isi ebe a na-agba ndị nna ume ka ha ghara ịkpasu ụmụ ha iwe kama na-azụ ha n'ịdọ aka ná ntị na ntụziaka.

Pọl kwukwara banyere mmekọrịta dị n'etiti ndị ohu na ndị nna ukwu, na-ekwusi ike na a na-emeso ndị mmadụ ihe n'ụzọ ziri ezi ma na-arụ ọrụ mmadụ n'obi nke ọma dị ka Kraịst.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke Ndị Efesọs na-emesi ike iṅomi ịhụnanya Chineke na ibi ndụ e ji ezi omume mara. A kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha jee ije n’ịhụnanya, na-ezere omume rụrụ arụ ma na-ekpughe ọrụ ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ site na ibi ndụ ziri ezi.

Pọl kọwapụtara ije ije n'amamihe, jupụta na Mmụọ Nsọ, inye ekele, na iji ohere ọ bụla eme ihe nke ọma. Ọ na-enye ntụziaka maka mmekọrịta dị iche iche n'ime ezinụlọ Ndị Kraịst, na-ekwu banyere ọrụ nke ndị nwunye, di, ụmụ, nna, ndị ohu, na ndị nna ukwu.

Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị iṅomi ịhụnanya Chineke, ibi ndụ n’ezi omume na amamihe. Ọ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe ezi mmekọrịta n'ime ezinụlọ Ndị Kraịst na iji iguzosi ike n'ezi ihe na-akpa àgwà n'ọnọdụ dịgasị iche iche nke ọha mmadụ.

NDI EFESỌS 5:1 Ya mere burunu ndi nēso uzọ Chineke, dika umu-ntakiri ayi huru n'anya;

Na-agbaso ihe nlereanya Chineke dị ka ụmụ a hụrụ n'anya.

1: Akpọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ Chineke na-erube isi.

2: Anyị aghaghị ịgbalịsi ike igosipụta ịhụnanya na ebere Chineke n’ihe niile anyị na-eme.

1: Matiu 5: 44-45 - "Ma a sị m unu, Na-ahụ ndị iro unu n'anya, gọzie ndị na-akọcha unu, na-emerenụ ndị kpọrọ unu asị ihe ọma, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-eji unu n'agbanyeghị na-akpagbu unu."

2: 1 Jọn 4: 12 - "Ọ dịghị onye hụtụrụla Chineke; ma ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na-ebi n'ime anyị, ịhụnanya ya emewokwa n'ime anyị."

NDI EFESỌS 5:2 nējeghari-kwa-nu n'ihu-n'anya, dika Kraist-ayi hu-kwa-ra ayi n'anya, were kwa Onwe-ya nye n'ihi ayi ka ọ buru onyinye-inata-iru-ọma na àjà anāchuru Chineke, ka ọ buru ihe ísì utọ.

A na-akpọ Ndị Kraịst ka ha soro ihe nlereanya nke Jizọs Kraịst, bụ́ onye chụụrụ anyị n’àjà ma nyefee Chineke onwe ya ka ọ bụrụ àjà na-atọ ụtọ.

1. Ibi ndụ nke ịhụnanya: Oku a na-akpọ ka a na-agbaso ihe nlereanya Jizọs

2. Àjà na ije ozi: Otú Jizọs si hụ anyị n’anya na ihe anyị nwere ike ịmụta n’aka ya

1. Jọn 15:12-13 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m'huru unu n'anya. Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Rom 12:1 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were ahụ unu chere Chineke dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ozi unu nwere ezi uche."

NDI EFESỌS 5:3 Ma ikwa-iko, na adighi-ọcha nile, ma-ọbu anya-uku, ka aghara ikpọ aha-ya n'etiti unu otù mb͕e ọ bula dika o kwesiri ndi nsọ;

Akpọrọ Ndị Kraịst ka ha bie ndụ dị nsọ, pụọ n’echiche, okwu, na omume rụrụ arụ.

1. "Ibi Ndụ nke Ịdị Nsọ"

2. "Ike nke Okwu Anyị"

1. Jemes 1: 22-25 - Bụrụ ndị na-eme Okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ha.

2. 1 Ndị Kọrịnt 6: 18-20 - Gbanahụ ịkwa iko.

NDI EFESỌS 5:4 Ma-ọbu ihe-árú, ma-ọbu okwu-ugha, ma-ọbu ikwa-iko, nke nādighi-adi nma: kama nēkele ekele.

Ibi ndụ nke ekele na ekele maka ngọzi Chineke.

1: Ibi ndụ nke ekele na obi ekele

2: Ike nke obi nwere ekele

1 Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

ABÙ ỌMA 92:1- Ọ di nma ikele Jehova, na ibùku aha-Gi abù ọma, Onye kachasi ihe nile elu.

Ndị Efesọs 5:5 Nʼihi na unu maara nke a na ọ dịghị onye na-akwa iko, ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye anyaukwu, bụ́ onye na-ekpere arụsị, nwere ihe nketa ọ bụla nʼalaeze nke Kraịst na nke Chineke.

Amaokwu a sitere ná Ndị Efesọs 5:5 na-akụzi na ndị na-eme omume rụrụ arụ, ndị na-adịghị ọcha, na ndị na-ekpere arụsị enweghị ikike iketa alaeze nke Kraịst na Chineke.

1. Ihe ize ndụ dị n'omume rụrụ arụ: Ọmụmụ na Ndị Efesọs 5:5

2. Ụzọ nke Nzọpụta: Ọmụmụ Ndị Efesọs 5:5

1. 1 Ndị Kọrint 6:9-10 – Ùnu amataghi na ndi ajọ omume agaghi-eketa ala-eze Chineke? Ekwela ka eduhie gị: ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi, ma ọ bụ ndị na-emegbu onwe ha n'etiti ụmụ mmadụ.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

Ndị Efesọs 5:6 Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu rafuo unu: n’ihi na n’ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi.

Iwe Chineke na-abịakwasị ndị ahụ na-enupụ isi n’iwu Ya.

1: Unu ekwela ka okwu efu duhie unu kama soro okwu Chineke.

2: Ọ bụrụ na anyị anọgide na-erubere Chineke isi, a ga-ewepụkwa anyị iwe nke Chineke.

1: Jọn 14:15, "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe iwu m."

2: Ilu 3:5-6, "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

Efe 5:7 Ya mere unu na ha ekerela.

Ndị Kraịst na-agafe agafe ekwesịghị ikere òkè n'ihe omume ndị na-ekweghị ekwe.

1. Iso Ụzọ Chineke - Izere Ụzọ Na-ezighị ezi

2. Ibi ndụ nke ịdị nsọ - Izere mmehie

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:22 - "Zerenụ ihe ọjọọ niile."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka o yie ụwa a: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

NDI EFESỌS 5:8 N'ihi na unu bu ọchichiri mb͕e gara aga, ma ub͕u a unu bu ìhè nime Onye-nwe-ayi: nējeghari dika umu nke ìhè.

Ndị kwere ekwe bụbu ọchịchịrị, ma ugbu a bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Ha kwesịrị ịdị ndụ dị ka ụmụ nke ìhè.

1. "Idi ndu dika umu nke Ìhè"

2. "Mgbanwe site n'ọchịchịrị gaa n'ìhè"

1. Ndị Rom 13:12-14, “Oge abali agwụwo agwụ, ehihie adịwo nso: ya mere ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị, ka anyị yikwasịkwa ihe agha nke ìhè. 13 Ka ayi je ije n'ezi-okwu, dika n'ehihie; ọ bughi n'ọgba-aghara na iṅubiga-manya-ókè, ọ bughi n'ikwa-iko na ikwa-iko, ọ bughi n'esem-okwu na ekworo. 14 Ma yikwasịnụ Onye-nwe Jisus Kraịst, ma unu emela ihe maka anụ arụ, imezu ọchịchọ ya nile.”

2. Matiu 5:14-16, “Unu bu ìhè nke uwa. Obodo nke edobere n'elu ugwu, a pụghị izobe. 15 Ọ dighi kwa madu ọ bula nāmuye oriọna, dọba ya n'okpuru mb͕é, kama n'elu ihe-idọba-oriọna; Ọ nēnye kwa ndi nile nọ n'ulo ìhè. 16 Ka ìhè unu nwuo otu a n’ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ezi ọrụ unu, nyekwa Nna unu nke bi n’eluigwe otuto.”

Ndị Efesọs 5:9 (N'ihi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ dị n'ịdị mma na ezi omume na eziokwu niile;)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpụrụ nke Mụọ nke bụ ịdị mma, ezi omume na eziokwu.

1. Ibi ndụ site ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ—Ndị Efesọs 5:9

2. Ịzụlite ịdị mma, ezi omume na eziokwu na ndụ anyị - Ndị Efesọs 5: 9

1. Ndị Rom 12: 9-10 - Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike. Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n’ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị ùgwù, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ ihe kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ .

Efe 5:10 na-anwapụta ihe dị Onyenwe anyị mma.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ibi ndụ nke na-atọ Jehova ụtọ.

1. "Ibi ndụ nke Onyenwe anyị nabatara"

2. "Ngọzi nke ibi ndụ nsọpụrụ Chineke"

1. Ndị Kọlọsi 1:10 - "Ka unu wee na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị ime ihe na-atọ ụtọ, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla, na-aba ụba n'ọmụma Chineke."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4: 1-2 - "Ọzọkwa, anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, na-agba unu ume site n'Onyenwe anyị Jizọs, na dị ka unu natara n'aka anyị otú unu kwesịrị isi na-eje ije na ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, otú ahụ ka unu ga-aba ụba nke ukwuu. Ọzọ."

NDI EFESỌS 5:11 unu na ọlu ọchichiri nāmighi nkpuru nēnwekọ kwa, kama tukwasi ha nba.

Ejikọtala ihe ọjọọ, kama baara ha mba.

1. Ibi n’ìhè: Na-eto eto n’ịdị nsọ

2. Ije ije na Mmuo: Ichighari na Mmehie

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. 1 Jọn 1:7 - Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

Ndị Efesọs 5:12 Nʼihi na ọ bụ ihe ihere ọbụna ikwu maka ihe ndị a na-eme na nzuzo.

Pọl dụrụ Ndị Kraịst ọdụ ka ha ghara ikwu banyere ihe ihere a na-eme na nzuzo.

1. Ike nke Okwu - Otu esi achịkwa ihe anyị na-ekwu iji chebe onwe anyị na ndị ọzọ.

2. Ọ bụghị ihe niile ka ekwesịrị ka e kwuo - Ilele mkpa uche dị na iji okwu anyị sọpụrụ Chineke.

1. Ilu 10:19 - "Mgbe okwu na-aba ụba, njehie adịghị ụkọ, ma onye na-egbochi egbugbere ọnụ ya maara ihe."

2. Jemes 3:5-8 - "Otú ahụkwa ire bụ akụkụ dị nta, ma ọ na-anya isi n'ihe ukwu. Lee ka oké ọhịa si were ọkụ nta dị otú ahụ eree! Ire bụkwa ọkụ, ụwa ajọ omume. Ire di n'etiti ihe nile di ayi n'aru, nēmeru aru dum, nāmuye ọku ndu nile nke ndu, nāmuye kwa ọku site n'ala-mọ: n'ihi na apuru imezu anu-ọhia na anu-ufe ọ bula, na nke ihe nākpu akpu na nke oké osimiri. ihe madu nāzu, ma ọ dighi madu ọ bula puru ime ire ire: ọ bu ajọ ihe ọjọ nke juputara n'ihe nēweta ọnwu.

NDI EFESỌS 5:13 Ma ihe nile anātuputa anēme ka ọ puta ìhè site n'ìhè: n'ihi na ihe ọ bula anēme ka ọ puta ìhè bu ìhè.

A na-eji ìhè mee ihe atụ maka eziokwu n’amaokwu a sitere na Ndị Efesọs.

1. Ibi n'ìhè: Ịmara na ime uche Chineke

2. Ike nke Ìhè: Otú Ịma Eziokwu Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Gị

1. Jọn 3:19-21 - Ma nka bu ikpé ahu, na Ìhè abiawo n'uwa, ma madu huru ọchichiri n'anya kama Ìhè, n'ihi na ọlu-ha jọrọ njọ. N'ihi na onye ọ bula nke nēme ihe ọjọ nākpọ Ìhè ahu asì, ọ dighi-abiakute kwa Ìhè ahu, ka ewe ghara itu ya ọlu-ya nile nba. Ma onye nēme ezi-okwu nābiakute Ìhè ahu, ka ewe me ka ọlu-ya puta ìhè, na anēlu ha nime Chineke.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, Ọ bụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

NDI EFESỌS 5:14 Ya mere ọ si, Teta gi onye nāraru ura, si kwa na ndi nwuru anwu bilie, Kraist gēnye kwa gi ìhè.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha teta n'ụra ime mmụọ, na-ekwe ka Kraịst nye ha ìhè.

1. "Bilie n'ụra ime mmụọ"

2. "Ìhè nke Kraịst"

1. Isaiah 60: 1-3 - "Bilie, nwuo, n'ihi na ìhè gị abiawo, ebube nke Jehova ebiliwo n'ahụ gị."

2. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke e wuru n'elu ugwu, a pụghị izobe; ọ na-enye onye ọ bụla nọ n'ụlọ ìhè."

NDI EFESỌS 5:15 Ya mere, lezienu anya ka unu nēje ije nke-ọma, ọ bughi dika ndi-nzuzu, kama dika ndi mara ihe;

Mara ihe n'ụzọ i si aga.

1. Mkpa amamihe dị na ije ije anyị na Chineke

2. Ime nhọrọ amamihe dị na ndụ kwa ụbọchị

1. Ilu 4:7 - Amamihe bụ isi ihe; n'ihi nka nweta amam-ihe: Were kwa ihe-nnweta-gi nile nweta nghọta.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; agēnye kwa ya.

Efe 5:16 na-agbapụtanụ oge, n’ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

Anyị kwesịrị iji oge anyị na-eme ihe bara uru, n'ihi na ụbọchị jupụtara n'ihe ọjọọ.

1. "Iji Oge Anyị Na-eme Ihe nke Ọma"

2. "Oge, ihe bara uru"

1. Ekliziastis 3:1-8

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6

Ndị Efesọs 5:17 Ya mere unu abụla ndị nzuzu, kama ghọta ihe uche Onyenwe anyị bụ.

Ghọta uche Chineke ma mara ihe.

1: Ije ije na uche Chineke

2: Amamihe nke ịghọta uche nke Onye-nwe

1: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Jemes 4:17 - Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

Efe 5:18 Unu ekwe-kwa-la ka manya-vine nke nwere ngabiga di nime ya ṅubiga manya ókè; ma juputara na Mụọ;

Ndị kwere ekwe kwesịrị jupụta na Mmụọ Nsọ, ọ bụghị mmanya nke na-eduga n'ịfebiga ihe ókè.

1. "Ibi ndụ n'ime mmụọ: Igodo nke ịba ụba nke Mmụọ"

2. "Ihe ize ndụ nke ịṅụbiga mmanya ókè na ngozi nke ịbụ onye ejupụta na mmụọ"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Ndị Rom 8:14 - "N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke."

NDI EFESỌS 5:19 nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nāgwa onwe-unu okwu, nēwere kwa Onye-nwe-ayi bù abù ọma n'obi-unu;

Akụkụ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume igosipụta okwukwe ha site n'abụ na ofufe.

1: Mee mkpọtụ na-aṅụrị ọṅụ: Iji Egwu Na-egosipụta Okwukwe

2: Were obi gị na-abụku Jehova abụ

1: Ndị Kọlọsi 3: 16-17 - "Ka okwu nke Kraịst biri n'ime unu n'ụba n'amamihe niile, na-ezi ma na-adụrịtara ibe unu ọdụ n'abụ ọma na abụ na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ n'amara n'obi unu nye Onyenwe anyị. na ihe ọ bụla unu na-eme. n’okwu ma ọ bụ n’omume, na-emenụ ihe niile n’aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke bụ́ Nna site n’aka ya.”

2: Abụ Ọma 98: 4-5 - "Tikusienu Jehova nkpu ọṅù, unu uwa nile: Tisienu nkpu ike, tegharia egwú ọṅù, bùkue kwa abù ọma. Were ubọ-akwara bùkue Jehova abù; Abụ Ọma."

NDI EFESỌS 5:20 nēkele kwa Chineke, bú Nna, ekele mb͕e nile n'ihi ihe nile n'aha Onye-nwe-ayi Jisus Kraist;

Anyị kwesịrị ịna-ekele Chineke mgbe niile maka ihe niile site na Jizọs Kraịst.

1. Amara Chineke na Ndụ Anyị: Ekele

2. Ibi ndụ nke ekele: A Ekele

1. Ndị Kọlọsi 3: 15-17 - Ka udo nke Kraịst chịa n'ime obi unu, ebe ọ bụ na dị ka akụkụ nke otu ahụ ka a kpọrọ unu n'udo. Ma nwee ekele. Ka ozi nke Kraist biri n'etiti unu nke-uku ka unu nēwere amam-ihe nile na-akuzi-kwa-ra ibe-unu aro site n'abù ọma, ukwe, na abù nke Mọ Nsọ, nēwere obi-ekele na-abụku Chineke abụ.

2. Abụ Ọma 95:1-5 – Bianu, ka ayi bùkue Jehova abù ọṅù; ka ayi tikue oké nkume nke nzọputa-ayi nkpu. Ka ayi were ekele bia n'iru Ya, were kwa egwú na ibù to Ya. N'ihi na Jehova bu Chineke uku, Eze uku kari chi nile. N'aka-Ya ka ob͕u-miri nile nke uwa di, Ọ bu kwa elu ugwu nile ka ọ nwere. Oké osimiri bu nke ya, n'ihi na ọ bu Ya mere ya, aka-Ya abua kpuwo kwa ala-akọrọ.

Efe 5:21 na-edonụ onwe unu n’okpuru ibe unu n’egwu Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ido onwe ha n'okpuru ibe ha n'ihi nsọpụrụ Chineke.

1: “Ndabere: Isi Ihe Na-akpata Mmekọrịta Chineke”

2: “Ibi Ndụ n’Egwu Jehova”

1: Matiu 22:37-39 “O wee sị ya: ‘Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke abụọ dị ka ya: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'”

2:1 Pita 5:5 “Otú ahụkwa, unu ndị na-eto eto, na-edonụ onwe unu n’okpuru ndị okenye. Yirinụ onwe unu, unu niile, were ịdị umeala n’obi n’ebe ibe unu nọ, n’ihi na ‘Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n’obi amara.

NDI EFESỌS 5:22 Ndi bu nwunye, nēdonu onwe-unu n'okpuru di-unu, dika n'okpuru Onye-nwe-ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ndị nwunye ume ka ha na-edo onwe ha n'okpuru di ha ka ha na-eme n'okpuru Onyenwe anyị.

1. "Ike nke Nrubeisi: Ndị Nwunye na Di na Nwunye Ndị Kraịst"

2. "Nrubeisi nye Chineke site n'irube isi nye ndi di na nwunye"

1. Ndị Kọlọsi 3:18-19 - "Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị.

2. 1 Pita 3:1-2 - "N'otu aka ahụ, unu ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, ka, ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị erube isi n'okwu ahụ, ka e wee rite ha n'ụkwụ n'ejighị okwu ahụ site ná omume nke ndị nwunye; le anya omume-gi di ọcha, ya na egwu.

NDI EFESỌS 5:23 N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ-Ya: Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa nke aru.

Di bụ isi nke nwunye dịka Kraịst bụ onye isi nke Nzukọ-nsọ ma bụrụ onye nzọpụta nke anụ ahụ.

1. Di na Kraịst: Ndị isi nke Ụlọ na Nzukọ

2. Di na Kraịst: Ndị nzọpụta nke Ụlọ na Ahụ

1. Ndị Kọlọsi 3:18-19 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dịka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị. Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya, unu ewela iwe megide ha.

2. 1 Ndị Kọrint 11:3 – Ma a chọrọ m ka unu mara na Kraịst bụ isi nke nwoke ọ bụla; ma isi nke nwanyi bu nwoke; ma isi nke Kraist bu Chineke.

Ndị Efesọs 5:24 Ya mere, dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n'okpuru Kraịst, ka ndị nwunye na-edokwa onwe ha n'okpuru di nke aka ha n'ihe niile.

Nzukọ-nsọ kwesịrị ido onwe ya n’okpuru Kraịst, ndị nwunye kwesịkwara ido onwe ha n’okpuru di ha n’ihe niile.

1. Atụmatụ Chineke Maka Alụmdi na Nwunye: Nrubeisi na Ịhụnanya

2. Ọrụ di na nwunye na-arụ na ọgbụgba ndụ alụmdi na nwunye

1. Ndị Kọlọsi 3:18-19 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dịka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị. Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya, unu ewela iwe megide ha.

2. 1 Pita 3:7 – N'otu aka ahụ, unu ndị bụ́ di, soro ha na-ebi dị ka ihe ọmụma si dị, na-enye nwunye otuto, dị ka ndị na-esighị ike, na dị ka ndị nketa nke amara nke ndụ; ka e we ghara igbochi ekpere-unu.

Ndị Efesọs 5:25 Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya, ọbụna dị ka Kraịst hụkwara ọgbakọ ahụ n’anya ma nyefee onwe ya maka ya;

A na-akpọ ndị di ka ha hụ nwunye ha n’anya dịka Kraịst si hụ Nzukọ-nsọ ma jiri onwe ya chụọ àjà maka ya.

1. Ịhụnanya Kraịst na-enweghị atụ na ọkpụkpọ òkù ịhụ di na nwunye anyị n'anya

2. Ịhụnanya Àjà: Gịnị Ka Ọ Pụtara n'Ezie?

1. 1 Jọn 4:7-12

2. Ndị Rom 5:6-8

Ndị Efesọs 5:26 Ka o wee doo ya nsọ site nʼịsacha mmiri site nʼokwu ahụ.

Akụkụ ahụ na-arụtụ aka na ike Okwu Chineke nwere ime ka anyị dị ọcha na ido anyị nsọ.

1: Ike nke Okwu Chineke Dodo Anyị Nsọ na Sachapụ Anyị

2: Mkpa ọ dị irubere Okwu Chineke isi

1: Abụ Ọma 119:9-11 “Gịnị ka nwa okorobịa ga-eji mee ka ụzọ ya dị ọcha? site n'ilezi anya ya dika okwu-Gi si di. N'obim nile ka m'jiworo chọ Gi: Ekwela ka m'si n'ihe nile I nyere n'iwu kpafu. Ezobewo okwu-Gi n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

2: Jọn 15:3 “Ugbu a unu adịwo ọcha site nʼokwu ahụ nke M gwara unu.”

NDI EFESỌS 5:27 ka o we che ya nye onwe-ya nzukọ Kraist di ebube, nke nēnweghi ntupọ, ma-ọbu nkpọchi-anya, ma-ọbu ihe di otú a; ma na ọ ga-adị nsọ na nke enweghị ntụpọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị igosi nzukọ-nsọ dịka ahụ dị ebube, dị nsọ na nke zuru oke.

1. Mma nke Ụka dị Nsọ

2. Ime ka Nzukọ-nsọ anyị zuo oke

1. 1 Pita 1:15-16 – “Ma dị ka Onye kpọworo unu dị nsọ, bụrụkwanụ ndị dị nsọ n'omume niile ; N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Dunu nsọ; n’ihi na m dị nsọ.”

2. Matiu 5:48 – “Ya mere, zuo oke, dika Nna-unu Nke bi n'elu-igwe zuru okè.”

Ndị Efesọs 5:28 Ya mere, ndị ikom kwesịrị ịhụ nwunye ha n'anya dị ka ahụ nke onwe ha. Onye hụrụ nwunye ya n'anya hụrụ onwe ya n'anya.

Na Ndị Efesọs 5:28, Pọl na-agba ndị bụ́ di ume ịhụ nwunye ha n’anya otú ha ga-esi hụ onwe ha n’anya.

1. Hụ nwunye gị n'anya dị ka onwe gị - Ndị Efesọs 5:28

2. Ịhụ nwunye gị n'anya - site n'echiche nke Akwụkwọ Nsọ

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - "Ịhụnanya na-enwe ndidi na obiọma; ịhụnanya adịghị enwe anyaụfụ, ọ dịghịkwa etu ọnụ; ọ dịghị mpako ma ọ bụ mkparị. Ṅụrịa ọṅụ n'ihi ajọ omume, ma ṅụrịa ọṅụ n'eziokwu: ịhụnanya na-edi ihe niile, kwere ihe niile, na-enwe olileanya ihe niile, na-atachi obi n'ihe niile.

2. Matiu 22:37-39 - O wee sị ya: “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi.

Efe 5:29 N'ihi na ọ dighi onye ọ bula kpọworo anu-aru nke aka ya asì; ma na-azụ ya ma na-elekọta ya, ọbụna dịka Onye-nwe nzukọ-nsọ;

Ọ dịghị onye kpọworo ahụ nke ha asị, kama ha na-elekọta ya, dịka Onye-nwe na-elekọta Nzukọ-nsọ.

1. Ịzụlite onwe anyị dị ka anyị ga-achọ Nzukọ-nsọ nke Onye-nwe

2. Mkpa nlekọta onwe onye

1. 1 Ndị Kọrint 6:19-20 – Ọ̀ bụ na unu amataghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ n'ime unu, onye unu nwetara site na Chineke? Ị bụghị nke gị, n'ihi na e ji ọnụ ahịa zụta unu. Ya mere nye Chineke otuto n'aru gi.

2. Ndị Filipaị 4:5 - Ka onye ọ bụla mara ịdị nwayọọ gị. Jehova nọ nso.

Ndị Efesọs 5:30 Nʼihi na anyị bụ akụkụ ahụ́ ya na nke anụ ahụ́ ya na nke ọkpụkpụ ya.

Ndị kwere ekwe bụ akụkụ ahụ, anụ arụ, na ọkpụkpụ nke Kraịst.

1. Ihe omimi nke incarnation: Ịghọta njikọ anyị na Kraịst

2. Ihe Ụka Pụtara: Ịbụ ahụ nke Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 1: 15-20 - Kraịst bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke.

2. Ndị Rom 12: 4-5 - Anyị bụ akụkụ nke otu ahụ, akụkụ nke ọ bụla nwere ebumnuche nke ya.

Ndị Efesọs 5:31 N'ihi nka ka nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya, ha abua gābu kwa otù anu-aru.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere njikọ dị nsọ nke alụmdi na nwunye na otú e si ewukwasị nwoke na nwanyị na-ahapụ ezinụlọ ha ka ha na-anọkọ.

1. "Ọgbụgba ndụ nke Alụmdi na Nwunye: Ịhụnanya Ewubere n'àjà"

2. "Njikọ nke Mkpụrụ Obi Abụọ: Ime Ka Njikọ Di na Nwunye Dị Ike"

1. Jenesis 2:24-25, "Ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha ga-aghọkwa otu anụ ahụ."

2. 1 Ndị Kọrịnt 7:4, "N'ihi na nwunye enweghị ikike n'ebe anụ ahụ nke ya nọ, kama di nwere ikike n'ebe ahụ nke ya nọ."

Ndị Efesọs 5:32 Nke a bụ nnukwu ihe omimi: ma a na m ekwu maka Kraịst na ọgbakọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka njikọ dị n'etiti Kraịst na Nzukọ-nsọ dịka nnukwu ihe omimi.

1. Ihe omimi nke ịhụnanya Kraịst maka Nzukọ-nsọ

2. Ikpughe ihe omimi nke Kraist na Nzukọ-nsọ

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyere m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. , ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ndị Efesọs 5:33 Otú ọ dị, ka onye ọ bụla n'ime unu hụ nwunye ya n'anya ọbụna dị ka onwe ya; nwunye we hu na ọ nātu egwu di-ya.

Onye ọ bụla kwesịrị ịhụ nwunye ya n'anya n'enweghị ihe ọ bụla, nwunye kwesịkwara ịkwanyere di ya ùgwù.

1: Ịhụnanya na nkwanye ùgwù: Nkuku nke alụmdi na nwunye

2: Ime Alụmdi na Nwunye Na-esikwu Ike: Na-agba ume na Ịhụnanya na nkwanye ùgwù

1 Ndị Kọlọsi 3:19 - Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n'anya, unu ewesola ha iwe.

1 Pita 3:7 IGBOB - Otú a, ndi bu di, nēsonu nwunye-unu n'uzọ nghọta, nēnye kwa nwanyi nsọpuru dika ihe nādighi ike, ebe ha na unu bu ndi-nketa nke amara nke ndu, ka ekpere-unu we ghara idi. gbochiri.

Ndị Efesọs 6 bụ isi nke isii na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Efesọs. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-atụle agha ime mmụọ ndị kwere ekwe na-eche ihu ma nye ntụziaka maka iyikwasị ihe agha nke Chineke.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ikwu okwu banyere mmekọrịta dị n’etiti ụmụaka na ndị nne na nna, na-agba ụmụntakịrị ume ka ha rubere nne na nna ha isi n’ime Onyenwe anyị (Ndị Efesọs 6: 1-4). Ọ na-ekwusi ike na nke a ziri ezi ma kwe nkwa ngọzi nye ndị na-asọpụrụ nne na nna ha. Pọl nyekwara ndị bụ́ nna ntụziaka ka ha ghara ịkpasu ụmụ ha iwe kama na-azụ ha n'ọzụzụ na ntụziaka nke Onyenwe anyị.

Paragraf nke abụọ: Pọl tụgharịrị uche ya gaa na mmekọrịta dị n’etiti ndị ohu na ndị nna ukwu (Ndị Efesọs 6:5-9). Ọ na-agba ndị ohu ume ka ha jiri obi eziokwu na-ejere ndị nna ha ozi ozi dị ka à ga-asị na ha na-ejere Kraịst n’onwe ya ozi. A gbara ndị nna ukwu ume ka ha na-emeso ndị ohu ha ihe n’ụzọ ziri ezi, ebe ha maara na ha nwekwara Nna Ukwu n’eluigwe. Pọl na-eme ka ọ pụta ìhè na ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu n'ebe Chineke nọ, na-emesi ike izi ezi na ịha nhata n'etiti ndị kwere ekwe.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji agbamume dị ike mebie gbasara agha ime mmụọ (Ndị Efesọs 6:10-18). Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha dị ike na ike dị ike nke Onye-nwe, na-eyikwasị ihe agha nile nke Chineke iguzogide ike ime mmụọ nke ihe ọjọọ. Ọ na-akọwa ihe agha nke ọ bụla—eziokwu, ezi omume, ịdị njikere site n’ozi ọma nke udo, okwukwe, nzọpụta, na Okwu Chineke—ma na-emesi ekpere ike dị ka ngwa ọgụ dị mkpa.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ekpe ekpere mgbe niile n’ime mmụọ nsọ maka ndị kwere ekwe niile ka ha nọ na nche ma na-anọgidesi ike n’ekpere.

Na nchịkọta,

Isi nke isii nke Ndị Efesọs na-ekwu banyere mmekọrịta dị iche iche n’ime ezinụlọ Ndị Kraịst—n’etiti ụmụaka na ndị mụrụ ụmụ nakwa ndị ohu na ndị nna ukwu. Ọ na-emesi nrubeisi, nsọpụrụ, mmeso ziri ezi, na nha anya.

Pọl tụgharịrị uche ya gaa n'agha ime mmụọ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume iyiri ngwa-agha nile nke Chineke—eziokwu, ezi omume, ịdị njikere site n’ozi ọma nke udo, okwukwe, nzọpụta, na Okwu Chineke. Ọ na-emesi ike mkpa ekpere dị na ịmụrụ anya megide ike ime mmụọ nke ihe ọjọọ.

Isiakwụkwọ a na-akọwapụta mkpa ezi mmekọrịta dị n'ime ezi-na-ụlọ Ndị Kraịst, izi ezi, na ịha nhata. Ọ na-egosipụtakwa eziokwu nke agha ime mmụọ ma na-enye ntụziaka maka ndị kwere ekwe ka ha jiri ngwa agha nke Chineke kwado onwe ha ma tinye aka n'ekpere.

Ndị Efesọs 6:1 Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi nʼime Onyenwe anyị: nʼihi na nke a ziri ezi.

Ụmụaka kwesịrị irubere ndị mụrụ ha isi n'ihi na ọ bụ ọrụ omume.

1: Irubere Nne na Nna anyị isi: Sọpụrụ Nna gị na Nne gị.

2: Ngọzi nke Nrubeisi: Ọrụ Nwa n'ime Onyenweanyị.

1: Ilu 22:6 "Zụlite nwata n'ụzọ ọ ga-eje: ma mgbe o mere agadi, ọ gaghị esi na ya pụọ."

2: Ndị Kọlọsi 3:20 “Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ihe niile: n’ihi na nke a bụ ihe na-atọ Jehova ụtọ.”

Ndị Efesọs 6:2 Sọpụrụ nna gị na nne gị; nke bu ihe mbu enyere n'iwu nke nwere nkwa;

Ụmụaka kwesịrị ịkwanyere ndị mụrụ ha ùgwù.

1: Na-asọpụrụ Nne na Nna Gị: Iwu nke nwere Nkwa

2: Ịsọpụrụ Nna Gị na Nne Gị: Ụzọ Ịnata Ngọzi Chineke

1: Ndị Kọlọsi 3:20 - “Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ihe niile, n’ihi na nke a na-atọ Onyenwe anyị ụtọ.”

Ọpụpụ 20:12 - “Sọpụrụ nna gị na nne gị, ka ụbọchị gị wee dị ogologo n’ala ahụ nke Jehova bụ́ Chineke gị na-enye gị.”

Efe 6:3 ka ọ dịrị gị mma, ka i wee dịrị ogologo ndụ n’elu ụwa.

Ndị Efesọs 6:3 na-agba ụmụaka ume ka ha na-erubere ndị mụrụ ha isi ka ha nwee ike ịdị ogologo ndụ na ihe ịga nke ọma.

1. "Ngọzi nke Nrubeisi: Ịchọta Ihe Ọma Site n'Okwukwe"

2. "Ịhụnanya Nne na Nna: Ụzọ nke Ogologo Ndụ nke Obi Ụtọ"

1. Ilu 3:1-2 - "Nwa m, echefula iwu m; ma ka obi-gi debe ihe nile m nyere n'iwu: n'ihi na ogologo ubọchi, na ogologo ndu, na udo, ka ha gātukwasi gi."

2. Ndị Kọlọsi 3:20 - "Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ihe niile: n'ihi na nke a na-atọ Jehova ụtọ."

NDI EFESỌS 6:4 Ma unu ndi bu nna, akpasu-kwa-la umu-unu iwe;

Ndị nne na nna kwesịrị iji ịhụnanya na-eduzi ụmụ ha n'okwukwe na ịdọ aka ná ntị.

1. Na-akụziri ụmụaka site n'ịhụnanya na ịdọ aka ná ntị

2. Inye ụmụntakịrị ike site na ịdọ aka ná ntị Chineke

1. Ilu 29:17 - Dọ ụmụ gị aka ná ntị, ha ga-enyekwa gị udo; ha ga-ewetara gị ihe na-atọ gị ụtọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:21 - Ndị nna, akpasula ụmụ unu iwe, ka ha ghara ịda mbà n'obi.

NDI EFESỌS 6:5 Ndi-orù, werenu egwu na ima-jijiji nērubere ndi-nwe-unu isi n'anu-aru-unu, n'idi-ọkwa-nsọ nke obi-unu, dika unu nēmere Kraist;

A kpọrọ Ndị Kraịst ka ha jiri obi umeala na ezi obi rubere ndị nwe ha nọ n’ụwa isi, dị ka à ga-asị na ha na-ejere Kraịst n’onwe ya ozi.

1. Oku Ndị Kraịst ka ha jiri obi umeala jee ozi

2. Ijere ndị ọzọ ozi ka ànyị na-ejere Kraịst ozi

1. Ndị Kọlọsi 3:22-24 - "Ndị ohu, na-eruberenụ isi n'ihe niile ndị nna unu ukwu dị ka anụ ahụ́ si dị; ọ bughi n'orù-anya, dika ndi nātọ madu utọ; kama n'otù obi, nātu egwu Chineke; Onye-nwe-ayi, ọ bughi madu; ebe imara na Jehova ka unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist.

2. Matiu 20:25-28 - "Ma Jizọs kpọrọ ha ka ha bịakwute ya, sị: "Unu maara na ndị isi nke ndị mba ọzọ na-achị ha, ma ndị ukwu na-achị ha. Ma ọ gaghị adị otú ahụ n'etiti ha. unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu, ya buru onye nējere unu ozi: ma onye ọ bula nke gābu onye-isi n'etiti unu, ya buru orù-unu: ọbuná dika Nwa nke madu abiaghi ka ejere ya ozi, kama ka o je ozi na inye ihe. ndụ ya bụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ."

Ndị Efesọs 6:6 Ọ bụghị n'ọrụ anya, dị ka ndị na-amasị mmadụ; ma dịka ndị odibo nke Kraịst, na-eme uche Chineke site n’obi;

Ndị ohu Kraịst kwesịrị iji ezi obi na iguzosi ike n’ezi ihe mee uche Chineke, ọ bụghị n’ihi ibu ọrụ ma ọ bụ ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ.

1. Iji ezi obi na iguzosi ike n'ezi ihe na-eme uche Chineke

2. Ijere Chineke ozi iji mee Ya obi ụtọ, ọ bụghị ndị mmadụ

1. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụsi ọrụ ike n'obi, kama maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 2:4 - Ma dị nnọọ ka Chineke kwadoro ka anyị nyefee ozi ọma n'aka, otú ahụ ka anyị na-ekwu, ọ bụghị ime ihe na-atọ mmadụ ụtọ, kama ime ihe dị Chineke mma bụ onye na-anwale obi anyị.

NDI EFESỌS 6:7 Werenu ezi obi nēje ozi, dika ijere Onye-nwe-ayi ozi, ọ bughi kwa madu.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị iji ezi uche na-ejere Jehova ozi.

1. Ike Ijere Onyenweanyị ozi

2. Iji ezi àgwà na-ejere Jehova ozi

1. Ndị Kọlọsi 3:23-24 – Ihe ọ bụla unu na-eme, werenụ obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nwe mmadụ, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ. Ọ bu Onye-nwe-ayi Kraist ka unu nēfè.

2. Matiu 25:40 - Eze ga-aza, 'N'ezie asim unu, Ihe ọ bụla unu mere otu n'ime ndị kasị nta n'ime ndị a ụmụnna m ndị a, unu mere m.

NDI EFESỌS 6:8 ebe imara na ezi ihe ọ bula onye ọ bula nēme, nke ahu ka ọ gānata n'aka Onye-nwe-ayi, ma ọ bu orù ma-ọbu onye nwere onwe-ya.

Onyenweanyị na-akwụghachi ọrụ ọma n'agbanyeghị ọkwa mmadụ n'obodo.

1: Chineke na-akwụ ndị na-eme ihe ọma ụgwọ n'agbanyeghị ọnọdụ ha.

2: Iji obiọma na nkwanye ùgwù na-emeso onye ọ bụla na-eweta ngọzi Chineke.

Matiu 5:44-45 Ma asim unu, na-ahụnu ndi-iro-unu n'anya, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ndi nēsob͕u unu, ka unu we buru umu nke Nna-unu Nke bi n'elu-igwe.

2: Ndị Galetia 6:7-8 - Unu ekwela ka eduhie unu: Chineke enweghị ike ịkwa emo. Nwoke na-aghọrọ mkpụrụ ọ kụrụ. Onye nāgha nkpuru ime ihe nātọ anu-aru-ya utọ, site n'anu-aru-ya gēweta mbibi; onye ọ bula nāgha nkpuru ime ihe nātọ Mọ Nsọ utọ, site na Mọ Nsọ gēweta ndu ebighi-ebi.

NDI EFESỌS 6:9 Ma, ndi-nwe-ayi, nēme-kwa-nu ha otù ihe ahu, nēb͕a-kwa-nu egwu: ebe unu matara na Onye-nwe-unu nọ kwa n'elu-igwe; ọ dighi kwa ihu madu di n'ebe ọ nọ.

Ndị nna ukwu kwesịrị iji nkwanye ùgwù na obiọma na-emeso ndị ohu ha ihe, ebe ha maara na ha onwe ha aghaghịkwa ịza Chineke ajụjụ.

1. "Ibi Ndụ n'Ìhè Chineke: Akpọku Ịdị Mma na Nkwanye ùgwù"

2. "Ihe Nlereanya Nna-ukwu: Na-asọpụrụ Ndị Anyị Na-edu"

1. Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu onwe unu ọbụna otú ahụ ha: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

2. Ndị Kọlọsi 3:22-25 - "Ndị ohu, na-eruberenụ isi n'ihe niile ndị nna unu hà dị ka anụ ahụ́ si dị; ọ bughi n'orù-anya, dika ndi nātọ madu utọ; kama n'otù obi, nātu egwu Chineke. Onye-nwe-ayi, ọ bughi madu: ebe imara na Jehova ka unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist, ma onye nēme ajọ omume gānata n'ihi ajọ omume ahu nke o meworo: ọ dighi kwa iru-uju nke ọ bula nke o meworo ka ọ gānara. ndị mmadụ."

Efe 6:10 Nʼikpeazụ, ụmụnna m, dịnụ ike nʼime Onyenwe anyị na nʼike nke ike ya.

Dinu ike n'ime Jehova na n'ike-Ya.

1: Nabata Ike nke Onye-nwe

2: Ike nke Chineke Na-arụ ọrụ n'ime Anyị

1: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-ewusi m ike

2: Aisaia 40:31 - Ma ndi nēchere Jehova gāhu ike-ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Ndị Efesọs 6:11 Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nile nke ekwensu.

Ayi gēyiri ihe-agha nke Chineke, ka ayi we guzo megide azù nile nke ekwensu.

1. "Iguzo megide Onye Iro: Otu esi yikwasị ihe agha nke Chineke"

2. “Ihe agha nke Chineke: Ịgbachitere onwe gị pụọ n’atụmatụ Ekwensu”

1. Aisaia 59:17 - O yikwasi ezi omume dika ihe-ib͕ochi-obi, na okpu-agha nke nzọputa n'isi-ya; o we yikwasi uwe-nwuda nke ibọ̀-ọ́bọ̀ ibu uwe, were ekworo yikwasi dika uwe-nwuda.

2. Ndị Rom 13:12 - Abali agafewo anya, ụbọchị dị nso: ya mere ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị, ka anyị yikwasịkwa ihe agha nke ìhè.

NDI EFESỌS 6:12 N'ihi na ayi adighi nb͕a ọb͕a-a megide anu-aru na ọbara;

Anyị na-alụ ọgụ ime mmụọ megide ndị agha ọjọọ, anyị aghaghị ịdị njikere ịlụ ọgụ.

1. Ihe agha Elu: Jikere Maka Agha Ime Mmụọ

2. Ịlụso Ọchịchịrị ọgụ: Na-eguzosi Ike Imegide Ihe Ọjọọ

1. Aisaia 59:17 - O yikwasi ezi omume dika ihe-ib͕ochi-obi, na okpu-agha nke nzọputa n'isi-ya; o we yikwasi uwe-nwuda nke ibọ̀-ọ́bọ̀ ibu uwe, were ekworo yikwasi dika uwe-nwuda.

2. Ndị Efesọs 6:10-18 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

NDI EFESỌS 6:13 Ya mere werenu ihe-agha nile nke Chineke n'onwe-unu, ka unu we pu iguzogide n'ajọ ubọchi ahu, na mb͕e unu meworo ihe nile, iguzo.

Ndị Kraịst kwesịrị ịkwadebe onwe ha maka ibu agha ime mmụọ site n'itikwasị ihe agha Chineke.

1. “Ihe agha nke Chineke: Ịkwadebe Maka Agha Ime Mmụọ”

2. “Iguzosi Ike n’Ezi Ihe Ọjọọ”

1. Aisaia 11:5 – “Ezi omume ga-abụ ihe-ọkiké nke ukwu ya, na ikwesị ntụkwasị obi ga-abụ ihe-ọkiké nke ukwu ya.”

2. Ndị Rom 13:12 - “Abalị agaala; ụbọchị dị nso. Ya mere, ka anyị tụpụ ọrụ nke ọchịchịrị ma yikwasị ihe agha nke ìhè.

Ndị Efesọs 6:14 Ya mere, guzonụ, were eziokwu kee úkwù unu, yikwasịkwa ihe mgbochi obi bụ́ ezi omume;

Akụkụ ahụ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha yikwasị ihe agha nke ezi omume na eziokwu.

1. Ihe agha nke ezi omume: Yiri ihe mgbochi obi nke okwukwe

2. Ike nke Eziokwu: Iji ezi omume ke onwe gị ihe

1. Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

2. Aisaia 59:17 – O yikwasi ezi omume dika ihe-ib͕ochi-obi-Ya, na okpu-agha nke nzọputa n'isi-ya; o yiri uwe ịbọ ọbọ, were ekworo kechie onwe ya dị ka uwe mwụda.

NDI EFESỌS 6:15 Were kwa nkwadebe nke ozi ọma nke udo yikwasi ukwu-unu;

Itien̄wed emi esịn udọn̄ ọnọ nnyịn ndiben̄e idem ndibuana eti mbụk Jesus Christ ye ererimbot.

1. “Oziọma Udo: Ikwusa Ozi Ọma nke Jizọs Kraịst”

2. "Iyikwasị Okike nke Chineke: Iji Ozi Ọma Jikere Maka Agha"

1. Ndị Rom 10: 14-15 - "Olee otú ha ga-esi kpọkuo onye ha na-ekwetaghị na ya? Olee otú ha ga-esi kwere na onye ha na-anụbeghị banyere ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-ekwusa ozi ọma? olee otú ha ga-esi kwusaa ma ọ bụrụ na eziteghị ha?”

2. Jeremaịa 20:9 - "Ọ bụrụ na m asị, "Agaghị m akpọ ya aha, m'gaghịkwa ekwu okwu ọzọ n'aha ya," ọ dị n'obi m dị ka ọkụ na-ere ere nke e mechibidoro n'ọkpụkpụ m, ike agwụkwa m n'obi. jide ya, ma enweghị m ike. "

Ndị Efesọs 6:16 Karịsịa, werenụ ọta nke okwukwe, nke unu ga-eji nwee ike imenyụ akụ́ nile na-enwu ọkụ nke ndị ajọ omume.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịdabere n'okwukwe iji chebe ha pụọ na atụmatụ nke ndị ajọ omume.

1. Ike nke okwukwe n'imeri ihe ojoo

2. Na-eguzosi ike n'okwukwe

1. Jemes 4:7, "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Pita 5:8-9, "Nweenụ uche ziri ezi, mụrụnụ anya: n'ihi na onye iro unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa: ndị na-eguzogidenụ guzosie ike n'okwukwe..."

NDI EFESỌS 6:17 were kwa okpu-agha nke nzọputa, na mma-agha nke Mọ Nsọ, nke bu okwu Chineke.

Okpu agha nke nzọpụta na mma agha nke Mmụọ Nsọ, nke bụ Okwu Chineke, bụ ngwa ọgụ dị mkpa maka agha ime mmụọ.

1. Ike nke Okwu: Nduzi maka agha ime mmụọ

2. Ibuli okpu agha nke nzọpụta: Oku ime ihe

1. Aisaia 59:17 – “N'ihi na O yikwasi ezi omume dika ihe-ib͕ochi-obi, na okpu-agha nke nzọputa n'isi-Ya.

2. Ndị Hibru 4:12 - "N'ihi na okwu Chineke dị ndụ, dịkwa ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla."

NDI EFESỌS 6:18 nēkpenu ekpere mb͕e nile n'ekpere na aririọ-amara nile nime Mọ Nsọ, were kwa ntachi-obi nile na aririọ-amara nile nēche ya nche nye ndi nsọ nile;

Kpesie ekpere ike na were ntachi obi, na-arịọchitere ndị nsọ niile arịrịọ.

1. Ike Ekpere: Ịnagide Ndị Nsọ

2. Na-ekpe ekpere na ịmụrụ anya: Arịrịọ maka ahụ nke Kraịst

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - "Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị,"

NDI EFESỌS 6:19 Mu onwem, ka ewe nyem okwu, ka m'we saghe ọnum n'atụghị egwu, ime ka amara ihe-omimi nke ozi ọma;

Pọl kpere ekpere maka ikike iji nkwuwa okwu kwusaa ihe omimi nke ozi ọma.

1. Na-ekwusa Ozi Ọma n’atụghị egwu—Ndị Efesọs 6:19

2. Ihe omimi nke Oziọma - Ndị Efesọs 6: 19

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke na nzọpụta maka onye ọ bụla nke kwere.

2. Ndị Kọlọsi 4:3-4 - Na-ekpekwa ekpere n'otu oge maka anyị, ka Chineke meghere anyị ọnụ ụzọ maka okwu ahụ, ikwu ihe omimi nke Kraịst, nke mụ onwe m nọkwa n'agbụ maka ya, ka m wee mee. ọ pụtara, dịka m kwesịrị ikwu.

NDI EFESỌS 6:20 N'ihi nka mu onwem bu onye-ozi n'ab͕u: ka m'we were nkwuwa okwu kwue okwu nime ya, dika m'kwesịrị ikwu.

Pọl bụ onye nnọchianya nke Kraịst ma dị njikere ịtachi obi n'ihe isi ike ọ bụla chọrọ n'aka ya iji jiri obi ike kwupụta ozi ọma.

1. Oku nke Oru: Ihe Nlereanya nke Pọl

2. Ikwado Onwe Anyị Maka Obi Ike n'Ikwusa Ozi Ọma

1. Ndị Filipaị 1:12-14

2. Ọrụ 26:16-18

NDI EFESỌS 6:21 Ma ka unu onwe-unu we mara kwa okwum nile, na otú m'nēme, Tikikọs, bú nwa-nne a huru n'anya na onye nējere ozi nke kwesiri ntukwasi-obi nime Onye-nwe-ayi, gēme ka unu mara ihe nile:

Taịkikọs bụ nwanna nwoke a hụrụ n’anya na onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi nke Onye-nwe nke ga-eme ka ndị Efesọs mara ihe nile Pọl mere.

1. Ịbụ onye ozi nke Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi: Ndị Efesọs 6:21

2. Ịmụta ihe n’ihe atụ Taịkọs: Ndị Efesọs 6:21

1. Ndị Kọlọsi 4:7-9 - Pọl jara Tikikọs mma maka ozi o ji ikwesị ntụkwasị obi jee ozi

2. 2 Timoti 4:12 - Pọl kwuru banyere iziga Tikikọs n'Efesọs ka o mee ka a mara ihe omume ya.

NDI EFESỌS 6:22 Onye M'zitere unu n'ihi otù ihe ahu, ka unu we mara ọlu-ayi, ka O we kasi kwa unu obi.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a Paul ọkọdọn̄de isụn̄utom ke esop Ephesus nditan̄a mbụk n̄kpọ nnọ mmọ nnyụn̄ ndọn̄ esịt mmọ.

1. Otu esi enweta nkasi obi n'oge ihe isi ike

2. Ike nke agbamume

1. Ndị Rom 15:5 - "Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebi ndụ n'ịdị n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị"

2. Aịzaya 40:1-2 - "Kasienụ ndị m obi, ka Chineke unu kwuru, gwa Jeruselem okwu dị nro, kwusaara ya na ozi siri ike ya agwụla, na a kwụọla ụgwọ mmehie ya, nke o nwetara n'aka ya. aka Jehova okpukpu abụọ maka mmehie ya niile"

Efe 6:23 Udo diri umu-nna-ayi, na ihu-n'anya nke okwukwe, sitere na Chineke Nna na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Pọl na-ezipụ ozi nke udo na ịhụnanya ya na okwukwe nye ụmụnna, site n’aka Chineke Nna na Onye-nwe Jisus Kraịst.

1. Ike nke Ịhụnanya na Okwukwe: Otú Anyị Ga-esi Mee Ka Mmekọrịta Anyị na Chineke na Ụmụnna Anyị Sikwuo Ike

2. Ịchọta Udo na Ịhụnanya n'ime Chineke: Otú Anyị Pụrụ Isi Nweta nkasi obi sitere n'aka Chineke Nna na Onyenwe Anyị Jizọs Kraịst

1. 1 Jọn 3:18 - "Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ okwu kama n'omume na n'eziokwu."

2. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

NDI EFESỌS 6:24 Ka amara diyere ndi nile nāhu Onye-nwe-ayi Jisus Kraist n'ezi-okwu n'anya. Amen.

Pọl gosipụtara ọchịchọ ya ka amara Chineke dịnyere ndị niile ji ezi obi hụ Jizọs Kraịst n'anya.

1. Ibi ndụ nke ezi obi - Ịmụta ibi ndụ nke ezigbo Ndị Kraịst

2. Ịhụ Onyenwe anyị n'anya - Na-eto eto na mmekọrịta anyị na Jizọs

1. Jọn 15:9-10 - “Dị ka Nna m hụrụ m n'anya, otú ahụ ka m hụkwara unu n'anya. Nọgidenụ n'ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m, dị nnọọ ka m debeworo ihe Nna m nyere n’iwu wee nọgide n’ịhụnanya ya.”

2. 1 Jọn 4:7-8 - “Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye ọ bụla nke na-adịghị ahụ n’anya amaghị Chineke, n’ihi na Chineke bụ ịhụnanya.”

Ndị Filipaị 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Filipaị. N’isiakwụkwọ a, Pọl gosipụtara ịhụnanya na obi ekele ya n’ebe ndị kwere ekwe nọ na Filipaị nọ, gbaa ha ume n’okwukwe ha, ma na-ekerịta echiche ya banyere nhụjuanya na ọganihu nke ozi-ọma.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosipụta mmetụta miri emi ya n’ebe ndị kwere ekwe nọ na Filipaị nọ na ikele Chineke maka njikọ aka ha n’ịgbasa ozi-ọma (Ndị Filipaị 1:3–8). Ọ na-emesi ha obi ike na ya ji ọṅụ na obi ike na-ekpe ekpere maka ha, na-enwe obi ike na Chineke nke malitere ịrụ ọrụ ọma n’ime ha ga-arụcha ya. Ọ na-agụsi Pọl agụụ ike ka ịhụnanya ha na-aba ụba nke ukwuu n'ihe ọmụma na nghọta.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-atụle n’ụlọ mkpọrọ ya, bụ́ nke jerela ozi n’ezie na-aga n’ihu (Ndị Filipaị 1:12–18). Ọ na-akọwa na agbụ ya agbaala ọtụtụ ndị ume, na-enweta obi ike ikwu okwu Chineke n'atụghị egwu. Ụfọdụ na-ekwusa Kraịst n’ihi anyaụfụ ma ọ bụ n’ịsọ mpi, ma Pọl na-aṅụrị ọṅụ n’ihi na a na-ekwusa Kraịst n’agbanyeghị ebumnobi ọ̀ bụ. Ọ na-ekwusi ike na ma ọ̀ dị ndụ ma ọ̀ na-anwụ anwụ, a ga-esi n’aka ya sọpụrụ Kraịst.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ntụgharị uche Pọl banyere ndụ na ọnwụ (Ndị Filipaị 1:19–30). Ọ na-egosipụta olile-anya ya na atụmanya ya na ọ gaghị eme ihere kama ka e buliri ya elu site n’ekpere ha na site n’onyinye nke Mmụọ Nsọ. Nye ya, ịdị ndụ pụtara ọrụ na-amị mkpụrụ ebe ịnwụ anwụ pụtara ịnọnyere Kraịst—ọchịchọ ọ na-alụ. Otu o sila dị, ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-akpa àgwà n’ụzọ kwesịrị ekwesị maka ozi-ọma n’etiti mmegide n’atụghị egwu.

Na nchịkọta,

Isi nke otu n’ime Ndị Filipaị na-ekpughe ịhụnanya miri emi Pọl nwere n’ebe ndị kwere ekwe nọ na Filipaị nọ yana ekele ya maka njikọ aka ha n’ịgbasa ozi-ọma. Ọ na-egosipụta obi ike n'ọrụ Chineke n'ime ha.

Pọl na-akọwa otú n'agbanyeghị na a tụrụ ya mkpọrọ, o siworo mee ka mkpọsa nke Kraịst gaa n'ihu. Ọ na-aṅụrị ọṅụ n’ọganihu nke ozi-ọma n’agbanyeghị ebumnobi ndị ọzọ. Ọ na-atụgharịkwa uche ná ndụ na ọnwụ, na-ekwupụta olileanya ya maka ịrụ ọrụ nke ọma na ọchịchọ ya ịnọnyere Kraịst.

Isiakwụkwọ a na-emesi obi ụtọ, ekele, na ntụkwasị obi Pọl nwere n’ọrụ Chineke n’etiti ndị kwere ekwe. Ọ na-eme ka mmetụta dị mma nke mkpọrọ Pọl nwere na mgbasa ozi ọma na echiche ya banyere ndụ na ọnwụ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka ozi-ọma n'etiti ihe ịma aka na mmegide.

Ndị Filipaị 1:1 Pọl na Timoti, ndị na-ejere Jizọs Kraịst ozi, na-edegara ndị nsọ niile nọ nʼime Kraịst Jizọs nọ na Filipaị, ha na ndị bishọp na ndị dikọn.

Pọl na Timoti na-ezitere ndị nsọ nọ na Filipaị ekele ha, gụnyere ndị bishọp na ndị dikọn.

1. Ike nke ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst

2. Mkpa Ijere Ndị Ọzọ Ozi

1. Ndị Efesọs 4:16 - "Site n'aka ya ka ahụ dum, nke ejikọtara ma jikọta ya site na njikọ ọ bụla na-akwado ya, na-eto ma na-ewuli onwe ya elu n'ịhụnanya, dịka akụkụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ ya."

2. Matiu 20:25-28 - "Ma Jisus kpọrọ ha biakute Onwe-ya, si, Unu onwe-unu matara na ndi-isi nke ndi mba ọzọ na-eme ha ka ha nwe ha, ndi di uku nēnwe kwa ike n'aru ha: ma ọ gaghi-adi otú a n'etiti ha. unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu, ka ọ buru orù-unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye-isi n'etiti unu, ya buru orù-unu, dika Nwa nke madu nābiaghi ka ewe fè ya òfùfè, kama ka o we fè òfùfè; inye ndụ Ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

Ndị Filipaị 1:2 Amara dịrị unu na udo sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Pọl na-arịọ ndị Filipaị amara na udo sitere n’aka Chineke na Jizọs Kraịst.

1. Ike nke amara na udo na ndu ayi

2. Ịṅụrị ọṅụ n'amara na udo sitere na Chineke na Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 5: 1-2 “Ya mere, ebe              gu anyị na ndị ezi omume site n’okwukwe, anyị na Chineke dị n’udo site n’Onyenwe anyị Jisọs Kraịst. Site n’aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n’amara nka nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n’okwukwe, ayi nāṅuri kwa n’olile-anya nke ebube Chineke.

2. Ndị Efesọs 1:2 “Amara dịrị unu na udo nke sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.”

Ndị Filipaị 1:3 Ana m ekele Chineke m mgbe ọ bụla m na-echeta unu.

Pọl gosipụtara ekele ya n’ebe Chineke nọ maka ọgbakọ dị na Filipaị.

1: "Nwee Obi Ụtọ Maka Ndị Mmadụ Na Ndụ Gị"

2: "Ekele bụ onyinye e nyere Chineke"

1: 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe nile, na-ekpe ekpere mgbe nile, na-enye ekele n'ọnọdụ nile; n'ihi na nka bu uche Chineke n'ebe unu nọ nime Kraist Jisus.

2: Ndị Efesọs 4:29 - Ka ọ dịghị okwu ire ure ka o si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

Ndị Filipaị 1:4 Mgbe niile nʼekpere niile m na-ekpe nʼihi unu, unu niile na-eji ọṅụ na-arịọ arịrịọ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ekpere Pọl maka ndị Filipaị jiri ọṅụ.

1. Inweta Ọṅụ Site n'ekpere

2. Ike nke ikpe ekpere maka ndi ozo

1. Jemes 5:16 - "Ya mere kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2. Ndị Kọlọsi 1: 9-12 - "N'ihi nke a, site n'ụbọchị anyị nụrụ banyere gị, anyị akwụsịghị ikpe ekpere maka unu: anyị na-arịọkwa Chineke mgbe niile ka O meju gị n'ọmụma nke uche Ya site n'amamihe na nghọta nile nke na Mọ Nsọ nēnye, ka unu we bie ndu kwesiri Onye-nwe-ayi, we nātọ Ya utọ n'uzọ ọ bula: nēmi nkpuru n'ezi ọlu ọ bula, nāba uba n'ọmuma Chineke, nēwere ike nile di ike dika idi-uku nke ebube-Ya si di, ka unu we nwe ike. nwee ntachi obi dị ukwuu na ogologo ntachi obi, na-ekelekwa Nna ahụ nke ukwuu, bụ́ onye mere ka unu ruo eru iketa òkè n’ihe nketa nke ndị nsọ ya n’alaeze nke ìhè.”

Ndị Filipaị 1:5 Nʼihi na nnwekọ unu nʼozi ọma malite nʼụbọchị mbụ ruo ugbu a;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpakọrịta nke ozi ọma site n'ụbọchị mbụ ruo ugbu a.

1. Mkpa ọ dị ịkpakọrịta na ozi ọma na ihe mere anyị ji kwesị ịgbalịsi ike ịnọgide na-enwe ya.

2. Nkwenye nke ozi-ọma na otu o siri nagide kemgbe ọtụtụ afọ.

1. Ọlu 2:42, Ha we guzosie ike n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, na inyawa achicha, na n'ekpere.

2. Ndị Hibru 10:24-25, Ka anyị na-atụgharịkwa uche n'etiti onwe anyị ka anyị wee kpalie ịhụnanya na ọrụ ọma, ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dị ka ụfọdụ ndị na-eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na nke ukwuu karịa. ka ị na-ahụ ụbọchị na-abịa.

Ndị Filipaị 1:6 Nʼihi na ebe obi siri gị ike na onye malitere ọrụ ọma nʼime unu ga-arụ ya ruo ụbọchị Jizọs Kraịst.

Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha tụkwasị Chineke obi, bụ́ onye maliteworo ịrụ ezi ọrụ n’ime ha ma nọgide na-eme ya ruo ụbọchị Jizọs Kraịst.

1. Tukwasị Jehova obi: Ịtụkwasị obi n'ọrụ Chineke na-eme nke ọma

2. Agbamume n'etiti ejighị n'aka: Ịchọta nkasi obi n'ime nkwa Chineke.

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ndị Hibru 13:5-6 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ma nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị." Ya mere, anyị nwere ike iji obi ike kwuo, sị, “Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka; M'gaghi-atu egwu; gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”

Ndị Filipaị 1:7 Dị ka o kwesịrị ka m na-eche ihe a banyere unu niile, nʼihi na enwere m unu nʼime obi m; ebe ọbụrụ na ma n’agbụ m nile, na n’ichekwa onwe na n’ikwesi-ike nke ozi-ọma, unu nile bụ ndị òkè nke amara m.

Pọl gosipụtara obi ekele ya n'ebe nzukọ-nsọ nke Filipaị nọ maka iguzosi ike n'ihe ya na nchekwa na nkwenye nke Oziọma ahụ.

1. Ọrụ nke Nzukọ-nsọ na ịgbachitere na ikwado ozi-ọma

2. Iso ndi ozo guzoro na nchekwa nke ozi oma

1. Ọrụ 4:29 - "Ma ub͕u a, Onye-nwe-ayi, le egwu-ha: nye kwa ndi-orù-Gi, ka ha were nkwuwa-okwu nile kwu okwu-Gi."

2. Ndị Hibru 10:23-25 - "Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu: (n'ihi na Onye ahụ kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi; nke onwe-ayi n'otù, dika ufọdu si di; ma nārita ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi ahu nābia."

Ndị Filipaị 1:8 Nʼihi na Chineke bụ àmà m, na agụụ unu niile na-agụsi m ike nke ukwuu nʼime obi nke Jizọs Kraịst.

Pọl gosipụtara ịhụnanya miri emi o nwere maka ndị kwere ekwe nọ na Filipaị.

1: Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ enweghị ihe ọ bụla

Nke 2: Ịhụ Ndị Ọzọ n'Anya Kwesịrị Iṅomi Ịhụnanya Chineke

1:1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o buru ụzọ hụ anyị n'anya

2: Jọn 13: 34-35 - Na-ahụrịta ibe unu n'anya dị ka m hụrụ unu n'anya

Ndị Filipaị 1:9 Ma nka ka m’nēkpe, ka ihu-n’anya-unu we nābabiga kwa ókè n’ọmuma na n’ikpé nile;

Pọl na-agba ndị Filipaị ume ka ha too n’ihe ọmụma na n’ikpe nile site n’ịhụnanya ha.

1) Otu esi eto n'ọmụma na ikpe site na ịhụnanya

2) Ike nke ịhụnanya bara ụba na amamihe na ikpe

1) Ndị Kọlọsi 3:14 - Ma n'elu ihe ndị a nile, yikwasị ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọ nke izu okè.

2) 1 Ndị Kọrint 13:13 – Ma ugbua ka okwukwe, olile-anya, afọ-ọma, atọ ndia nādigide; ma nke kacha ukwuu n'ime ndị a bụ ọrụ ebere.

Ndị Filipaị 1:10 Ka unu wee kwado ihe dị mma; ka unu wee bụrụ ndị ezi-okwu na ndị na-enweghị mmejọ ruo ụbọchị nke Kraịst;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ dị oke mma na enweghị mmejọ ka e wee hụ ha na-enweghị ntụpọ n'ụbọchị nke Kraịst.

1. Ibi ndụ magburu onwe ya: Ike nke Ndị Filipaị 1:10

2. Ịgbalị Ịdị Nsọ: Otu esi adị n'enweghị iwe ruo ụbọchị Kraịst

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwekwala ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke nke dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. 1 Pita 1:15-16 - "Ma dị ka Onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile, n'ihi na e dere, sị: "Dị nsọ, n'ihi na m dị nsọ."

Ndị Filipaị 1:11 Nʼịbụ ndị ejupụtaworo na mkpụrụ nke ezi omume, nke sitere na Jisọs Kraịst, iji nye Chineke otuto na otuto.

Mkpụrụ nke ezi omume ka e nyere anyị site na Jizọs Kraịst, inye Chineke otuto na otuto.

1: Agāgọzi ayi site na nkpuru nke ezi omume, nke enyere ayi site na Jisus Kraist, ka ewe nye Chineke otuto.

2: Site n'ịtụkwasị obi na Jizọs Kraịst, anyị nwere ike nweta mkpụrụ nke ezi omume, iji wetara Chineke otuto.

1 Ndị Kọlọsi 1:10 - Ka unu wee na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị ime ihe na-atọ ụtọ, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla, na-aba ụba n'ọmụma Chineke.

2: Jemes 3:18 - A na-aghakwa mkpụrụ nke ezi omume n'udo nke ndị na-eme udo.

Ndị Filipaị 1:12 Ma ọ ga-adị m mma ka unu ghọta, ụmụnna m, na ihe ndị mere m adawo n’ịga n’ihu nke ozi ọma;

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte mme mfịna ye idomo oro Paul okosobode ẹkekabade ẹdi n̄kpọ ufọn, anam eti mbụk aka iso.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi iwepụta ihe ọma na mgba anyị.

2: Anyị nwere ike inwe olileanya na Chineke, ọbụna site na nhụjuanya anyị.

1: Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

Ndị Filipaị 1:13 Ya mere agbụ m n’ime Kraịst pụtara ìhè n’obí niile na n’ebe ndị ọzọ niile;

Mkpọrọ Pọl bụ ihe àmà nke okwukwe ya na nkwa o kwere n'ebe Kraịst nọ, na-egosi na ọ nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye ozi ọma ahụ.

#1: Ikwesị ntụkwasị obi anyị nye Kraịst kwesịrị ịdị ike nke na ọ pụtara ìhè n'ihe niile anyị na-eme.

#2: Nkwenye anyị maka ozi ọma ahụ ga-abụrịrị nke siri ike dị ka ọnụ ụlọ mkpọrọ, na-agafe oke ifufe ọ bụla.

#1: Matiu 10:32-33 - “Onye ọ bụla na-ekwupụta m n'ihu ndị ọzọ, m ga-ekwupụtakwa n'ihu Nna m nke eluigwe. Ma onye ọ bụla nke ga-agọnahụ m n’ihu ndị ọzọ, m ga-agọnarị ya n’ihu Nna m nke eluigwe.”

#2: Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

Ndị Filipaị 1:14 Ma ọtụtụ nʼime ụmụnna nʼime Onyenwe anyị, ebe ha nwere obi ike site nʼagbụ m, na-enwekwu obi ike karịa ikwu okwu Chineke nʼatụghị egwu.

Ụmụnna n’ime Onyenwe anyị nwere ntụkwasị obi karịa n’ikwu okwu Chineke n’atụghị egwu n’ihi agbụ Pọl.

1. Ike nke ntachi obi na ibi ndụ n'okwukwe anyị

2. Imeri egwu site na ntụkwasị obi na okwukwe na Chineke

1. Matiu 10:28 - Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Ma kama na-atụ egwu Onye ahụ nke nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n'ime ala mmụọ.

2. Ndị Rom 10:13-14 - N'ihi na "onye ọ bụla nke na-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta." Ùnu gēsi kwa aṅa kpọkue Onye ha nēkweghi na Ya? Ha gēsi kwa aṅa kwere na Onye ha nānughi okwu bayere Ya? Ma olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nkwusa?

Ndị Filipaị 1:15 Nʼezie, ụfọdụ na-ekwusa Kraịst ọbụna nʼihi ekworo na esemokwu; na ụfọdụ kwa nke ezi uche:

Pọl gbara ọgbakọ dị na Filipaị ume ịnakwere nkwusa nke Kraịst, n’agbanyeghị ihe kpaliri ya.

1 – N’agbanyeghị ihe mkpali, ozi nke Kraịst kwesịrị ịnakwere ma nabata.

2 - Chineke nwere ike iji ọnọdụ ọ bụla weta ozi nzọpụta Ya.

1 – Ilu 21:1 – Obi eze di n’aka Jehova; dika osimiri nile nke miri: Ọ nēcheghari ya n'ebe ọ bula Ọ nāchọ.

Jeremaia 29:11-11 IGBOB - N'ihi na amawom èchìchè nile nke M'nwere bayere gi,' ka Jehova siri, èchìchè ime gi nke-ọma, ọ bughi imegide gi, bú atumatu ime unu olile-anya na ọdịnihu.

Ndị Filipaị 1:16 Ndị ahụ na-ekwusa Kraịst nke esemokwu, ọ bụghị nʼezi-okwu, na-eche na ọ ga-atụkwasị mkpagbu nʼagbụ m.

Mkpọrọ Pọl egbochighị ya ikwusa Oziọma Kraịst, ọbụna n’agbanyeghị mmegide.

1: N'oge ihe isi ike, guzosie ike n'okwukwe gị ma nọgide na-ekere òkè ịhụnanya nke Kraịst.

2: Ọ bụrụgodị na a na-emegide gị, ekwela ka ihe i kweere mee.

1: Ndị Rom 8: 31-39 - Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike ma ghara ịda mbà n'ihi mmegide.

2: Matiu 5:11-12 - Jizọs na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-agbasi ike ọbụna mgbe a na-akpagbu ha.

Ndị Filipaị 1:17 Ma nke ọzọ bụ ịhụnanya, ebe m maara na edoro m nʼichekwa ozi ọma.

Pọl maara na a kpọrọ ya ịgbachitere Oziọma ahụ nakwa na ọ bụ ịhụnanya kpaliri ya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Olee otú ịhụnanya nwere ike isi mee ka ozi anyị na-arụ ọrụ

2. Na-eguzosi Ike: Obi Ike Ịgbachitere Ozi Ọma

1. 1 Jọn 4:7-12 – “Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.”

2. Ndị Rom 12: 1-2 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, bụ́ ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè.”

Ndị Filipaị 1:18 Gịnịzi? na-agbanyeghị, n’ụzọ nile, ma-ọbụ n’aghụghọ ma-ọbụ n’ezi-okwu, anēkwusa Kraịst; ma mu onwem nāṅuri nime ya, e, m'gāṅuri kwa ọṅu.

A na-ekwusa Kraịst n’ọnọdụ nile, Pọl na-aṅụrịkwa ọṅụ na nke ahụ.

1: N'ihe nile, ayi gāṅuri n'ike nke ozi ọma nke Kraist.

2: Dị ka Ndị Kraịst, anyị aghaghị inweta ọṅụ n’eziokwu ahụ bụ́ na a na-agbasa ozi Kraịst n’ụzọ ọ bụla kwere omume.

1 Ndị Kọrint 1:17-18 - N'ihi na Kraist eziteghim ime baptism, kama ikwusa ozi-ọma-ọ bughi n'amam-ihe na ikwu-okwu, ka ewe ghara iwepu obe Kraist n'ike-ya.

2: Ndị Rom 1: 16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke na-eweta nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere;

Ndị Filipaị 1:19 Nʼihi na amatara m na nke a ga-echigharịkwuru nzọpụta m site nʼekpere unu na nnyezu nke Mmụọ Nsọ nke Jisus Kraịst.

Pọl gosipụtara ntụkwasị obi ya n'atụmatụ Chineke maka nzọpụta ya.

1. Atụmatụ Chineke maka nzọpụta anyị na-adị ukwuu karịa nke anyị.

2. Amara Chineke site n’ike nke Mụọ Nsọ ezuola ịkwado anyị.

1. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ Mmụọ na-enyere anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọrọ ayi aririọ-amara nke-uku nke miri emi nke-uku.

Ndị Filipaị 1:20 Dị ka nchekwube m na olile-anya m si dị, na ihere agaghị eme m nʼihe ọ bụla, kama na nʼatụghị egwu nile, dị ka mgbe niile, otú a ka a ga-emekwa ka Kraịst dị ukwuu ugbu a nʼanụ ahụ m, ma ọ̀ bụ site ná ndụ ma ọ bụ site nʼọnwụ. .

Akụkụ ahụ na-ekwusi ike mkpa ọ dị ibuli Kraịst elu na ndụ mmadụ na ime ya n'atụghị egwu, n'agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta.

1: Ibi nkwuwa okwu maka Kraịst - mkpa ọ dị ibi ndụ nke na-ebuli Kraịst elu.

2: Ihere Kraịst adịghị eme - Ọ bụghị ihere ibi ndụ maka Kraịst n'agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta.

1: Matiu 5:14-16 - “Unu bụ ìhè nke ụwa. Obodo ewuru n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma tinye ya n'okpuru efere. Kama ha dọba ya n'elu ihe-ndọkwasi-ya, nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè. N'otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ezi omume unu, nyekwa Nna unu nke eluigwe otuto.

2: Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n'aka ya.

Ndị Filipaị 1:21 N’ihi na mụ onwe m ịdị ndụ bụ Kraịst, ịnwụ anwụ bụkwa uru.

Pọl kwupụtara nkwenkwe ya na ibi ndụ maka Kraịst bara uru karịa ọnwụ.

1: Ibi ndụ maka Kraịst Karịrị Ọnwụ

2: Ike nke okwukwe na Kraịst

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Ndị Filipaị 3:10 - Achọrọ m ịma Kraịst—ee, ịmata ike nke mbilite n’ọnwụ ya na ikere òkè ná nhụjuanya ya, dị ka ya n’ọnwụ ya.

Ndị Filipaị 1:22 Ma ọ bụrụ na m dị ndụ nʼanụ ahụ, nke a bụ mkpụrụ nke ndọgbu m n'ọrụ: ma ihe m ga-ahọrọ, amataghị m.

Pọl kwupụtara ejighị n'aka n'ihe ọ ga-ahọrọ n'etiti ibi ndụ n'anụ ahụ ma ọ bụ ịnwụ n'ime Kraịst.

1. Nnwere Onwe nke Nhọrọ: Otu esi eme mkpebi ziri ezi

2. Mkpa amamihe Akwụkwọ Nsọ dị n'ime mkpebi

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị mba, na a ga-enye ya."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: N'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

Ndị Filipaị 1:23 N'ihi na anọm n'ihe-nkpab͕u n'etiti abua, n'ọchichọ ipu na inọyere Kraist; nke ka mma:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ọchịchọ Pọl ịhapụ ndụ nke a na ịnọnyere Kraịst, nke ka mma.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe atụ Pọl ịchọ ndụ ka mma karịa nke a site n’ịgbalịsi ike ịnọnyere Kraịst.

2: Anyị kwesịrị inwe agụụ ịnọnyere Kraịst, n'ihi na ọ dị nnọọ mma karịa ihe ọ bụla ụwa a nwere ike inye.

1:2 Ndị Kọrịnt 5:7-8 - N'ihi na anyị na-eje ije n'okwukwe, ọ bụghị n'anya. Ee, anyị nwere obi ike ma ọ ga-akara anyị mma ịnọpụ n'anụ ahụ na n'ụlọ nke Onyenwe anyị.

2: Mkpughe 14:13 - Mgbe ahụ, m nụrụ olu si n'eluigwe sị, "Dee ihe a: Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị na-anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a gaa n'ihu." "Ee," ka Mmụọ Nsọ na-ekwu, "ha ga-ezu ike n'ọrụ ha, n'ihi na omume ha ga-eso ha."

Ndị Filipaị 1:24 Otú ọ dị, ịnọgide nʼanụ ahụ dị unu mkpa karịa.

Akụkụ ahụ kwuru na ọ dị mkpa karịa ka onye na-agụ ya nọgide n'anụ ahụ.

1. Mkpa Ka Anyị nọgide n'anụ ahụ ma sọpụrụ Chineke

2. Ngozi nke idi n'anu aru

1. Ndị Rom 8: 13-14 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ si , unu ga-anwụ: ma ọ bụrụ na unu site na Mmụọ Nsọ na-egbu ọrụ nke anụ ahụ, unu ga-adị ndụ. Chineke, ha bụ ụmụ Chineke.”

2. Ndị Galetia 5:16-17 - "Ya mere, nka ka m'nēkwu, Na-ejegharinu nime Mọ Nsọ, unu agaghi-eme kwa ọchichọ nke anu-aru; otu na ibe ya: ka unu ghara ime ihe unu chọrọ.”

Ndị Filipaị 1:25 Ebe m nwere ntụkwasị obi a, amatakwara m na m ga-anọgide na-anọnyere unu niile maka ịga n'ihu na ọṅụ nke okwukwe;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka obi ike Pọl nwere na mmekọrịta ya na ndị Filipaị na-aga n'ihu maka ọganihu na ọṅụ nke okwukwe.

1: Ntụkwasị obi Pọl nwere n’ebe ndị Filipaị nọ na otú ọ pụrụ isi gbaa anyị ume ịnọgide na-enwe mmekọrịta anyị na Ndị Kraịst ibe anyị.

2: Ihe atụ Pọl banyere mmekọrịta ya na ndị Filipaị na otu anyị nwere ike isi tinye ya na ndụ na mmekọrịta anyị.

Ọlu Ndi-Ozi 20:35-35 IGBOB - N'ihe nile ka M'gosiworo unu na site n'idọb͕u onwe-ya n'ọlu otú a, ayi aghaghi iyere ndi nādighi ike aka, na icheta okwu nile nke Onye-nwe-ayi Jisus, otú Ya onwe-ya siri, Ọ di ngọzi inye ihe kari inara ihe. .'

2: Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu na, ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

Ndị Filipaị 1:26 Ka aṅụrị unu wee bawanye ụba nʼime Jisọs Kraịst nʼihi m site nʼịbịakwute unu ọzọ.

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịnọnyere ndị Filipaị ọzọ ka ha wee nwee ike ịṅụrị ọṅụ nke ukwuu na Jizọs Kraịst.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n’ime Jizọs Kraịst, n’ihi na Ọ bụ isi iyi nke ọṅụ anyị!

2. Aṅụrị Ukwuu n'ime Jizọs Kraịst: Ihe Ọ Pụtara nye Anyị.

1. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'ikwere, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Jọn 15:11 – Ihe ndia ka M’gwaworo unu, ka ọṅùm we di nime unu, ka ọṅù-unu we zu kwa.

Ndị Filipaị 1:27 nání ka ije-ozi-unu di ka o kwesiri ozi ọma nke Kraist: ka m'we bia, ma ọ buru na abiaghm unu, ka m'we nuru okwu-unu; maka okwukwe nke ozi-ọma;

Pọl na-agba ndị Filipaị ume ka ha na-akparịta ụka nke Chineke ma guzo n'otu n'otu n'ime mmụọ na ebumnuche n'ihi ozi ọma.

1. Ike nke ịdị n'otu - Iguzokọ ọnụ maka Ozi Ọma

2. Ike nke nkparita uka - Ikwe ka ozioma kwue site n'aka ayi

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

2. Ndị Rom 12:2 – Ka ekwe-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọchichọ Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

Ndị Filipaị 1:28 Unu atụkwala ụjọ nʼihe ọ bụla site nʼaka ndị na-emegide unu: nke bụụrụ ha ihe ịrịba ama nke ịla n'iyi ma bụrụ ihe àmà nke nzọpụta unu na nke Chineke.

Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha ghara ịtụ ndị iro ha egwu, n’ihi na ọ bụ ihe ịrịba ama nke nzọpụta nke ha kama ịla mbibi.

1: Obi Ike n'Ahụhụ: Ịche Egwu na Ịchọta Ike n'ime Chineke

2: Ike nke nzọpụta: Ihe akaebe nke amara Chineke

1: Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Ndị Filipaị 1:29 N'ihi na ọ bụ unu ka e nyere ya n'ihi Kraịst, ọ bụghị naanị ikwere na ya, kamakwa ịta ahụhụ n'ihi ya;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ọ bụghị nanị ikwere na Jizọs, kama ka anyị dị njikere ịta ahụhụ n'ihi Ya.

1. Nhụjuanya n’ihi Kraịst: Nduzi nke Iso Jizọs

2. Ike nke Nkwenye: Otu esi ebi ndụ nke okwukwe

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu.

2. 1 Pita 4:12-13 - Ndị enyi m, ka ihe ọkụ nke na-agbakwasị ụkwụ bịakwasịla unu n'ahụ́, ka a ga-asị na ihe a na-ahụ anya na-eme unu. Ma ṅụrịa ọṅụ n’ihi na unu na-ekere òkè na nhụjuanya nke Kraịst, ka unu wee nwee oké ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube ya.

Ndị Filipaị 1:30 Ka unu na-enwekwa otu ọgụ ahụ unu hụrụ nʼime m, ma ugbu a nụrụ ka ọ dị nʼime m.

Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha ṅomie okwukwe ya n’agbanyeghị mkpagbu.

1: Ka anyị guzosie ike n'okwukwe anyị, n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Tukwasi Chineke obi ma mara na Ọ ga-anọnyere anyị mgbe niile n'oge mgba.

1:1 Pita 5:8-9 – “Nweenụ uche ziri ezi; kpachara anya. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. Na-eguzogidenụ ya, guzosienụ ike n’okwukwe unu.”

2: Isaiah 41:10 – “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ndị Filipaị 2 bụ isi nke abụọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Filipaị. N’isiakwụkwọ a, Pọl gbara ndị kwere ekwe ume ka ha ṅomie ịdị umeala n’obi nke Kraịst, ịdị n’otu, na achọghị ọdịmma onwe onye nanị ka ha na-eme ihe n’okwukwe ha.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee otu uche ahụ dị ka Kraịst Jizọs, onye wedara onwe ya ala wee rube isi ọbụna ruo ọnwụ (Ndị Filipaị 2:1–11). Ọ na-ekwusi ike mkpa ịdị n'otu na achọghị ọdịmma onwe onye nanị dị, na-agba ha ume ile ndị ọzọ anya dị ka ihe dị mkpa karịa onwe ha. Pọl na-akpọ maka ịdị umeala n'obi na ịdị njikere ijere ibe ha ozi n'ịhụnanya.

Paragraf nke abụọ: Pọl mere ka ihe atụ nke Timoti na Epafrọdaịtọs pụta ìhè dị ka ihe nlereanya nke achọghị ọdịmma onwe onye nanị na nraranye (Ndị Filipaị 2:19-30). O bu n’obi iziga Timoti n’oge na-adịghị anya ka ọ gwa ha akụkọ banyere ọnọdụ ya. Ọ jara Timoti ezi nchegbu maka ọdịmma ha mma. N’otu aka ahụ, ọ na-eto Epafrọdaịtọs maka itinye ndụ ya n’ihe ize ndụ n’ijere ya ozi n’ihi chọọchị Filipaị.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha na-enwu dị ka kpakpando n’ọgbọ gbagọrọ agbagọ (Ndị Filipaị 2:12–18). Pọl na-agba ha ume ka ha jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta ha, ebe ha maara na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime ha ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ. Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ịtamu ntamu ma ọ bụ arụrịta ụka kama jidesie okwu Chineke ike ka o wee nya isi n'ụbọchị Kraịst.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Ndị Filipaị mesiri ike iṅomi Kraịst ịdị umeala n'obi, ịdị n'otu, na achọghị ọdịmma onwe onye nanị. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha were ndị ọzọ dị ka ihe dị mkpa karịa onwe ha ma na-ejere ibe ha ozi n'ịhụnanya.

Pọl na-enye ihe atụ site n’aka Timoti na Epafrọdaịtọs—ndị gosipụtara ezi nchegbu maka ọdịmma ndị ọzọ site n’omume achọghị ọdịmma onwe ha nanị.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta ha, jidesie okwu Chineke ike ma na-enwu dị ka ọkụ n'ime ụwa gbara ọchịchịrị. Ọ na-akwalite echiche nke ịdị umeala n'obi, ịdị n'otu, na nrube isi n'ikwesị ntụkwasị obi nye uche Chineke.

Ndị Filipaị 2:1 Ya mere ọ bụrụ na nkasi obi ọ bụla dị na Kraịst, ma ọ bụrụ na nkasi obi ọ bụla nke ịhụnanya, ma ọ bụrụ na e nwere mkpakọrịta nke Mmụọ Nsọ, ma ọ bụrụ na obi ụtọ na obi ebere ọ bụla.

Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha nwee ịdị n’otu na ịdị umeala n’obi, na inwe otu obi na inwe otu obi, dị ka Jizọs Kraịst meworo.

1: Anyị kwesịrị ịgbalị iṅomi Jizọs Kraịst site n'inwe ịdị n'otu na ịdị umeala n'obi n'etiti onwe anyị.

2: Anyị kwesịrị ịmata ma nwee ekele maka nkasi obi, nkasi obi, mkpakọrịta, afọ na obi ebere dị na Kraịst.

1: Jọn 13:34-35 - “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2: Ndị Efesọs 4: 2-3 - "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-edi ibe ha n'ịhụnanya, na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

Ndị Filipaị 2:2 Mezuenụ ọṅụ m, ka unu nwee otu obi, nwee otu ihunanya, nwee otu obi, nweekwa otu obi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịbịakọta ọnụ n'ịdị n'otu na ịhụnanya, na-enwe otu echiche na àgwà ahụ.

1. Ịdị n’otu n’ime ahụ nke Kraịst: Ike nke Otu

2. Añụrị nke Ịbụ Otu: Oku Ịdị n'Otu

1. 1 Ndị Kọrint 10:17 - N'ihi na anyị, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu achịcha na otu ahụ; n’ihi na anyị niile na-eketa otu achịcha ahụ.

2. Jọn 17:20-23 - Anaghị m ekpe ekpere maka naanị ndị a, kamakwa maka ndị ga-ekwere na m site n'okwu ha; ka ha nile we buru otù, dika Gi onwe-gi, bú Nna, nọ nimem, na Mu onwem nime Gi; ka ha onwe-ha we buru kwa otù nime ayi, ka uwa we kwere na Gi onwe-gi ziterem.

Ndị Filipaị 2:3 ekwela ka e mee ihe ọ bụla site n’esemokwu ma ọ bụ otuto efu; ma n’ịdị nwayọọ n’obi ka onye ọ bụla na-ewere ibe ya n’ụzọ dị mma karịa onwe ya.

Ndị Kraịst ekwesịghị ime ihe n’ihi ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama kama ha kwesịrị iji obi umeala were ndị ọzọ dị ka ihe dị mkpa karịa onwe ha.

1. Ike nke ịdị umeala n'obi - Otu esi etinye ndị ọzọ n'ihu onwe anyị na mkpa ịdị umeala n'obi nke Ndị Kraịst.

2. Omume ọma nke enweghị ọdịmma onwe - uru dị n'iji ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe anyị na otu esi eme achọghị ọdịmma onwe onye.

1. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēbuli kwa unu.

2. Matiu 20:25-28 - Jizọs sịrị: “Unu maara na ndị isi nke mba ọzọ na-eme ha ka ha nwe ha, ndị ukwu ha na-achịkwa ha. Ọ gaghi-adi kwa otú a n'etiti unu. Ma onye ọ bụla nke ga-abụ onye ukwu n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu, onye ọ bụla nke ga-abụkwa onye mbụ n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu unu.”

Ndị Filipaị 2:4 Unu elela onye ọ bụla anya nʼihe nke aka ya, kama onye ọ bụla elekwa anya nʼihe nke ndị ọzọ.

Itien̄wed oro esịn udọn̄ ọnọ nnyịn ndikere mban̄a mbon en̄wen utu ke ndiwụk ntịn̄enyịn ke ufọn idem nnyịn kpọt.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị ghara ịchọ ọdịmma onwe ha nanị site n'ile anya na mkpa nke ndị ọzọ.

2: Anyị ga-echeta na anyị na-ebute ndị ọzọ ụzọ n'ihu onwe anyị.

1: Ndị Galetia 6:2 “Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst.”

2: Ndị Rom 12:10 “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n’obi, na-asọpụrụ ibe unu.”

Ndị Filipaị 2:5 Ka echiche a dịrịkwa nʼime unu nke dị nʼime Kraịst Jizọs.

Ndị na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ịgbalịsi ike inwe ụdị echiche ahụ Jizọs nwere.

1. Ịdị Ka Jizọs: Otú Anyị Ga-esi Azụlite Àgwà Ime Ka Kraịst

2. Uche nke Kraịst: Iṅomi Ọmịiko na Ịdị umeala n'obi nke Jizọs

1. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ onwe unu dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-edirịta ibe unu ihe, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara onye ọ bụla. ọzọ; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

14 Ma n’elu ihe ndị a nile, yikwasị ịhụnanya, nke na-ejikọta ihe nile n’otu n’otu n’ụzọ zuru okè.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Ndị Filipaị 2:6 Onye, ebe ọ bụ nʼụdị nke Chineke, o chere na ọ bụghị ihe-apụnara mmadụ ihe ka ya na Chineke hara.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị umeala n'obi nke Jizọs, onye nọ n'ụdị Chineke ma o leghị ha nhata na Chineke dị ka ihe a ga-erite uru.

1. “Ịdị Umeala n’Obi: Ịmụta Iso Ihe nlereanya Jizọs”

2. “Ike nke Ịdị Umeala n’Obi: Ihe Nlereanya Kraịst nke ibute ndị ọzọ ụzọ”

1. Matiu 16:24-25 : “Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n’azụ, ya jụ onwe ya ma buru obe ya soro m. N’ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.’”

2. Ndị Filipaị 4:5: “Ka onye ọ bụla mara na unu nwere ezi uche. Onyenweanyị nọ nso.”

Ndị Filipaị 2:7 Ma o meghị onwe ya ka ọ bụrụ onye a na-akọghị aha, werekwa ọdịdị ohu n’elu ya, e wee mee ya n’oyiyi mmadụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Filipaị 2:7 na-ekwu maka Jizọs weda onwe ya ala ma were ọdịdị nke ohu ka ọ dị ka mmadụ.

1. Ịdị umeala n’obi bụ ụzọ nke ịdị ukwuu

2. Ihe Nlereanya Jizọs: Iji Ịhụnanya Na-ejere Ndị Ọzọ Ozi

1. Matiu 20:26-28 “Ma ọ gaghi-adi otú a n'etiti unu: ma onye ọ bula nke nāchọ ka ọ di uku n'etiti unu, ya buru onye nējere unu ozi; Ma onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onyeisi n’etiti unu, ya bụrụ ohu unu: ọbụna dị ka Nwa nke mmadụ bịara na-abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

2. 1 Pita 5:5-6 “N'otu aka ahụ, unu ndị ntorobịa, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye. E, werenu ume-ala n'obi yikwasi-unu, unu nile, nēdo onwe-unu n'okpuru ibe-unu: n'ihi na Chineke nēguzogide ndi-npako, nēnye kwa ndi di ume-ala n'obi amara. Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge-ya.

Ndị Filipaị 2:8 Ma ebe a hụrụ ya nʼụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs weda onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe.

1. Atụmatụ Chineke nke mgbapụta: Àjà Jizọs

2. Ike Ịdị umeala n'obi: Ịgbaso Ihe Nlereanya Kraịst

1. Aịzaya 53:5-10

2. Ndị Hibru 5:7-9

Ndị Filipaị 2:9 Ya mere Chineke ebuliwokwa ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha niile.

Itien̄wed oro aban̄a Jesus ye nte Abasi ekenen̄erede ọn̄wọn̄ ye enye onyụn̄ ọnọ enye enyịn̄ oro okponde akan enyịn̄ ekededi.

1. Ike Aha: Ịmụta Ihe n'Akụkọ Jizọs

2. Ebuliri Karị Ihe Nile: Ihe Aha Jizọs Pụtara

1. 1 Pita 2:21 - "N'ihi na ọbụna na nke a ka a kpọrọ unu: n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi anyị, na-ahapụrụ anyị ihe atụ, na unu ga-eso nzọụkwụ ya."

2. Ndị Hibru 1: 3-4 - "Onye, ebe ọ bụ na ebube nke ebube ya, na onyinyo nke onwe ya, na-akwado ihe niile site n'okwu nke ike ya, mgbe o jiri aka ya sachapụ mmehie anyị, nọdụ ala n'elu. aka nri nke Onye-nwe n’elu.”

Ndị Filipaị 2:10 ka ikpere nile ọ bụla wee rube isi n'aha Jizọs, nke ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa na ihe dị n'okpuru ụwa;

N’aha Jizọs, onye ọ bụla kwesịrị igbu ikpere n’ala na-efe ofufe, gụnyere ndị nọ n’eluigwe, n’ụwa, na n’okpuru ụwa.

1: Na Ndị Filipaị 2:10, Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị na onye ọ bụla kwesịrị igbu ikpere n'ala nye aha Jizọs.

2: Anyị kwesịrị ịsọpụrụ Jizọs site n’igbu ikpere n’ala n’ife ofufe mgbe ọ bụla a kpọrọ aha ya.

1: Isaiah 45:23 "Ejiwom Onwem ṅu iyi, si, Okwu esiwo n'ọnum puta n'ezi omume, ma ọgagh-alaghachi, na ikperem ọ bula gāb͕uru nyem, ire ọ bula gāṅu iyi."

2: Ndị Rom 14:11 "N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu onwem nādi ndu, ka Onye-nwe-ayi siri, ikpere nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke."

Ndị Filipaị 2:11 na ka ire ọ bụla wee kwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịnakwere Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe anyị na ito Chineke Nna maka otuto ya.

1: Ike nke ikwuputa Jisus Kraist dika Onye-nwe-ayi

2: Inye Chineke Nna Otuto O Kwesịrị Ekwesị

Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2: Jọn 5:23 - Ka mmadụ niile wee sọpụrụ Ọkpara ahụ dịka ha na-asọpụrụ Nna. Onye na-adịghị asọpụrụ Ọkpara adịghị asọpụrụ Nna, onye zitere ya.

Ndị Filipaị 2:12 Ya mere, ndị m hụrụ n’anya, dị ka unu na-erube isi mgbe nile, ọ bụghị dị ka ọ dị n’ihu m nanị, kama ugbu a karịa mgbe m na-anọghị, jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe unu.

Pọl na-agba ndị Filipaị ume ka ha nọgide na-erubere Chineke isi, na iji egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe ha.

1. Ihe Dị Mkpa nke Nrubeisi: Ihe Mere Anyị Ga-eji Na-erubere Chineke isi

2. Mkpa nke egwu na ịma jijiji: Otu esi arụ ọrụ nzọpụta nke onwe anyị

1. Deuterọnọmi 28:1-2 "Ọ bụrụkwa na i gee ntị n'olu Jehova bụ́ Chineke gị n'ikwesị ntụkwasị obi, wee lezie anya mee ihe niile O nyere n'iwu nke m na-enye gị n'iwu taa, Jehova bụ́ Chineke gị ga-ebuli gị elu karịa mba niile nke ụwa. Ngọzi ndia nile gābiakwasi kwa gi, ru kwa gi aru, ọ buru na i ge nti olu Jehova, bú Chineke-gi.

2. Ndị Rom 12:1-2 Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Ndị Filipaị 2:13 Nʼihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ nʼime unu ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè na Chineke na-arụ ọrụ n'ime ụmụ mmadụ ikwe ka ha mee mkpebi ndị na-atọ Ya ụtọ.

1: Chineke enyela anyị nnwere onwe ime mkpebi nke onwe anyị, mana ọ dị mkpa ịtụle ka mkpebi anyị si kwekọọ n'uche Ya.

2: Anyị niile nwere ike imere Chineke nnukwu ihe mgbe anyị nyefere uche Ya ma kwe ka ọ rụọ ọrụ n'ime anyị.

1: Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọchichọ Chineke nke bu ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

2: Ndị Efesọs 3: 20-21 - "Ma onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dịka ike nke na-arụ ọrụ n'ime anyị si dị, otuto dịrị ya n'ọgbakọ site n'aka Kraịst Jizọs ruo ọgbọ niile. , ụwa na-adịghị agwụ agwụ. Amen."

Ndị Filipaị 2:14 Na-emenụ ihe niile n’enweghị ntamu na esemokwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume iche echiche na ime ihe ziri ezi, n'enweghị mkpesa ọ bụla ma ọ bụ arụmụka.

1: Họrọ Ọṅụ: Ịchọta afọ ojuju na udo na ndụ

2: Ibi n'Ụka na Ndị Ọzọ: Ike nke Mgbaghara

Jemes 1:19 - Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa;

2: Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

Ndị Filipaị 2:15 ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta na ndị na-adịghị arụ ọrụ, ụmụ Chineke, ndị na-enweghị ịba mba, n'etiti mba gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa;

A kpọrọ Ndị Kraịst ka ha bụrụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta na ndị na-adịghị eme ihe ọjọọ, ihe atụ nke ịhụnanya Chineke n'ime ụwa nke na-eduhiekarị eduhie.

1. Ìhè nke ịhụnanya Chineke na ụwa gbara ọchịchịrị

2. Ibi ndụ nke enweghị ụta na ịdị nsọ

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke edobere n'elu ugwu enweghị ike izo ezo. nye ndi nile nọ n'ulo: otú ahu ka ìhè-unu nēnwu kwa n'iru madu nile, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

2. 1 Pita 2:11-12 - "Ndị m hụrụ n'anya, a na m agba unu ume dị ka ndị mbịarambịa na ndị a dọọrọ n'agha ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-ebuso mkpụrụ obi unu agha. unu dị ka ndị na-eme ihe ọjọọ, ha ga-ahụ ezi omume unu wee nye Chineke otuto n’ụbọchị nleta.”

Ndị Filipaị 2:16 na-ejidesi okwu nke ndụ ike; ka m'we ṅuria n'ubọchi Kraist, ka m'nāb͕aghi ọsọ n'efu, ma-ọbughi kwa ka m'dọb͕uworo onwem n'ọlu n'efu.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnọgide na-agbasa okwu Chineke ọbụna n'agbanyeghị ihe mgbochi.

1. "Nọgidenụ Na-eguzosi Ike n'Okwu Chineke"

2. "Ike nke Okwukwe n'Oge Nri"

1. Matiu 16:18 - "Ma a sị m gị, ị bụ Pita, na n'elu nkume a ka m ga-ewu nzukọ m, ọnụ ụzọ ámá nke hell agaghịkwa emeri ya."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike . zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Ndị Filipaị 2:17 Ee, ọ bụrụkwa na a chụrụ m n’àjà n’àjà na ije ozi nke okwukwe unu, a na m an̄ụrị, na-aṅụrịkwa ọṅụ n’etiti unu nile.

Pọl onyeozi na-egosipụta ọṅụ n’okwukwe nke ndị Filipaị, ma dị njikere ka e jiri ya jeere ya ozi na ịchụrụ ya àjà.

1. Ọṅụ nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi

2. Iji Okwukwe Na-ejere Ndị Ọzọ Ozi

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi."

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụ ọrụ nke ọma, dị ka maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ."

Ndị Filipaị 2:18 Nʼihi otu ihe ahụ ka unu na-aṅụrịkwa ọṅụ, sorokwa m ṅụrịa ọṅụ.

Pọl gbara ndị ụka Filipaị ume ka ha soro ya ṅụrịa ọṅụ maka ikwesị ntụkwasị obi ya nye Chineke na ije ozi nke ozi ọma ya.

1. Añụrị n'ime Onyenweanyị: Na-aṅụrị ọṅụ n'ikwesị ntụkwasị obi anyị nye Chineke

2. Ịṅụrị ọṅụ ná Mmekọ: Ikere òkè n'Ọṅụ Onye Ọzọ

1. Jọn 15:11 - “Ihe ndị a ka M gwaworo unu, ka ọṅụ m wee dịgide n'ime unu, ka ọṅụ unu wee zuo ezuo.”

2. Ndị Rom 12:15 - "Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá."

Ndị Filipaị 2:19 Ma a tụkwasịrị m obi na Onyenwe anyị Jizọs na m ga-ezitere unu Timoti ngwa ngwa, ka m wee nwetakwa nkasi obi mụ onwe m mgbe m matara ọnọdụ unu.

Pọl onyeozi tụkwasịrị Onyenwe anyị Jizọs obi na ọ ga-eziga Timoti na ndị Filipaị, na-akasi ya obi mgbe ọ ma ọnọdụ ha.

1. Ịtụkwasị Onyenwe anyị obi n'oge nke a na-ejighị n'aka

2. Nkwa Chineke n'oge ihe isi ike

1. Aisaia 41:10 - Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

2. Abụ Ọma 55:22 - Tukwasi Jehova ibu-Gi, Ọ gākwagide gi: Ọ gaghi-ekwe ka ewezuga onye ezi omume n'ọnọdu-ya ma-ọli.

Ndị Filipaị 2:20 Nʼihi na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ụdị obi m, onye ga-eche banyere ọnọdụ unu nʼezie.

Pọl na-ekwupụta ọchịchọ ya ịchọta onye ga-elekọta chọọchị Filipaị otú o si ele ya anya.

1. Obi Ohu: Ịmụta Ilekọta Ndị Ọzọ

2. Ihe ịma aka nke obodo ezigbo: ịhụ ibe ha n'anya na ijere ibe ha ozi

1. Jọn 13:34-35 - Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya.

2. Ndị Rom 12:9-10 - Ka ihunanya bụrụ nke ihu abụọ adịghị. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị. Jisienụ ike n'ihe dị mma. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwere ibe unu ihe n'ụzọ obiọma, n'ịsọpụrụ ibe unu.

Ndị Filipaị 2:21 Nʼihi na mmadụ niile na-achọ ihe nke aka ha, ọ bụghị ihe bụ nke Jizọs Kraịst.

Ndị mmadụ na-elekwasịkarị anya n’ihe ga-abara ha uru kama ịbụ ihe bara uru nye Jizọs Kraịst.

1. Anyị ga na-echeta mgbe niile itinye Jizọs Kraịst ụzọ ná ndụ anyị.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibute ndị ọzọ ụzọ.

1. Matiu 16:24-25 "Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke ga-atụfu ya. ndụ m ga-achọta ya."

2. Ndị Galetia 2:20 "Akpọgidere m n'obe na Kraịst, adịghịkwa m adị ndụ ọzọ, ma Kraịst na-ebi n'ime m: ndụ m ugbu a n'anụ ahụ, m na-adị ndụ site n'okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya. maka m."

Ndị Filipaị 2:22 Ma unu matara ihe àmà ya, na, dị ka nwa ya na nna ya nọ, o so m jee ozi nʼozi ọma.

Pọl na-ekwu banyere ntinye aka Timoti n’ozi ọma, na-aja ya mma maka ozi ya na ya na-eje.

1. Nkwa Timoti: Ihe Nlereanya Nye Anyị Nile

2. Na-ejekọ Ozi Ọnụ: Ntọala nke Ozi Ọma

1. 2 Ndị Kọrint 5:14-15 - N'ihi na ịhụnanya nke Kraịst na-achịkwa anyị, n'ihi na anyị kwubiri na otu ahụ anwụwo maka mmadụ nile, ya mere mmadụ nile anwụwo; ma ọ nwụrụ maka mmadụ niile, ka ndị dị ndụ wee ghara ịdị ndụ ọzọ maka onwe ha, kama ka ha dịrị onye ahụ nke nwụrụ n’ihi ha, e mekwara ka o si n’ọnwụ bilie.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile, rue ọgwugwu oge a.

Ndị Filipaị 2:23 Ya mere ana m atụ anya iziga ya ngwa ngwa, ozugbo m ga-ahụ otú ọ ga-adị m.

Pọl na-eziga Timoti ka ọ gakwuru ndị Filipaị, ọ ga-ekpebikwa mgbe ọ ga-eme otú ahụ dabere n’ọnọdụ ya.

1. "Mkpa ndidi n'ichere n'oge Chineke"

2. “Àjà nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi”

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

Ndị Filipaị 2:24 Ma a tụkwasịrị m obi na Onyenwe anyị na mụ onwe m ga-abịa ngwa ngwa.

Pọl gosipụtara ntụkwasị obi ya na Onyenwe anyị ma kwere na n'oge na-adịghị anya ya ga-abịa isonye na ndị Filipaị.

1. Okwukwe Chineke na ntụkwasị obi anyị na Ya

2. Oge Chineke na ndidi anyi

1. Ndị Rom 15:13 - "Ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọńụ na udo niile ka unu na-atụkwasị ya obi, ka unu wee jubiga n'olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

2. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

Ndị Filipaị 2:25 Ma ọ dị m mkpa izigara unu Epafrọdaịtọs, nwanne m nwoke na onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ na onye agha ibe m, ma onye ozi unu na onye na-ejere m ozi ozi.

Pọl zigara Epafrọdaịtọs ka ọ gakwuru ndị Filipaị ka ọ bụrụ onye nnọchianya, nwanna nwoke na onye ọrụ ibe ya ka o nyere ha aka n’ozi ha.

1. Mkpa ịdị n'otu na ozi

2. Ịghọta onyinye Chineke nke ndị na-arụkọ ọrụ

1. Jọn 15:12-13 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m'huru unu n'anya. Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, ka mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ndị Rom 12:4-5 - "N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, ma akụkụ niile enweghị otu ọrụ ahụ: otú ahụ ka anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ime Kraịst, ma onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu n'otu nke ọzọ."

Ndị Filipaị 2:26 Nʼihi na agụụ unu niile na-agụ ya, obi jupụtakwara ya nʼobi, nʼihi na unu nụrụ na ọ rịara ọrịa.

Pọl gosipụtara mmetụta miri emi o nwere n’ebe ndị Filipaị nọ, n’ihi na obi na-ajọ ya njọ n’ihi ịnụ banyere ọrịa ha.

1. Ịmụta ịhụ n'anya n'ịhụnanya dị ka Pọl

2. Igosi nlekọta na nchegbu maka ndị ọzọ

1. Ndị Rom 12:15 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

2. 1 Jọn 4:7 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, mara kwa Chineke.

Ndị Filipaị 2:27 N'ihi na ọ ria aru ọnwu n'ezie: ma Chineke mere ya ebere; ọ bughi kwa nání Ya, kama ọ bu kwa Mu onwem, ka m'we ghara inwe ihe-nwuta n'elu iru-uju.

Pọl kọrọ otú Chineke si meere ya na onye ahụ na-arịa ọrịa ebere, meekwa ka ha abụọ ghara inwe iru uju n’elu iru uju.

1. Ebere Chineke

2. Ebere Chineke n'ụzọ a na-atụghị anya ya

1. Matiu 9:36 - Mgbe Jizọs hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha, n'ihi na a na-akpagbu ha na ndị na-enweghị enyemaka, dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ.

2. Abụ Ọma 103:8 – Onye-nwe-anyị nwere obi ebere, na-emekwa amara, Ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, Ọ na-aba ụba n’ịhụnanya.

Ndị Filipaị 2:28 Ya mere ezigara m ya nke ọma karị, ka, mgbe unu hụkwara ya ọzọ, ka unu wee ṅụrịa ọṅụ, ka m wee gharakwa inwe mwute karị.

Pọl zipụrụ Timoti nke ukwuu, ka ndị Filipaị wee nwee ike ṅụrịa ọṅụ mgbe ha hụrụ ya ọzọ, obi agaghị erukwa Pọl ala.

1. "Ọṅụ nke Ịchịkọta ọnụ"

2. "Ike nke Agbamume"

1. Abụ Ọma 30:5: "N'ihi na ọ bụ nanị nwa oge ka ọnụma ya dị, ihu ọma Ya dịkwa ná ndụ: Ikwa-ákwá nwere ike ịdịru abalị, ma ọṅụ na-abịa n'ụtụtụ."

2. Ndị Rom 12:15: “Sonụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

Ndị Filipaị 2:29 Ya mere were obi ụtọ nabata ya nʼime Onyenwe anyị; ma jide ndị dị otú ahụ aha:

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nabata ndị na-ejere Jehova ozi n'ime obodo ha na ịnụ ọkụ n'obi na-emeso ha ihe.

1. Nabata Ohu: Ememe Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Sọpụrụ na nkwanye ùgwù: Igodo nke mkpakọrịta

1. Ndị Rom 16:2 - "ka unu nabatakwa ya n'ime Onye-nwe-ayi, dika kwesiri ndi nsọ, ka unu nēyere kwa ya aka n'ihe ọ bula di ya nkpà n'aka unu: n'ihi na ọ bu onye-nzọputa nke ọtutu madu, na mu onwem kwa."

2. Ilu 16:7 - "Mgbe ụzọ mmadụ na-atọ Jehova ụtọ, Ọ na-eme ọbụna ndị iro ya ka ha na ya dị n'udo."

Ndị Filipaị 2:30 Nʼihi na nʼihi ọrụ Kraịst ọ nọ nso nʼọnwụ, ọ bụghị nʼihe banyere ndụ ya, imezu ihe unu na-ejere m ozi.

Pọl jara Epafrọdaịtọs mma maka itinye ndụ ya n'ihe ize ndụ iji jee ozi ya n'ọgbakọ.

1: Anyị ga-adị njikere mgbe niile ịtọgbọ ndụ anyị maka ozi ọgbakọ.

2: Anyị agaghị ewere ọgbakọ gwurie egwu, kama na-adị njikere mgbe niile inye onwe anyị ọrụ ya.

1: Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya maka ndị enyi ya."

2:1 Jọn 3:16 - “Otú a ka anyị si mara ihe ịhụnanya bụ: Jizọs Kraịst tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị. Anyị kwesịkwara ịtọgbọ ndụ anyị maka ụmụnna anyị.”

Ndị Filipaị 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Filipaị. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụlere njem ime mmụọ nke ya, dọọ aka ná ntị megide ozizi ụgha, ma gbaa ndị kwere ekwe ume ka ha na-aga n’ihu ruo ebumnobi nke ịmara Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịdọ ndị kwere ekwe aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ndị ozizi ụgha na-adabere n’omume okpukpe ndị dị n’èzí (Ndị Filipaị 3:1-6). Ọ na-ekwusi ike na ibi úgwù n'ezie bụ ihe dị n'obi, ọ bụghịkwa ihe omume nkịtị. Pọl kọwara nzụlite ya dị ka onye Juu ji okpukpe kpọrọ ihe, na-eme ka okwukwe ya dị ịrịba ama pụta ìhè. Otú ọ dị, ọ na-ewere ihe ndị ahụ nile dị ka mfu ma e jiri ya tụnyere ịmara Kraịst.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwara na ọ na-agụ ihe niile dị ka mfu n'ihi ịmara Kraịst na ịbụ ndị a hụrụ n'ime Ya (Ndị Filipaị 3:7-11). Ọ na-achọ ka a chọta ya na Kraịst na ezi omume nke na-abịa site n'okwukwe kama site n'ọrụ nke iwu. Pọl kwuru na ọ na-agụsi ya agụụ ike ịmata Kraịst nke ọma—ikere òkè ná nhụjuanya Ya na ịdị ka Ya n’ọnwụ Ya ka o wee nweta mbilite n’ọnwụ site ná ndị nwụrụ anwụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha na-aga n’ihu ruo ntozu okè n’okwukwe ha (Ndị Filipaị 3:12–21). Pọl kwetara na ya erubeghị izu okè kama ọ nọgidere na-aga n'ihu. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha chefuo ihe dị n’azụ ma na-atụsi anya ike n’ihe dị n’ihu—ọkpụkpọ òkù eluigwe n’ime Kraịst Jizọs. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ndị na-ebi ndụ dị ka ndị iro nke obe ma na-emesi ha obi ike na ịbụ nwa amaala ha dị n'eluigwe, na-echere nloghachi nke Onye Nzọpụta ha.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Ndị Filipaị na-akọwapụta mkpa ọ dị n’ezi mgbanwe ime mmụọ kama ịdabere n’omume okpukperechi ma ọ bụ ihe ndị ọ rụzuru.

Pọl na-ekerịta njem nke onwe ya, na-ewere nzere okpukperechi ya niile dị ka mfu ma e jiri ya tụnyere ịmara Kraịst nke ọma site n'okwukwe.

Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-aga n'ihu ruo ntozu okè, na-echefu ihe ndị ha rụzuru n'oge gara aga ma ọ bụ ọdịda ha ma na-agbasi mbọ ike n'ọkpụkpọ òkù eluigwe ha n'ime Kraịst Jizọs. Isiakwụkwọ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ozizi ụgha ma na-emesi ike ịbụ ụmụ amaala kasịnụ nke ndị kwere ekwe n'eluigwe, na-echere nloghachi nke Onye Nzọpụta ha.

Ndị Filipaị 3:1 Nʼikpeazụ, ụmụnna m, ṅụrịa ọṅụ nʼime Onyenwe anyị. Idegara unu otu ihe ndị ahụ, n’ezie adịghị m njọ, ma ọ dịrị unu mma.

Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị!

1: Ka anyị mụta ịchọta ọńụ n’ime Onyenwe anyị, n’agbanyeghị ọnọdụ anyị na-eche ihu.

2: Ka ayi lekwasi Jehova anya, ka O we nye ayi nkasi-obi na ume n'oge mkpa ayi.

1: Aisaia 40:31 - Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2: Habakuk 3:17-18 - Asi na osisi fig agaghi-ama ifuru, ma-ọghi kwa nkpuru n'osisi vine; ndọb͕u nke olive gāgwusi, ma ubi nile agaghi-ami ihe-oriri; agēbipu ìgwè ewu na aturu n'ogige-ita-nri, ọ dighi kwa ìgwè ehi gādi n'ulo-ìzù: ma m'gāṅuri na Jehova, m'gāṅuri kwa ọṅu na Chineke nke nzọputam.

Ndị Filipaị 3:2 Lezienụ anya maka nkịta, kpachara anya maka ndị na-arụ ọrụ ọjọọ, kpachara anya maka i.

Pọl dọrọ ndị Filipaị aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ndị pụrụ iji ozizi ụgha duhie ha.

1. Anyị aghaghị inwe nghọta ma ghara ịgbaso ozizi ụgha

2. Na-elekwasị anya n'Okwu Chineke, ọ bụghịkwa echiche nke mmadụ

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:21-22 - Nyochaa ihe niile; jidesie ezi ihe ike.

2. 2 Ndị Kọrint 11:3-4 – Ma a na m atụ egwu na dị nnọọ ka e ji aghụghọ agwọ ghọgbuo Iv, n’ụzọ ụfọdụ e nwere ike iduhie uche unu pụọ n’ezi obi na nsọpụrụ unu nwere n’ebe Kraịst nọ.

Ndị Filipaị 3:3 Nʼihi na anyị bụ ndị e biri úgwù, ndị na-efe Chineke nʼime mmụọ, ndị na-aṅụrịkwa ọṅụ nʼime Kraịst Jizọs, ma anyị enweghị ntụkwasị obi nʼanụ ahụ́.

Anyị kwesịrị itinye okwukwe na ntụkwasị obi na Kraịst, ọ bụghị na anyị onwe anyị.

1: Iji nweta ezi ọńụ na afọ ojuju, anyị ga-atụkwasị obi na Kraịst, ọ bụghị na onwe anyị.

2: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Kraịst Jizọs, na-enwekwaghị ntụkwasị obi n'anụ ahụ - nanị ụzọ na-enweta ezi ọṅụ na afọ ojuju.

1: Ndị Rom 8: 37-39 - "Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2: Jọn 15:11 - “Agwawo m unu ihe a ka ọṅụ m wee dị n’ime unu, ka ọṅụ unu wee zuo ezuo.”

Fil 3:4 ọ bụ ezie na m ga-enwekwa obi ike n’anụ. Ọ buru na onye ọ bula nēchè na o nwere ihe ọ gātukwasi obi n'anu-aru, mu onwem kari-kwa-ra;

Pọl na-ekwu na ya nwere obi ike ka ukwuu n'ikike nke ya karịa onye ọ bụla ọzọ.

1. Ike nke echiche obi ike

2. Ịtụkwasị onwe anyị obi, Ịtụkwasị Chineke obi

1. Ilu 3:5-6 "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

2. Ndị Rom 12:3 "N'ihi na asim, site n'amara nke enyerem, onye ọ bula nke nọ n'etiti unu, ka ọ ghara iche n'onwe-ya kari ihe o kwesiri ichè; kama ka o che-kwa-ra ezi uche di, dika Chineke mesoworo. onye ọ bụla n'ihe ọ̀tụ̀tụ̀ nke okwukwe.

Ndị Filipaị 3:5 Ebìe m úgwù nʼụbọchị nke asatọ, site nʼagbụrụ Izrel, site nʼebo Benjamin, onye Hibru nke ndị Hibru; n'ihe banyere iwu, onye-Farisi;

Pọl kọwara onwe ya dị ka onye Juu e biri úgwù n’ụbọchị nke asatọ, o sikwa n’ebo Benjamin, nke mba Izrel, bụrụkwa onye Farisii n’ihe banyere iwu.

1. "Ike nke Ibi úgwù: Ileba anya n'àgwà ndị Juu nke Pọl"

2. "Okwukwe nke onye Farisii: Ịghọta Okwu Iwu Pọl"

1. Jenesis 17:10-14 – ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham banyere ibi úgwù

2. Matiu 23: 1-3 - Nkatọ nke Jizọs kagburu iwu ndị Farisii

Ndị Filipaị 3:6 gbasara ịnụ ọkụ n’obi, na-akpagbu ọgbakọ; n'akuku ezi omume nke di n'iwu, nādighi ita uta.

Pọl dọrọ ndị Filipaị aka ná ntị ka ha ghara ịdị na-anụ ọkụ n’obi gabiga ókè n’ịkpagbu Nzukọ-nsọ, kama ka ha kwado ezi omume nke iwu.

1. Ịnụ ọkụ n'obi maka Okwu Chineke: Ike nke ezi omume

2. Ihe ize ndụ nke Inwe Ezi Omume: Nyochaa Ịnụ ọkụ n'obi Gị

1. Ndị Rom 10:2-3 - N'ihi na ana m agbaara ha àmà na ha na-anụ ọkụ n'obi n'ebe Chineke nọ, ma ọ bụghị dị ka ihe ọmụma si dị. N'ihi na ebe ha nāmaghi ezi omume Chineke, nāchọ kwa ime ka ezi omume nke aka ha guzosie ike, ha edoghi onwe-ha n'okpuru ezi omume Chineke.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.

Ndị Filipaị 3:7 Ma ihe ndị bụ uru m, m’gụrụ ha ihe efu n’ihi Kraịst.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịchụ ihe onwunwe n'àjà n'ihi Kraịst.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere ibute Kraịst ụzọ ihe ọ bụla ọzọ na ndụ anyị.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịchụ àjà n’ihi Kraịst.

1: Matiu 16: 24-25 - "Mgbe ahụ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m."

2: Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ chọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara unu ihe ndị a niile."

Ndị Filipaị 3:8 Ee, nʼezie, ana m agụkwa ihe nile dị ka ihe na-abaghị uru nʼihi ịdị elu nke ọmụma-ihe nke Kraịst Jisọs Onyenwe m: onye m’lafuru ihe nile n’ihi ya, m na-agụkwa ha dị ka nsị, ka m wee rite Kraịst n’uru.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka uru ọ bara inweta ihe ọmụma banyere Jizọs Kraịst na ịdị njikere ịchụ ihe nile nke ụwa n'àjà iji nweta Ya.

1: Ọ dịghị ihe dị n'ụwa a dị oké ọnụ ahịa karịa ihe ọmụma nke Jizọs Kraịst na ọṅụ nke na-abịa na ya.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịhapụ ihe ọ bụla iji nweta Jizọs Kraịst, n'ihi na Ọ bara uru karịa ihe ọ bụla ụwa a nwere ike inye.

1: Matiu 13: 44-46 - Ilu nke akụ zoro ezo n'ọhịa.

2: Ndị Kọlọsi 3: 1-4 - Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa.

Ndị Filipaị 3:9 Ka a hụkwa unu n’ime ya, na-enweghị ezi omume nke m, nke sitere n’iwu, kama nke sitere n’okwukwe nke Kraịst, ezi omume ahụ nke sitere na Chineke site n’okwukwe.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee okwukwe na Kraịst kama ịdabere n'ezi omume nke onwe ha, nke dabere n'iwu.

1. Tinye okwukwe na Kraịst: Ezi omume nke Chineke na-enye

2. Ike nke Okwukwe: Ịchọta Ezi Ezi omume n’ime Kraịst

1. Ndị Rom 3:21-22 - Ma ugbu a ekpughere ezi omume nke Chineke n'abụghị iwu, ebe iwu na ndị amụma gbara akaebe ya, 22 ọbụna ezi omume nke Chineke, site n'okwukwe na Jizọs Kraịst, nye ndị niile na ndị niile . kwere.

2. Ndị Galetia 2:15-16 - Anyị onwe anyị bụ ndị Juu site n'ọmụmụ, ọ bụghịkwa ndị Jentaịlụ nmehie; 16 ma ayi matara na anāgughi madu n'onye ezi omume site n'ọlu nke iwu, kama site n'okwukwe nime Jisus Kraist, otú a ka ayi kwere kwa na Kraist Jisus, ka ewe gua ayi n'onye ezi omume site n'okwukwe nime Kraist, ọ bughi kwa n'ọlu nke iwu, Ọ dịghị onye a ga-agụ n'onye ezi omume.

Ndị Filipaị 3:10 Ka m wee mara Ya, na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, na nnwekọ nke ahụhụ ya nile, ebe e mere ka m we dị ka o kwekọọ nʼọnwụ ya;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ maka ịchọ ịmata Kraịst site n'ịghọta ike na nhụjuanya ya ka e wee mee ka o kwekọọ n'ọnwụ Ya.

Nke 1: Ime Ka Ọnwụ Kraịst

2: Ịmara Kraịst Site n’ike na Ahụhụ Ya

1: Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n’ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n’ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu.

Matiu 16:24 - Jizọs wee sị ndị na-eso ụzọ ya, “Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m.”

Ndị Filipaị 3:11 Ọ bụrụ n’ụzọ ọ bụla m ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

Pọl kwuru na ya chọrọ ka a kpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ.

1. Ike nke Ntachi Obi: Nchụso Pọl nke Mbilite n'Ọnwụ

2. Olileanya nke eluigwe: Mbilite n'ọnwụ nke Ndị Nwụrụ Anwụ

1. Ndị Rom 8: 18-25 - N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2. 1 Ndị Kọrint 15:12-20 - Ma n'ezie e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra.

Ndị Filipaị 3:12 Ọ                               የተ      mma     mma     zuru okè m               g àcháchê, ma                       mma mma mma mma m  jide ihe ahu            jidekwam n’ihi Ya.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gbalịsie ike ka ha zuo oke na okwukwe ha.

1. Izu oke n'okwukwe: Inweta oku anyi di elu

2. Ibi ndụ kwekọrọ n'ọrụ Ndị Kraịst anyị

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Matiu 5:48 – Ya mere unu aghaghi izu oke, dika Nna-unu nke elu-igwe zuru oke.

Ndị Filipaị 3:13 Ụmụnna m, anaghị m agụ onwe m na ejidewo m: ma otu ihe a ka m na-eme, ebe m na-echezọ ihe ndị dị n'azụ, na-agbatịkwa aka n'ihe ndị dị n'ihu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ilekwasị anya n'ọdịniihu, na-ahapụ ihe gara aga.

1: "Lee n'ihu: Ịhapụ Ihe Ochie n'azụ"

2: "Uto Site na Mgbanwe: Ịga n'Ọdịnihu"

1: Aisaia 43:18-19 "Echetala ihe mbu nile, tukwasi-kwa-la ihe ochie: le, Mu onwem nēme ihe ọhu;

2: 2 Ndị Kọrint 5:17 "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ihe ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abịawo."

Ndị Filipaị 3:14 M na-agbalịsi ike inweta akara ahụ ka m nweta ihe nrite nke ọkpụkpọ ahụ dị elu nke Chineke nʼime Kraịst Jizọs.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị gbasie mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ anyị ma jiri ike nke Kraịst nyere anyị aka n'ụzọ.

1. "Oku Chineke nke Dị Elu: Ịchụso Ebumnuche Anyị n'ime Kraịst"

2. "Kpọgidesie ike n'ebe Mak: Ịnọnyere Jizọs N'ezie"

1. Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze ya na ezi omume ya, na ihe ndị a niile ka a ga-enyekwara unu."

2. Ndị Galeshia 6:9 - "Ka ike gwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ ihe ubi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

Ndị Filipaị 3:15 Ya mere, ka anyị niile bụ́ ndị zuru okè, tụkwasịnụ uche otú a: ma ọ bụrụ na unu nwere echiche dị iche nʼihe ọ bụla, Chineke ga-ekpughe ọbụna ihe a nye unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba anyị ume ka anyị gbasie mbọ ike maka izu okè, na-emesi anyị obi ike na ọ bụrụ na anyị ekwenyeghị na ya, Chineke ga-egosi anyị ụzọ.

1. Izu oke bụ ihe mgbaru ọsọ a na-enweta

2. Ịgbaso ụzọ Chineke bụ isi ihe na-aga nke ọma

1. Ndị Efesọs 4:13 - "Rue mgbe anyị niile ga-abịa n'ịdị n'otu nke okwukwe na nke Ọkpara Chineke, ruo nwoke zuru okè, ruo n'ókè nke ịdị ogologo nke njuputa nke Kraịst."

2. Jemes 1:4 – “Ma ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ.”

Ndị Filipaị 3:16 Otú ọ dị, ebe anyị nwetawororịị, ka anyị na-eje ije nʼotu ụkpụrụ ahụ, ka anyị na-atụgharịkwa uche nʼotu ihe ahụ.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịgbalịsi ike ịnọgide na-ebi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ ndị ha nwetagoro.

1. "Ịnọgide na Track: Iso Chineke Na-eje ije na-ekwekọghị Ezie"

2. "Ibi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ anyị nwetara"

1. Ndị Galetia 5:25 - "Ọ bụrụ na anyị dị ndụ site na Mmụọ Nsọ, ka anyị na-ejekwa ije site na Mmụọ Nsọ."

2. Ndị Kọlọsi 2:6 - "Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, na-ejegharị n'ime Ya."

Ndị Filipaị 3:17 Ụmụnna m, bụrụnụ ndị na-eso ụzọ m, marakwa ndị na-eje ije dị ka ihe atụ.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ịgbaso ihe nlereanya ya nke ibi ndụ nke raara onwe ya nye Kraịst.

1. Ije ije n’ụkwụ Pọl: Ibi ndụ nke nraranye nye Chineke

2. Ịgbaso Ọmụmaatụ nke Ndị-nsọ: Na-eto eto n’ịdị nsọ

1. 1 Ndị Kọrịnt 11:1 - "Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, dị ka m na-eṅomi Kraịst."

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ma ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n’ihu anyị, na-ele anya Jizọs, bụ́ onye malitere okwukwe anyị na onye zuo okè, onye tachiri obi n’obe n’ihi ọṅụ e debere ya n’ihu ya, na-eleda ihere anya ma nọ ọdụ n’aka nri nke ocheeze Chineke.”

Ndị Filipaị 3:18 (Nʼihi na ọtụtụ ndị na-ejegharị, bụ́ ndị m na-agwa unu ọtụtụ mgbe banyere ha, ma ugbu a na-agwa unu ọbụna na-akwa ákwá, na ha bụ ndị iro nke obe Kraịst.

)

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị megide ndị bụ ndị iro nke obe Kraịst.

1: Ịgbaso ụzọ Kraịst - mkpa ọ dị ibi ndụ dịka nkuzi nke Jizọs na aja ya maka anyị.

2: Ịjụ ozizi ụgha nke ụwa - Ịnabata ụzọ nke ezi omume na ịjụ ọnwụnwa nke ụwa.

1: Ndị Kọlọsi 3: 5-10 - Ya mere, gbuo ihe nke ụwa n'ime unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị.

2:2 Ndị Tesalonaịka 3:6-15 - Ma anyị na-enye unu iwu, ụmụnna anyị, n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu zere nwanna ọ bụla nke na-eje ije n'ịnweghị nkịtị, ọ bụghịkwa n'ozi ọma nke unu natara n'aka anyị. .

Ndị Filipaị 3:19 Ndị ọgwụgwụ ha bụ mbibi, ndị Chineke ha bụ afọ ha, ndị ebube ha dị n’ihere ha, ndị na-atụgharị uche n’ihe ụwa.)

Ụfọdụ ndị na-ebi ndụ maka ihe ụtọ nke onwe ha ma na-eche nanị banyere ihe ụwa, ma nke a ga-eduga ná mbibi.

1: Ụzọ mbibi abụghị ụzọ ndụ. Anyị aghaghị ilegara Chineke anya ma tinye Ya ụzọ ná ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ezi ọṅụ na udo.

2: Anyị ekwesịghị ịbụ ndị ọchịchọ na ihe ụtọ nke ụwa duhie anyị, kama chọọ Chineke maka nzube anyị na ezi ọṅụ.

1 Ndị Kọlọsi 3:2 - Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi n'ihe nke uwa.

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Ndị Filipaị 3:20 N'ihi na okwu anyị dị n'eluigwe; site n'ebe ahu ka ayi nēche kwa Onye-nzọputa, Onye-nwe-ayi Jisus Kraist;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịchọ Onye-nwe Jisus Kraịst, Onye Nzọpụta anyị, site n’Eluigwe.

1. Olileanya na Nzọpụta nke Jizọs Kraịst - Ndị Filipaị 3:20

2. Ịtụkwasị obi na Mkparịta ụka Eluigwe Anyị - Ndị Filipaị 3:20

1. Matiu 16:27 - N'ihi na Nwa nke mmadụ gaje iso ndị mmụọ ozi ya bịa n'ebube nke Nna ya, mgbe ahụ ka ọ ga-akwụghachi onye ọ bụla dị ka ihe o mere.

2. Ndị Hibru 9:28 - Ya mere Kraịst, ebe e chụrụ otu ugboro ka o buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ, ga-apụta nke ugboro abụọ, ọ bụghị imegide mmehie kama ịzọpụta ndị na-echere ya.

Ndị Filipaị 3:21 Onye ga-agbanwe ahụ anyị rụrụ arụ, ka e wee yie ya dị ka ahụ́ ya dị ebube, dị ka ọlụ nke ọ pụrụ ọbụna n’okpuru ihe nile n’okpuru ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Filipaị 3:21 na-akụziri anyị na Chineke nwere ike ịgbanwe ahụ anyị ka ọ dị ka ahụ ya dị ebube.

1. Mgbanwe anyị n’onyinyo Chineke

2. Ike dị ebube nke Chineke idoda ihe niile n'okpuru

1. Ndị Rom 8:29 - N'ihi na ndị ọ maburu ụzọ, O were ụzọ kpebie ka ha yie oyiyi nke Ọkpara ya, ka ọ bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna.

2. 2 Ndị Kọrịnt 3:18 - Ma anyị niile, n'ihu ọha, na-ahụ dị ka n'enyo ebube nke Onyenwe anyị, na-agbanwe n'otu onyinyo ahụ site n'ebube gaa n'ebube, ọbụna dị ka mmụọ nke Onyenwe anyị.

Ndị Filipaị 4 bụ isi nke anọ na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Filipaị. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ntụziaka bara uru nye ndị kwere ekwe ka ha nọgide na-enwe ọṅụ, udo, na afọ ojuju ná ndụ ha.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike n’ime Onyenwe anyị ma mee ka esemokwu ọ bụla dị n’etiti onwe ha dị n’otu (Ndị Filipaị 4:1–5). Ọ gbara ndị inyom abụọ, bụ́ Yuodia na Sintiki ume, ka ha kwekọrịta n’ime Onyenwe anyị. Pọl kwusiri ike na ịṅụrị ọṅụ mgbe nile na ime ka mmadụ nile mara ịdị nwayọọ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ichegbu onwe ha kama kama iweta nchegbu ha n'ihu Chineke site n'ekpere na ekele.

Paragraf nke abụọ: Pọl mere ka ọ dị mkpa ilekwasị anya n’omume ọma na echiche nsọpụrụ Chineke (Ndị Filipaị 4:6-9). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ichegbu onwe ha maka ihe ọ bụla kama na-ewetara Chineke arịrịọ ha. Udo nke Chineke ga-eche obi na echiche ha nche n’ime Kraịst Jizọs. Pọl gbara ha ume ka ha na-atụgharị uche n'ihe bụ́ eziokwu, ndị kwesịrị nsọpụrụ, ndị ziri ezi, ndị dị ọcha, ndị mara mma, ndị kwesịrị ịja mma—àgwà ọma ndị kwesịrị ito.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site n’igosi obi ekele maka nkwado ha nwetara n’aka ndị Filipaị (Ndị Filipaị 4:10-23). Pọl kwetara na ha na-emesapụ aka n'igbo mkpa ya mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọ na-emesi ha obi ike na Chineke ga-egbo mkpa ha niile dị ka akụ̀ Ya n’ebube siri dị site na Kraịst Jizọs. Pọl na-ekesa ekele sitere n'aka ndị ọrụ ibe ya ma na-ezite ịhụnanya ya na amara jupụtara n'amara.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke Ndị Filipaị kwusiri ike ịnọgide na-enwe ọṅụ, udo, afọ ojuju n’etiti esemokwu ma ọ bụ nchegbu site n’iji ekpere dabere na Chineke.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume iguzosi ike n'ime Onyenwe anyị ma dozie esemokwu ọ bụla n'etiti onwe ha ma na-azụlite uche na-elekwasị anya n'omume ọma kwesịrị otuto.

Ọ na-egosipụta obi ekele maka nkwado ndị Filipaị nwetara ma na-emesi ha obi ike na Chineke ga-egbo mkpa ha niile dịka ụbara Ya siri dị. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ekele na ngọzi nke jupụtara n’amara sitere n’aka Pọl na ndị ọrụ ibe ya.

Isiakwụkwọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha bute ịdị n'otu, ekpere, echiche ziri ezi, na ekele ụzọ mgbe ha na-adabere na ndokwa nke Chineke ma na-enye ndị ọzọ amara Ya.

Ndị Filipaị 4:1 Ya mere, ụmụnne m ndị m hụrụ n'anya nke na-agụsi agụụ ike, ọṅụ m na okpueze m, guzosienụ ike nʼime Onyenwe anyị, ndị m hụrụ nʼanya.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ịnọgidesi ike n’okwukwe anyị na ịtụkwasị Jehova obi.

1. Guzosie Ike n’ime Onye-nwe: Ike nke Okwukwe Anyị

2. Ikwenye Onwe Anyị n'ime Onyenwe Anyị: Ịnọgide Na-eguzosi Ike n'Okwu Chineke

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 10:23 - Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu; (n'ihi na onye kwesiri ntukwasi-obi ka onye ahu kwere nkwa;)

Ndị Filipaị 4:2 Ana m arịọ Yuodia na Sintiki ka ha nwee otu obi nʼime Onyenwe anyị.

Pọl gbara Yuodia na Sintiki ume ka ha na-akpa àgwà ka Jehova.

1: Inwe ịdị n’otu n’ime Onyenwe anyị.

2: Ibi na nkwekọrịta na ndị ọzọ.

1: Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

2: Ndị Hibru 12:14 - Na-agbalịsi ike ka gị na mmadụ niile na-adị n'udo, na maka ịdị nsọ nke na-enweghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị.

Ndị Filipaị 4:3 Ma a na m arịọkwa gị, ezigbo onye ibe m, nyere ụmụ nwaanyị ndị ahụ mụ na ha rụkọrọ ọrụ n’ozi ọma aka, ha na Clement na ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ, ndị aha ha dị n’akwụkwọ nke ndụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl rịọrọ enyemaka site n’aka onye ya na ya na-arụkọ ọrụ n’ozi ọma, Clement, na ndị ọrụ ibe ya ndị ọzọ aha ha dị n’akwụkwọ nke ndụ.

1. Ike nke imekota n'Ozioma

2. Uru Aha dị n’akwụkwọ nke ndụ

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraist adighi emem: n'ihi na ọ bu ike Chineke rue nzọputa diri onye ọ bula nke kwere; buru uzọ nye onye-Ju, ma kwa onye-Grik.

2. Nkpughe 20:15- Ma onye ọ bula nke ahugh na edeghi ya n'akwukwọ nke ndu, atubàra ya n'ọdọ-ọku ahu.

Ndị Filipaị 4:4 Na-aṅụrịnụ ọṅụ nʼime Onyenwe anyị mgbe nile: ọzọkwa, a sị m, Ṅụrịanụ ọṅụ.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ịchọta ọṅụ na afọ ojuju n'ime Onyenwe anyị mgbe niile.

1: Ịchọta ọṅụ na afọ ojuju n'ime Onyenwe anyị

2: Na-aṅụrị ọṅụ n'ịdị mma Chineke

Jemes 1:2-4 IGBOB - Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu mara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2: Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

Ndị Filipaị 4:5 Ka mmadụ niile mara i. Onyenweanyị nọ nso.

Anyị kwesịrị ịdị nwayọọ n’omume anyị mgbe nile, n’ihi na Onyenwe anyị nọ nso.

1. Mkpa nke imeru ihe n'ókè - Ndị Filipaị 4:5

2. Ịdị nso nke Onyenwe anyị - Ndị Filipaị 4: 5

1. Jemes 1:19-20 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

Ndị Filipaị 4:6 Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile.

Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka ihe ọ bụla, kama, anyị kwesịrị iji ekele na-ekpegara Chineke ekpere ma mee ka ọ mara arịrịọ anyị.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Anyị nwere ike ịdabere n'ekpere nye Chineke kama ichegbu onwe anyị.

2. Nye Ekele: Anyị nwere ike igosi ekele anyị nwere n'ebe Chineke nọ site n'ịkele Ya n'ekpere anyị.

1. Matiu 6:25-34 - Jizọs na-akụziri anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị na kama ịtụkwasị Chineke obi.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 - Anyị kwesịrị ịṅụrị ọṅụ, kpee ekpere na inye ekele n'ọnọdụ nile.

Ndị Filipaị 4:7 Ma udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nile, ga-echekwa obi na echiche unu nche site nʼaka Kraịst Jizọs.

Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile nke mmadụ, ga-echekwa obi na uche nke ndị kwere ekwe nche site na Jisus Kraịst.

1. Udo Chineke nke a na-apụghị ịghọta aghọta - na-enyocha omimi nke udo nke Chineke na-enye anyị site na Jizọs Kraịst.

2. Ichekwa obi anyị na uche anyị - ịghọta otú anyị ga-esi chebe onwe anyị pụọ n'ụwa na mmetụta ya site n'aka Jizọs Kraịst.

1. Jọn 14:27 - "Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka M'nēnye unu. Ka obi-unu ghara itu ujọ, ka ọ ghara itu egwu."

2. Aisaia 26:3 - "Ị ga-echebe ya n'udo zuru oke, onye uche ya dabere na gị: n'ihi na ọ tụkwasịrị gị obi."

Ndị Filipaị 4:8 N’ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-ahụ n’anya, ihe ọ bụla nke àmà ọma; ọ buru na idi-nma ọ bula di, ọ buru kwa na otuto ọ bula di, che-kwa-nu ihe ndia.

Pọl dụrụ ndị kwere ekwe ume ka ha lekwasị anya n’echiche ha n’ihe bụ́ eziokwu, eziokwu, ihe ziri ezi, ihe dị ọcha, ihe mara mma, nke akụkọ ọma, nke dị mma, na ihe kwesịrị otuto.

1. Ike Echiche: Ka Echiche Anyị Si Akpụzi Ndụ Anyị

2. Mkpa nke iche echiche ziri ezi: Gbanwee uche gị ka ị gbanwee ndụ gị

1. Ndị Rom 12:2 “Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.”

2. Ilu 23:7 “N'ihi na dika o nēchè n'obi-ya, otú a ka ọ di.

Ndị Filipaị 4:9 Ihe ndị unu mụtara, na nke unu nataworo, na nke unu nụrụ, hụkwa n’ime m, meenụ ya: Chineke nke udo ga-anọnyekwara unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gaa n'ihu na-eme ihe ha mụtara, nata, nụ na hụ n'ọnụ Jizọs, na Chineke ga-anọnyere ha n'udo.

1. Udo nke Onyenweanyị: Ịmụta ihe n’aka Jizọs na ikwe ka Chineke duzie gị

2. Ime Ihe Anyị Maara: Iso Jizọs na Inwe Udo nke Onyenwe Anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Jọn 14:27 – Udo ka M'rapuru unu, udo nkem ka M'nēnye unu: ọ bughi dika uwa nēnye ka Mu onwem nēnye unu. Ka obi-unu ghara ilọ miri, ka ọ ghara itu kwa ujọ.

Ndị Filipaị 4:10 Ma aṅụrị m ọṅụ nʼime Onyenwe anyị nke ukwuu, na ugbu a nʼikpeazụ unu na-eche m echiche ọzọ; nke unu lezikwara anya nime ya, ma unu enweghi ohere.

Ọkà okwu ahụ ṅụrịrị ọṅụ n’ime Onyenwe anyị n’ihi na nlekọta nke ndị ọzọ n’ebe ọ nọ nọ na-eto eto ọzọ n’agbanyeghị na ha enweghị ohere ime otú ahụ na mbụ.

1. Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onyenweanyị maka ngozi nke nlekọta ndị ọzọ.

2. Na-akpachapụ anya n'oge nlekọta na obiọma anyị na-enweta na ndụ.

1. 1 Ndị Tesalonaịka 5:18 - "N'ihe niile na-enye ekele; n'ihi na nke a bụ uche Chineke n'ime Kraịst Jizọs maka unu."

2. Ndị Hibru 10:24 - "Ka anyị na-atụgharịkwa uche n'etiti ibe anyị iji kpalie ịhụnanya na ezi ọrụ."

Ndị Filipaị 4:11 Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: nʼihi na amụtara m inwe afọ ojuju nʼọnọdụ ọ bụla m nọ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka afọ ojuju, n'agbanyeghị ọnọdụ mmadụ.

1. "Ọdịnihu: Ụzọ Udo"

2. "Ọdịnaya: Ngọzi na Ngbanwe"

1. Matiu 6:25-34 - Jizọs na-akụzi banyere ịghara ichegbu onwe ya banyere ihe onwunwe.

2. Jemes 1:2-4 – Nnwale nke okwukwe na ọṅụ na ọnwụnwa.

Ndị Filipaị 4:12 Ma amaara m ma e we eweda onwe m ala, ma amakwaara m ịba ụba: n’ebe ọ bụla nakwa n’ihe niile a na-ezi m ka iri afọ ojuju na inwe agụụ, ma ịba ụba na inwe mkpa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịnọgide na-enwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma enwere ụbara ma ọ bụ ụkọ.

1: "Ọdịnaya n'ụba na ụkọ"

2: "Ịchọta nguzozi n'ihe niile"

1: Abụ Ọma 37:3-5 - Tukwasi Jehova obi me ezi ihe; biri n'ala, rie kwa ebe-ita-nri di n'udo. Ka ihe nātọ Jehova utọ, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ. Nyenu uzọ-gi nye Jehova; tukwasi ya obi, ọ gēme kwa nka.

Jems 4:13-15 – Ugbu a, bịanụ, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi ka anyị ga-abanye n’obodo dị otú a, nọrọkwa otu afọ n’ebe ahụ, zụọ ahịa, ritekwa uru,” ma unu amataghị ihe echi ga-abụ. weta. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. Kama ị kwesịrị ịsị, "Ọ bụrụ na Jehova chọrọ, anyị ga-adị ndụ ma mee nke a ma ọ bụ nke ahụ."

Ndị Filipaị 4:13 Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst nke na-eme m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka ike Jizọs Kraịst nwere iji nyere anyị aka imeri ihe mgbochi niile na ndụ.

1. Ike Jizọs: Otú Anyị Pụrụ Ime Ihe ọ bụla site n'enyemaka Ya

2. Imezu Ihe Na-agaghị ekwe omume: Ike Jizọs Imeri Nsogbu Ọ bụla

1. Matiu 19:26 - Ma Jisus lere ha anya, si ha, N'ebe madu nọ nka apughi ime; ma n'ebe Chineke nọ ihe nile kwere omume.

2. Ndị Efesọs 3:20 – Ugbua nye onye ahụ nke pụrụ ime nke ukwuu karịa ihe nile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dịka ike nke na-arụ ọrụ n’ime anyị si dị.

Ndị Filipaị 4:14 Otú ọ dị, unu emewo nke ọma, na unu kparịrị mkpagbu m.

Ebe a na-ekwu maka mmesapụ aka ndị Filipaị n’igbo mkpa Pọl na mkpagbu ya.

1: Imesapụ aka bụ mkpụrụ nke mmụọ nsọ.

2: Chineke Na-akwụghachi Ndị Na-emesapụ Aka.

1: Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu: ezi ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke juru n'ọnụ ka a ga-atụkwasị n'obi unu. laghachikwute gị."

2: Ndị Galeshia 6: 7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu, Chineke abụghị onye a na-akwa emo: n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa. ka Mmụọ Nsọ wee nweta ndụ ebighị ebi.”

Ndị Filipaị 4:15 Ma unu ndị Filipaị marakwa na na mmalite nke ozi ọma ahụ, mgbe m pụrụ na Masedonia, ọ dịghị ọgbakọ ọ bụla mụ na ya kparịtara ụka banyere inye na ịnara ihe, ma e wezụga naanị unu.

Pọl kelere ọgbakọ dị na Filipaị maka nkwado ego ha na-enye n’ụba n’ozi ya.

1. Imesapụ aka nke Nzukọ-nsọ nke Filipaị: Ọmụmaatụ nke ibi ndụ nsọpụrụ Chineke

2. Ngọzi nke inye na ịnara n’ime ahụ nke Kraịst

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:7 - “Onye ọ bụla aghaghị inye ihe dị ka o kpebiri n’obi ya, ọ bụghị ná mwute ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”

2. Luk 6:38 – “Nye, a ga-enye unu. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.”

Ndị Filipaị 4:16 Nʼihi na ọbụna na Tesalonaịka unu zigaara m mkpa m otu ugboro na ọzọ.

Itien̄wed oro aban̄a nte mbon Philippi ẹkedọn̄de un̄wam ẹsọk Paul ke Thessalonica.

1. Ike Imesapụ Aka: Otú Inye Ndị Ọzọ Pụrụ Isi Na-emezu

2. Obi Ụtọ nke Inyere Ndị Ọzọ Aka: Otú Anyị Niile Ga-esi Mee Mgbanwe

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2. Matiu 10:8 - "Gwanụ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị nwere ekpenta, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ. N'efu ka unu natara; n'efu na-enye."

Ndị Filipaị 4:17 Ọ bụghị nʼihi na m na-achọ onyinye, kama m na-achọ mkpụrụ nke ga-aba ụba nʼihi unu.

Pọl gbara ndị Filipaị ume ka ha nye ọrụ ozi ala ọzọ ya ọ bụghị n'ihi ọrụ, kama n'ihi ịhụnanya na ọṅụ.

1. Imesapụ aka n'Ọṅụ: Ike nke inye ihe n'obi nwere ekele

2. Ngọzi Ndị Dị n'Ịnye Ihe: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Inye Ihe n'Atụghị Anya

1. 2 Ndị Kọrịnt 9:6-8

2. Luk 6:38

Ndị Filipaị 4:18 Ma enwerem ihe nile, ejuwokwa m afọ, ebe m natara nʼaka Epafrọdaịtọs ihe ndị ezitere nʼaka unu, ihe ísì ụtọ, àjà dị ụtọ, nke na-atọ Chineke ụtọ.

E ji mmesapụ aka onyinye sitere n’aka ndị Filipaị gọzie Pọl onyeozi, bụ́ àjà dị ụtọ na nke a na-anara nke ọma nye Chineke.

1. Ịzụlite Ekele: Otu esi aghọta ngọzi Chineke

2. Ike nke mmesapụ aka: Otu esi eji obi dị ọcha nye ihe

1. 2 Ndị Kọrint 9:6-7 - “Chetanụ nke a: Onye ọ bụla na-agha mkpụrụ n'ụba ga-ewe ntakịrị ihe ubi; Onye ọ bụla n’ime unu kwesịrị inye ihe unu kpebiri n’obi unu inye, ọ bụghị n’egbughị oge ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”

2. Ndị Hibru 13:16 - "Echefukwala ime ihe ọma na iso ndị ọzọ kerịta ihe: n'ihi na àjà dị otú ahụ na-atọ Chineke ụtọ."

Ndị Filipaị 4:19 Ma Chineke m ga-enye unu ihe niile na-akpa unu dị ka àkù ya dị ebube site na Kraịst Jizọs.

Chineke ga-egboro anyị mkpa anyị niile dịka akụ ya dị ebube n’ime Kraịst Jizọs.

1. Chineke bu Onye na-egbo: Ka ayi tukwasi Ya obi

2. Ịtụkwasị Chineke obi maka inye ihe n'oge mkpa

1. Matiu 6:25-34 - Echegbula onwe gị maka ndụ gị, ihe ị ga-eri ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ahụ gị, ihe ị ga-eyi.

2. Abụ Ọma 145:15-16 - Jehova bu onye ezi omume n'uzọ-Ya nile, Ọ di kwa ebere n'ọlu-Ya nile.

Ndị Filipaị 4:20 Ma otuto dịrị Chineke na Nna anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ obere doxology na-eto Chineke na ebube ebighị ebi ya.

1: Chineke bu Nna anyi, O kwesiri ito anyi maka otuto ebighebi Ya.

2: Ikwe ka otuto Chineke na-enwu na ndụ anyị na-agba ndị ọzọ ume ịchọ ịdị ukwuu Ya.

Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

2: Abụ Ọma 145:1-3 - M ga-ebuli gị elu, Chineke m Eze; M'gēto aha-Gi rue mb͕e nile ebighi-ebi. Kwa ụbọchị ka m ga-eto gị, na-etokwa aha gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Onye uku ka Jehova di, kwesi kwa ka otuto nile; idi-uku-Ya, ọ dighi onye ọ bula gāmata.

Ndị Filipaị 4:21 Keleenụ ndị nsọ niile n’ime Kraịst Jizọs. Ụmụnna ndị mụ na ha nọ na-ekele unu.

Ebe a bụ ekele Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Filipaị, na-agba ha ume ka ha na-ekele ibe ha n’aha Jizọs.

1. Ike ikele Jizọs: Olee otú obere mgbanwe nke obiọma nwere ike isi kpata mmetụta dị ukwuu

2. Ịdị n'Otu n'ime Ahụ nke Kraịst: Otu esi eme ka obodo ndị kwere ekwe nwee ahụike

1. Ndị Hibru 13:1-2 “Ka ịhụnanya ụmụnna nọgide. Unu elegharala ile ndị bịara abịa ọbịa, n’ihi na ọ bụ otú ahụ ka ụfọdụ ji ele ndị mmụọ ozi ọbịa n’amaghị ama.”

2. Ndị Rom 12:9-10 “Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.”

Ndị Filipaị 4:22 Ndị nsọ niile na-ekele unu, karịsịa ndị si nʼezinụlọ Siza.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere ná Ndị Filipaị 4:22 na-emesi ike mkpa ọ dị Ndị Kraịst ịkwanyere ndị ọchịchị ùgwù, ọbụna ndị ọ pụrụ ịbụ na ha agaghị abụ ndị kwere ekwe.

1. Ọrụ nkwanye ùgwù na ndụ Ndị Kraịst

2. Ibi ndụ dịka nnu na ìhè n'ụwa

1. Ndị Rom 13:1-7

2. 1 Pita 2:13-17

Ndị Filipaị 4:23 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu niile. Amen.

Ihe odide ahụ bụ ngọzi, na-arịọ ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịrịnyere anyị niile.

1. Ike nke Amara: Ka Amara nke Jisus Kraịst Pụrụ Igbanwe Ndụ Gị

2. Gịnị ka Inweta Amara nke Jizọs Kraịst Pụtara?

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - “N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n’ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.”

2. Ndị Rom 6:14 - "N'ihi na mmehie agaghị enwe ike n'ahụ unu, ebe unu anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara."

Ndị Kọlọsi 1 bụ isi nke mbụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Kọlọsi. N’isi nke a, Pọl kwuputara ekele ya maka okwukwe na ịhụnanya nke ndị kwere ekwe Kọlọsi, na-ebuli ịdị elu nke Kraịst elu, ma mesie ozi nke ya ike dị ka ohu nke ozi-ọma.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosi obi ekele ya maka okwukwe, ịhụnanya, na olile anya nke pụtara ìhè n’etiti ndị kwere ekwe nọ na Kọlọsi (Ndị Kọlọsi 1:1-8). Ọ jara nzaghachi ha na-eme n’ozi ọma na ndụ ha na-amị mkpụrụ. Pọl mesiri ha obi ike na ya nọgidere na-ekpe ekpere maka ha, na-arịọ Chineke ka o mee ka ha nwee ihe ọmụma nke uche Ya mejupụta ha ma nye ha amamihe na nghọta ime mmụọ.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-ebuli ịdị elu nke Kraịst n’elu ihe nile e kere eke (Ndị Kọlọsi 1:9–20). Ọ na-ekpe ekpere maka uto ha na amamihe na amamihe nke mmụọ ka ha wee na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onye-nwe. Pọl kwusiri ike na Kraịst bụ onyinyo nke Chineke, onye kere ihe niile a na-ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya. Ọ na-akọwa otú e si kee ihe niile site na Ya na maka Ya. Kraịst na-ebu ụzọ n'ihe nile, gụnyere ọrụ mgbapụta Ya n'ụwa site n'ọnwụ Ya n'obe.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na nkọwa Pọl banyere ozi ya dịka ohu na-ekwusa Kraịst (Ndị Kọlọsi 1:21-29). O kwuru otú e si kewapụ ha n'ebe Chineke nọ n'oge gara aga, ma ugbu a e siworo n'àjà Kraịst mee ka ha dịghachi ná mma. Pọl ṅụrịrị ọṅụ n'ịkọrọ ma ndị Juu ma ndị Jentaịl ihe omimi a—olileanya nke ebube. Ọ na-agba mbọ igosi onye ọ bụla tozuru okè na Kraịst site n'iji amamihe niile na-ekwusa ya ka e wee gosi ha ndị zuru okè n'ihu Chineke.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke Ndị Kọlọsi malitere site n’igosi obi ekele maka okwukwe na ịhụnanya nke ndị kwere ekwe Kọlọsi gosipụtara.

Pọl na-ebuli ịdị elu nke Kraịst elu karịa okike, na-ekwusi ike ọrụ ya dị ka onye okike na ọrụ mgbapụta nke a rụzuru site n'ọnwụ Ya n'obe.

Ọ na-akọwa ozi ya dị ka ohu, na-ekwusa ozi nke ime udo nke Kraịst na ịrụsi ọrụ ike iji chee ndị kwere ekwe tozuru okè na Ya. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị n’okwukwe, ito eto n’ihe ọmụma, na ịdị ukwuu nke Kraịst n’ihe nile. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ nke kwesịrị Onye-nwe ma nabata olileanya nke otuto dị na Kraịst.

Ndị Kọlọsi 1:1 Pọl, onyeozi Jizọs Kraịst site nʼọchịchọ Chineke, na Timoti, nwanne anyị.

Pọl na Timoti na-ezite ekele nke amara na udo sitere n'aka Chineke Nna na Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke.

Pọl na Timoti na-ezite ekele nke amara na udo sitere n'aka Chineke Nna na Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke.

1. Amara nke Chineke: Otu esi enweta na idobe obi ebere Ya

2. Udo na Chineke site n'aka Jizọs Kraịst

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jọn 14:27 - Udo ka M'rapuru unu; udom ka m'nēnye gi. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi-unu ghara itu ujọ, ka ha ghara itu kwa ujọ.

Ndị Kọlọsi 1:2                             akwụkwọ kansu sun kansu kansu kansu kansu kansu kansu kansu, bú ndi nsọ na umu-nna-ayi kwesiri ntukwasi-obi nime Kraist ndi nọ na Kọlọsi: Amara diri unu na udo, sitere n’aka Chineke Nna-ayi na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mfọnido ye emem emi Abasi Ete ye Ọbọn̄ Jesus Christ ọkọnọde mme ndisana owo ye nditọete ke Christ ke Colosse.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke: Amara Chineke na Udo Maka Mmadụ Nile

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Ndị kwere ekwe: Ibi n'amara na udo nke Chineke

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ndị Kọlọsi 1:3 Anyị na-ekele Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na-ekpe ekpere maka unu mgbe niile.

Pọl kwupụtara ekele ya nye Chineke maka ndị Kọlọsi ma kpee ekpere maka ha.

1. "Ikele Chineke Maka ikwesị ntụkwasị obi Ya"

2. "Ịṅụrị ọṅụ n'Ekpere Anyị Maka Ndị Ọzọ"

1. Aisaia 43:7 - Onye ọ bula nke akpọrọ n'aham, onye M'keworo ka ọ buru otutom; Emewom ya, e, emewom ya.

2. Ndị Rom 5:5 - Olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na awụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị.

Ndị Kọlọsi 1:4 Ebe anyị nụrụ banyere okwukwe unu na Kraịst Jizọs, na ịhụnanya unu nwere nʼebe ndị nsọ niile nọ.

Pọl gosipụtara ọṅụ ya n’ịnụ nke okwukwe na ịhụnanya nke ndị Kọlọsi n’ime Kraịst Jizọs na maka ndị nsọ nile.

1. "Ike nke Okwukwe na Ịhụnanya n'ime Kraịst"

2. "Otú I Kwesịrị Ịzụlite Okwukwe na Ịhụnanya ná Ndụ Gị"

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. 1 Ndị Kọrint 13:13 - "Ma ugbu a okwukwe, olileanya, ịhụnanya, atọ ndị a, ma nke kasị ukwuu n'ime ndị a bụ ịhụnanya."

Ndị Kọlọsi 1:5 N'ihi na olile-anya ahu nke edebeworo unu n'elu-igwe, nke unu nuru na mbu n'okwu nke ezi-okwu nke ozi-ọma;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa olile anya nke ndụ ebighị ebi nke e na-enye site na ozi-ọma.

1: Nwee olileanya n'Oziọma: Nkwa ebighi ebi

2: Ibi ndụ n’okwukwe na olileanya: Ilele Ndị Kọlọsi 1:5

1: Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2: Ndị Rom 5: 2-5 - "Anyị sikwa n'aka ya nweta ohere site n'okwukwe baa n'amara a nke anyị guzoro n'ime ya, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'olileanya nke ebube nke Chineke. karịa nke ahụ, anyị na-aṅụrị ọṅụ na nhụjuanya anyị, ebe anyị maara na Ahụhụ na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-emekwa ka e nwee olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n’ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n’obi anyị site n’aka Mmụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.”

Ndị Kọlọsi 1:6 Nke bịakwutere unu, dị ka ọ dị n’ụwa dum; ọ nāmi kwa nkpuru, dika ọ nēme kwa nime unu, site n'ubọchi unu nuru ya, mara kwa amara Chineke n'ezi-okwu;

Oziọma Kraịst abịawo na Kọlọsi ma na-amị mkpụrụ kemgbe ndị mmadụ nụrụ ya ma ghọta amara nke Chineke.

1. Ibi n'amara nke Chineke - Ịghọta na itinye Oziọma ahụ n'ọrụ

2. Na-amị mkpụrụ n'alaeze - Ịkwado ozi nke Oziọma ahụ

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke,

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

Ndị Kọlọsi 1:7 Dị ka unu mụtakwara nʼọnụ Epafras bụ́ ohu ibe anyị anyị hụrụ nʼanya, onye bụ́ onye ozi Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi nye unu;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Epafras dịka onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi nke Kraịst.

1. Ikwesị ntụkwasị obi na Ozi

2. Ịmụta ihe n'ihe atụ

1. 1 Ndị Kọrịnt 4: 1-2 - "Ka mmadụ were anyị otú ahụ, dị ka ndị ohu nke Kraịst na ndị na-elekọta ụlọ nke ihe omimi nke Chineke. Ọzọkwa a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ ka a hụ onye kwesịrị ntụkwasị obi."

2. 1 Timoti 4:12 - "Ka onye ọ bụla ghara ileda ntorobịa gị anya, kama bụrụ ihe atụ nye ndị kwere ekwe n'okwu, n'omume, n'ịhụnanya, na mmụọ, n'okwukwe, na ịdị ọcha."

Ndị Kọlọsi 1:8 Onye gosikwara anyị ịhụnanya unu nʼime Mmụọ Nsọ.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịhụnanya nke Mmụọ nke Chineke na-ewetara anyị.

1: ihunanya nke Mọ nke Chineke

2: Añụ nke Onye-nwe-anyị bụ Ike anyị

1: Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

2: Ndị Efesọs 3: 16-17 - Ka O we nye unu, dika àkù nke ebube-Ya si di, ka ewe me ka unu di ike site na Mọ-Ya nime madu ime-ime; Ka Kraịst wee biri n’ime obi unu site n’okwukwe; na unu, ebe agbanyere mgbọrọgwụ na ntọ-ala n'ịhụnanya.

Ndị Kọlọsi 1:9 Nʼihi nke a, anyị onwe anyị kwa, site nʼụbọchị anyị nụrụ ya, anyị adịghị akwụsị ikpe ekpere maka unu, na ka unu wee jupụta nʼọmụma nke uche Ya nʼamamihe na nghọta nile nke mmụọ;

Pọl kpere ekpere ka ndị Kọlọsi jupụta n'ọmụma nke uche Chineke na nghọta ime mmụọ.

1. Kpee ekpere ka e kpughee uche Chineke na ndụ gị

2. Nabata nghọta ime mmụọ ibi ndụ n'uche Chineke

1. Jeremaia 29:13 – Unu gāchọkwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm.

2. Jọn 10:10 - Onye-ori adighi-abia, ma-ọbughi ka o zuru ori, na ib͕u, na ibibi: Mu onwem abiawo ka ha nwe ndu, ka ha we nwe kwa ya kari.

Ndị Kọlọsi 1:10 Ka unu wee na-ejegharị n’ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị ime ihe na-atọ ụtọ, na-amị mkpụrụ n’ezi ọrụ ọ bụla, na-aba ụba n’ọmụma Chineke;

A kpọrọ Ndị Kraịst ka ha bie ndụ na-atọ Jehova ụtọ site n’ịrụpụta ihe, ịrụ ezi ọrụ, na itolite n’ọmụma Chineke.

1: Ibi ndụ Chineke na-akpọ anyị: Ije ije kwesịrị Jehova

2: Na-eto eto na Ọmụma Chineke

NDI EFESỌS 4:1-3 Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were kwa idi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nēwere ihunanya nānagide ibe-unu. , na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.

Ndị Rom 12:2 Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

Ndị Kọlọsi 1:11 Ejikwa ike niile mee ka ọ dị ike, dị ka ike ebube ya si dị, ruo na ntachi obi niile na ogologo ntachi obi ya na ọńụ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ka e jiri ike na ntachi obi sie ike iji nwee ọṅụ.

1: Anyị ga-adabere na ike ebube nke Chineke inwe ndidi na ogologo ntachi obi.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike inwe ọṅụ site n'ike Chineke.

NDI ROM 15:4-5 N'ihi na ihe edeworo n'akwukwọ nsọ n'oge gara aga, edewo ya ka ọ buru uzọ izí ayi ihe, ka ayi we site na ntachi-obi na ume nke ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nwe olile-anya.

Jemes 1:2-3 IGBOB - Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ọnwunwa nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike.

Ndị Kọlọsi 1:12 nēkele Nna-ayi, Onye mere ka ayi zuzue iketa ihe-nketa nke ndi nsọ n'ìhè.

Pọl kuziri inye Nna ekele ekele maka ime ka anyị ruo eru ịnata ihe nketa nke ndị nsọ n’ìhè.

1. "Ịnata ihe nketa nke ndị nsọ: Njem nke ekele"

2. "Ìhè nke Ndị-nsọ: Onyinye Chineke Na-adịghị Adịghị Agbanwe Nye Anyị"

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndi Efesos 2:4-5 - Ma Chineke, onye bara ụba na ebere, n'ihi ihunanya uku Ya nke O ji hu ayi n'anya, obuna mgbe ayi bu ndi nwuru anwu na nmehie, emere ayi na Kraist di ndu, (site n'amara ka ejiworo zoputa unu;)

Ndị Kọlọsi 1:13 Onye napụtaworo anyị nʼike nke ọchịchịrị, we chigharịa anyị nʼalaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ nʼanya.

Chineke anapụtala anyị n’ike nke ọchịchịrị wee webata anyị n’alaeze ya site n’aka Ọkpara ya.

1: N’ala-eze Chineke, anyị nwere onwe anyị pụọ n’ike nke ọchịchịrị na ihe ọjọọ ma nwee ike nweta udo na ọńụ nke Onye-nwe anyị.

2: Site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs, a napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị wee webata anyị n'alaeze Chineke.

1: Ndị Rom 8: 1-2 "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs.

Ndị Efesọs 2: 4-7 "Ma Chineke ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ - site n'amara ka ejiri zọpụta gị. + O wee kpọlite anyị na ya ma mee ka anyị na ya nọrọ ọdụ n’ebe ndị dị n’eluigwe n’ime Kraịst Jizọs, ka o wee gosi obiọma ya na-enweghị atụ n’ọgwụgwụ ndị na-abịanụ n’ebe anyị nọ n’ime Kraịst Jizọs.”

Ndị Kọlọsi 1:14 Nʼime ya anyị nwetara mgbapụta site nʼọbara ya, bụ mgbaghara mmehie.

Ndị Kọlọsi 1:14 na-akụzi na Jizọs na-enye anyị mgbapụta na mgbaghara mmehie site n’àjà ya.

1. Ike nke Ọbara Jizọs: Otú Àjà Ya Si Nweta Mgbapụta na Mgbaghara.

2. Olileanya nke Mgbapụta: Otú Jizọs Si Mgbaghara Anyị na Ndụ Ọhụrụ

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nke ndahie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, etipia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Ndị Kọlọsi 1:15 Onye bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, bụ́ onye eburu ụzọ mụọ n’ime ihe ọ bụla e kere eke.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs dịka onyinyo nke Chineke a na-adịghị ahụ anya na onye e bu ụzọ mụọ nke okike.

1: Jizọs bụ ihe nnọchianya a na-ahụ anya nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya.

2:Jizọs bụ ọkpara n'ime ihe niile e kere eke kwesịrị ka anyị na-asọpụrụ.

Jọn 14:9 Jisus si ya, Mu na gi ọ̀ di ogologo oge di otú a, ma i maghim, Filip? Onye hurum anya ahuwo Nnam: gini kwa ka i gāsi, Gosi ayi Nna'?

2: Mkpughe 4: 11 - "Ị kwesịrị ekwesị, Onyenwe anyị, ịnata otuto na nsọpụrụ na ike; n'ihi na ọ bụ gị kere ihe niile, ọ bụkwa site n'uche gị ka ha dị, ekèkwara ha."

Ndị Kọlọsi 1:16 Nʼihi na ọ bụ site nʼaka ya ka ekère ihe nile, nke dị nʼelu-igwe na nke dị nʼụwa, ndị a na-ahụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ma ha bụ ocheeze, ma ọ bụ ọchịchị, ma ọ bụ ọchịchị, ma ọ bụ ikike: ihe nile ka ekèworo site nʼaka ya, na maka ya. ya:

Ihe niile dị n’eluigwe na n’ụwa, ma ndị a na-ahụ anya ma ndị a na-apụghị ịhụ anya, bụ ndị e kere maka Jizọs.

1. Ike nke Okike: Iji Jizọs Na-enyocha Mmalite Anyị

2. Nzube Anyị n'ime Jizọs: Ịghọta Ebe Anyị Dị n'Eluigwe na Ala

1. Jọn 1:3 - Ekère ihe nile site n'aka-Ya;

2. Ndi Efesos 3:9 - na ime ka madu nile hu ihe bu nnwekọ nke ihe-omimi ahu, nke ezonariworo site na nmalite nke oge nile nime Chineke Onye kere ihe nile site na Jisus Kraist.

Ndị Kọlọsi 1:17 Ọ bụkwa n’ihu ihe niile, sitekwa n’aka ya ka ihe niile guzosie ike.

Jizọs bụ tupu ihe niile na ihe niile na-ejikọta ọnụ site na ya.

1. Jizọs bụ ntọala nke ihe niile - Ndị Kọlọsi 1:17

2. Ịghọta Ike Jizọs - Ndị Kọlọsi 1:17

1. Jọn 1:3 - Ekère ihe nile site n'aka-Ya;

2. Ndị Hibru 1:3 - Ọ bụ nchapụta ebube nke Chineke na akara nke ọdịdị ya, ọ na-eji okwu ike ya kwado eluigwe na ụwa.

Ndị Kọlọsi 1:18 Ma ya onwe ya bụ isi nke anụ ahụ, ọgbakọ ahụ: onye bụ mmalite, onye e bu ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ; ka o we buru ibu n'ihe nile.

Jizọs bụ onye isi nke ọgbakọ na ọ bụ onye mbụ e mere ka o si n’ọnwụ bilie, ya mere O nwere ikike n’ihe niile.

1. Ịbụ Jizọs Karịrị: Otú Jizọs si nwee ike karịa ihe niile.

2. Onyeisi Nzukọ-nsọ: Ọ̀ dị mkpa ka Jizọs bụrụ onye isi n’ọgbakọ.

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

2. Ndị Efesọs 1:20-23 - Nke ọ rụrụ n'ime Kraịst, mgbe o mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ma debe ya n'aka nri ya n'ebe dị n'eluigwe, karịa ọchịchị niile na ike na ike na ike ọchịchị. na aha ọ bula nke anākpọ aha, ọ bughi nání n'uwa nka, kama ọ bu kwa nke gaje ibia: o we tiye ihe nile n'okpuru ukwu-Ya abua, nye kwa ya ka ọ buru onye-isi nke ihe nile nye nzukọ Kraist, nke bu aru-Ya; uju nke Onye nēmeju ihe nile nime ihe nile.

Ndị Kọlọsi 1:19 Nʼihi na ọ masịrị Nna m ka njupụta niile biri nʼime ya;

A na-achọta ihe ụtọ Chineke na Jizọs, onye njuju niile bi n'ime ya.

1: Obi ụtọ Chineke n’ime Jizọs

2: Jisus, Uju nke obi-utọ Chineke

NDI EFESỌS 1:9-10 Ebe O me-kwa-ra ka ayi mara ihe-omimi nke uche-Ya, dika ọ nātọ Ya utọ, nke O zubere nime Onwe-ya: ka o we kpọkọta ihe nile n'otù n'ọb͕ọ nke oge ufọdu. Kraịst, ma ndị nọ n’elu-igwe ma ndị nọ n’ụwa; ọbụna n'ime ya:

2: Ndị Filipaị 2:13 - N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime unu ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ.

Ndị Kọlọsi 1:20 Ma ebe o mere ka udo dị site nʼọbara nke obe ya, site nʼaka ya ime ka ya na ya dịghachi ihe nile; site n’aka-Ya, asim, ma ha bu ihe di n’uwa, ma-ọbu ihe di n’elu-igwe.

Site n’ọnwụ Kraịst n’obe, O mere ka ihe nile dị n’otu, n’elu-igwe na n’elu ụwa, nye onwe ya.

1. "Ike nke ime n'udo site n'obe nke Kraist"

2. "Udo Site n'ọbara nke Kraist"

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndi Efesos 2:16 – Ma nime Ya ka anēwukọ kwa unu ka unu buru ebe-obibi nke Chineke nēbi nime ya nime Mọ-Ya.

Ndị Kọlọsi 1:21 Ma unu ndị e kewapụrụ n’oge gara aga na ndị iro n’uche unu site n’ajọ omume, ma ub͕u a ka O meworo ka ha di n’udo.

1: Amara nke Chineke na-eweta mgbaghara n'etiti ndị bụbu ndị iro.

2: Emewo ayi na Chineke ezi omume site n'ọlu Jisus Kraist.

1: Ndị Efesọs 2: 12-18 - Chineke na-edobe anyị nso site na Kraịst ma mee ka anyị bụrụ otu n'ime mmụọ nsọ.

2: Ndị Rom 5:10 - Anyị na Chineke dị ná mma site na ọnwụ Jizọs Kraịst n'elu obe.

Ndị Kọlọsi 1:22 Nʼanụ ahụ nke anụ ahụ ya site nʼọnwụ, ka o chee unu dị nsọ na ndị a na-apụghị ịta ụta na ndị a na-apụghị ịta ụta nʼihu ya.

Ọnwụ Jizọs Kraịst mere ka e were ndị kwere ekwe gosi Chineke dị ka ndị dị nsọ na ndị na-enweghị ntụpọ.

1. Ịdị Nsọ nke Kraịst: Ka Àjà Ya Na-eme Anyị Ndị Ezi Omume

2. Ihe a na-apụghị ịta ụta na nke a na-apụghị ịta ụta: Ibi ndụ dị ọcha n'anya Chineke

1. 2 Ndị Kọrint 5:21 – N'ihi na O mere ka ọ ghọ nmehie n'ihi ayi, onye nāmaghi nmehie; ka ayi we buru ezi omume nke Chineke nime Ya.

2. Ndị Rom 8:1 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ na Kraịst Jizọs, ndị na- adịghị eje ije n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ.

Ndị Kọlọsi 1:23 Ọ bụrụ na unu anọgide nʼokwukwe ahụ na-eguzosi ike n'ihe, guzosiekwa ike, ma unu ewezugala onwe unu n'olileanya nke ozi ọma ahụ, nke unu nụrụ, nke e kwusara nye ihe nile e kere eke dị n'okpuru eluigwe; nke e mere mụ Pọl onye ozi ya;

Pọl na-agba Ndị Kraịst ume ka ha guzosie ike n'okwukwe, olileanya, na ozi ọma e kwusara ihe nile e kere eke.

1. Ibi ndụ nke okwukwe: Ịnọgidere n'Oziọma

2. Olileanya n'Ozi-ọma: Idokwasi ndu ayi nime Kraist

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Ndị Kọlọsi 1:24 Ugbu a, ndị unu na-aṅụrị ọṅụ ugbu a n’ahụhụ m na-ata n’ihi unu, na-emejukwa ihe dị n’azụ ná mkpagbu nke Kraịst n’anụ ahụ́ m n’ihi ahụ́ ya, nke bụ́ ọgbakọ.

Pọl na-aṅụrị ọṅụ n’ahụhụ ya n’ihi Nzukọ-nsọ, nke bụ aru nke Kraịst.

1. Ọṅụ nke Ije Ozi: Ihe Nlereanya Pọl nke Ijere Nzukọ-nsọ

2. Ike nke Ịhụnanya Kraịst: Na-emeju ihe dị n'azụ mkpagbu nke Kraịst

1. Fil. 3:10-11 - Ka m'we mara Ya, na ike nke nbilite-n'ọnwu-Ya, na nnwekọ nke ahuhu-Ya nile, ebe emere ka m'we zue ọnwu-Ya;

2. Hib. 12:1-2 - Ya mere ebe ayi onwe-ayi bu kwa oké igwe-oji nke ndi-àmà di otú a buruburu, ka ayi wezuga ibu nile ọ bula, na nmehie nke nādakwasi ayi ngwa ngwa, ka ayi were kwa ntachi-obi b͕a ọsọ ahu nke edobere n'iru. anyi.

Ndị Kọlọsi 1:25 nke e mere m ka m bụrụ onye na-ejere ya ozi, dị ka ọgbụgba ndụ nke Chineke nyere m maka unu, imezu okwu Chineke;

Chineke họpụtara Pọl ka ọ bụrụ onye ozi nke Ndị Kọlọsi ka o wee mezuo Okwu ya.

1. Nhọpụta Pọl—Otú Atụmatụ Chineke Si Jikere Anyị Maka Ozi

2. Ibi ndụ n'ime Okwu - Ịghọta uche Chineke na ndụ anyị

1. Jeremaịa 1:5 - "Tupu m akpụ gị n'afọ, amaara m gị, tupu a mụọ gị ka m na-ekewapụ gị, edokwara m gị ka ị bụrụ onye amụma nke mba dị iche iche."

2. Matiu 28:18-20 - “Mgbe ahụ, Jizọs bịakwutere ha, sị, 'Enyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma n’ezie, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.’”

Ndị Kọlọsi 1:26 Ọbụna ihe omimi ahụ nke ezoro ezo site nʼoge ochie na site nʼọgbọọgbọ nile, ma ub͕u a ekpughere ya nye ndi nsọ Ya.

Ihe omimi nke atumatu Chineke ekpughere ndi nso ya.

1. Ịghọta ihe omimi nke atụmatụ Chineke

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ime ihe omimi nke atụmatụ Chineke

1. Ndị Efesọs 3:6-11

2. Ndị Rom 16:25-27

Ndị Kọlọsi 1:27 Ndị Chineke ga-eme ka ha mara ihe bụ akụ nke ebube nke ihe omimi a n'etiti ndị mba ọzọ; nke bu Kraist nime unu, olile-anya nke ebube;

Chineke ekpughere ihe omimi nke Kraist n'ime anyi, nke bu olile anya otuto.

1. Ihe omimi nke Kraist: Olileanya nke otuto

2. Akụ na ụba nke ebube nke Kraịst n'ime anyị

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu?

2. Ndị Efesọs 1: 17-19 - ka Chineke nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke ebube, nye unu Mmụọ nke amamihe na nke mkpughe n'ọmụma ya, ebe anya nke obi unu nwuo ọkụ, ka unu wee nwee ike ime ka unu nwee mmụọ nke amamihe na nke mkpughe. mara ihe bụ olileanya nke Ọ kpọrọ unu.

Ndị Kọlọsi 1:28 Onye anyị na-ekwusa, na-adọ onye ọ bụla aka ná ntị, na-ezikwa onye ọ bụla n'amamihe niile; ka ayi we che madu ọ bula nke zuru okè nime Kraist Jisus:

Pọl gbara mbọ ikwusa ozi ọma, dọọ aka ná ntị, na ịkụziri onye ọ bụla ihe n’amamihe ka e wee gosi onye ọ bụla dị ka onye zuru okè n’ime Kraịst Jizọs.

1. Ike nke ikwusa ozi oma

2. Izu-oke nime Kraist Jisos: Oku nke ime ihe

1. Matiu 28:19-20 “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyeworo unu n'iwu; ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Rom 12:2 "Unu ekwekwala ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

Ndị Kọlọsi 1:29 Ma mụ onwe m na-adọgbukwa onwe m n’ọrụ, na-agbalịsi ike dị ka ọrụ ya si dị, nke na-arụ ọrụ n’ime m ike.

Pọl na-agbalịsi ike ịrụ ọrụ dị ka uche Chineke si dị, bụ́ onye na-arụsi ọrụ ike n’ime ya.

1. "Ike nke Chineke Na-arụ ọrụ Site n'Aka Anyị"

2. “Ike Ịtachi Obi n’Ofufe Chineke”

1. Ndị Efesọs 3: 20-21 - Ma onye puru ime ihe ọ bula kari ihe nile ayi nāriọ ma-ọbu n'obi, dika ike-Ya nke nālusi ọlu nime ayi si di, ka otuto diri ya nime nzukọ Kraist na nime Kraist Jisus rue ihe nile. ọb͕ọ, rue mb͕e nile ebighi-ebi! Amen.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume.

Ndị Kọlọsi 2 bụ isi nke abụọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Kọlọsi. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu okwu banyere ozizi ụgha ma mesie ike zuru ezu na ịdị elu nke Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Pọl kwuputara nchegbu ya maka ndị kwere ekwe Kọlọsi, na-adọ ha aka ná ntị ka ha ghara ịbụ ndị e ji ozizi na-ekweta ekweta ma nke efu duhie ha (Ndị Kọlọsi 2:1-8). Ọ chọrọ ka a gbaa ha ume n’obi na ịdị n’otu n’ịhụnanya, na-enweta mmesi obi ike zuru oke na nghọta nke ihe omimi nke Chineke—Kraịst n’onwe ya. Pọl dọrọ ha aka ná ntị ka ha ghara ịbụ ndị e ji ọdịnala mmadụ ma ọ bụ ikike ime mmụọ nke mbụ dọrọ ha n'agha kama kama ka ha gbanyere mkpọrọgwụ na Kraịst.

Paragraf nke abụọ: Pọl kagburu ozizi ụgha dị iche iche na-abanye n’ọgbakọ (Ndị Kọlọsi 2:9–23). Ọ na-ekwusi ike na n'ime Kraịst na-ebi n'uju nile nke chi n'anụ ahụ. Ndị kwere ekwe zuru oke na Ya, ebe ha natara úgwù nke mmụọ ya site n'okwukwe. Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịbụ ohu site n'omume iwu kwadoro ma ọ bụ nleghara anya, na-ekwusi ike na ihe ndị a abaghị uru n'igbochi agụụ mmekọahụ nke ụwa.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na agbamume ka anyị lekwasị anya n'ihe ndị dị n'eluigwe karịa ụkpụrụ nke ụwa (Ndị Kọlọsi 3:1-17). Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha tụkwasị uche n’ihe ndị dị n’elu ma gbuo ọdịdị ha dị n’ụwa. Ọ na-agba ha ume ka ha yikwasị onwe ha ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ndidi, mgbaghara—ha nile gbanyere mkpọrọgwụ n'ịhụnanya. A kpọrọ ha ka udo nke Kraịst chịa obi ha ma mee ka okwu ya biri n’ụba n’etiti ha.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Ndị Kọlọsi na-eme ka nchegbu Pọl nwere ka ndị kwere ekwe ghara ịbụ ndị e ji nkà ihe ọmụma efu duhie kama kama ịnọgide na-agbanye mkpọrọgwụ na Kraịst.

Ọ na-agbagha ozizi ụgha ma mesie ike na ndị kwere ekwe zuru oke na naanị Kraịst.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha lekwasị anya n’ihe ndị dị n’eluigwe ma na-egosipụta àgwà ọma dị ka ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, mgbaghara—ha nile dabere n’ịhụnanya. Ọ na-emesi ike na izu oke na ịdị elu nke Kraịst karịa ụkpụrụ na ọdịnala nke ụwa. Isiakwụkwọ a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike n’okwukwe ha, gbanyere mkpọrọgwụ n’ezi-okwu nke izuzu nke Kraịst.

Ndị Kọlọsi 2:1 Nʼihi na ọ ga-adị m mma ka unu mata nnukwu ọgụ m na-enwe nʼihi unu na nʼihi ha nọ na Leodisia, na nʼihi ndị niile na-ahụghị iru m nʼanụ ahụ́;

Pọl gosipụtara nnọọ mmasị na nchegbu o nwere maka ndị Kọlọsi, tinyere ndị nọ na Leodisia na ndị na-ahụbeghị ya n’onwe ha.

1. "Ike nke Nlekọta: Ịzụlite Mmekọrịta Na-adịgide adịgide"

2. "Ọṅụ nke Ije Ozi: Ibi ndụ n'ịhụnanya anyị Maka Ndị Ọzọ"

1. 1 Ndị Tesalonaịka 2:8 - "Ya mere, ebe anyị na-agụsi unu agụụ ike nke ukwuu, anyị dị njikere ikesa unu, ọ bụghị naanị ozi ọma nke Chineke, kamakwa mkpụrụ obi anyị, n'ihi na unu bụ ndị anyị hụrụ n'anya."

2. Ndị Filipaị 1:7-8 - "Ọbụna dị ka o kwesịrị ka m chee echiche banyere unu niile, n'ihi na enwere m unu n'ime obi m, ebe ọ bụ na n'agbụ m, na n'ichekwa na ịgbachitere ozi ọma, unu onwe unu. ha niile bụ ndị na-eketa amara m."

Ndị Kọlọsi 2:2 Ka ewe kasie ha obi, ebe ejikọtara ha ọnụ n'ịhụnanya, na ka ha nweta akụ na ụba niile nke mmezu nke nghọta, ka ha wee mara ihe omimi nke Chineke na nke Nna na nke Kraịst;

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ịhụnanya na nghọta dị iji mata ihe omimi nke Chineke.

1. Ike nke Ịhụnanya: Nweta ịdị n'otu site na nghọta

2. Ihe omimi nke Chineke: Ime ka o doo anya site na njikọ

1. 1 Jọn 4:7-8 "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; "

2. Ndị Efesọs 3: 14-19 "N'ihi nke a ka m na-akpọ ikpere n'ala nye Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye aha ya bụ ezinụlọ dum n'eluigwe na n'ụwa, ka O nye unu, dị ka ụbara nke ebube ya si dị. , ka ewe me ka unu di ike site na Mọ-Ya nime madu ime, Ka Kraist we biri nime obi-unu site n'okwukwe; na omimi, na ịdị elu, na imata ihu-n'anya nke Kraist, nke nāgabiga ihe-ọmuma, ka unu we juputa n'uju nile nke Chineke.

Ndị Kọlọsi 2:3 N’ime ya ka akụ̀ nile nke amamihe na ihe ọmụma e zoro ezo n’ime ya.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha chọọ amamihe na ihe ọmụma site n’ilekwasị anya n’ebe Jizọs nọ, bụ́ onye e zoro akụ̀ niile nke amamihe na ihe ọmụma n’ime ya.

1. Chọọ amamihe na ihe ọmụma site na Jizọs

2. Akụ ezoro ezo nke Jizọs

1. Ilu 3: 13-15 - Ngọzi na-adịrị onye na-achọta amamihe, na onye na-enweta nghọta: n'ihi na uru ya dị mma karịa uru ọlaọcha, uru ya dịkwa mma karịa ọla edo. Ọ dị oké ọnụ ahịa karịa ihe ịchọ mma, ọ dịghịkwa ihe na-amasị gị nke a pụrụ iji tụnyere ya.

2. Abụ Ọma 119:104 - Site n'iwu-Gi nile ka m'nweworo nghọta; n'ihi nka ka m'kpọworo uzọ okwu-ugha nile asì.

Ndị Kọlọsi 2:4 Ma nka ka m’nēkwu, ka onye ọ bula we ghara iji okwu ire-utọ rafue unu.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịbụ ndị ozizi ụgha na okwu aghụghọ ha duhiere.

1. Kpachara anya maka Ndị Ozizi Ụgha - Ndị Kọlọsi 2:4

2. Unu ekwela ka Okwu aghụghọ duhie unu - Ndị Kọlọsi 2:4

1. 1 Jọn 4:1-3 - Nyochaa Mmụọ Nsọ

2. Ndị Efesọs 5:6-7 - Unu ekwela ka ozizi ụgha duhie unu

Ndị Kọlọsi 2:5 Nʼihi na ọ bụ ezie na anọghị m nʼanụ ahụ, ma mụ na unu nọ nʼime mmụọ, na-aṅụrị ọṅụ, na-ahụkwa usoro unu, na iguzosi ike nke okwukwe unu na Kraịst.

Itien̄wed emi aban̄a Paul ndidara ke mbuọtidem mbon Colossae kpa ye oro mîdụhe ke obụkidem.

1. Ike nke Okwukwe na Kraịst: Otu esi anọgide na-eguzosi ike n'oge ihe isi ike

2. Ngọzi nke Mmekọrịta: Ọṅụ nke Obodo n'ime Kraịst

1. Ndị Hibru 10:23-25; Ka anyị jidesie ọrụ okwukwe anyị ike n’atụghị egwu; (n'ihi na onye kwesiri ntukwasi-obi ka onye ahu kwere nkwa;)

2. Ndị Rom 15:13; Ma Chineke nke olile-anya ahu mejuwo unu n'ọṅù na udo nile n'ikwere, ka unu we ba uba n'olile-anya, site n'ike nke Mọ Nsọ.

Ndị Kọlọsi 2:6 Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, na-ejegharịkwanụ nʼime ya.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ibi ndụ ha n’ụzọ na-egosipụta okwukwe ha na Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe ha na Onye Nzọpụta ha.

1. Ibi Ndụ nke Okwukwe: Ihe Iso Jizọs Pụtara.

2. Ndị Kọlọsi 2:6: Ije ije n'irube isi nye Jehova.

1. Ndị Rom 6:17-18 - "Ma ekele diri Chineke, na unu bu ndi-orù nke nmehie, ma unu nēsi n'obi unu rubere isi n'ụdị ozizi ahu nke anānaputa unu. nke ezi omume."

2. Ndị Efesọs 5: 1-2 - "Ya mere, bụrụnụ ndị na-eso Chineke, dị ka ụmụ anyị hụrụ n'anya, na-ejegharịkwa n'ịhụnanya, dị ka Kraịst hụkwara anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị onyinye na àjà a na-achụrụ Chineke maka ihe ísì ụtọ. "

Ndị Kọlọsi 2:7 Gbanyerenụ mkpọrọgwụ, wuliekwa unu elu nʼime ya, meekwa ka unu guzosie ike nʼokwukwe ahụ, dị ka a kụziiri unu, jiri ekele na-aba ụba nʼime ya.

Gbanyere mkpọrọgwụ na Kraịst, anyị nwere ike iguzosi ike n'okwukwe ma bie ndụ na ekele.

1: Na-eguzosi ike n'okwukwe na ekele

2: Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onye-nwe ma mee ka okwukwe gị sikwuo ike

1: Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere.

2: Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

Ndị Kọlọsi 2:8 Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara iji nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu rie unu ihe, dị ka ọdịnala mmadụ si dị, dị ka ozizi mbụ nke ụwa si dị, ọ bụghịkwa dị ka Kraịst.

Kpachara anya maka ozizi ụgha ndị megidere ozizi Jizọs Kraịst.

1: Na-ebi ndụ dị ka ozizi nke Jizọs Kraịst si dị, ọ bụghị dị ka nkà ihe ọmụma nke ụwa.

2: Ka e werela nkà ihe ọmụma nke megidere ozizi Jizọs duhie gị.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2: 1 Jọn 2: 15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. N’ihi na ihe ọ bụla dị n’ụwa—ọchịchọ anụ ahụ́, ọchịchọ nke anya, na mpako nke ndụ—esighị n’aka Nna anyị kama ọ bụ ụwa. Ụwa na ọchịchọ ya na-agabiga, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adị ndụ ebighị ebi.

Ndị Kọlọsi 2:9 Nʼihi na nʼime ya ka iju-anya nile nke Chineke bi nʼanụ ahụ.

Pọl dere na Ndị Kọlọsi 2:9 na Chineke bi n'ime Jizọs n'ụdị anụ ahụ zuru oke.

1. "Ọdịmma nke Chineke: Otú Chineke Si Dị ná Ndụ Anyị"

2. "Chineke zuru oke, mmadu zuru oke: Ime ememe chi nke Jisos"

1. Jọn 1:1-2 - "Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke, Ya na Chineke diri na mbu."

2. Jọn 14:9 - "Jizọs sịrị ya: "Mụ na gị ọ̀ dị ogologo oge, ma ị maghị m, Filip? anyị bụ Nna’?”

Ndị Kọlọsi 2:10 unu bụkwa ndị zuru okè nʼime ya, bụ́ isi nke ọchịchị niile na ike niile.

Chineke emewo ka anyị zuo oke site na Kraịst, onye bụ onye na-achị ikike niile.

1. Ịhapụ Enweghị Ntụkwasị Obi: Ịtụkwasị Obi n'Ịhụnanya Chineke Ime Ka Anyị Zuruo Ezu

2. Ike nke Okwukwe Anyị: Idokwasị Onwe Anyị N'ime Kraịst

1. Ndị Efesọs 3:20-21 – Ma onye puru ime ihe n'uju kari ihe nile ayi nāriọ ma-ọbu nke ayi nēchè, dika ike nālusi ọlu nime ayi si di, ka otuto diri ya nime nzukọ Kraist na nime Kraist Jisus rue ihe nile. ọb͕ọ, rue mb͕e ebighi-ebi. Amen.

2. Ndị Rom 8:37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na a ma m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Ndị Kọlọsi 2:11 Nʼime ya ka e jikwa úgwù e ji aka mee unu úgwù, nʼiyipụ aru nke mmehie nke anụ ahụ́ site na úgwù nke Kraịst.

Na Ndị Kọlọsi 2:11, Pọl na-ekwu maka ibi úgwù nke mmụọ nke a na-ejighị aka mee, nke a na-emezu site n’iwepụ ahụ nke mmehie nke anụ ahụ site na ibi úgwù nke Kraịst.

1. Ebi úgwù nke Kraịst: Ihe mere anyị ji nweere onwe anyị ná mmehie

2. Ike nke Ibi úgwù Ime Mmụọ: Ịhọrọ nnwere onwe pụọ ná Mmehie

1. Ndị Rom 6:6-7: "Anyị maara na akpọgidere anyị ochie anyị n'obe, ka anụ ahụ nke mmehie wee ghara ịdị ike, ka anyị wee ghara ịbụkwa ndị ohu nke mmehie ọzọ."

2. Ndị Galeshia 5:24: “Ndị bụ ndị nke Kraịst Jizọs akpọgidewo anụ ahụ n'obe ya na agụụ mmekọahụ ya na ọchịchọ ya.”

Ndị Kọlọsi 2:12 E liri ya na ya na baptizim, bụ́ nke e mekwara ka unu na ya si n'ọnwụ bilie site nʼokwukwe nke ọrụ Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịbụ ndị e mere baptizim na iso Kraịst bilie site n'okwukwe n'ike nke Chineke, onye mere ka o si n'ọnwụ bilie.

1: Olileanya anyị na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

2: Ike nke Okwukwe na Amara nzọpụta nke Chineke.

NDI ROM 6:4- Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere na ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2:1 Pita 3:21 - Otu ihe oyiyi ahụ nke ọbụna baptizim na-azọpụtakwa anyị ugbu a (ọ bụghị iwepụ unyi nke anụ ahụ, kama ọzịza nke akọ na uche dị n'ebe Chineke nọ) site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst .

Ndị Kọlọsi 2:13 Ma unu, ebe unu nwụrụ anwụ na mmehie unu na ebìghi unu úgwù nke anụ ahụ́ unu, O mere ka ha na ya dịkọọ ndụ, na-agbaghara unu njehie niile;

Chineke agbagharala anyị njehie anyị niile ma nye anyị ndụ ọhụrụ.

1. Ike nke Mgbaghara: Olileanya anyị n'ime Onyenwe anyị

2. Agbapụtara na emeghari ohuru: Iji amara merie mmehie

1. Aisaia 43:25 - “Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu unu, n'ihi mụ onwe m, na-echetakwaghị mmehie unu ọzọ."

2. Abụ Ọma 103:12 – Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

Ndị Kọlọsi 2:14 O hichapụkwa ihe e dere nʼakwụkwọ nsọ nke megidere anyị, bụ́ nke megidere anyị, we wepụ ya nʼụzọ, kpọgide ya nʼobe ya;

Jizọs Kraịst wepụrụ iwu nke kewapụrụ mmadụ na Chineke site n’ịkpọgide ya n’obe.

1. Ịhụnanya Jizọs na-emeri Iwu - ka ọnwụ Jizọs n'obe si jiri amara dochie iwu.

2. Akpọgidere ya n'obe - Inyocha ihe ọ pụtara ịkpọgide mmehie anyị n'obe.

1. Ndị Rom 8: 1 - "Ya mere, ọ dịghị ikpe ugbu a maka ndị nọ na Kraịst Jizọs."

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Ndị Kọlọsi 2:15 O wee napụ ndị isi na ikike dị iche iche, o wee gosi ha nʼihu ọha, na-enwe mmeri nʼime ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa otú Jizọs si merie ndị ọchịchị na ndị ọchịchị.

1. Mmeri Jis]s meriri mmehie na ọnwụ

2. Mmeri nke Obe: Jizọs Na-emeri Onye iro anyị

1. Ndị Hibru 2: 14-15 - Ya mere, ebe ụmụaka na-ekekọrịta n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya keere òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu.

2. 1 Ndị Kọrint 15:54-57 - Mgbe onye na-emebi emebi yikwasị ihe na-apụghị ibibi ebibi, ma onye na-anwụ anwụ na-eyikwasị anwụghị anwụ, mgbe ahụ ka okwu ahụ e dere ga-emezu, sị: “E lodawo ọnwụ na mmeri.” Ọnwu, òle ebe nmeri-gi di? Ọnwu, òle ebe ihe-ìbà-gi di? Ihe ogbugbu nke ọnwụ bụ mmehie, ma ike nke mmehie bụ iwu. Ma ekele diri Chineke, Onye nēnye ayi nmeri site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Ndị Kọlọsi 2:16 Ya mere, unu ekwela ka onye ọ bụla kpee unu ikpe nʼanụ ahụ, ma ọ bụ nʼihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ banyere ụbọchị nsọ, ma ọ bụ banyere ọnwa ọhụrụ, ma ọ bụ nke ụbọchị izu ike.

Pọl gbara ndị kwere ekwe nọ na Kọlọsi ume ka ha ghara ikwe ka onye ọ bụla kpee ha ikpe n’ihe banyere nri, ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ idebe ụbọchị okpukpe ha.

1. Nnwere onwe nke enweghị ikpe ikpe

2. Ịtụkwasị obi na ndụmọdụ Pọl na Ndị Kọlọsi

1. Ndị Galetia 5:1 “Ya mere guzosienụ ike na nnwere onwe ahụ nke Kraịst ji mee ka anyị nwere onwe anyị, unu ekwekwala ọzọ na yoke nke ịbụ ohu.”

2. Ndị Rom 14:1-4 “Nabatanụ onye na-adịghị ike n'okwukwe, ma ọ bụghị n'esemokwu ndị na-enweghị mgbagha. N'ihi na otù onye kwere ka o rie ihe nile: ọzọ, onye nādighi ike, nēri ihe-ọkukú. Ka onye nēri ghara ileda onye nādighi-eri anya; ka onye nādighi-eri ghara kwa ya ekpe onye nēri ikpé: n'ihi na Chineke anabatawo ya. ònye bu gi onye nēkpe orù onye ọzọ ikpe? n'ebe onye-nwe-ya nọ ka ọ nēguzo ma-ọbu da; E, agēweli ya elu: n'ihi na Chineke puru ime ka o guzo.

Ndị Kọlọsi 2:17 Nke bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa; ma aru bu nke Kraist.

Ahụ bụ nke Kraịst na ihe ndị na-abịa bụ onyinyo nke ya.

1. Eziokwu nke Kraịst: ịtụkwasị Ya obi maka ndụ ebighị ebi

2. Onyunyo nke ọdịnihu: ibi ndụ ugbu a na olileanya maka ọdịnihu

1. Ndị Hibru 9:27-28 - “Ma dị ka e nyere mmadụ iwu ịnwụ otu ugboro, ma mgbe nke a gasịrị ikpe ahụ, otu a ka e chụọrọ Kraịst otu ugboro ka o buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ. Ọ ga-apụta ìhè nye ndị na-echere Ya nke ugboro abụọ, ewezuga mmehie, maka nzọpụta.”

2. Ndị Rom 8:18-19 - “N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị. N’ihi na atụmanya siri ike nke ihe e kere eke na-atụsi anya mkpughe nke ụmụ Chineke.”

Ndị Kọlọsi 2:18 Unu ekwela ka onye ọ bụla rafuo ụgwọ ọrụ unu nʼịdị umeala nʼobi na ofufe nke ndị mmụọ ozi, na-abanye nʼime ihe ndị ọ na-ahụbeghị, nke uche anụ ahụ́ ya na-afụli elu nʼefu.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha bụ́ ndị ga-eme ka ndị mmadụ pụọ n’ụgwọ ọrụ nke ozi ọma ahụ site n’ịkụzi ozizi ịdị umeala n’obi na ofufe nke ndị mmụọ ozi, bụ́ ndị dabeere n’echiche mmadụ kama ịbụ eziokwu Chineke.

1: Anyị ga-akpachapụ anya ka anyị kpachara anya megide nkuzi ga-eduga anyị n’ụgwọ ọrụ nke ozi ọma, nke Chineke na-enye n’efu.

2: Anyị ga-akpachapụ anya ka anyị dabere na eziokwu nke okwu Chineke, ma jụ nkuzi ndị gbadoro ụkwụ na uche mmadụ.

1: Ndị Kọlọsi 1: 15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. N'ihi na site n'aka-Ya ka ekere ihe nile, nke di n'elu-igwe na nke di n'elu uwa, ihe nāhu anya na ihe anādighi-ahu anya, ma-ọbu oche-eze, ma-ọbu ọchịchị, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ndi-isi--ihe nile ka ekèworo site n'aka-Ya, nye kwa Ya.

2: Ndị Efesọs 4:14 - Ka anyị wee ghara ịbụ ụmụntakịrị ọzọ, ndị ebili mmiri na-akwagharị ma na-ebugharị site na ifufe ozizi ọ bụla, site n'aghụghọ mmadụ, site n'aghụghọ n'aghụghọ aghụghọ.

Ndị Kọlọsi 2:19 na-ejidesighịkwa isi ahụ ike, bụ́ nke anụ ahụ dum ji nkwonkwo na agbụ na-eje ozi, na-ekekọtakwa ihe oriri, na-amụba site na mmụba nke Chineke.

Otu ndị kwere ekwe na-enweta uto mgbe ha jikọtara ha na Kraịst dịka isi ha.

1: Jizọs bụ isi nke Nzukọ-nsọ - Ndị Kọlọsi 2:19

2: Nzukọ-nsọ na-eto site n’ịdị n’otu – Ndị Kọlọsi 2:19

1: Ndị Efesọs 4: 15-16 - N'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, anyị ga-eto eto n'ụzọ ọ bụla n'ime onye ahụ bụ isi, n'ime Kraịst.

2: 1 Ndị Kọrint 12:12-13 - N'ihi na dị nnọọ ka aru ahụ bụ otu ma nwee ọtụtụ akụkụ, na akụkụ nile nke ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ. N'ihi na n'otù Mọ Nsọ, emere ayi nile baptism iba n'otù aru, bú ndi-Ju ma-ọbu ndi-Grik, orù ma-ọbu ndi nwere onwe-ayi, ewe me ka madu nile ṅua site na otù Mọ Nsọ.

Ndị Kọlọsi 2:20 Ya mere, ọ bụrụ na unu na Kraịst nwụrụ anwụ site ná mmalite nke ụwa, gịnị mere unu ji na-edo onwe unu nʼokpuru iwu, dị ka à ga-asị na unu bi nʼụwa.

A tọhapụrụ ndị kwere ekwe na Kraịst n'iwu na ụkpụrụ nke ụwa, ma ha ka bi n'ụwa.

1. Ibi n'Ụwa Ebe Nwụrụ Ya

2. Nnwere onwe na ọrụ nke ndị kwere ekwe na Kraịst

1. Ndị Rom 6:4-6 - E liela anyị na Kraịst ma si n'ọnwụ bilie baa n'ime ndụ ọhụrụ.

2. Ndị Galetia 5:1 - Guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist jiri mee ka anyị nwere onwe anyị.

Ndị Kọlọsi 2:21 (Emetụla aka; atọla ọnụ; ejidela;

)

Amaokwu a na-adọ aka ná ntị megide ịbanye n'ime omume efu na nke na-abaghị uru nke ụwa.

1: Anyị ekwesịghị ikwe ka nkwa ụgha nke ụwa duhie anyị, kama chọọ eziokwu n'ime Jizọs.

2: Unu ekwela ka omenala ndị na-abaghị n'ihe nke ụwa dọtara gị n'anya, kama lekwasị anya n'eziokwu nke na-agbanwe ndụ nke Jizọs.

1: Ndị Hibru 12: 1-2 - "Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị tụpụ ihe ọ bụla na-egbochi ya na mmehie nke na-ejikọta ya ngwa ngwa. anyị,"

2: 1 Jọn 2: 15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. Ọchịchọ nke anya na nganga nke ndụ esiteghị na Nna, kama ọ bụ ụwa: ụwa na ọchịchọ ya na-agabiga, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

Ndị Kọlọsi 2:22 Olee ndị ga-ala n'iyi site n'iji ihe eme ihe;) dika ihe enyere n'iwu na ozizi nke madu si di?

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịgbaso iwu na ozizi mmadụ, nke ga-emecha laa n'iyi.

1. The impermanence nke mmadụ iwu: Ekwela ka okwukwe gị maa jijiji

2. Ozizi ụmụ mmadụ na-agba ọsọ: Tukwasi obi na Kraịst

1. Matiu 6:24: "Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ma ọ́ bụghị na ọ ga-akpọ otu onye asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ́ bụghị ya, ọ ga-eguzosi ike n'ihe nye otu, leda ibe ya anya. Unu apụghị ife Chineke na mammon ofufe."

2. Aịzaya 55:8-9 : “'N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,' ka Jehova kwuru. N'ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.

Ndị Kọlọsi 2:23 Ihe ndị nwere n'ezie ihe ngosi nke amamihe n'ime ọchịchọ na ịdị umeala n'obi na ileghara anụ ahụ anya; ọ bughi ihe nsọpuru ọ bula rue afọ ojuju nke anu-aru.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị inwe njide onwe onye na imeru ihe n'ókè mgbe a na-etinye aka n'omume okpukpe.

1: Tinye Chineke ụzọ ma zere ọchịchọ anụ ahụ

2: Mee ka ahụike ime mmụọ ebute ụzọ karịa ahụike anụ ahụ

Matiu 1: Jemes 4:7- Ya mere doonu onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2: Ndị Rom 13:14 - Ma yikwasị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, emela ihe maka anụ ahụ, imezu agụụ ya.

Ndị Kọlọsi 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara ndị Kọlọsi. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-akụziri ndị kwere ekwe ka ha ga-esi bie ndụ mgbanwe n’ime Kraịst, na-ekwusi ike na ọ dị mkpa itinye uche ha n’ihe ndị dị n’eluigwe na iyipụ àgwà mmehie ochie.

Paragraf nke mbụ: Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha tụkwasị uche n'ihe ndị dị n'elu na ka ha gbuo ọdịdị nke ụwa ha (Ndị Kọlọsi 3:1-11). Ọ na-agba ha ume ka ha lekwasị anya n’ihe dị adị ebighị ebi nke Kraịst, bụ́ onye nọ ọdụ n’aka nri Chineke. Akpọrọ ndị kwere ekwe ka ha wepụ omume mmehie dịka ịkwa iko, adịghị ọcha, ọchịchọ ọjọọ, anyaukwu, iwe na nkwutọ. Kama nke ahụ, a nyere ha ntụziaka iyikwasị onwe ha àgwà ọma ndị dị ka ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ, ndidi, mgbaghara—ha nile gbanyere mkpọrọgwụ n’ịhụnanya.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwusiri ike ịdị n’otu na ịhụnanya n’etiti ndị kwere ekwe (Ndị Kọlọsi 3:12–17). Ọ na-agba ha ume ka ha na-anagiderịta ibe ha ma na-agbaghara ibe ha dị ka Kraịst gbaghaara ha. Karịsịa, a kpọrọ ha iyiri ịhụnanya—ihe nkekọ nke ịdị n’otu zuru okè. A na-agba ha ume ka udo nke Kraịst chịa n’ime obi ha ma nwee ekele n’ọnọdụ nile. Pọl na-agba ha ume ka ha kwe ka okwu Kraịst biri n'etiti ha n'ụba site n'izi ihe na ịdụrịta ibe ha ọdụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ntụziaka maka mmekọrịta dị iche iche n’ime ezinụlọ Ndị Kraịst (Ndị Kọlọsi 3:18-25; Ndị Kọlọsi 4:1). A na-akpọ ndị nwunye ka ha na-edo onwe ha n'okpuru di ha ka ndị kwesịrị ekwesị n'ime Onyenwe anyị ebe a na-agwa ndị di ka ha hụ nwunye ha n'anya n'àjà. A na-agba ụmụaka ume ka ha na-erubere ndị mụrụ ha isi n'ihe niile ebe ndị nna ekwesịghị ịkpasu ụmụ ha iwe ma ọ bụ ịkụda ha mmụọ. Ndị ohu (ndị ọrụ) kwesịrị ịrụsi ọrụ ike dịka Onyenwe anyị, ebe ndị nna ukwu (ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ) kwesịrị imeso ndị ohu ihe n'ụzọ ziri ezi na ezi omume.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Ndị Kọlọsi na-emesi ike ndụ gbanwere n'ime Kraịst, na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha tinye uche ha n'ihe nke eluigwe ma wepụ àgwà mmehie ochie.

Pọl na-agba ume ịdị n'otu, ịhụnanya, na àgwà ọma ndị dị ka ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịgbaghara mmehie—ha nile gbanyere mkpọrọgwụ n'ịhụnanya.

Isiakwụkwọ ahụ na-enye ntụziaka maka mmekọrịta dị iche iche n’ime ezinụlọ Ndị Kraịst ma gosi mkpa ọ dị nrubeisi, ịhụnanya ịchụ àjà, na mmeso ezi omume. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka udo nke Kraịst chịa n’ime obi ha ma mee ka okwu ya biri n’ụba n’etiti ha. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ibipụta okwukwe mmadụ n'ụzọ ndị bara uru ma na-elekwasị anya n'ụkpụrụ nke eluigwe.

Ndị Kọlọsi 3:1 Ya mere, ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si nʼọnwụ bilie, chọọnụ ihe ndị dị nʼelu, ebe Kraịst nọ ọdụ nʼaka nri Chineke.

Ndị kwere na Kraịst kwesịrị ịchọ ihe ndị dị n’elu, ebe Kraịst nọ ọdụ n’aka nri Chineke.

1. Ike nke ịchọ ihe ndị dị n'elu: Ịmata na imezu ebumnuche ime mmụọ

2. Heaven-Bound: Ịchụso ụgwọ ọrụ nke eluigwe nke ndụ n'ime Kraịst

1. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-ahụ n'anya, ihe ọ bụla nke ezi akụkọ; ọ buru na idi-nma ọ bula di, ọ buru kwa na otuto ọ bula di, che-kwa-nu ihe ndia.

Ndị Kọlọsi 3:2 Na-atụkwasịnụ obi unu n’ihe ndị dị n’elu, ọ bụghị n’ihe ndị dị n’ụwa.

Lekwasị anya na Chineke, ọ bụghị ụwa.

1. Ibi na eluigwe n'uche: oku na-ebuli echiche anyị elu

2. Ike nke ilekwasị anya: Ịhọrọ ịchụso akụ ebighi ebi

1. Matiu 6:19-21 – “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara nēbibi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; ndị ohi anaghị agbaba zuo ohi. N’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Ndị Filipaị 4:8 - “N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto. chee echiche banyere ihe ndị a.”

Ndị Kọlọsi 3:3 Nʼihi na unu anwụworịị, e zowokwa ndụ unu na Kraịst nʼime Chineke.

Ndị kwere ekwe bụ ndị nwụrụ anwụ n’ime mmụọ nye ụwa, ma ndụ ha zoro ezo n’ime Kraịst na Chineke.

1. "Idi ndu n'ìhè nke Kraist"

2. "Ọnwụ nke okike ochie"

1. Matiu 5: 14-16 - "Unu bụ ìhè nke ụwa, obodo nke edobere n'elu ugwu enweghị ike izo."

2. Ndị Rom 6:3-7 - "Ị maghị na e mere ọtụtụ n'ime anyị bụ́ ndị e mere baptizim baa na Jizọs Kraịst baptizim baa n'ọnwụ ya?"

Ndị Kọlọsi 3:4 Mgbe Kraịst, onye bụ ndụ anyị, ga-apụta ìhè, mgbe ahụ ka unu na ya ga-apụtakwa nʼebube.

Ndị Kraịst ga-eso Kraịst pụta otu ụbọchị n'ebube mgbe Ọ ga-alọghachi.

1. "Idi ndu maka Kraist n'atu anya nloghachi Ya"

2. “Ihe ùgwù nke ikere òkè n’ịdị ebube nke Kraịst”

1. 1 Pita 1:13 – Ya mere, dozie uche unu maka ime ihe; na-ejide onwe gị; tukwasi uche-gi n'amara nke anēnye gi mb͕e ekpughere Jisus Kraist.

2. Taịtọs 2:13 – Ka anyị na-echere olileanya ahụ a gọziri agọzi—mkpughe nke ebube Chineke anyị na Onye Nzọpụta anyị, Jizọs Kraịst.

Ndị Kọlọsi 3:5 Ya mere meenụ ka akụkụ unu nke dị nʼelu ụwa nwụọ; ikwa-iko, adịghị ọcha, ajọ ihunanya, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị;

Ndị kwere ekwe kwesịrị igbu ọchịchọ ọjọọ dị ka ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, na anyaukwu, bụ́ ikpere arụsị.

1. Imeri Ọnwụnwa: Otu esi achịkwa ọchịchọ ime mmehie

2. Ụzọ nke Ịdị Nsọ: Ihe Ọ Na-ewe Iji Ghọọ Ezi Omume

1. Ndị Rom 6:11-13 - N'otu aka ahụ, gụọ onwe unu ndị nwụrụ anwụ n'ihi mmehie ma dị ndụ n'ebe Chineke nọ n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Galetia 5:16-17 - Ya mere asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru.

Ndị Kọlọsi 3:6 Nʼihi nke a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi.

Iwe Chineke na-ewekwasị ndị na-enupụrụ Ya isi.

1. Ikpe Chineke: Ihe ga-esi na nnupụ isi pụta

2. Ịhọrọ nrubeisi: Ụzọ nke Ngọzi Chineke

1. Ndị Efesọs 5:6: "Ka onye ọ bụla ghara iji okwu efu duhie unu, n'ihi na n'ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịakwasị ụmụ nnupụisi."

2. Ilu 1:10-19: “Nwa m, ọ bụrụ na ndị mmehie rata gị, ekwela. Ọ bụrụ na ha asị, Soro anyị bịa, ka anyị chebiri ịkwafu ọbara; ka ayi loda ha na ndu dika ala-mọ, na ndi zuru okè, dika ndi nārida n'olùlù; ayi gāchọta ihe nile di oké ọnu-ahia, ayi gēju kwa ulo-ayi n'ihe-nkwata;..."

Ndị Kọlọsi 3:7 Nʼime ya unu jekwara ije nʼime ya mgbe ụfọdụ, mgbe unu biri nʼime ha.

Pọl chetaara ndị Kọlọsi na ha biri ndụ dị ka mmehie, ma ugbu a, ha aghaghị ibi ndụ dị ka ozizi Kraịst si dị.

1. Ike nke mgbanwe: Ịchọta Ike n'ime Jizọs Kraịst

2. Ibi Ndụ nke Dịkwasịrị Kraịst: Otú e si agbaso ihe nlereanya Kraịst

1. 2 Ndị Kọrint 5:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ochie agabigawo; le, ọhu abiawo.

2. Ndị Efesọs 4:17-24 - Ma nka ka m'nēkwu, nāb͕a kwa àmà nime Onye-nwe-ayi, na unu agaghi-ejeghari ọzọ dika ndi mba ọzọ nēme, n'ihe-efu nke uche-ha. Ha agbawo ọchịchịrị na nghọta ha, ndị e kewapụrụ n’ebe ndụ Chineke nọ n’ihi amaghị ihe dị n’ime ha, n’ihi isi ike nke obi ha.

Ndị Kọlọsi 3:8 Ma ub͕u a unu onwe-unu kwapuru ihe ndia nile; iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwulu, okwu rụrụ arụ nke si n’ọnụ unu pụta.

Wepụ iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwulu, na nkwurịta okwu rụrụ arụ.

1: Ka anyị wepụ okwu ajọ omume ma jiri ịhụnanya na ọmịiko dochie ya.

2: Ka anyị yipụ ụzọ ochie anyị si ekwu ma were Okwu Chineke dochie ha.

Jemes 3:9-10 - Ayi ji ire nēto Onye-nwe-ayi na Nna-ayi, ọ bu kwa ya ka ayi nākọcha madu, ndi emeworo n'oyiyi Chineke. N'otù ọnu ka otuto na nkọcha si aputa. Ụmụnne m, nke a ekwesịghị ịbụ.

2: Ndị Efesọs 4:29 - Unu ekwela ka okwu ọjọọ ọ bụla pụta n'ọnụ unu, kama ọ bụ naanị ihe ga-enyere ndị ọzọ aka iwuli elu dị ka mkpa ha si dị, ka o wee baara ndị na-ege ntị uru.

Ndị Kọlọsi 3:9 Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu ewepụla ochie ochie ahụ na omume ya;

Unu agwala ibe unu okwu ụgha n’ihi na unu ewepụla ihe ochie na omume ya.

1. Mkpa ikwu eziokwu dị ná ndụ anyị

2. Yipụ onwe ochie na iyiri nke ọhụrụ

1. Ndị Efesọs 4:22-24 - A kụziiri unu, n'ihe banyere ụzọ ndụ mbụ unu, ka unu yipụ onwe unu ochie, nke a na-emebi site n'ọchịchọ aghụghọ ya; ka e mee ka ọ dị ọhụrụ n’omume nke uche unu; na iyikwasị onwe onye ọhụrụ, nke e kere ka ọ dị ka Chineke n’ezi omume na ịdị nsọ.

2. Ilu 12:22 - Jehova kpọrọ egbugbere ọnụ okwu ụgha asị, ma ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-atọ ya ụtọ.

Ndị Kọlọsi 3:10 unu yikwasịwokwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ nʼọmụma dị ka oyiyi nke onye kere ya.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịgbalịsi ike ka e mee ka ha dị ọhụrụ n'ọmụma dịka onyinyo nke Chineke kere ha si dị.

1. Ime ka Ọmụma Chineke dị ọhụrụ

2. Ịtinye na Nwoke Ọhụrụ

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

2. Ndị Efesọs 4:23-24 - "Ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche unu, ka unu yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere dị ka Chineke si dị n'ezi omume na ezi ịdị nsọ."

Ndị Kọlọsi 3:11 Nʼebe a na-enweghị onye Grik ma ọ bụ onye Juu, ibi úgwù ma ọ bụ ndị e birighị úgwù, onye Ajọ, onye Sitia, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya: ma Kraịst bụ ihe niile, dịkwa nʼime ihe niile.

Kraịst bụ etiti nke njirimara niile, na onye ọ bụla ha nhata n'ihu ya.

1: Onye ọ bụla Hahatara n’ihu Kraịst - Ndị Kọlọsi 3:11

2: Ihe niile e ji amata bịarutere Kraịst nke abụọ - Ndị Kọlọsi 3:11

1: Ndị Galetia 3:28 - Ọ dighi onye-Ju ma-ọbu onye-Grik, ọ dighi orù ma-ọbu onye nwe onwe-ya, ọ dighi nwoke ma-ọbu nwayi di: n'ihi na unu nile bu otù onye nime Kraist Jisus.

2: Ndị Efesọs 2:14-15 - N'ihi na Ya onwe-ya bu udo-ayi, Onye meworo ka ha abua di otù, tipia-kwa-ra mb͕idi etiti nke nkewa di n'etiti ayi; Ebe o kpochapuworo n’anu-aru-ya ibu iro, ọbuná iwu nke iwu-nsọ di n’ime emume nile; ka o we me n'onwe-ya otù nwoke ọhu, ka o we me udo.

Ndị Kọlọsi 3:12 Ya mere, yikwasịnụ obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, ntachi obi;

Yiri àgwà ndị Chineke họpụtara: ebere, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

1. Ike Ịdị Umeala n’Obi: Nnyocha Ndị Kọlọsi 3:12

2. Ịnabata àgwà ndị Chineke họpụtara: Ọmụmụ Ndị Kọlọsi 3:12

1. Jems 3:13-18

2. Ndị Filipaị 2:1-11

Ndị Kọlọsi 3:13 Na-anagiderịtanụ ibe unu, na-agbagharakwa ibe unu, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere iseokwu megide onye ọ bụla: ọbụna dị ka Kraịst gbaghaara unu, meekwa otú ahụ.

Anyị kwesịrị ịgbaghara ibe anyị dị ka Kraịst gbaghaara anyị.

1. Ike nke Mgbaghara - Otú Ihe Nlereanya Jizọs Pụrụ Isi Na-eduzi Ndụ Anyị

2. Iwu Ọhụrụ - Ịnagide na Ịgbaghara Ụmụnna Anyị na Ụmụnna Anyị

1. Matiu 6:14-15 - "N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị ọzọ mgbe ha mehiere unu, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu: ma ọ bụrụ na unu adịghị agbaghara ndị ọzọ mmehie ha, Nna unu agaghị agbaghara unu mmehie."

2. Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka ewepụ obi ilu niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, tinyere ihe ọjọọ niile. "

Ndị Kọlọsi 3:14 Ma nʼelu ihe ndị a nile, yikwasị ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọ nke izu okè.

A na-akpọ anyị iyikwasị ọrụ ebere, nke na-ejikọta anyị ọnụ ma mee ka anyị zuo oke.

1. "Ike nke Ịhụnanya: Olee otú ọrụ ebere pụrụ isi weta izu okè ná ndụ anyị"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Ịghọta Njikọ nke Zuru okè"

1. 1 Ndị Kọrint 13:13 - "Ma ugbu a okwukwe, olileanya, ịhụnanya, atọ ndị a, ma nke kasị ukwuu n'ime ndị a bụ ịhụnanya."

2. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ."

Ndị Kọlọsi 3:15 Ka udo nke Chineke chịkwaa n’ime obi unu, nke a kpọrọ unu n’ime otu ahụ́; ka unu nēkele kwa.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị kwe ka udo nke Chineke chịa n'ime obi anyị, na inwe ekele maka ịkpọ anyị n'otu ahụ.

1. Ikwe ka udo nke Chineke chịa n’ime obi anyị

2. Inwe ekele maka ọkpụkpọ oku anyi n'ime otu ahu

1. Ndị Efesọs 4: 3-4 "Na-agbalịsi ike idebe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo. E nwere otu ahụ, na otu Mmụọ, ọbụna dị ka a kpọrọ unu n'otu olileanya nke ọkpụkpọ unu."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:16-18 "Na-aṅụrịnụ ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi. Na-ekpenụ ekpere n'akwụsịghị akwụsị. Na-enye ekele n'ihe niile: n'ihi na nke a bụ uche Chineke n'ime Kraịst Jizọs banyere unu."

Ndị Kọlọsi 3:16 Ka okwu Kraịst biri n'ime unu n'ụba n'amamihe niile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

Ndị Kraịst kwesịrị ikwe ka nkuzi nke Kraịst mejupụta obi ha, ma gosipụta okwukwe ha site n’ịbụ abụ, abụ, na abụ ime mmụọ nye Onye-nwe.

1. Ike nke Okwu Kraist

2. Abụ otuto n’ime obi gị

1. Abụ Ọma 95:1-2 - "Bianu, ka anyị bụkuo Jehova abụ, ka anyị tie mkpu ọṅụ nye oké nkume nke nzọpụta anyị! Ka anyị were ekele bata n'ihu ya; ya na abụ otuto!"

2. Ndị Rom 15:13 - "Ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọńụ na udo niile n'okwukwe, ka unu wee nwee olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

Ndị Kọlọsi 3:17 Ma ihe ọ bụla unu na-eme nʼokwu ma ọ bụ nʼomume, meenụ ihe niile nʼaha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna, bụ́ Nna ekele site nʼaka ya.

Anyị kwesịrị ime ihe niile n'aha Jizọs, na-ekele Chineke Nna.

1. "Inye Chineke Ekele: Ibi ndụ nke Ekele"

2. "Ike nke Aha: Ime Ihe nile n'Aha Jisos"

1. Ndị Efesọs 5:20 - Na-enye ekele mgbe niile maka ihe niile nye Chineke Nna, n'aha nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - Ya mere Chineke weliri-kwa-ra Ya elu nke-uku, nye kwa Ya aha nke kariri aha nile ọ bula: ka ikperè nile ọ bula we b͕ue n'aha Jisus, bú ihe nke di n'elu-igwe, na ihe di n'elu uwa, na n'aha Jisus. ihe ndị dị n'okpuru ala; Na ka ire ọ bụla wee kwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.

Ndị Kọlọsi 3:18 Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka o kwesịrị n’ime Onyenwe anyị.

A na-agba ndị nwunye ume ka ha na-edo onwe ha n’okpuru di ha, dị ka Jehova nyere iwu.

1. "Ndabere na Nkwanye ùgwù: Otu esi agbaso atụmatụ Kraịst maka alụmdi na nwunye"

2. "Irube isi n'uche Onyenwe anyị: Nrubeisi n'alụmdi na nwunye"

1. Ndị Efesọs 5:22-33

2. 1 Pita 3:1-7

Ndị Kọlọsi 3:19 Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya, unu ewela iwe megide ha.

Ndị bụ́ di kwesịrị igosi ịhụnanya n’ebe nwunye ha nọ, ghara ịna-ewe iwe.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi egosipụta ịhụnanya n'ebe nwunye gị nọ

2. Ihe ize ndụ nke Obi ilu: Imeri iwe n'alụmdi na nwunye

1. Ndị Efesọs 5:25-33 (Ndị bụ́ di kwesịrị ịhụ nwunye ha n’anya dị ka Kraịst si hụ Nzukọ-nsọ n’anya)

2. 1 Pita 3:7

Ndị Kọlọsi 3:20 Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi nʼihe niile: nʼihi na nke a dị Onyenwe anyị mma.

Ụmụntakịrị kwesịrị irubere ndị mụrụ ha isi n’ihe niile iji mee ihe na-atọ Jehova ụtọ.

1. Ịhapụ Ngọzi nke nrubeisi: Ibi ndụ nke nsọpụrụ nye nne na nna gị.

2. Ịbụ Ngọzi nye Onyenweanyị: Irubere nne na nna gị isi n'ihe niile

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. "Sọpụrụ nna gị na nne gị" -- nke bụ iwu nke mbụ nwere nkwa -- "ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee kporie ndụ ogologo ndụ n'elu ụwa."

2. Ilu 6:20-22 – Nwa m nwoke, debe iwu nna gị, ahapụkwala nkuzi nne gị. Kechie ha n'obi-gi mgbe nile; kechie ha n'olu gị. Mgbe ị na-eje ije, ha ga-eduzi gị; mgbe ị na-arahụ ụra, ha ga-eche gị nche; mgbe i teta, ha ga-agwa gị okwu.

Ndị Kọlọsi 3:21 Ndị bụ́ nna, akpasula ụmụ unu iwe, ka ha ghara ịda mbà.

Ndị nne na nna ekwesịghị ịna-akparị ụmụ ha oké iwe ka ha ghara inwe nkụda mmụọ.

1. Mkpa ọ dị ime ụmụ anyị ebere

2. Iji ịhụnanya na nghọta na-azụ ụmụ

1. Ndị Efesọs 6:4 “Ndị nna, akpasula ụmụ unu iwe, kama na-azụ ha n'ọzụzụ na ntụziaka nke Onyenwe anyị.

2. Ilu 22:6 “Zụlite nwata n'ụzọ ọ kwesịrị iso; ọbụna mgbe o mere agadi, ọ gaghị esi na ya pụọ.”

Ndị Kọlọsi 3:22 Ndị ohu, na-eruberenụ ndị isi unu isi n’ihe niile n’anụ ahụ́; ọ bughi n'ọlu-anya, dika ndi nātọ madu utọ; ma n'otù obi, nātu egwu Chineke:

Nrube isi bụ isi ihe na-eme ka obi dị Chineke ụtọ na ịrụzu ọrụ anyị.

1. Ịzụlite nrubeisi ná Ndụ Anyị

2. Ike Ịdịghị Di na nwunye nke Obi

1. Ndị Efesọs 6:5-7 "Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ ndị nwe unu isi n'anụ ahụ́, n'ịdị ọcha nke obi unu, dị ka unu na-ejere Kraịst ozi; nke Kraist, nēme ihe Chineke nāchọ site n'obi, nēje kwa ezi obi nējere Jehova ozi, ọ bughi kwa madu.

2. Jemes 4:7 "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbanarị unu."

Ndị Kọlọsi 3:23 Ma ihe ọ bụla unu na-eme, na-emenụ ya nke ọma, dị ka e mere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ;

Ihe ọ bụla anyị na-eme, anyị kwesịrị iji obi anyị niile na-eme ya dị ka à ga-asị na anyị na-eme ya maka Jehova, ọ bụghị maka mmadụ.

1. Were obi gị dum rụọ ọrụ nye Jehova

2. Ịtụkwasị Jehova obi na mbọ gị niile

1. Ndị Efesọs 6:5-8 “Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ ndị nwe unu isi n'anụ ahụ́, n'ịdị n'otu nke obi unu, dị ka n'ebe Kraịst nọ; Ọ bụghị n'ọrụ anya, dị ka ndị na-amasị nwoke; ma dịka ndị odibo nke Kraịst, na-eme uche Chineke site n’obi; Na-eje ozi ọma dị ka Jehova, ọ bụghị mmadụ: ebe mara na ezi ihe ọ bụla onye ọ bụla na-eme, nke ahụ ka ọ ga-anata n'aka Jehova, ma ọ bụ ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya.”

2. Deuterọnọmi 6:5 “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

Ndị Kọlọsi 3:24 Ebe unu matara na site nʼaka Onyenwe anyị unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa ahụ: nʼihi na unu na-ejere Onyenwe anyị Kraịst ozi.

Jehova ga-akwụ ndị na-ejere Ya ozi ụgwọ.

1. Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ụgwọ ọrụ sitere n'aka Onyenwe anyị

2. Ijere Onyenweanyị Kraịst ozi: Ihe nketa nke ngọzi

1. Matiu 6:19-21 “Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi. Ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi, na ebe ndi-ori nādighi-awaba ma-ọbu zuru ohi; n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Ndị Hibru 11:6 "Ma ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na Ọ dị adị nakwa na Ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ."

Ndị Kọlọsi 3:25 Ma onye na-eme ihe ọjọọ ga-anata ajọ omume nke o meworo: ma ọ dịghị ihu mmadụ ihu.

Onye ọ bụla ga-aza ajụjụ maka omume ya, n'agbanyeghị ọnọdụ obodo ma ọ bụ mmetụta ya.

1. Anyị niile ga-enye Akaụntụ maka Omume anyị

2. The Great Equalizer: Anyị niile na-aghọrọ ihe anyị na-agha

1. Ilu 24:12 - “Ọ bụrụ na ị sị, Le, anyị amaghị ya; Ọ̀ bughi onye nātughari obi nātughari uche? ma onye nēdebe nkpuru-obi-gi, ọ̀ dighi-ama ya? ma ọ gaghi-enyeghachi onye ọ bula dika ọlu-ya nile si di?

2. Ndị Rom 2:11 - “N'ihi na ihu mmadụ adịghị n'ebe Chineke nọ.”

Ndị Kọlọsi 4 bụ isi nke anọ na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Pọl degaara Ndị Kọlọsi. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ntụzịaka gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha kpee ekpere na ibi ndụ amamihe, na-ezitekwa ekele na okwu ikpeazụ.

Paragraf nke mbụ: Pọl gwara ndị kwere ekwe ka ha na-akpa àgwà n’ebe ndị ọzọ nọ (Ndị Kọlọsi 4:2-6). Ọ na-agba ha ume itinye onwe ha n'ekpere, na-eche nche na inwe ekele. Pọl na-arịọkwa ekpere maka ya, ka Chineke wee meghere ya ụzọ ikwusa ihe omimi nke Kraịst. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ohere ọ bụla mee ihe nke ọma, jiri amara na amamihe na-ekwu okwu n'ebe ndị nọ n'èzí nọ.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-ezite ekele site n’aka ndị ọrụ ibe ya bụ́ ndị ya na ha nọ (Ndị Kọlọsi 4:7-14). O kwuru banyere Taịkikọs, bụ́ nwanna nwoke ọ hụrụ n’anya nke ga-eme ka e nwee ihe ọmụma banyere ọnọdụ ya. A kpọtụrụ Aristarkọs, Mak, Jọstọs, na Epafras aha dị ka ndị mkpọrọ ma ọ bụ ndị ohu Kraịst ibe ha. Pọl jara Luk mma maka nkà ahụ́ ike ya nakwa Dimas dị ka onye ọrụ ibe ya. Ọ na-ekele unu sitere n’ọgbakọ Laodisia na Nimfa.

Paragraf nke atọ: E ji okwu onwe onye sitere n’aka Pọl mechie isiakwụkwọ ahụ (Ndị Kọlọsi 4:15-18). Ọ gwara ndị kwere ekwe nọ na Kọlọsi ka ha kelee ndị nọ na Leodisia ka ha na-agụkwa akwụkwọ ozi ya n'ihu ọha. A gbara Arkọpọs ume ka o jiri ikwesị ntụkwasị obi na-eje ozi ya. N’ikpeazụ, Pọl ji ekele onwe ya nke dị n’aka nke ya bipụta aka ma chetara ha mkpọrọ a tụrụ ya n’ihi na ọ na-achọ ekpere ka o nwee ike ikwusa ozi ọma n’atụghị egwu.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke Ndị Kọlọsi na-enye ntụziaka n’imeso ndị ọzọ ihe site n’ikpe ekpere, amamihe n’ikwu okwu, na iji ohere mee ihe.

Pọl na-ezite ekele site n'aka ndị ọrụ ibe ya bụ́ ndị ya na ha nọ mgbe ha na-aja ozi ha na-eje n'ime Kraịst mma.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'okwu nkeonwe gụnyere ntuziaka maka ekele n'etiti ụka, agbamume maka ozi ikwesị ntụkwasị obi, na ihe ncheta nke mkpọrọ Pọl. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ekpere, omume amamihe na ịdị n’otu dị n’etiti ndị kwere ekwe. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ebi ndụ n'okwukwe ha n'ụzọ bara uru ma na-akwado ibe ha n'ịgbasa ozi-ọma.

Ndị Kọlọsi 4:1 Ndị-nwe, nye ndị ohu unu ihe ziri ezi na nke nhata; ebe unu matara na unu nwekwara Onye-nwe n’elu-igwe.

Ndị nna ukwu kwesịrị imeso ndị ohu ha ihe n’ikpe ziri ezi na ezi omume, na-echeta na ha onwe ha nwekwara Nna-ukwu n’Eluigwe.

1. Chineke na-atụ anya izi ezi n'aka ndị were ha n'ọrụ

2. Ụkpụrụ Ọma: Na-emeso Ndị Ọzọ Otú Ị Chọrọ Ka E Meso Gị Ihe

1. Ndị Efesọs 6:9 - “Ma ndị-nwe, na-emekwa ha otu ihe ahụ, na-ezere iyi egwu: ebe unu mara na Nna-ukwu unu nọkwa n'eluigwe; ọ dịghịkwa ihu mmadụ ihu n’ebe ọ nọ.”

2. Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, meenụ ha otú ahụ: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

Ndị Kọlọsi 4:2 Nọgidenụ na-ekpe ekpere, werekwa ekele na-eche nche n'otu aka ahụ;

Nọgide na-ekpe ekpere ma nwee ekele.

1: Anyị ekwesịghị ịkwụsị inwe ekele na ikpegara Chineke ekpere maka mkpa anyị niile.

2: Ikpegara Chineke ekpere bụ otu n’ime ụzọ kacha mkpa anyị nwere ike isi gosi ya ekele na ịhụnanya anyị.

1:1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị.

2: Ndị Filipaị 4:6 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na aririọ ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ.

Ndị Kọlọsi 4:3 Na-ekpekwanụ ekpere maka anyị, ka Chineke megheere anyị ọnụ ụzọ nke ikwu okwu, ikwu ihe-omimi nke Kraịst, nke mụ onwe m nọkwa nʼagbụ ya.

Pọl rịọrọ maka ekpere ka Chineke nye ya ohere ikwu maka ihe omimi nke Kraịst, nke ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ maka ya.

1. Ike Ekpere: Olee otú ekpere nwere ike isi megheere anyị ụzọ

2. Ihe omimi nke Kraist: Ighota ike nke ozioma

1. Ndị Efesọs 3: 14-21 - Ekpere Pọl ka ọgbakọ ghọta ịhụnanya Chineke.

2. Ndị Rom 8:38-39 - Ọ dịghị ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst.

Ndị Kọlọsi 4:4 ka m wee mee ka ọ pụta ìhè, dị ka m kwesịrị i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl na-ekwupụta ọchịchọ ya ikwu okwu n'ụzọ na-egosipụta eziokwu nke Chineke nke ọma.

1. Ike nke Okwu ziri ezi

2. Iji Okwu Anyị Na-egosi Eziokwu Chineke

1. Jemes 3:2-12 - Ịzụ ire

2. Ilu 12:18 - A na-ekwu okwu nke ndị maara ihe n'obi n'amara

Ndị Kọlọsi 4:5 Na-ejegharị n’amamihe n’ebe ndị nọ n’èzí nọ, na-agbapụta oge a.

Anyị kwesịrị iji amamihe anyị na ndị na-anọghị n’ọgbakọ na-akpakọrịta n’ụzọ ga-eji oge anyị eme ihe.

1. Iji Oge Anyị Na-eme Ihe nke Ọma: Ọmụmụ Ndị Kọlọsi 4:5

2. Ije ije n’amamihe: Ntụgharị uche ná Ndị Kọlọsi 4:5

1. Ilu 4:7, “Amamihe bụ isi ihe; n'ihi nka nweta amam-ihe: were kwa ihe nile i nwetaworo nweta nghọta.

2. Ndị Efesọs 5:15-16, “Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ bụghị dị ka ndị nzuzu, kama dị ka ndị maara ihe, na-agbapụta oge a, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

Ndị Kọlọsi 4:6 Ka okwu unu dịrị nʼamara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

Ndị Kraịst kwesịrị iji amara na amamihe na-ekwu okwu ha, ka ha wee zaa ndị ọzọ n’ụzọ na-atọ Chineke ụtọ.

1. Ike nke Okwu Anyị - Ilu 18:21

2. Mma nke Okwu Ọma - Ilu 15: 1

1. Ilu 15:1 - Azịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ: Ma okwu ọjọọ na-akpasu iwe.

2. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire: Ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

Ndị Kọlọsi 4:7 Taịkikọs ga-egosikwa unu ọnọdụ m nile, bụ́ nwanna nwoke a hụrụ n’anya, na onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi na ohu ibe ya n’ime Onyenwe anyị.

Taịkikọs bụụrụ nwanna nwoke a hụrụ n’anya na onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi nke Onye-nwe.

1: Bụrụ onye na-ejere Jehova ozi kwesịrị ntụkwasị obi dị ka Taịkikọs.

2: Hụnụ ibe unu n’anya, na-akwadokwa ibe unu dị ka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị n’ime Onyenwe anyị.

1: 1 Ndị Kọrint 16:15-16 - "Na-echenụ nche, guzosienụ ike n'okwukwe, na-emenụ dị ka ndị ikom, dị ike. Ka ihe niile unu na-eme bụ ịhụnanya."

2: Ndị Galeshia 6:10 - "Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe onye ọ bụla nọ, karịsịa ndị bụ ezinụlọ nke okwukwe."

Ndị Kọlọsi 4:8 Onye m zitere unu n’ihi otu ihe ahụ ka o wee mara ọnọdụ unu, kasiekwa unu obi;

Pọl zipụrụ nwanna nwoke ọ hụrụ n’anya ka ọ gaa kasie ndị Kọlọsi obi.

1. Ike Obodo: Otu Anyị Ga-esi Kasie ibe anyị obi n’ọgbakọ.

2. Nkasi Obi Kraịst: Ịtụkwasị Obi n’Ọnụ Ọdịnihu nke Chineke n’oge Ihe Isi Ike.

1. 2 Ndị Kọrịnt 1:3-4 - Ngọzi bụrụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi niile, onye na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị niile, ka anyị wee nwee ike ịkasi ndị ahụ obi. nọ ná mkpagbu ọ bụla, site ná nkasi obi nke Chineke na-akasi anyị onwe anyị.

2. Ndị Hibru 13: 20-21 - Ma ka Chineke nke udo nke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie Onyenwe anyị Jizọs, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, site n'ọbara nke ọgbụgba ndụ ebighị ebi, kwadebe unu ihe ọma niile ka unu wee mee nke ya. ga-arụ ọrụ n’ime anyị ihe dị mma n’anya ya, site na Jisus Kraịst, Onye otuto dịrị ruo mgbe nile ebighị ebi. Amen.

Ndị Kọlọsi 4:9 Mụ na Onesimọs, nwanna kwesịrị ntụkwasị obi, onye a hụrụ nʼanya, onye bụ otu nʼime unu. Ha gēme ka unu mara ihe nile nke emere n'ebe a.

Onesimọs bụ nwanna nwoke kwesịrị ntụkwasị obi na onye a hụrụ n’anya nke bụ akụkụ nke ndị Kọlọsi na onye ga-eme ka ha mata akụkọ sitere n’ebe ha nọ.

1. Ibi ndụ n'okwukwe gị na obodo

2. Ike nke ọbụbụenyi kwesịrị ntụkwasị obi

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. Ilu 27:17 – Ígwè na-amụcha ígwè, otu onye na-amụkwa ibe ya.

Ndị Kọlọsi 4:10 Arịstakọs onye mkpọrọ ibe m na-ekele unu, na Mak, nwa nwanne Banabas, (okwu banyere onye unu natara iwu: ọ bụrụ na ọ bịakwute unu, nara ya;)

Pọl ji ekele pụrụ iche si n'aka mmadụ abụọ n'ime ndị mkpọrọ ibe ya kele ndị Kọlọsi.

1: Anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile ịnakwere na igosi ịhụnanya n'ebe ndị nọ anyị gburugburu, karịsịa ndị nọ ná mkpa.

2: Anyị kwesịrị ibu ụzọ lekwasị Chineke anya maka nduzi na ntụzi-aka, ọ bụrụgodị na a bịa n’ihe banyere onye anyị ga-anata na igosi ịhụnanya.

1: Ndị Hibru 13: 2 - "Elegharala ile ndị ọbịa ọbịa, n'ihi na site na nke a ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ama."

2: 1 Jọn 4: 7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya."

Ndị Kọlọsi 4:11 na Jizọs, onye a na-akpọ Jọstọs, ndị sitere na ndị e biri úgwù. Naanị ndị a bụ ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ n’alaeze Chineke, ndị bụụrụ m ihe nkasi obi.

Pọl kwuru banyere Jizọs na Jọstọs, bụ́ mmadụ abụọ ha na ya na-arụkọ ọrụ n’alaeze Chineke, ma kwuo na ha abụrụla ya ihe nkasi obi.

1. Nkasi obi nke Obodo Chukwu

2. Ike nke mkpakọrịta n’alaeze Chineke

1. Ekliziastis 4:9-12

2. Ndị Rom 15:1-3

Ndị Kọlọsi 4:12 Epafras, onye bụ otu nʼime unu, ohu Kraịst, na-ekele unu, na-agbasi mbọ ike maka unu mgbe niile nʼekpere, ka unu wee guzosie ike na ndị zuru okè nʼọchịchọ Chineke niile.

Epaphras gosipụtara nraranye nke ekpere na ntinye aka n'ime uche Chineke.

1: Anyị ga-agba mbọ ka anyị raara onwe anyị nye na itinye aka n'imezu uche Chineke.

2: Anyị aghaghị ilegara Epafras anya dị ka ihe atụ nke nraranye sitere n’ekpere nye uche Chineke.

1: Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2: Matiu 6:10 - "Ka alaeze gị bịa, ka eme uche gị, dị ka e si eme ya n'eluigwe."

Ndị Kọlọsi 4:13 Nʼihi na ana m agba ya àmà na ọ na-anụ ọkụ nʼobi maka unu na ndị nọ na Leọdisia na ndị nọ na Haịrapọlis.

Pọl jara Epafras mma maka inwe oké ịnụ ọkụ n’obi maka chọọchị ndị dị na Leodisia na Hierapọlis.

1. Otú Anyị Ga-esi Azụlite Ịnụ ọkụ n'obi Maka Alaeze Chineke

2. Ike nke Obi Ekpere

1. Matiu 22:37-39 - Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:58 – Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, na-eguzosi ike, bụrụ ndị a na-apụghị ịpụ apụ, na-ababiga ókè n’ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu mara na n’ime Onyenwe anyị ndọgbu unu abụghị ihe efu.

Ndị Kọlọsi 4:14 Luk, bụ́ dibịa a hụrụ nʼanya, na Dimas, na-ekele unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta Luk na Dimas dị ka ndị na-ekele ndị Kọlọsi.

1. Ike Ekele Na-enwe: Otú Anyị na Ndị Ọzọ Na-emekọrịta Ihe si egosi Okwukwe Anyị

2. Dọkịta Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Nkwenye Luk n’Oziọma

1. Ndị Rom 16:21 – Timoti, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ, na-ekele unu; otú ahụ ka Lusiọs na Jeson na Sosipata, bụ́ ndị ikwu m.

2. 2 Ndị Kọrint 13:12 – Werenụ nsusu ọnụ dị nsọ keleerịtanụ ibe unu. Ndi-nsọ nile nēkele unu.

Ndị Kọlọsi 4:15 Keleenụ ụmụnna ndị nọ na Leọdisia na Nimfas na ọgbakọ nke dị nʼụlọ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere mkpa ọ dị ịkwanyere ndị kwere ekwe ibe anyị nọ na Leodisia na Nimfas, nakwa ọgbakọ dị n’ụlọ ha, nkwanye ùgwù na ịhụnanya.

1. "Ibi n'Ịdị n'Otu: Ike nke Ịkwanyere Ndị Kraịst ibe anyị ùgwù na ịhụnanya"

2. "Ụlọ Ekpere: Ihe Ụka Pụtara na Ndụ Anyị"

1. Ndị Efesọs 4: 1-3 - "Ya mere, mụ onwe m, onye mkpọrọ maka Onyenwe anyị, na-agba gị ume ije ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n'obi nile na ịdị nwayọọ nile, na ntachi obi, na-edirịta ibe unu ihe. n’ịhụnanya, na-anụ ọkụ n’obi ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

2. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

Ndị Kọlọsi 4:16 Ma mb͕e agāgu akwukwọ-ozi a n'etiti unu, menu ka agu kwa ya na nzukọ Kraist nke Leodisia; ma ka unu onwe-unu gua kwa akwukwọ-ozi sitere na Leodisia.

Pọl nyere ndị Kọlọsi ntụziaka ka ha gụọ akwụkwọ ozi o degaara chọọchị Leodisia na ịgụ akwụkwọ ozi sitere na chọọchị Leodisia.

1. Ike nke Okwu Chineke: Otú ịgụ akwụkwọ nsọ si eme ka ọgbakọ dịrị n’otu

2. Ike nke Akwụkwọ Nsọ: Ijikọ Nzukọ-nsọ n'oge na oghere

1. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m.

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-15 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

Ndị Kọlọsi 4:17 sị Akipọs, Lezienụ anya nʼozi nke ị natara nʼime Onyenwe anyị, ka i mezukwa ya.

E nyere iwu ka o wee lezie ya anya n'ozi ya na imezu ya.

1. Nwee Okwukwe n'imezu Ozi Gị

2. Ibi n’ozi Jehova nyeworo gị

1. Matiu 25:14-30

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:20-21

Kọl 4:18 Ekele sitere n’aka mụ Pọl. Cheta agbụ m. Amara diri gi. Amen.

Pọl gbara ndị Kọlọsi ume icheta agbụ ya ma na-agọzi ha amara.

1. Ike nke Ngọzi: Ibi ndụ nke amara

2. Ike nke ihe nketa: Icheta nna nna anyi

1. Ndi Efesos 6:18-20 - Na-ekpe ekpere mgbe nile n'ekpere na aririọ nile nime Mọ Nsọ, were kwa ntachi-obi nile na aririọ-aririọ nile nāriọ n'ihi ndi-nsọ nile nēchesi ya nche;

2. Ndị Rom 12:14-15 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu: gọzienụ, unu akọchakwala. Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.

1 Ndị Tesalonaịka 1 bụ isiakwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. Ọ na-amalite site n’ịkọ ekele na-egosipụta obi ekele maka okwukwe, ịhụnanya, na ntachi obi ha n’etiti mkpagbu.

Paragraf nke mbụ: Pọl jara ndị Tesalonaịka ndị kwere ekwe mma maka okwukwe na ọrụ ha sitere n’okwukwe arụpụta (1 Ndị Tesalonaịka 1:1–3). Ọ nabatara aha ha dị ka chọọchị ihe nlereanya, na-egosipụta iguzosi ike ha n’ịgbaso Kraịst n’agbanyeghị na ha chere ahụhụ ihu. Pọl kwupụtara ekele o nwere n’ebe Chineke nọ maka ịgba akaebe ha kwesịrị ntụkwasị obi ma kwuo otú akụkọ banyere okwukwe ha si gbasaa n’ebe nile.

Paragraf nke abụọ: Isiakwụkwọ ahụ gara n’ihu mgbe Pọl na-echeta nleta mbụ ya na Tesalonaịka (1 Ndị Tesalonaịka 1:4-7). Ọ na-echetara ha otu ha siri were ike, nkwenye, na mmesi obi ike siri nweta ozi nke ozi-ọma. Ndị Tesalonaịka si n'ikpere arụsị wezụga onwe ha iji ịnụ ọkụ n'obi na-ejere Chineke dị ndụ ozi ka ha na-echere nloghachi Jizọs si n'eluigwe. Ngbanwe ha pụtara ìhè ọ bụghị nanị n'okwu kamakwa site n'omume ka ha ghọrọ ihe atụ nye ndị kwere ekwe ndị ọzọ.

Paragraf nke atọ: Pọl kwubiri site n'imesi ike ka okwukwe ha siri nwee mmetụta karịa obodo nke ha (1 Ndị Tesalonaịka 1:8-10). O kwuru na akụkọ banyere ntọghata ha eruwo ógbè dị iche iche, na-akpali ndị ọzọ ịjụ arụsị ma jeere Chineke ozi. Pọl onyeozi mere ka ọ pụta ìhè na ha nọ na-atụsi anya ike ka Jizọs si n’eluigwe bịa—Ọkpara Chineke mere ka o si n’ọnwụ bilie—bụ́ onye ga-anapụta ha n’ọnụma na-abịanụ.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke 1 Ndị Tesalonaịka na-eto ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka maka okwukwe, ịhụnanya, na ntachi obi ha kwesịrị nṅomi n’etiti mkpagbu.

Pọl jara ha mma maka ịbụ ihe nlereanya nke ibi ndụ Ndị Kraịst ma kweta otú akụkọ banyere okwukwe ha si gbasaa n'ebe dị anya.

Ọ na-echeta nleta ọ gara n’ebe ha nọ mgbe ha ji obi ha nile nakwere ozi ọma ahụ, hapụ ikpere arụsị ijere Chineke dị ndụ ozi. Mgbanwe ha ghọrọ ihe mkpali nye ndị ọzọ, ha jikwa ịnụ ọkụ n’obi na-echere nloghachi Jizọs dị ka onye mgbapụta ha n’ikpe n’ọdịnihu. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta okwukwe siri ike nke ndị Tesalonaịka, mmetụta ha nwere n’ebe ndị ọzọ nọ, na olileanya ha nwere na nloghachi Kraịst.

1 Ndị Tesalonaịka 1:1 Pọl na Silvanọs na Timoti na-edegara ọgbakọ ndị Tesalonaịka ozi, nke dị nʼime Chineke Nna na nʼime Onyenwe anyị Jizọs Kraịst: Amara dịrị unu na udo nke si nʼaka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bịa. .

Pọl, Silvanọs na Timoti na-ezitere ọgbakọ ndị Tesalonaịka amara na udo, ndị nọ n'ime Chineke Nna na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1. Ṅụrịa ọṅụ na amara na udo nke Chineke

2. Nabata ịhụnanya nke Chineke Nna na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Site n'aka-Ya ka ayi nwe-kwa-ra ibà n'amara a nke ayi nēguzo nime ya, site kwa n'okwukwe, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olile-anya nke ebube Chineke.

2. Jọn 14:25-26 - “Ihe a niile ka M kwuru mgbe mụ na unu ka nọ. Ma Onye-nkà, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu. Udo ka m'rapuru gi; udom ka m'nēnye gi. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu.

1 Ndị Tesalonaịka 1:2 Anyị na-ekele Chineke mgbe niile maka unu niile, na-echetakwa unu nʼekpere anyị;

Anyị na-ekele Chineke maka ndị Tesalonaịka ma na-echeta ha mgbe niile n’ekpere anyị.

1: Anyị kwesịrị ịdị na-ekele Chineke mgbe niile maka ndị mmadụ na ndụ anyị, na-echetakwa ha n'ekpere.

2: Ikele Chineke maka ndị gbara anyị gburugburu na ikpegara ha ekpere mgbe nile bụ akụkụ dị mkpa nke okwukwe anyị.

1: Ndị Kọlọsi 4:2-4 “Na-anọgidenụ na-ekpesi ekpere ike, na-echenụ nche na ya, ya na ekele. N'otu aka ahu, kpe-kwa-nu ekpere bayere ayi, ka Chineke we meghere ayi ọnu-uzọ okwu ahu, ikwusa ihe-omimi nke Kraist, nke m'nānọ n'ulo-nkpọrọ n'ihi ya, ka m'we me ka ọ puta ìhè, otú a ka m'kwesịrị. ikwu okwu.”

2: Ndị Filipaị 1:3-4 “Ana m ekele Chineke m n’ihe niile m na-echeta banyere unu, mgbe niile n’ekpere ọ bụla m na-ekpe maka unu, unu niile na-eji ọṅụ na-ekpe ekpere.”

1 Ndị Tesalonaịka 1:3 nʼihi na nʼakwụsịghị akwụsị ọrụ okwukwe unu na ndọgbu nke ịhụnanya unu na ntachi obi unu nwere nʼime Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nʼihu Chineke na Nna anyị;

Pọl na-echeta okwukwe, ịhụnanya, na olileanya ndị Tesalonaịka nwere n’ebe Jizọs Kraịst nọ n’ihu Chineke Nna.

1. Okwukwe, ịhụnanya, na olileanya: Àgwà nke ezi onye kwere ekwe

2. Ike nke ntachi obi: Ime Ka Okwukwe, Ihụnanya, na Olileanya Anyị Sikwuo Ike

gafere-

1. Ndị Galeshia 5:6 - "N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs úgwù ma ọ bụ ebìghi úgwù abaghị uru ọ bụla, kama okwukwe nke na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya."

2. Matiu 24:12-13 - "N'ihi na mmebi iwu ga-aba ụba, ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụkwa oyi: ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta."

1 Ndị Tesalonaịka 1:4 ebe unu maara, ụmụnna m, nhọpụta unu nke Chineke.

Pọl onyeozi chetaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka banyere Chineke họpụtara ha.

1. Nhọpụta nke Chineke nke Ndị Ya - Na-aṅụrị ọṅụ n'ịhụnanya na Amara Ya

2. Icheta nhoputa ayi - Ije ije n'okwukwe na nrube isi

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. 2 Timoti 2:10 – Ya mere ana m anagide ihe nile n'ihi ndi arọputara, ka ha onwe-ha we nweta kwa nzọputa nke di nime Kraist Jisus ya na ebube ebighi-ebi.

1 Ndị Tesalonaịka 1:5 Nʼihi na ozi ọma anyị abịakwuteghị unu nʼokwu nanị, kama ọ bụkwa nʼike, na nʼime Mmụọ Nsọ, na nʼime obi ike dị ukwuu; dika unu matara ụdị ndikom ayi bu n'etiti unu n'ihi unu.

Pọl na ndị ibe ya kwusara ndị Tesalonaịka ozi ọma ma gosi ha ihe atụ nke ịdị nsọ, ike, na mmesi obi ike.

1. Ike Ozi Ọma: Otú Okwu Chineke Ga-esi gbanwee Ndụ Anyị

2. Ibi ndụ nke ịdị nsọ na mmesi obi ike: Otu esi ebi ndụ nke okwukwe

1. Ndị Rom 1:16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraist adighi emem: n'ihi na ọ bu ike Chineke rue nzọputa diri onye ọ bula nke kwere; buru uzọ nye onye-Ju, ma kwa onye-Grik.

2. 1 Jọn 1:5-7 - Ya mere nka bu ozi nke ayi nuru bayere Ya, nēgosi kwa unu, na Chineke bu Ìhè, ọchichiri adighi kwa nime Ya ma-ọli. Ọ buru na ayi asi na ayi na Ya nwere nnwekọ, nējeghari kwa n'ọchichiri, ayi nēkwu okwu-ugha, ayi adighi-eme kwa ezi-okwu: ma ọ buru na ayi ejeghari n'ìhè ahu, dika Ọ nọ n'ìhè, ayi na ibe-ayi nēnwekọ, na ọbara nke Chineke . Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

1 Ndị Tesalonaịka 1:6 Ma unu ghọrọ ndị na-eso ụzọ anyị na Onye-nwe, ebe unu nataworo okwu ahụ nʼoké mkpagbu, nʼọṅụ nke Mmụọ Nsọ.

Ndị Tesalonaịka natara Okwu Chineke n’agbanyeghị oke mkpagbu, ma were ọn̄ụ zaghachi na Mụọ Nsọ.

1. Na-enwe Ọṅụrị n'agbanyeghị Ọnọdụ Gị

2. Ike nke Mụọ Nsọ n’ime ndụ ndị kwere ekwe

1. Ndị Hibru 10:34-35 - "N'ihi na unu nwere ọmịiko n'ebe ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ nọ, ma unu ji ọṅụ nakwere ịkwakọrọ ihe onwunwe unu, ebe unu maara na unu onwe unu nwere ihe onwunwe ka mma na nke na-adịgide adịgide."

2. Ndị Rom 15:13 - "Ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọńụ na udo niile n'okwukwe, ka unu wee nwee olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

1 Ndị Tesalonaịka 1:7 Ya mere unu ghọrọ ndị niile kwere na Masedonia na Akaia ihe atụ.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe nọ na Masedonia na Akaia ume ka ha bụrụ ihe atụ nye ndị niile kwere ekwe.

1. Otú Anyị Ga-esi Na-eṅomi Ndị Ọzọ

2. Ịgbaso Ihe Nlereanya nke Onye-nwe nke ikwesị ntụkwasị obi

1. 1 Ndị Kọrịnt 11:1 - "Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, ọbụna dị ka m na-abụkwa nke Kraịst."

2. 1 Pita 2:21 - "N'ihi na ọbụna na nke a ka a kpọrọ unu: n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi anyị, na-ahapụrụ anyị ihe atụ, na unu ga-eso nzọụkwụ ya."

1 Ndị Tesalonaịka 1:8 Nʼihi na site nʼebe unu nọ na-adapụta okwu Onyenwe anyị, ọ bụghị nanị na Masedonia na Akaia, kamakwa nʼebe niile ka okwukwe unu nwere nʼebe Chineke nọ na-agbasa; ka ayi we ghara ikwu okwu ọ bula.

Okwu Jehova we si na Tesalonaika gbasaa ngwa ngwa, rue Masedonia, na Akaia, na n'ofè ọzọ, nke mere na ọ dighi nkpà ka agēme kwa nkwusa ọzọ.

1. Ike nke Okwukwe: Ka Nkwenkwe Anyị Ga-esi gbasaa karịa Anyị

2. Ọrụ nke Nzukọ-nsọ nke ikwusa ozi-ọma

1. Ndị Rom 10:14-15 - “Olee otú ha ga-esi kpọkuo Onye ha na-ekwetaghị na ya? Ùnu gēsi kwa aṅa kwere n'Onye ahu ha nānughi okwu bayere Ya? Oleekwa otú ha ga-esi nụ ma mmadụ na-ekwusa ozi ọma? Oleekwanụ otú ha ga-esi kwusaa ma ọ́ bụghị na e                              ያልተ              ያልተ a.

2. Ọrụ Ndịozi 8:4 - “Ma ndị ahụ gbasasịrị wee malite ikwusa okwu ahụ.”

1 Ndị Tesalonaịka 1:9 Nʼihi na ha onwe ha na-egosi banyere anyị ụdị ịbata anyị nwere nʼebe unu nọ, na otú unu siri nʼihe arụsị chigharịkwute Chineke ife Chineke dị ndụ na ezi Chineke ozi;

Ndị Tesalonaịka hapụrụ arụsị ka ha fee Chineke dị ndụ, bụrụkwa ezi Chineke.

1. Itughari n'arusi ijere Chineke ozi

2. Ike nke mgbanwe

1. 1 Ndị Tesalonaịka 1:9

2. Aisaia 57:15 N'ihi na otú a ka Onye di elu na Onye di elu nke bi na mb͕e ebighi-ebi siri, Onye aha-Ya bu Nsọ; Mu onwem nēbi n'ebe di elu di kwa nsọ, bú onye nwere ncherita-iru na mọ nke di ume-ala n'obi, ime ka mọ nke ndi di ume-ala n'obi di ndu, na ime ka obi ndi ewezugara nye madu di ndu.

1 Ndị Tesalonaịka 1:10 na ichere Ọkpara ya site nʼeluigwe, Onye O mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ́ Jisọs, Onye napụtara anyị nʼọnụma nke gaje ịbịa.

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha nwee okwukwe na ichere Jizọs, bụ́ onye napụtara ha n’ọnụma nke gaje ịbịa.

1. Jizọs: Onye Nnapụta nke Nzọpụta Anyị

2. Nwee okwukwe chere Onyenweanyị

1. Ndị Rom 5:8-10 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Abụ Ọma 27:14 - Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

1 Ndị Tesalonaịka 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N’isiakwụkwọ a, Pọl tụgharịrị uche n’ozi ya n’etiti ha, na-ekwusi ike iguzosi ike n’ezi ihe, ịhụnanya o nwere n’ebe ha nọ, na ọchịchọ ya ịhụ uto ime mmụọ ha.

Paragraf nke Mbụ: Pọl malitere site n’ichetara ndị Tesalonaịka otú o si mesoo onwe ya n’oge ya na ha nọ (1 Ndị Tesalonaịka 2:1-6). Ọ na-ekwusi ike na ya na ndị ibe ya kwuru okwu n’atụghị egwu n’agbanyeghị mmegide na ahụhụ. Ọ bụghị aghụghọ ma ọ bụ ebumnobi na-adịghị ọcha kpaliri ha ime nkwusa kama n'ihi ọchịchọ sitere n'obi ime ihe na-amasị Chineke bụ́ onye nyefere ha ozi ọma. Ha achọghị ihu ọma mmadụ kama ha chọrọ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ bụ́ onye na-enyocha obi ha.

Paragraf nke abụọ: Pọl chetara otú ha si mesoo ndị kwere ekwe Tesalonaịka jiri nwayọọ na ịhụnanya (1 Ndị Tesalonaịka 2:7-12). Ọ na-eji onwe ya atụnyere nne na-enye nwa ara na-elekọta ụmụ ya. Ọ bụghị nanị na ha nwere mmasị ikwusa ozi ọma kamakwa ha dị njikere isoro ha kerịta ndụ ha. Ha rụsiri ọrụ ike ehihie na abalị ka ha ghara ibu ibu arọ n’ahụ́ onye ọ bụla mgbe ha na-ekwusa ozi Chineke. Ha dụrụ ha ọdụ, gbaa ha ume, ma gbaa ha ume dị ka nna na-eme ụmụ ya, na-agba ha ume ibi ndụ kwekọrọ na ọkpụkpọ Chineke.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pọl n’ekwupụta obi ekele maka otu ndị kwere ekwe Tesalonaịka si nweta okwu Chineke (1 Ndị Tesalonaịka 2:13–16). Ọ jara ha mma maka ịnakwere ya dị ka eziokwu—ọ bụghị nanị okwu mmadụ—na ikweta na o nwere ike ime mgbanwe n’ime onwe ha. N’agbanyeghị mkpagbu sitere n’aka ndị obodo ha—dị ka ihe chọọchị ndị ọzọ nwetara—okwukwe ha nọgidere na-esi ike. Ndị mkpagbu ahụ ghọrọ ihe mgbochi n’ịgbasa ozi-ọma mana ha chere ikpe Chineke ihu n’ihi ọjụjụ ha jụrụ Kraịst.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke 1 Ndị Tesalonaịka na-akọwapụta iguzosi ike n’ezi ihe nke Pọl n’ije ozi, ịhụnanya o nwere n’ebe ndị kwere ekwe Tesalonaịka nọ, na nnabata ha nwetara ozi ozi-ọma.

Pọl mesiri ike na ya na ndị ibe ya ji ezi obi na-ekwusa ozi ọma na ọchịchọ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ kama ịchọ ihu ọma mmadụ. Ha ji nwayọọ na ịhụnanya meso ndị Tesalonaịka ihe, na-ekesa ọ bụghị nanị ozi ọma kamakwa ndụ ha. Pọl ji onwe ya tụnyere nne na-azụ ụmụ na nna na-ahụ n’anya bụ́ onye na-agba ha ume ibi ndụ kwesịrị ekwesị.

Ọ na-egosipụta obi ekele maka otú ha si nata okwu Chineke dị ka eziokwu ma na-ekweta ntachi obi ha n'agbanyeghị mkpagbu. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkọwa na ndị megidere ha chere ikpe Chineke ihu maka ịjụ Kraịst. Isiakwụkwọ nke a na-akọwapụta nlekọta nke pastọ nke Pọl, ntinye aka ya n’ịgbasa ozi-ọma, na ikwesị ntụkwasị obi ndị Tesalonaịka n’etiti ahụhụ.

1 Ndị Tesalonaịka 2:1 Nʼihi na unu onwe unu, ụmụnna m, maranụ mbata anyị batara unu, na ọ bụghị nʼefu.

Pọl na ndị ibe ya abịabeghị na Tesalonaịka n’efu, kama ka ha bu n’obi kwusaa ozi ọma.

1. Ike nke ikwusa ozioma

2. Atụmatụ Chineke maka ndụ anyị

1. Ndị Rom 10:14-17 - Olee otú ha ga-esi nụ ma ọ bụrụ na ha enweghị onye nkwusa?

2. Olu 4:31 – Ma mb͕e ha kpesiri ekpere, ebe ha zukọrọ we ma jijiji; ma ha nile jupụtara na Mụọ Nsọ, ma ha jiri nkwuwa okwu kwue okwu nke Chineke.

1 Ndị Tesalonaịka 2:2 Ma ọbụna mgbe anyị taworo ahụhụ na mbụ, na e mesokwa anyị ihere, dị ka unu maara, na Filipaị, anyị nwere obi ike nʼime Chineke anyị ịgwa unu ozi ọma nke Chineke nʼoké esemokwu.

Pọl na ndị ibe ya nwetara mkpagbu na Filipaị ma ha ka nwere obi ike ikwusa ozi ọma nke Chineke.

1. Mgbe nsogbu chere ihu, guzosie ike n’ike Chineke.

2. Irube isi n’uche Chineke ga-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe obi ike n’oge ihe isi ike.

1. Aisaia 41:10 - Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2. Ilu 3:5-6 – Tukwasi Jehova obi na obi gi nile, adaberekwala na nghota nke gi. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

1 Ndị Tesalonaịka 2:3 Nʼihi na ndụmọdụ anyị abụghị nke aghụghọ, ma ọ bụ nke adịghị ọcha, ma ọ bụ nʼaghụghọ.

Nfefe E nyere ndụmọdụ ahụ n'enweghị aghụghọ, adịghị ọcha, ma ọ bụ aghụghọ.

1. Ike nke ezigbo agbamume

2. Igosita iguzosi ike n'ezi ihe n'agbamume Anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - Ya mere, yikwasịnụ ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

2. Jemes 1:19-21 – Mara nka, umu-nnam m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

1 Ndị Tesalonaịka 2:4 Ma dị nnọọ ka Chineke kwere ka anyị tinye ozi ọma n'ebe anyị nọ, otú ahụ ka anyị na-ekwu; ọ bughi dika ihe nātọ madu utọ, kama ọ bu Chineke, Onye nānwa obi-ayi.

Pọl kọwara na e nyere ya na ndịozi ndị ọzọ ozi ọma n’aka ma na-ekwu okwu dị ka uche Chineke si dị, ọ bụghị ime ihe na-atọ mmadụ ụtọ.

1. Ịtụkwasị obi n'oku Chineke: Otu esi eji obi ike na ikike soro ozi-ọma

2. Ịgbaso Uche Chineke: Ihe Mere Ime Mmadụ Ime Ihe Na-atọ Mmadụ Ụtọ Na-ekwesịghị Ịbụ Ihe Kasịnụ Ihe Ndị Anyị Ga-ebute ụzọ

1. Aịzaya 55:8-9 - "N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m, ka Jehova kwuru. echiche karịa echiche gị."

2. Jeremaịa 29:11 - "N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị," ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu."

1 Ndị Tesalonaịka 2:5 Nʼihi na ọ dịghị mgbe anyị ji okwu ire ụtọ, dị ka unu maara, ma ọ bụ ihe mkpuchi nke anyaukwu; Chineke bu onye-àmà:

Pọl onyeozi mesiri ndị Tesalonaịka obi ike na ọ dịghị mgbe ya na ndị ibe ya ji ire ụtọ ma ọ bụ nwaa iji ha na-ekwusa ozi ọma.

1. Ike nke ịkwụwa aka ọtọ n’ime nkwusa nke ozi-ọma

2. Mkpa iguzosi ike n'ezi ihe dị mgbe a na-ejere Chineke ozi

1. Jọn 15:13 - "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya."

2. Ilu 11:3 - "Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi ga-eduzi ha: ma ajọ omume nke ndị na-emebi iwu ga-ebibi ha."

1 Ndị Tesalonaịka 2:6 Anyị achọghịkwa otuto nʼaka ndị mmadụ, ma ọ bụ nʼaka unu ma ọ bụ nʼaka ndị ọzọ, mgbe anyị pụrụ ibu ibu dị arọ, dị ka ndị ozi Kraịst.

Pọl onyeozi na ndị ibe ya achọghị otuto n’aka ndị Tesalonaịka ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, n’agbanyeghị na ha nwere ikike ịdị arọ.

1. Ike nke Ịdị Umeala n'Obi: Otu esi abụ onye na-enweghị ibu n'ime ụwa dị arọ

2. Ịhụ ndị ọzọ ka ha dị mkpa karịa onwe anyị: Ihe atụ nke Ndịozi

1. Ndị Filipaị 2:3–4: “Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n’ịdị umeala n’obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ghara ilekwasị anya n’ọdịmma nke onwe unu kama onye ọ bụla n’ime unu n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”

2. Matiu 20:28: “Dị nnọọ ka Nwa nke mmadụ abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, na inye ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ mmadụ.”

1 Ndị Tesalonaịka 2:7 Ma anyị dị nwayọọ nʼetiti unu, ọbụna dị ka onye nọọsụ si elekọta ụmụ ya.

Pọl na ndị ibe ya mesoro ndị Tesalonaịka ihe dị ka nọọsụ si emeso ụmụ ya ihe, jiri nwayọọ na nlezianya emeso ya ihe.

1. "Ịdị nwayọọ: Ezi Ọ̀tụ̀tụ̀ Ịhụnanya"

2. "Ụmụaka Na-ahụ Maka Mma: Ihe Nlereanya Maka Ndụ"

1. 1 Ndị Tesalonaịka 2:7

2. Matiu 11:29-30 - "Werenụ yoke nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'ọnụ m;

1 Ndị Tesalonaịka 2:8 Ya mere, ebe anyị hụrụ unu nʼanya nke ukwuu, anyị dị njikere ikesara unu ozi ọma nke Chineke, ọ bụghị naanị anyị, kamakwa mkpụrụ obi anyị, nʼihi na unu hụrụ anyị nʼanya.

Pọl nwere nnọọ mmasị n’ebe ndị Tesalonaịka nọ nke na ọ dị njikere inye ha ọ bụghị nanị ozi ọma nke Chineke, kamakwa n’onwe ya.

1. Ike nke ihunanya – ka ihunanya Pọl nwere n’ebe ndi Tesalọnaika si nye ha ozi-ọma

2. Uru Mmekọrịta Dịịrị—Otú Pọl Si Gosi Ndị Tesalonaịka ka Ha Hụrụ Ya n'Anya.

1. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

1 Ndị Tesalonaịka 2:9 Nʼihi na unu chetara, ụmụnna anyị, ndọgbu anyị na ndọgbu anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ n'abalị na ehihie, n'ihi na anyị achọghị inye onye ọ bụla n'ime unu ikike, anyị zisara unu ozi ọma Chineke.

Pọl na ndị ibe ya rụsiri ọrụ ike izi ndị Tesalonaịka ozi ọma Chineke n’ebughị ibu arọ ha.

1. Ọṅụ nke Ijere Chineke Ozi Na-atụghị anya ihe ọ bụla na nloghachi

2. Ịnọgidesi ike n'ijere Chineke ozi n'agbanyeghị ihe isi ike

1. Matiu 10:7-8 - Ma ka ị na-aga, kwusaa ozi a: 'Alaeze eluigwe eruwo nso.' Na-agwọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, sachapụ ndị nwere ekpenta, chụpụkwa mmụọ ọjọọ. N'efu ka i natara; na-enye n'efu.

2. Ndị Hibru 6:10 - Chineke abụghị onye ajọ omume; ọ gaghị echefu ọrụ gị na ịhụnanya i gosiri ya dị ka i nyeere ndị ya aka ma nọgide na-enyere ha aka.

1 Tesalonaịka 2:10 Unu onwe-unu bu kwa ndi-àmà, na Chineke kwa, otú ayi mere onwe-ayi n'idi-nsọ na ezi omume na nke nādighi ita uta n'etiti unu ndi kwere na unu:

Pọl onyeozi chetaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka otú ya na ndị ibe ya si dị nsọ na ndị ezi omume.

1. Ibi ndụ ziri ezi: Ihe atụ nke Pọl na ndị ibe ya

2. Ịdị Nsọ na Ndụ anyị: Ihe Nlereanya nke Pọl na Ndị ibe Ya

1. Matiu 5:48 – Ya mere zuo oke, dika Nna unu nke elu-igwe zuru oke.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

1 Ndị Tesalonaịka 2:11 Dị nnọọ ka unu maara otú anyị si agba unu ume, na-akasikwa unu ọdụ, dị ka nna si eme ụmụ ya.

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume, kasie ha obi ma dọọ ha ọdụ dị ka nna na-ahụ n'anya.

1. Ịhụnanya nke Nna: Na-egosi ọmịiko na agbamume

2. Ike Agbamume: Iji Ịhụnanya Chineke Na-agọzi Ndị Ọzọ

1. Ndị Efesọs 6:4, “Ndị bụ́ nna, akpasula ụmụ unu iwe; kama, zụọ ha n’ọzụzụ na ntụziaka nke Onyenwe anyị.”

2. Ndị Rom 15:5 , “Ka Chineke nke na-enye ntachi obi na agbamume nye unu otu echiche ahụ n'ebe ibe unu nọ, nke Kraịst Jizọs nwere.”

1 Ndị Tesalonaịka 2:12 ka unu wee na-eje ije nʼụzọ kwesịrị Chineke, Onye kpọworo unu nʼalaeze ya na otuto ya.

A na-agba ndị Tesalonaịka ume ka ha bie ndụ nke kwesịrị Chineke, bụ́ onye kpọworo ha n’alaeze ya na otuto ya.

1. Ibi ndụ kwesịrị ka Chineke kpọọ

2. Ikwesị ntụkwasị obi nye Alaeze Chineke na Otuto

1. Matiu 5:16 - “Ka ìhè unu nwuo otu a n'ihu mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

2. Ndị Efesọs 4:1 - “Ya mere, mụ onwe m onye mkpọrọ nke Onye-nwe, na-arịọ unu ka unu jee ije n'ụzọ kwesịrị n'olu nke akpọrọ unu.”

1 Ndị Tesalonaịka 2:13 Nʼihi nke a ka anyị na-ekelekwa Chineke nʼakwụsịghị akwụsị, nʼihi na mgbe unu natara okwu Chineke nke unu nụrụ nʼọnụ anyị, unu anataghị ya dị ka okwu mmadụ, kama dị ka ọ bụ nʼeziokwu, okwu nke Chineke. Chineke, onye nālusi kwa ọlu ike nime unu ndi kwere ekwe.

Pọl na ndị ibe ya kelere Chineke maka nkwenye ndị Tesalonaịka nwere n’Okwu Chineke, bụ́ nke dịla irè ná ndụ ha.

1. Ike Nkwenkwe: Otú Ikwere n’Okwu Chineke Si Agbanwe Ndụ Anyị

2. Ibi ndụ n'Okwu ahụ: Ụzọ bara uru isi jikọta Okwu Chineke n'ime ndụ anyị

1. Ndị Hibru 4:12 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ, dịkwa ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, na nkwonkwo na ụmị, ọ bụkwa onye na-aghọta echiche. na ebumnobi nke obi.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

1 Ndị Tesalonaịka 2:14 Nʼihi na unu onwe unu, ụmụnna m, ghọrọ ndị na-eso ụzọ nzukọ Chineke nke dị na Judia dị nʼime Kraịst Jizọs: nʼihi na unu ahụwokwa ahụhụ dị ka ihe ọjọọ nʼaka ndị obodo unu, ọbụna dị ka ha tara ahụhụ nʼaka ndị Juu.

Nzukọ-nsọ nke Tesalonaịka agbasowo ihe nlereanya nke ụka ndị ọzọ dị na Judia, ma kpagbuo ha site n’aka ndị nke ha dị ka ndị Juu nwetara.

1. Ike nke Mkpagbu Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịmụta Ịtachi Obi n'Ikwesị ntụkwasị obi Site n'oge Ihe isi ike

2. Ike nke ịdị n'otu: Iguzokọ ọnụ n'ihu nhụsianya

1. Ndị Rom 5:3-4 - Ọ bụghị naanị otu ahụ, kama anyị na-anya isi na nhụjuanya anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya.

2. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

1 Ndị Tesalonaịka 2:15 Ndị gburu Onyenwe anyị Jizọs na ndị amụma nke aka ha, ma kpagbuo anyị; ma ha adighi-atọ Chineke utọ, ha nēmegide kwa madu nile;

Ndị Tesalonaịka egbuola Onyenwe anyị Jizọs na ndị amụma ha ma kpagbuo ndị na-eso ya. Ha adịghị amasị Chineke ma na-emegide mmadụ niile.

1. Ihe na-adighi mma nke ekweghi ekwe

2. Ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada n'agbanyeghị ekweghị ekwe anyị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Luk 6:27 – Ma asim unu ndi nānu, hunu ndi-iro-unu n'anya, nēmere ndi nākpọ unu asì ihe ọma.

1 Ndị Tesalonaịka 2:16 Ọ na-egbochi anyị ịgwa ndị mba ọzọ okwu ka e wee zọpụta ha, ka ha mejupụta mmehie ha mgbe niile: n'ihi na ọnụma ahụ erutewo ha na njedebe.

Ihe Nlebaanya A machibidoro ndị Tesalonaịka iwu ịgwa ndị mba ọzọ okwu ka ha wee zọpụta ha na mmehie ha, dịka ọnụma Chineke dị n'isi ha.

1. Otu esi ejere ndị chọrọ nzọpụta ozi

2. Iwe Chineke na Ebere

1. Ezikiel 18:23 - Ọ̀ nātọm utọ na ndi nēmebi iwu gānwu? ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta: ọ̀ bughi na ọ gēsi n'uzọ-ya nile laghachi, di ndu?

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

1 Ndị Tesalonaịka 2:17 Ma anyị, ụmụnna, ebe e napụrụ anyị nʼebe unu nọ nwa oge nʼihu, ọ bụghị nʼime obi, anyị gbalịsiri ike karịa ịhụ ihu unu nʼoké ọchịchọ.

Ọ gụsiri Pọl na ndị ibe ya agụụ ike ịhụ chọọchị Tesalonaịka ma gbalịsie ike ileta ha ọzọ ozugbo o kwere mee.

1. Ike nke Agụụ na Ọchịchọ maka Mmekọrịta

2. Ike na-adịghị ada ada nke ịdị n'otu nke Ndị Kraịst

1. Ọrụ 20: 38-39 - "Ya mere, na-eche nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa ahụ. Werekwa okwu ndị a na-agbarịta ibe unu ume".

2. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị na-eche echiche ụzọ iji kpalie ibe anyị n'omume ịhụnanya na ezi ọrụ. Ka anyị gharakwa ileghara nzukọ anyị anya, dị ka ụfọdụ ndị na-eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume."

1 Ndị Tesalonaịka 2:18 Ya mere anyị gaara abịakwute unu, ọbụna mụ onwe m Pọl, otu ugboro na ọzọ; ma Setan gbochiri anyị.

Pọl chọkwara ịga leta ndị Tesalonaịka ọzọ, ma Setan gbochiri atụmatụ ya.

1. Onye Mmeri Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịmụta Imeri Ihe mgbochi Setan

2. Ịnọgidesi Ike n’Okwukwe: Iguzosi Ike n’Ego n’ihu Ndị Mmegide

1. Ndị Efesọs 6:10-12 - N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasị ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu. N’ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ndị agha ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe dị n’eluigwe.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

1 Ndị Tesalonaịka 2:19 Nʼihi na gịnị bụ olileanya anyị, ma ọ bụ ọṅụ anyị, ma ọ bụ okpueze nke aṅụrị? Ùnu bughi kwa n'iru Onye-nwe-ayi Jisus Kraist n'ọbibia-Ya?

Pọl jụrụ ndị Tesalonaịka ihe olileanya ha, ọṅụ, na okpueze aṅụrị ha bụ, ebe ha ga-adị n’ihu Onyenwe anyị Jizọs n’oge ọbịbịa ya.

1. Olileanya na ọńụ anyị n’ihu Jehova

2. Okpueze aṅụrị anyị na ọbịbịa Jizọs

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị ji ndidi chere ya.

2. 1 Ndị Kọrint 15:51-54 - Lee! Ana m agwa gị ihe omimi. Ọ bụghị anyị niile ga-arahụ ụra, mana a ga-agbanwe anyị niile, n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, na opi ikpeazụ. N’ihi na a ga-afụ opi, a ga-emekwa ka ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie ka ha ghara idi ire, a ga-agbanwekwa anyị. N'ihi na aru a nke nāla n'iyì aghaghi iyikwasi nke nāpughi ibia, ma aru a nke nānwu anwu aghaghi iyikwasi anwughi anwu.

1 Ndị Tesalonaịka 2:20 N’ihi na unu bụ ebube na ọṅụ anyị.

Pọl gosipụtara ọṅụ na ekele o nwere maka Ndị Kraịst nọ na Tesalonaịka, na-echetara ha na ha na-enye ya otuto na ọṅụ.

1. Ọṅụ Na Njem ahụ: Ike nke mkpakọrịta Ndị Kraịst

2. Site n'obodo Ndị Kraịst na-enye Chineke otuto

1. Ọrụ 2: 44-47 - Ndị niile kwere na ha nọkọrọ, nweekwa ihe niile jikọrọ ọnụ.

2. Ndị Rom 15:5,7 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu, na-anabatakwa ibe unu, dịka Kraịst nabatara unu, maka otuto nke Chineke.

1 Ndị Tesalonaịka 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwupụtara nchegbu o nwere maka okwukwe ha ma zite Timoti ka ọ gbaa ha ume ma gbaa ha ume n’ọnwụnwa ha.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’igosi nchegbu ya maka ndị kwere ekwe Tesalonaịka (1 Ndị Tesalonaịka 3:1–5). O kwuru na ya agaghịzi anabata okwukwe ha ma kpebie iziga Timoti, bụ́ onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na nwanna, ka ọ gbaa ha ume ma gbaa ha ume. Pọl nwere nchegbu na a pụrụ ịnwa ha ọnwụnwa nakwa ka okwukwe ha wee daa n'ihi mkpagbu.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ natara akụkọ ọma banyere okwukwe ndị Tesalonaịka (1 Ndị Tesalonaịka 3:6-9). Timoti ji ozi ọma nke iguzosi ike n’ezi ihe n’ime Onyenwe anyị lọghachi. Ịhụnanya ha nwere n'ebe Pọl nọ na ọchịchọ ha nwere ịhụ ya ọzọ wetara ya ọṅụ dị ukwuu ma kasie ya obi ná nhụjuanya ya. Ọ na-ekpesi ekpere ike abalị na ehihie, na-arịọ Chineke ka o nye ya ohere ịga leta ha ọzọ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site n’ekpere maka ịba ụba ịhụnanya n’etiti ndị kwere ekwe (1 Ndị Tesalonaịka 3:10–13). Pọl rịọrọ Chineke ka o meere ya ụzọ ọ ga-esi na-ahụ ha ihu na ihu ka o wee nye ha ihe na-enweghị okwukwe. Ọ na-ekpe ekpere ka Chineke mee ka ịhụnanya ha nwere n’ebe ibe ha nọ—na maka mmadụ nile—na-aba ụba karị. N'ikpeazụ, ọ na-arịọ Chineke ka o mee ka obi ha guzosie ike n'ịdị nsọ n'ihu Ya n'ọbịbịa Jizọs na ndị nsọ Ya niile.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke 1 Ndị Tesalonaịka na-ekpughe nchegbu Pọl nwere maka ndị kwere ekwe Tesalonaịka n’etiti mkpagbu.

Ọ                                   ́                                                      ume,                g   g   g   u   ume} n’okwukwe}.

Mgbe Timoti nwetara akụkọ dị mma, Pọl ṅụrịrị ọṅụ n'ihi iguzosi ike ha ma kwuo na ọ na-agụsi ya agụụ ike ịhụ ha ọzọ. Ọ na-ekpe ekpere maka ịba ụba ịhụnanya n'etiti ndị kwere ekwe ma rịọ Chineke ka o mee ka obi ha guzosie ike na-enweghị ntụpọ n'ịdị nsọ. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta nlekọta Pọl onyeozi, ọchịchọ ya maka ọdịmma ime mmụọ ha, na olileanya o nwere maka uto ha nọgidere na-enwe n’okwukwe na ịhụnanya.

1 Ndị Tesalonaịka 3:1 Ya mere, mgbe anyị na-apụghị ịtachi obi ọzọ, anyị chere na ọ dị mma ka a hapụ anyị naanị anyị nʼAtens;

Pọl na ndị ibe ya apụghịzi ịtachi obi n’Atens, n’ihi ya, ha kpebiri ịpụ.

1. Ike nke ime mkpebi siri ike - 1 Ndị Tesalonaịka 3: 1

2. Ịgbaso uche Chineke n’agbanyeghị egwu ma ọ bụ ejighị n’aka—1 Ndị Tesalonaịka 3:1

1. Aisaia 55:8-9 - N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Joshua 1:9 - Ọ̀ bughi Mu onwem enyeworo gi iwu? Di ike, nwe kwa ume; atula egwu, atu-kwa-la ujọ: n'ihi na Jehova, bú Chineke-gi, nọyere gi ebe ọ bula i nēje.

1 Ndị Tesalonaịka 3:2 O zitekwara Timoti, nwanne anyị nwoke na onye na-ejere Chineke ozi na onye anyị na ha na-arụkọ ọrụ nʼozi ọma Kraịst, ka o mee ka unu guzosie ike na ịkasi unu obi banyere okwukwe unu.

Pọl zigara Timoti na Tesalonaịka dị ka nwanne ha nwoke, onye ozi nke Chineke, na ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ n’ozi ọma Kraịst iji gbaa ha ume n’okwukwe ha.

1. "Ekwenyere n'Okwukwe: Na-eguzosi Ike n'Oge Ndị Dị Egwu"

2. "Ike nke Agbamume: Na-ewusi Ahụ nke Kraịst Ike"

1. Ndị Hibru 10: 19-25 - "Ya mere, ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'Ebe Nsọ Kachasị Nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ dị ndụ nke meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, ahụ ya. , ma ebe anyị nwere nnukwu onye nchụàjà na-elekọta ụlọ nke Chineke, ka anyị jiri obi eziokwu na obi ike zuru ezu nke okwukwe na-eweta bịaruo Chineke nso, ebe e fesasịa anyị obi iji sachapụ anyị n’amamikpe na iji sachaa ahụ anyị. mmiri dị ọcha."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1 Ndị Tesalonaịka 3:3 ka ọ dịghị onye ọ bụla ga-enwe mkpali site na mkpagbu ndị a: nʼihi na unu onwe unu maara na e doro anyị anya na ya.

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha ghara ịda mbà n’obi n’ihi ahụhụ ha na-enwe, ebe ọ bụ na a họpụtara ha ka ha na-atachi obi.

1. "A họpụtara anyị maka nhụjuanya: Otu esi achọta ike na ọnwụnwa"

2. "Ihe Agbamume Ịtachi Obi: Ịghọta Nhọpụta Chineke"

1. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

2. 2 Ndị Kọrịnt 4: 17-18 - "N'ihi na nke a dị mfe mkpagbu na-akwadebe anyị ịdị arọ ebighị ebi nke ebube karịa ihe atụ niile, ebe anyị na-adịghị ele ihe ndị a na-ahụ anya kama n'ihe ndị a na-adịghị ahụ anya. ndị a na-ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru ebighị ebi.”

1 Ndị Tesalonaịka 3:4 Nʼihi na nʼezie, mgbe anyị na unu nọ, anyị gwara unu na mbụ na anyị ga-ata ahụhụ; ọbụna dịka o siri mee, ma unu matara.

Pọl onyeozi dọrọ ndị Tesalonaịka aka ná ntị na ha ga-eche mkpagbu ihu, bụ́ nke mesịrị mee.

1. Okwukwe n'ihu mkpagbu

2. Ntachi obi site na ihe isi ike

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Ndị Rom 8:28 – Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

1 Ndị Tesalonaịka 3:5 Nʼihi nke a, mgbe m na-enwekwaghị ike ịtachi obi ọzọ, ezitere m ozi ka m mara okwukwe unu, ka onye ọnwụnwa ahụ ghara ịnwa unu nʼụzọ ụfọdụ, ndọgbu anyị ewee bụrụ ihe efu.

Pọl nwere nchegbu banyere okwukwe ndị Tesalonaịka ma ziga onye ga-enyocha ha ka Onye Ọnwụnwa ahụ ghara imebi okwukwe ha na imebi ọrụ Pọl.

1. Anyị aghaghị ịmụrụ anya iji chebe okwukwe anyị na okwukwe nke ndị ọzọ pụọ ná mmetụta Onye Ọnwụnwa ahụ.

2. Ọchịchọ ichebe okwukwe nke ndị ọzọ kwesịrị ịkpali mgbalị anyị na-eme n’ozi Chineke.

1. 1 Pita 5:8 - Nwee uche ziri ezi, mụrụ anya; n'ihi na onye-nkpab͕u-unu, bú ekwensu, dika ọdum nāb͕ọ uja, nējeghari, nāchọ onye ọ gēripia.

2. Ndị Galetia 5:7-9 - Unu gbara ọsọ nke ọma; ònye gbochiri unu ka unu ghara irubere ezi-okwu isi? Okwukwe a esiteghi n'Onye ahu Nke nākpọ unu puta. Obere ihe iko achịcha na-eko achịcha dum.

1 Ndị Tesalonaịka 3:6 Ma ub͕u a Timoti siri n'ebe unu nọ biakute ayi, we zie ayi ozi ọma bayere okwukwe-unu na ihu-n'anya-unu, na unu nēcheta ayi nke-ọma mb͕e nile, nāchọ kwa ihu ayi anya, dika ayi onwe-ayi nāhu kwa unu:

Timoti bịakwutere ndị Tesalonaịka na-akọ banyere okwukwe na ịhụnanya ha, nakwa na ha ji obi ụtọ na-echeta Pọl na ndị ibe ya.

1. Ike nke okwukwe na ihunanya na obodo anyi

2. Iji obi ụtọ na-echeta ibe anyị

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. unu nwere ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

1 Ndị Tesalonaịka 3:7 Ya mere, ụmụnna m, e nwetara anyị obi nʼihi unu na mkpagbu na ahụhụ anyị niile site nʼokwukwe unu.

Okwukwe ụmụnna ha kasiri ndị Tesalonaịka obi n’ime mkpagbu na ahụhụ ha nwere.

1. Nkasi Obi nke Okwukwe: Ịchọta Ike n'oge Ihe isi ike

2. Na-ewusi Okwukwe Gị Ike n'Oge Nsogbu

1. Ndị Hibru 11:1, "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

2. Jemes 1:2-4 , "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

1 Ndị Tesalonaịka 3:8 Nʼihi na ugbu a anyị dị ndụ, ọ bụrụ na unu eguzosi ike nʼime Onyenwe anyị.

Pọl onyeozi gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha nọgide na-adị ike n’ime Onyenwe anyị.

1. Guzosie Ike n'ime Onye-nwe-ayi-Nọgidesie Ike n'okwukwe na nrube-isi

2. Ike nke Dinwenu – Otu esi adabere na ike Chineke

1. 1 Ndị Kọrịnt 16:13 - Lezienụ anya; guzosie ike n'okwukwe; nwee obi ike; di ike.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe a niile site n'aka onye na-enye m ike.

1 Ndị Tesalonaịka 3:9 Nʼihi gịnị ka anyị pụrụ inye Chineke ekele ọzọ nʼihi unu, nʼihi ọṅụ nile nke anyị ji aṅụrị ọṅụ nʼihi unu nʼihu Chineke anyị;

Anyị na-ekele Chineke maka ọṅụ anyị na-enweta n’ihi ndị Tesalonaịka.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị Mgbe niile: Ime ememe ọṅụ na ndụ anyị

2. Ekele Maka Ngọzi Chineke: Igosipụta ekele maka ịdị mma Ya

1. Ndị Rom 12:12- Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere.

2. Jọn 3:16- N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

1 Ndị Tesalonaịka 3:10 Abali na ehihie na-ekpesi ekpere ike nke ukwuu ka anyị wee hụ iru unu, ka anyị wee mezuo ihe nke fọduru nʼokwukwe unu?

Pọl kpere ekpere abalị na ehihie maka ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka, na-achọ ịhụ ha ma nyere ha aka ka ha zuo okè n’okwukwe.

1. Ike Ekpere: Ihe Nlereanya Pọl nke nraranye

2. Ịbụ Zuru okè n'Okwukwe: Ịbịaru Chineke nso

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Kọlọsi 1: 19-20 - "N'ihi na n'ime Ya ka izu-uju nile nke Chineke di n'obi ibi, na site n'aka-Ya ka Ya na Ya na ihe nile di n'udo, ma nke di n'elu uwa ma-ọbu nke di n'elu-igwe, nēme udo site n'ọbara nke obe-Ya."

1 Ndị Tesalonaịka 3:11 Ma Chineke nʼonwe ya na Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, duru anyị ụzọ bịakwute unu.

Pọl na ndị ibe ya na-ekpe ekpere ka Chineke na Jizọs duzie ha n’ụzọ ha na-aga ndị Tesalonaịka.

1. Chineke ga-enye nduzi mgbe ị na-achọ Ya.

2. Nduzi Chineke na-abara anyi uru.

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. Abụ Ọma 32:8 - M ga-ezi gị ntụziaka, zíkwa gị ụzọ ị ga-eso; M ga-adụ gị ọdụ ka anya ịhụnanya m dị n’ahụ́ gị.

1 Ndị Tesalonaịka 3:12 Jehova meekwa ka unu bawanye ụba na ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ, na n'ebe mmadụ nile nọ, ọbụna dị ka anyị na-eme unu.

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha na-amụba ma na-aba ụba n’ịhụnanya n’ebe ibe ha nọ na mmadụ nile, dị nnọọ ka ọ hụrụ ha n’anya.

1. Ịba ụba n'ịhụnanya: Ihe ịma aka Ndị Tesalonaịka

2. Ịhụnanya Na-aba ụba: Imezu Ozizi Pọl

1. Jọn 15:12 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụrụ unu n'anya."

2. Ndị Rom 12:10 - "N'ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

1 Ndị Tesalonaịka 3:13 Ka o meekwa ka obi unu guzosie ike nʼịdị nsọ nʼihu Chineke, bụ́ Nna anyị, nʼoge ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ndị nsọ ya niile.

Pọl na-agba ndị Tesalonaịka ume ka ha gbalịsie ike ka ha bụrụ ndị a na-apụghị ịta ụta n'ịdị nsọ n'ihu Chineke n'oge ọbịbịa nke Onyenwe anyị.

1. "Obi nke ịdị nsọ"

2. “Ịgbalị Ime Ezi Omume”

1. Ndị Rom 12:1-2 - "Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ, nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. unu ekwela ka o yie ihe nke uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu: mb͕e ahu unu gēnwe kwa ike inwaputa ihe nāhu Chineke, bú ihe Ọ nāchọ, nke nātọ utọ na nke zu-kwa-ra okè.

2. Abụ Ọma 119:9-11 - "Olee otú nwa okorobịa ga-esi nọsie ike n'ụzọ nke ịdị ọcha? Site n'ibi ndụ dị ka okwu gị si dị. Eji m obi m nile na-achọ Gị; ekwela ka m kpafuo n'iwu Gị nile. Ezobewo m gị. okwu n'obim ka m'we ghara imehie megide gi."

1 Ndị Tesalonaịka 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N'isiakwụkwọ a, Pọl nyere ntụziaka banyere ibi ndụ dị nsọ, karịsịa n'ihe metụtara ịdị ọcha mmekọahụ na ịhụnanya ụmụnna.

Paragraf nke Mbụ: Pọl gbara ndị kwere ekwe Tesalonaịka ume ka ha bie ndụ n’ụzọ na-atọ Chineke ụtọ (1 Ndị Tesalonaịka 4:1-8). Ọ na-echetara ha ntụziaka ndị ha natara n’aka ya banyere otú ha ga-esi na-ebi ndụ dị nsọ. O mesiri ike na uche Chineke maka ha bụ ido ha nsọ nakwa na ha kwesịrị izere ịkwa iko. Pọl dọrọ aka ná ntị megide itinye aka na agụụ agụụ mmekọahụ dị ka ndị na-amaghị Chineke, na-eme ka ọ pụta ìhè na ileghara ntụziaka ndị a anya abụghị nanị mmejọ megide mmadụ kama megide Chineke n'onwe Ya.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-agba ndị Tesalonaịka ume ka ha na-eme nke ọma n’ịhụnanya ụmụnna (1 Ndị Tesalonaịka 4:9–10). Ọ jara ha mma maka ịhụnanya ha nwere n'ebe ibe ha nọ ma na-agba ha ume ka ha mụbakwuo ya. Ọ na-agba ha ume ka ha na-ebi ndụ dị jụụ, na-atụgharị uche n'ihe gbasara onwe ha, ma jiri aka ha rụọ ọrụ ka ha ghara ịdabere n'ebe ndị ọzọ nọ. N'ụzọ dị otú a, ha ga-akpa àgwà nke ọma n'ihu ndị si ná mba ọzọ, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla na-enweghị.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji nkuzi gbasara ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Kraịst na ihe ọ pụtara nye ndị kwere ekwe (1 Ndị Tesalonaịka 4:13–18). Pọl kwuru banyere nchegbu banyere ndị nwụrụ anwụ tupu Kraịst abịa, na-emesi ndị Tesalonaịka obi ike na ha ekwesịghị iru újú dị ka ndị na-enweghị olileanya. Kama, ọ na-akọwa na mgbe Jizọs ji oké iwu na ịkpọ opi lọta, ma ndị kwere ekwe dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ga-ebilikọ ọnụ izute Ya n'ikuku. Ha ga-anọnyere Ya ruo mgbe ebighị ebi, na-enye nkasi obi na olileanya maka ndị kwere ekwe niile.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke 1 Ndị Tesalonaịka na-enye ntụziaka banyere ibi ndụ dị nsọ gbasara ịdị ọcha mmekọahụ na ịhụnanya ụmụnna.

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha zere ịkwa iko ma na-ebi ndụ n’ụzọ na-amasị Chineke. Ọ na-agba ha ume ka ha na-eme nke ọma n'ịhụnanya ụmụnna, na-ebi ndụ dị jụụ, na-atụgharị uche n'ihe gbasara onwe ha, na ịrụsi ọrụ ike.

Pọl kwukwara banyere ọdịnihu nke ndị nwụrụ anwụ tupu Kraịst abịa, na-emesi ha obi ike na ha ga-ebili ọzọ izute Jizọs ma ọ ga-abịaghachi. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ibi ndụ dị nsọ, ịzụlite ịhụnanya ụmụnna, na ịhụ olileanya na ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Kraịst maka ndị kwere ekwe nile.

1 Ndị Tesalonaịka 4:1 Ya mere, anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, na-agba unu ume site nʼaka Onyenwe anyị Jizọs, ka unu natakwara nʼaka anyị otú unu kwesịrị isi na-eje ije na ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, otú ahụ ka unu ga-aba ụba karịa.

Pọl onyeozi gbara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka ume ibi ndụ na-amasị Chineke.

1. Ịba ụba n'okwukwe: Ibi ndụ nke na-amasị Chineke

2. Ịhọrọ ịgbaso: Ụzọ nke nraranye nye Chineke

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị.

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

1 Ndị Tesalonaịka 4:2 Nʼihi na unu maara iwu ndị anyị nyere unu site nʼaka Onyenwe anyị Jisọs.

Pọl chetaara ndị Tesalonaịka iwu ndị o nyere ha n’aha Onyenwe anyị Jizọs.

1. Ike nke ịgbaso iwu Chineke - inyocha mmetụta dị mma dị n'ịgbaso iwu Chineke, dịka Onye-nwe-anyị Jizọs nyere ntụziaka.

2. Mkpa nke irube isi n'okwu Chineke - ịghọta ka irube isi n'iwu Onye-nwe-anyị siri dị mkpa maka ndụ nke okwukwe.

1. Abụ Ọma 119:105 - "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m."

2. Deuterọnọmi 11:26-28 – “Lee, m na-etinye n’ihu gị taa ngọzi na ọbụbụ ọnụ: ngọzi ahụ, ma ọ bụrụ na i debe ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere n’iwu, nke m na-enye gị n’iwu taa, na nkọcha, ma ọ bụrụ na ị egela ntị n'ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere n'iwu, kama wezụga onwe gị n'ụzọ m na-enye gị n'iwu ta.

1 Ndị Tesalonaịka 4:3 Nʼihi na nke a bụ uche Chineke, bụ́ ido nsọ unu, ka unu ghara ịkwa iko.

Chineke chọrọ ka ndị kwere ekwe hapụ ịkwa iko.

1. Ike nke uche Chineke - A na 1 Ndị Tesalonaịka 4: 3

2. Oku a na-akpọ idi-nsọ- A na ido ndị kwere ekwe nsọ

1. Ndị Efesọs 5:3 - Ma n'etiti unu ka a ghara inwe ọbuná ntule nke ịkwa iko, ma ọ bụ ụdị adịghị ọcha ọ bụla, ma ọ bụ anyaukwu, n'ihi na ihe ndị a bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị maka ndị nsọ Chineke.

2. Matiu 5:27-28 - “Unu anụwo na e kwuru, ‘Akwala iko. Ma asim unu, na onye ọ bula nke nēle nwanyi anya n'ọchichọ agu-uku, ya na ya kwa ikowori iko n'obi-ya.

1 Ndị Tesalonaịka 4:4 ka onye ọ bụla nʼime unu mara ka ọ ga-esi nweta arịa ya nʼime nsọ na nsọpụrụ;

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ n’ịdị nsọ na nsọpụrụ.

1. Ibi n'ịdị nsọ na nsọpụrụ: Oku ime ihe

2. Inwe Ụgbọ Mmiri Anyị: Ịghọta Nzube Anyị

1. Ndị Efesọs 5: 3-4 - "Ma ịkwa iko na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu agaghị adị n'etiti unu, dị ka o kwesịrị ekwesị n'etiti ndị nsọ. kama ka e nye ekele.”

2. 2 Ndị Kọrịnt 7:1 - "Ndị m hụrụ n'anya, ebe anyị nwere nkwa ndị a, ka anyị sachapụ onwe anyị mmerụ ọ bụla nke anụ ahụ na mmụọ, na-eme ka ịdị nsọ mezuo n'egwu Chineke."

1 Ndị Tesalonaịka 4:5 Ọ bụghị nʼọchịchọ nke agụụ ihe ọjọọ, ọbụna dị ka ndị mba ọzọ na-amaghị Chineke.

Akwala iko, dị ka ndị na-amaghị Chineke.

Nke 1: Okwu Chineke Na-akụziri Anyị Ka Anyị Na-ezere Omume rụrụ arụ

2: Ike nke ịhapụ agụụ ihe ọjọọ

1: Ndị Efesọs 5: 3-5 "Ma ịkwa iko na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu agaghị adị n'etiti unu, dị ka o kwesịrị ekwesị n'etiti ndị nsọ. kama ka e nye ekele: n'ihi na unu we mara nka, na onye ọ bula nke nākwa iko ma-ọbu onye nādighi ọcha, ma-ọbu onye anya-uku, (ya bu, onye nēkpere arusi), enweghi ihe-nketa n'ala-eze nke Kraist na Chineke.

2: Ndị Kọlọsi 3:5-6 "Ya mere, gbuo ihe dị n'ụwa n'ime unu: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị: n'ihi ihe ndị a ọnụma Chineke na-abịa."

1 Ndị Tesalonaịka 4:6 Ka onye ọ bụla ghara ịgabiga na-erigbu nwa-nna ya nʼihe ọ bụla: nʼihi na Onyenwe anyị bụ onye na-abọ ọbọ ihe ndị a niile, dị ka anyị bukwara ụzọ dọọ unu aka ná ntị ma gbaa akaebe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị ghara iji ụmụnna anyị na-eme ihe, n'ihi na Onyenwe anyị ga-abọ ọbọ n'ahụ ndị na-eme ya.

Nke 1: Ikpe Ziri Ezi nke Chineke: Ejila Ụmụnna Gị na Ụmụnna Gị Uru

2: Akpọrọ Anyị Ka Anyị Hụrụ Ndị agbata Obi Anyị n’Anya: Egbugbula Ha

1: Matiu 22:37-39 "O wee sị ya: "Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nke a bụ ihe ukwu na nke mbụ e nyere n'iwu. dị ka ya: Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

2: Ndị Galeshia 5: 13-14 "N'ihi na a kpọrọ unu ka unu nweta nnwere onwe, ụmụnna, naanị unu ejila nnwere onwe unu bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi: n'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'otu okwu: hụrụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

1 Ndị Tesalonaịka 4:7 Nʼihi na Chineke akpọghị anyị nʼadịghị ọcha, kama ka anyị bụrụ ịdị nsọ.

Chineke akpọwo anyị ka anyị bie ndụ dị nsọ na nke dị ọcha.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị bie ndụ nke ịdị nsọ na ịdị ọcha.

2: Anyị ga-ebi ndụ dị ka uche Chineke si dị, ọ bụghị nke anyị.

1: Matiu 5:48 - “Ya mere, zuo okè, dị ka Nna unu nke eluigwe zuru okè.”

2: Ndị Efesọs 4: 1 - "Ya mere, mụ onwe m, onye mkpọrọ maka ijere Onyenwe anyị ozi, na-arịọ gị ka i bie ndụ kwesịrị ịkpọ òkù gị, n'ihi na Chineke kpọwo gị."

1 Ndị Tesalonaịka 4:8 Ya mere, onye na-eleda anya adịghị eleda mmadụ anya, kama ọ bụ Chineke, onye nyekwaara anyị Mmụọ Nsọ ya.

Pọl na-agba anyị ume ka anyị ghara ileda onyinye ndị Chineke nyere anyị anya, gụnyere Mmụọ Nsọ.

1. Chineke ejirila mmụọ nsọ ya gọzie anyị, Ka anyị ghara ịnara ya

2. Ịnabata na Inwe ekele maka onyinye Chineke

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. Matiu 7:11 - "Ya mere, ọ bụrụ na unu, ebe ndị ọjọọ, mara otú e si enye ezi onyinye inye ụmụ unu, Nna unu nke bi n'eluigwe ga-enye ihe ọma karịa ndị na-arịọ ya?"

1 Ndị Tesalonaịka 4:9 Ma banyere ịhụnanya ụmụnna, ọ dịghị unu mkpa ka m’degara unu akwụkwọ: n’ihi na Chineke kụziiri unu onwe unu ịhụrịta ibe unu n’anya.

Chineke kụziiri ndị Tesalonaịka ka ha hụ ibe ha n’anya, ọ dịghịkwa mkpa ka e chetara ha.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otú Chineke si akụziri anyị ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya

2. Ịhụrịta ibe anyị n'anya: Itinye Ozizi Chineke n'ọrụ ná ndụ anyị

1. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

2. 1 Jọn 4:7-8 - "Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. ịhụnanya."

1 Ndị Tesalonaịka 4:10 Ma unu na-eme ya nʼezie nʼebe ụmụnna niile nọ na Masedonia dum nọ: ma anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, ka unu na-aba ụba karịa;

Pọl gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha nọgide na-ahụ ụmụnna ha nọ na Masedonia n’anya ma na-elekọta ha, nakwa ka ha na-emekwu nke ọma.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi egosi nlekọta maka ndị kwere ekwe ibe anyị

2. Na-eto eto na Okwukwe: Ịbawanye ịhụnanya na nlekọta gị

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:13 - Ma ugbu a atọ ndị a na-anọgide: okwukwe, olileanya na ịhụnanya. Ma nke kacha n'ime ha bụ ịhụnanya.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.

1 Ndị Tesalonaịka 4:11 na ka unu mụọ ka unu dị jụụ, na ime ihe unu na-achụ, na iji aka unu na-arụ ọrụ, dị ka anyị nyere unu iwu;

A kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha bie ndụ nke udo, ịdị uchu na ịrụsi ọrụ ike dịka iwu-nsọ nke Onye-nwe siri dị.

1. "Udo, ịdị uchu na ịrụsi ọrụ ike: Ibi ndụ dịka Onyenwe anyị nyere iwu"

2. "Ndụ Dị jụụ: Ibi Ndụ n'Okwu Chineke"

1. Ndi Efesos 4:28 – Ka onye nēzu ori ghara izu ohi ọzọ: kama ka ọ dọb͕u onwe-ya n'ọlu, were aka-ya abua nālu ezi ihe, ka o we nwe ihe nēnye onye nākpà.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka e mere Onye-nwe-anyị, ọ bughi kwa mmadụ;

1 Ndị Tesalonaịka 4:12 Ka unu wee na-eje ije n’ezi-okwu n’ebe ndị nọ n’èzí nọ, ka ihe ọ bụla gharakwa unu kọrọ unu.

Ndị Kraịst kwesịrị ịkwụwa aka ọtọ n’ihe ha na ndị na-abụghị Ndị Kraịst na-emekọ ihe, ha kwesịkwara ịgbalị ka e gboo mkpa ha niile.

1. Mkpa ịkwụwa aka ọtọ na mmekọrịta

2. Ibi ndụ nke afọ ojuju

1. Ndị Efesọs 4:25 - Ya mere, ebe unu ewepụla okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa ibe ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ ihe dịịrị ibe ya.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ịbụ ndị nọ ná mkpa, n'ihi na amụtala m n'ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju. Amaaram ka eweda ya ala, ama-kwa-ram itubiga ókè. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu.

1 Ndị Tesalonaịka 4:13 Ma achọghị m ka unu ghara ịma, ụmụnna m, gbasara ndị nọ nʼụra ura, ka unu ghara inwe mwute, ọbụna dị ka ndị ọzọ na-enweghị olileanya.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ịbụ ndị na-amaghị ndị nwụrụ anwụ; ha ekwesịghị iru uju dị ka ndị na-enweghị olileanya.

1. Olileanya nke Ndụ Ebighị Ebi: Ịṅụrị ọṅụ ọbụna n'oge ọnwụ

2. Nkasi obi nke Chineke na iru uju: Ịchọta ike na iru uju anyị

1. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'ikwere, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2. Abụ Ọma 34:18 - Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.

1 Ndị Tesalonaịka 4:14 Nʼihi na ọ bụrụ na anyị ekwere na Jizọs nwụrụ ma si nʼọnwụ bilie, otú ahụ ka Chineke ga-akpọtakwa ndị na-arahụ ụra nʼime Jizọs.

Chineke ga-akpọta ndị nwụrụ anwụ n’ime Jizọs ma ọ ga-alọghachi.

1. Ịhụnanya na Nkwesị ntụkwasị obi Chineke: Nkasi Obi Maka Ndị Na-eru Uju

2. Nkwa nke ndụ ebighị ebi n'ime Jizọs

1. 1 Ndị Kọrint 15:20-23 - Ma ugbu a, e mewo ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụrụkwa mkpụrụ mbụ nke ndị dara ụra.

2. Jọn 14:1-3 – Ka obi ghara ịlọ unu miri: unu kwere na Chineke, kwerekwa na Mu.

1 Ndị Tesalonaịka 4:15 Nʼihi na nke a ka anyị na-agwa unu site nʼokwu nke Onye-nwe, na anyị bụ́ ndị dị ndụ na ndị fọdụrụ ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị agaghị egbochi ndị na-arahụ ụra.

Pọl gwara ndị Tesalonaịka na ndị ka dị ndụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọghachi agaghị ebute ndị nwụrụ anwụ ụzọ.

1. Nkwa nke Nkasi Obi nke Onyenwe Anyị Maka Ndị Gafeworo: Otú Ịhụnanya Chineke Si E Gafe Ọnwụ.

2. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Otú Ikwere ná Nlaghachi nke Onyenwe Anyị Si Weta Ndụ Ebighị Ebi.

1. Mkpughe 21:4 - "Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n'anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru újú ma ọ bụ ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ, n'ihi na ihe mbụ agabigawo."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1 Ndị Tesalonaịka 4:16 Nʼihi na Onyenwe anyị nʼonwe ya ga-esi nʼeluigwe rịdata nʼiti mkpu, ya na olu ndị mmụọ ozi na opi nke Chineke: ndị nwụrụ anwụ nʼime Kraịst ga-ebukwa ụzọ bilie.

Onye-nwe ga-eji iti-nkpu laghachi n’ụwa, olu nke ndị mmụọ ozi, na opi nke Chineke, na ndị nwụrụ anwụ n’ime Kraịst ga-abụ ndị mbụ ga-ebilite.

1. Otu esi akwado maka nloghachi nke Onyenwe anyi

2. Nkwa nke ndị nwụrụ anwụ bilitere

1. Jọn 14:1-3 - "Ka obi-unu ghara ilọ miri: unu kwere na Chineke, kwere kwa na Mu: N'ulo Nnam ọtutu ulo di: ma ọ buru na ọ bughi otú a, M'gāgwawori unu. kwadebere gị ebe."

2. Ndị Rom 8:11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ Nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

1 Ndị Tesalonaịka 4:17 Mgbe ahụ, a ga-ebuli anyị ndị dị ndụ na ndị fọdụrụ n'ígwé ojii, izute Onyenwe anyị n'ife: anyị na Onyenwe anyị ga-adịkwa mgbe ebighị ebi.

Ndị kwere ekwe ka dị ndụ mgbe Kraịst ga-alọghachi ka a ga-ebuli elu n’ígwé ojii izute Onyenwe anyị na ha ga-anọnyere ya ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ọhụụ nke Eluigwe: Ibi n’ọṅụ n’ebe Jehova nọ

2. Olileanya n'etiti ihe ejighi n'aka: Nkwa nke ndu ebighi ebi

1. Jọn 14:2-3 - "N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị; ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara agwa unu. M na-aga ịkwadebere unu ebe. M'gābia kwa ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

2. Abụ Ọma 16:11 - “Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; ihe ụtọ dị n’aka nri gị ruo mgbe ebighị ebi.”

1 Ndị Tesalonaịka 4:18 Ya mere were okwu ndị a na-akasirịta ibe unu obi.

Ndị Kraịst kwesịrị iji okwu Baịbụl na-akasi ibe ha obi.

1. Ike nke Okwu nkasi obi sitere na Baịbụl

2. Nkasi obi nke Ịma Okwu Chineke

1. Matiu 11:28 – Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2. Abụ Ọma 27:14 - Chere Jehova: di ike, Ọ gēme kwa ka obi-gi di ike: Asim, chere Jehova.

1 Ndị Tesalonaịka 5 bụ isi nke ise na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwu maka akụkụ dị iche iche nke ndụ Ndị Kraịst, gụnyere ịdị njikere maka nloghachi Kraịst, mmekọrịta dị n’ime ọgbakọ, na ọkpụkpọ òkù ibi n’udo.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịtụle oge nke nloghachi nke Kraịst (1 Ndị Tesalonaịka 5:1–11). Ọ na-ekwusi ike na ọ dịghị onye maara kpọmkwem oge ma ọ bụ oge Jizọs ga-abịa ọzọ. Ya mere, ndị kwere ekwe kwesịrị ịdị na-akwado ma na-eche nche mgbe niile. Ọ na-egosi ọdịiche dị n’etiti ndị nọ n’ọchịchịrị—ndị na-ekweghị ekwe—na ndị bụ ụmụ nke ìhè—ndị kwere ekwe. Ọ na-agba ha ume ka ha nọrọ na nchekwube, na-etinye okwukwe na ịhụnanya dị ka ihe mgbochi obi na olileanya nke nzọpụta dị ka okpu agha. A kara aka ndị kwere ekwe maka nzọpụta site na Jisus Kraịst.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-ezi ndị kwere ekwe Tesalonaịka gbasara mmekọrịta ha n’ime ọgbakọ (1 Ndị Tesalonaịka 5:12–22). Ọ na-agba ha ume ka ha kwanyere ndị ndu ha na-arụsi ọrụ ike n'etiti ha ùgwù ma kwanyere ha ùgwù. Ha ga-ebikọ n’udo n’etiti ibe ha, na-adụ ndị na-adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị na-adịghị akwụwa aka ọtọ ọdụ, na-agba ndị dara mbà n’obi ume, na-enyere ndị na-adịghị ike aka, na-enwere onye ọ bụla ndidi. Ha ekwesịghị ịna-abọ ọbọ kama na-achụso ihe ọma maka ibe ha na maka mmadụ niile.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na agbamume ikpeazụ metụtara omume ime mmụọ (1 Ndị Tesalonaịka 5:23-28). Pọl na-ekpe ekpere ka Chineke doo ha nsọ kpam kpam—n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta n’ụzọ ime mmụọ n’ọbịbịa Jisọs—ma chekwaa mmụọ, mkpụrụ obi, na ahụ́ ha dum ruo mgbe ahụ. Ọ na-echetara ha na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na ọ ga-emezukwa nkwa ya. Pọl na-agba ha ume ka ha na-ekpekwa ekpere maka ya ma jiri nsusu ọnụ dị nsọ kele ndị kwere ekwe nile—ma na-enye ntụziaka ka a gụọ akwụkwọ ozi ya n’ihu ọha n’etiti ha.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke 1 Ndị Tesalonaịka na-emesi ike ịdị njikere maka nloghachi Kraịst, mmekọrịta dị n’ime ọgbakọ, na omume ime mmụọ.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-eche nche na njikere maka ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Jizọs. Ọ na-agwa ha ka ha bie ndụ dị ka ụmụ nke ìhè, na-eyikwasị okwukwe, ịhụnanya, na olileanya.

Ọ na-ekwukwa banyere omume ha n'ime ụka, na-agba ume ka a na-akwanyere ndị ndú ùgwù, na-ebi n'udo n'etiti ibe ha, na itinye aka n'omume agbamume na nkwado. Pọl mesiri ike mkpa ọ dị ịchụso ihe ọma maka ibe anyị na mmadụ nile.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ekpere maka ido ha nsọ na ichekwa ha ruo mgbe Kraịst ga-abịa. Pọl kwadoro ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke ma rịọkwa ekpere maka onwe ya mgbe ọ na-enye ntụziaka ka e kesaa akwụkwọ ozi ya n'ihu ọha n'etiti ndị kwere ekwe. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ngwa ngwa nke ịdị njikere, mkpa mmekọrita nkwekọ dị n'ime ọgbakọ ụka, na mkpa omume ime mmụọ dị na ndụ Ndị Kraịst.

1 Ndị Tesalonaịka 5:1 Ma banyere oge na oge a kara aka, ụmụnna m, ọ dịghị unu mkpa ka m’degara unu akwụkwọ.

Pọl chetaara ndị Tesalonaịka na ọ dịghị ha mkpa ka o degaara ha akwụkwọ banyere oge na oge a kara aka.

1. Ọdịdị nke oge Chineke: Otu esi amata na imeghachi omume n'oge Chineke zuru oke.

2. Ịtụkwasị Obi n'Oge Oge Chineke: Otu esi echere ma nọgide na-enwe okwukwe

1. Eklisiastis 3: 1-8 - Maka ihe ọ bụla nwere oge

2. Abụ Ọma 27:14 - Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

1 Ndị Tesalonaịka 5:2 Nʼihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị nke Onyenwe anyị na-abịa dị ka onye ohi nʼabalị.

Ụbọchị Jehova ga-abịa na mberede, dị ka onye ohi n'abalị.

1. "Ibi n'atụ anya nloghachi nke Onyenwe anyị"

2. "Ihe a na-atụghị anya ya nke ụbọchị Onyenwe anyị"

1. Matiu 24:42-44 (Ya mere unu onwe-unu kwa jikere: n'ihi na n'oge hour unu nēcheghi ka Nwa nke madu gābia.)

2. 2 Pita 3:9-10 (Onyenwe anyị adịghị ala azụ maka nkwa ya, dị ka ụfọdụ ndị na-agụ ọ dị umengwụ; kama ọ na-enwere anyị ogologo ntachi obi, ọ chọghị ka onye ọ bụla laa n'iyi, kama ka mmadụ nile bịa na nchegharị.)

1 Ndị Tesalonaịka 5:3 N'ihi na mgbe ha ga-asị, Udo na nchekwa; mb͕e ahu na mberede ka nbibi nābiakwasi ha, dika ime nēme nwanyi di ime; ha agaghị agbanarịkwa ọsọ.

A dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị na mbibi mberede ga-abịakwasị ha mgbe ahụ́ ruru ha ala ma nọrọ ná ntụkwasị obi.

1. Mkpa ọ dị ịdị njikere maka mbibi mberede

2. Eziokwu nke Chineke kpere n'ikpe n'aru nmehie

1. Matiu 24:36-44 - Jizọs dọrọ aka ná ntị banyere ọbịbịa nke Ọkpara nke mmadụ na-atụghị anya ya.

2. Ndị Rom 1:18-32 - Ekpughere iwe Chineke megide ajọ omume.

1 Ndị Tesalonaịka 5:4 Ma unu onwe unu, ụmụnna m, anọghị nʼọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ wee bịakwasị unu dị ka onye ohi.

Ndị kwere ekwe anọghị n’ọchịchịrị, ụbọchị Jehova agaghị ejidekwa ha dị ka onye ohi.

1. “Ibi Ndụ n’Ìhè: Nchebe Chineke pụọ n’Ọdachi A Na-atụghị anya Ya”

2. “Ọchịchị Chineke na Ụbọchị Onyenwe Anyị”

1. Ndị Rom 13:11-14; “Ma meenụ nke a, n’ịghọta oge dị ugbu a: oge awa ahụ eruwo ka unu teta n’ụra unu, n’ihi na nzọpụta anyị dị nso ugbu a karịa mgbe anyị kweere na mbụ. Abalị a fọrọ nke nta ka ọ gwụ; ụbọchị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a. Ya mere, ka anyị wepụ omume nke ọchịchịrị n'akụkụ ma yikwasị ihe agha nke ìhè.

2. Aịzaya 26:20-21; “Ndị m, gaanụ banye n'ọnụ ụlọ unu mechie ụzọ n'azụ unu; zobe onwe-unu nwa oge, rue mb͕e iwe-Ya gabigara. Le, Jehova nēsi n'ebe-obibi-Ya puta iweta ndi uwa nmehie-ha leta ha. Ụwa ga-ahụkwa ngosipụta nke ọnụma ya, ghọtakwa nzube ya.”

1 Ndị Tesalonaịka 5:5 Unu niile bụ ụmụ nke ìhè, na ụmụ nke ehihie: anyị abụghị nke abalị ma ọ bụ nke ọchịchịrị.

Anyị ga-abụ ụmụ nke ìhè, ọ bụghị nke ọchịchịrị.

1: Ìhè nke Kraịst- Ka Jizọs si amụnye ndụ anyị ma kpọpụta anyị n’ọchịchịrị.

2: Na-enwu Ìhè nke Chineke - Otu anyị ga-esi bụrụ ihe mgbawa nke olileanya na eziokwu nye ụwa nke ọchịchịrị kpuchie.

1: Jọn 8:12 - Jizọs kwuru, sị, "Abụ m ìhè nke ụwa: onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2: Ndị Efesọs 5: 8 - "N'ihi na mbụ unu bụ ọchịchịrị, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na-ebi ndụ dị ka ụmụ nke ìhè."

1 Ndị Tesalonaịka 5:6 Ya mere, ka anyị ghara ịrahụ ụra, dị ka ndị ọzọ na-eme; ma ka anyị na-eche nche ma nwee uche.

Anyị kwesịrị ịmụrụ anya na ịmụrụ anya kama ịrahụ ụra ka ndị ọzọ.

1. "Ibi ndụ nke ọma: mkpa ọ dị ịnọ na nche na ịmụrụ anya"

2. "Oku nke inwe uche: Idebe Onwe Anyị Pụrụ Ime Mmụọ Site n'ibi ndụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

1. Ndị Efesọs 5: 14-16 (maka ịkpọlite na ndị nwụrụ anwụ na ibi ndụ amamihe)

2. Ilu 4: 23-27 (n'ihi na anyị na-etinye obi na uche anyị n'eziokwu na nduzi Chineke)

1 Ndị Tesalonaịka 5:7 N'ihi na ndị na-arahụ ụra na-arahụ ụra n'abalị; ma ndi nāṅubiga manya ókè nāṅubiga manya ókè n'abali.

Anyị ekwesịghị ịbụ ụra ma ọ bụ ịṅụbiga mmanya ókè na-ejide anyị n'abalị, kama nwee uche na ịmụrụ anya.

1) "Abalị na-eche nche: na-amụ anya n'ọchịchịrị"

2) "Ụra Ndị Ezi Omume: Izere Ọnwụnwa nke abalị"

1) Aisaia 21:11, " Ibu Duma, O siri na Sia kpọm òkù, Onye-nche, gini diri abali? Onye-nche, gini kwa ka ọ diri abali?"

2) Ndị Efesọs 5: 14-15, "Ya mere ọ na-ekwu, Teta gị onye na-arahụ ụra, sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie, Kraịst ga-enyekwa gị ìhè. Leenụ ka unu na-eje ije nke ọma, ọ bụghị dị ka ndị nzuzu, kama dị ka ndị maara ihe."

1 Ndị Tesalonaịka 5:8 Ma ka anyị, ndị bụ ndị nke ehihie, nwee uche ziri ezi, yikwasị ihe mgbochi obi nke okwukwe na ịhụnanya; Ọ bu kwa okpu-agha, olile-anya nke nzọputa.

Ndị kwere ekwe bụ ndị bi n’ụbọchị ahụ kwesịrị inwe uche ziri ezi ma yikwasị ihe agha nke okwukwe, ịhụnanya na olileanya nke nzọpụta.

1. Ịtinye ihe agha nke Chineke: Ihe mgbochi obi nke okwukwe na ịhụnanya na okpu agha nke nzọpụta.

2. Oku nke ibi ndụ nwere uche: Ihe mere ndị kwere ekwe ji kwesị ibi ndụ nke ọma

1. Ndị Efesọs 6: 10-18 - Ihe agha nke Chineke

2. Taịtọs 2:11-14 - Oku nke ibi ndụ nwere uche

1 Ndị Tesalonaịka 5:9 Nʼihi na ọ bụghị Chineke  họpụta anyị nʼiwe, kama inweta nzọpụta site nʼaka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Chineke ekebeghi anyi ihu iwe-Ya, kama ka azọputa ayi site na Jisus Kraist.

1. Ebere Chineke: Ịchọta Nzọpụta site na Jizọs Kraịst

2. Iwe Chineke: Izere Ahụhụ Chineke site n'okwukwe

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 8:1 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ na Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị eje ije n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ.

1 Ndị Tesalonaịka 5:10 Onye nwụrụ nʼihi anyị, ka anyị na ya wee dịkọọ ma anyị tetara ma anyị na-arahụ ụra.

Jizọs nwụrụ maka anyị, ka anyị na ya nwee ike ịdị ndụ ma ndụ ma n'ọnwụ.

1. Akpọrọ anyị ka anyị na Kraịst biri: Otu esi ebi ndụ nke okwukwe na mmekọrịta ya na Chineke.

2. Onyinye nke Ndụ Ebighị Ebi: Ngọzi nke Ịmara na Anyị Ga-eso Jizọs dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 14:2-3 - N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ,                g gwara unu na m ga-aga idoziri unu ebe? Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gābia ọzọ, kuru kwa unu nye Onwem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

1 Ndị Tesalonaịka 5:11 Ya mere na-akasi onwe unu obi, wuliekwa ibe unu elu, ọbụna dị ka unu na-eme.

Ndị Kraịst kwesịrị ịkasi ibe ha obi ma na-agba ibe ha ume.

1. "Nkasi Obi Chineke n'Oge Mkpa"

2. "Ike nke Agbamume"

1. Abụ Ọma 23:4 - Ọbụlagodi na m na-eje ije na ndagwurugwu nke gbara ọchịchịrị, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọ bụla, n'ihi na ị nọnyeere m; nkpa-n'aka-Gi na nkpa-n'aka-Gi, ha nākasim obi.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụlekwa anya ka anyị ga-esi kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dịka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

1 Ndị Tesalonaịka 5:12 Ma anyị na-arịọ unu, ụmụnna m, ka unu mara ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ n’etiti unu, ndị na-elekọtakwa unu n’ime Onyenwe anyị ma na-adụ unu ọdụ;

Anyị ga-amata ma na-asọpụrụ ndị na-arụ ọrụ ma na-edu n'etiti anyị n'ime Onyenwe anyị.

1. Na-enwe ekele maka Ndị Na-edu: Ọmụmụ nke 1 Ndị Tesalonaịka 5:12

2. Ịgbaso Ndị Na-eso Jehova: Ngosipụta nke 1 Ndị Tesalonaịka 5:12

1. Ndị Hibru 13:17 – Na-eruberenụ ndị na-achị unu isi, na-edokwanụ onwe unu n’okpuru: n’ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ, ka ha were ọṅụ mee ya, ọ bụghị n’iru uju: n’ihi na nke ahụ bụ. abaghị uru maka gị.

2. 1 Pita 5:5 – N'otu aka ahụ, unu ndị na-eto eto, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye. E, werenu ume-ala n'obi yikwasi-unu, unu nile, nēdo onwe-unu n'okpuru ibe-unu: n'ihi na Chineke nēguzogide ndi-npako, nēnye kwa ndi di ume-ala n'obi amara.

1 Ndị Tesalonaịka 5:13 na iji ịhụnanya na-asọpụrụ ha nke ukwuu nʼihi ọrụ ha. Na-adịkwa n’udo n’etiti onwe unu.

Anyị kwesịrị iji na-ahụ ibe anyị n’anya ma na-ebi n’udo.

1: Anyị niile bụ otu ezinụlọ Chineke, yabụ ka anyị na-emeso ibe anyị ihe.

2: Ihụnanya na udo bụ ihe dị mkpa maka obodo nwere ahụike na ịdị n'otu.

1: Ndị Rom 12:10 “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.”

2: Ndị Filipaị 4: 2-3 “Ana m arịọ Yuodia, ana m arịọkwa Sintike ka ha kwekọrịta n'ime Onyenwe anyị. Ee, ana m arịọkwa gị, ezi enyi, nyere ndị inyom a aka, bụ́ ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ ọnụ n’ozi ọma, ha na Clement na ndị ọrụ ibe m ndị ọzọ, ndị aha ha dị n’akwụkwọ nke ndụ.”

1 Ndị Tesalonaịka 5:14 Ugbu a, anyị na-agba unu ume, ụmụnna m, dọọ ndị na-adịghị eme ihe ike aka ná ntị, na-akasinụ ndị dara mbà n’obi obi, na-akwadonụ ndị na-adịghị ike, na-enwenụ ndidi n’ebe mmadụ niile nọ.

Anyị ga-agba ume na ịkwado ndị gbara anyị gburugburu, ma nwee ndidi na nghọta nke onye ọ bụla.

1. Ike Agbamume: Otu Anyị Ga-esi Eliri ibe Anyị elu

2. Ike nke ndidi: Otu anyị nwere ike isi nweta nghọta n'ọnọdụ ọ bụla

1. Ilu 15:1-4 - Azịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpali iwe.

2. Ndị Rom 12:12 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere.

1 Ndị Tesalonaịka 5:15 Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara inyeghachi onye ọ bụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ; ma mgbe nile na-agbaso ihe dị mma, ma n’etiti onwe unu ma nye mmadụ nile.

Akwụghachila ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na-achụso ezi ihe na mmekọrịta niile.

1. Họrọ ịhụnanya: Ịchụso ihe ọma na mmekọrịta niile

2. Ịtụgharị Ahụhụ ka ọ bụrụ ohere: Ibi ndụ nke ọma

1. Ndị Rom 12:21 - Ekwela ka ihe ọjọọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

2. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ọma; chọọ ikpe ziri ezi, dozie mmegbu; kpenu ikpe ziri ezi nye nwa-nb͕ei, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe.

1Te 5:16 na-aṅụrịnụ ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi.

Anyị kwesịrị ịna-aṅụrị ọṅụ n’ime Onyenwe anyị mgbe niile.

1. Ịṅụrịa ọṅụ n'ime Onyenwe anyị: Ihe ọ pụtara ime ememe n'ezie n'ime Onyenwe anyị.

2. Ọṅụ nke Onye-nwe: Ịchọta ezi ọṅụ na-adịgide adịgide n’ime Onyenwe anyị.

1. Abụ Ọma 16:11 - Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ; n'iru gi ka ọṅù nādi; N'aka-nri-Gi ka ihe-utọ di rue mb͕e ebighi-ebi.

2. Abụ Ọma 100:1-2 - Tikusienu Jehova nkpu ọṅù, unu uwa nile! Jiri obi ụtọ jeere Jehova ozi! Were abù bia n'iru Ya!

1Te 5:17 Na-ekpe ekpere n’akwụsịghị akwụsị.

A na-agba Ndị Kraịst ume ka ha na-ekpe ekpere n’akwụsịghị akwụsị.

1. Ike Ekpere Na-enwe: Otú Ekpere Ịnọgidesi Ike Pụrụ Isi gbanwee Ndụ anyị

2. Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị: Ime ka anyị na Chineke na-enwe mmekọrịta chiri anya

1. Jemes 5:16 - "Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu dị ka ọ na-arụ ọrụ."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe niile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ."

1 Ndị Tesalonaịka 5:18 Na-ekelenụ ekele nʼihe niile: nʼihi na nke a bụ uche Chineke nʼime Kraịst Jizọs banyere unu.

Anyị kwesịrị inwe ekele maka ihe niile, n'ihi na nke a bụ uche Chineke maka anyị n'ime Jizọs Kraịst.

1. Na-enwe ekele n'ọnọdụ ọ bụla - Ibi ndụ nke obi ekele

2. Uche Chineke - Idobe n'Atụmatụ Ya Maka Ndụ Anyị

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Na-enwekwa obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu, ọbụna dị ka Chineke n'ihi Kraịst gbaghaara unu."

2. Abụ Ọma 100:4 - "Jiri ekele ba n'ọnụ ụzọ ámá ya, na n'ogige ya n'otuto: ekelenụ ya, na-agọzikwa aha ya."

1Te 5:19 emenyụla M.

Ndị kwere ekwe ekwesighị ka ha kwụsị ọrụ nke Mmụọ Nsọ na ndụ ha.

1. "Ịkụnye ọkụ nke Mmụọ Nsọ"

2. "Iweghachi ọkụ nke Mmụọ Nsọ"

1. Ndị Efesọs 5:18, "Unu aṅụbigakwala mmanya ókè, n'ihi na nke ahụ bụ ịla n'iyi, kama jupụta na Mmụọ Nsọ."

2. Ndị Galetia 5:16-17, “Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru: n'ihi na ọchichọ nke anu-aru megide Mọ Nsọ; anụ ahụ́, n’ihi na ndị a na-emegiderịta onwe ha, ka unu ghara ime ihe unu chọrọ ime.”

1Te 5:20 eledala amụma i.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ileda ozi amụma anya.

1. Ike nke Ozi Amụma: Otú Chineke Si Eji Ndị Amụma Na-ekwu Okwu.

2. Ịghọta Olu Chineke: Otu esi amata na kwanyere ozi amụma ùgwù.

1. Ọrụ 2:17-21 - Mwụsa nke Mmụọ Nsọ na onyinye ibu amụma.

2. Ezikiel 33:7-9 - Ịdọ aka ná ntị Chineke nyere ndị nche na ibu ọrụ nke inye ndị mmadụ ịdọ aka ná ntị.

1 Ndị Tesalonaịka 5:21 Chọpụta ihe niile; jidesie ezi ihe ike.

Anyị kwesịrị ịnwale eziokwu nke ihe niile ma rapara n'ihe dị mma.

1. "Nghọta: Ịnwale Eziokwu"

2. "Ịrapara n'ahụ nke Dị Mma"

1. Ndị Filipaị 4:8-9 : “N’ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ́ eziokwu, ihe ọ bụla dị ùgwù, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla e kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na e nwere ihe kasị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị. otuto, che-kwa-nu ihe ndia: ihe unu mutara, nata kwa, na nke unu nuru, na nke unu huworo n'arum, me ihe ndia, Chineke nke udo gānọye-kwa-ra unu.

2. Jọn 8:31-32: "Ya mere, Jizọs gwara ndị Juu ndị kweere na ya, sị: "Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie, unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu. "

1Te 5:22 na-ezere ihe ọjọọ niile o.

Pọl gbara Ndị Kraịst ume ka ha zere ihe ọ bụla a pụrụ ileta dị ka ihe ọjọọ.

1. "Zere Mpụta Ihe Ọjọọ: Oku Ịdị Nsọ"

2. “Ibi Ndụ nke Iguzosi Ike n’ezi ihe: Izere Ihe Ọjọọ”

1. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

1 Ndị Tesalonaịka 5:23 Chineke nke udo dokwa unu nsọ kpam kpam; ma a na m arịọ Chineke ka e debekwa mmụọ unu na mkpụrụ-obi unu na ahụ unu dum n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Pọl na-ekpe ekpere ka e doo ndị Tesalonaịka nsọ ma chekwaa ha n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta maka ọbịbịa Jizọs Kraịst.

1. "Ido nsọ na enweghị ụta: Na-akwadebe maka ọbịbịa Jizọs"

2. "Mmụọ dum, Mkpụrụ obi, na Ahụ: Ichekwa Ịdị Nsọ n'Ụbọchị Ikpeazụ"

1. Ndị Efesọs 4:22-24 - "Ka unu wee yipụ nwoke ochie ahụ banyere omume mbụ ahụ, nke na-emebi emebi dị ka agụụ ihe ọjọọ dị aghụghọ si dị; nke e kere dị ka Chineke si dị n’ezi omume na ezi ịdị nsọ.”

2. 1 Pita 1:13-16 – “Ya mere kenu ihe-ọkiké n'úkwù nke uche-unu, nwe-kwa-nu anya-udo, nēle-kwa-nu anya n'ọgwugwu amara nke anēwetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist: dika umu-ntakiri nērube isi, ọ bughi kwa. werenu onwe-unu ka unu di ka agu ihe ọjọ mbu si di n'amaghi-ama: ma dika Onye kpọworo unu di nsọ, otú a ka unu gādi nsọ n'omume nile: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu di nsọ; n'ihi na Mu onwem di nsọ.

1 Ndị Tesalonaịka 5:24 Onye kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye na-akpọ unu, onye ga-emekwa ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na ọ ga-emezukwa nkwa ya.

1. “Ikwesị ntụkwasị obi Chineke: Isi Iyi nke nkasi obi na olileanya”

2. “Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi, tụkwasịkwa Chineke obi”

1. Aisaia 43:2 "Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na osimiri, ha agaghị eruju gị; mgbe ị na-eje ije n'ọkụ agaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa erepịa gị. "

2. Ndị Hibru 10:23 "Ka anyị jidesie nkwuputa nke olile-anya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi."

1Te 5:25 Ụmụnna m, na-ekpe ekpere maka anyị.

Onye dere 1 Ndị Tesalonaịka na-arịọ ụmụnna ya ka ha kpee ekpere maka ya.

1. Chineke na-aza ekpere nke ndi nile raara onwe ha nye Ya mgbe nile.

2. Ekpere bụ akụkụ dị mkpa nke njem ime mmụọ nke Onye Kraịst.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 : "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Jemes 5:16: “Ya mere na-ekwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè.”

1 Ndị Tesalonaịka 5:26 Jirinụ nsusu ọnụ dị nsọ kelee ụmụnna niile.

Pọl onyeozi gbara ndị kwere ekwe ume ka ha jiri nsusu ọnụ dị nsọ nke ịhụnanya na udo kelee ibe ha.

1. "Ike nke nsusu ọnụ dị nsọ"

2. "Ngọzi nke nsusu ọnụ dị nsọ"

1. Ndị Rom 16:16 - "Jiri nsusu ọnụ dị nsọ keleerịtanụ ibe unu."

2. 1 Pita 5:14 - "Jiri nsusu ọnụ ịhụnanya kelerịtanụ ibe unu."

1 Ndị Tesalonaịka 5:27 Ana m agba unu ume site nʼOnyenwe anyị ka agụọ ụmụnna niile akwụkwọ ozi a.

Pọl nyere ndị na-agụ akwụkwọ iwu ka ha gụọrọ ndị kwere ekwe ibe ha niile akwụkwọ ozi ahụ.

1. Mkpa ọ dị n’ịgụkọ akwụkwọ nsọ dịka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị n’ime Kraịst.

2. Olee otú akwụkwọ ozi Pọl si bụrụ ihe gbasara ndị kwere ekwe taa.

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị na-atụgharịkwa uche n'ahụ ibe anyị ịkpasu ihunanya na ịrụ ezi ọrụ: ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dịka ụkpụrụ ụfọdụ si adị; kama nāritanu ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi nābia.

1 Ndị Tesalonaịka 5:28 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu. Amen.

Pọl zigaara ndị Tesalonaịka ngọzi ya, na-arịọ ha amara sitere n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1. Ike Ngọzi: Ịghọta Ihe Ngọzi Pọl nyere Ndị Tesalonaịka Pụtara

2. Amara sitere n'aka Jizọs: Ịmụta Ịnara na Inweta Ụtọ nke Amara Dị Ukwuu nke Chineke.

1. Ndị Efesọs 1: 7-8 - "N'ime Ya ka anyị nwere mgbapụta site n'ọbara Ya, mgbaghara nke njehie anyị, dịka ụbara nke amara Ya si dị, nke Ọ nyefere anyị n'aka..."

2. Ndị Rom 5: 20-21 - "Ma iwu batara ime ka mmebi iwu bawanye, ma n'ebe nmehie batara, amara bara ụba karịa, ka, dịka mmehie chịrị n'ọnwụ, amara nwekwara ike chịa site n'ezi omume nke na-eduba ndụ ebighị ebi. site n’aka Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.”

2 Ndị Tesalonaịka 1 bụ isiakwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N'isiakwụkwọ a, Pọl na-ekwupụta agbamume na mmesi obi ike nye ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka n'etiti mkpagbu ha ma na-akwado ikpe ezi omume nke Chineke n'ahụ ndị na-emegide Ya.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịja ndị kwere ekwe Tesalonaịka mma maka okwukwe na ịhụnanya ha na-eto eto (2 Ndị Tesalonaịka 1:1–4). Ọ na-ekweta nnọgidesi ike ha n’agbanyeghị mkpagbu na mkpagbu, bụ́ ihe àmà nke ikpe ezi omume nke Chineke. Pọl na-emesi ha obi ike na nhụjuanya ha abụghị ihe efu kama ọ na-eje ozi dị ka ihe akaebe nke ikpe ziri ezi nke Chineke na ntozu ha maka alaeze Ya.

Paragraf nke abụọ: Pọl mesiri ndị Tesalonaịka obi ike na Chineke ga-emeso ndị na-akpagbu ha n’ụzọ ziri ezi (2 Ndị Tesalonaịka 1:5-10). Ọ kọwara na mgbe Kraịst ga-alọghachi, ọ ga-eme ka ahụ́ ruo ndị kwere ekwe a na-emegbu emegbu ma na-ata ndị na-enye ha nsogbu n’obi ahụhụ. A ga-eji akara ntaramahụhụ a ga-eji mbibi ebighị ebi pụọ n'ihu Ya, na-egosipụta ikpe ziri ezi nke Chineke megide ndị ajọ omume.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site n'ekpere maka ndị kwere ekwe Tesalonaịka na-aga n'ihu n'uto ime mmụọ (2 Ndị Tesalonaịka 1:11-12). Pọl na-ekpe ekpere ka Chineke gụọ ha na ndị ruru eru maka ọkpụkpọ ya wee mezuo ezi nzube niile ha nwere site n'ike Ya. Ọ chọrọ ka e nye aha Jizọs otuto n’ime ha, ma ha onwe ha n’ime Ya, dịka amara Chineke siri dị. N'ikpeazụ, ọ na-agba ha ume ịnọgide na-ebi ndụ n'okwukwe ha ka e wee nye Jizọs otuto site ná ndụ ha.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke 2 Ndị Tesalonaịka na-enye agbamume n’etiti mkpagbu ma na-akwado ikpe ziri ezi nke Chineke.

Pọl jara ndị kwere ekwe Tesalonaịka mma maka okwukwe na ịhụnanya ha na-eto eto nke e gosipụtara site na nnọgidesi ike na mkpagbu.

Ọ na-emesi ha obi ike na Chineke ga-eme ka ahụ́ ruo ndị a na-emegbu emegbu ma taa ndị na-enye ha nsogbu ahụhụ mgbe Kraịst ga-alọghachi. A ga-eji ntaramahụhụ ebighị ebi mara n'ebe Chineke nọ.

Pọl ji ekpere mechie maka uto ime mmụọ ha, na-achọ ka ha mezuo nzube Chineke ma wetara aha Jizọs otuto. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta ntachi obi nke ndị kwere ekwe na mkpagbu, ikpe ziri ezi nke Chineke megide ndị ajọ omume, na mkpa ọ dị ibi ndụ n'okwukwe ha maka otuto Jizọs.

2 Ndị Tesalonaịka 1:1 Pọl na Silvanọs na Timoti na-edegara ọgbakọ ndị Tesalonaịka ozi n'ime Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst akwụkwọ.

Pọl, Silvanọs na Timoti kelere ọgbakọ ndị Tesalonaịka ma kweta na Chineke bụ́ Nna na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị.

1. “Ịmata Chineke bụ́ Nna na Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe anyị”

2. "Ike nke ekele na Ụka"

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. , M nọnyeere unu mgbe niile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Ndị Rom 10:9-10 - “N'ihi na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na mmadụ ji obi kwere ma bụrụ onye ezi omume, e jikwa ọnụ kwupụta ma zọpụta ya.”

2 Ndị Tesalonaịka 1:2 Amara na udo dịrị unu site na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Pọl na-ezitere ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka ekele amara na udo site n’aka Chineke Nna na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1. Udo na amara nke Chineke - Otu esi anata na ịkekọrịta ihunanya ya

2. Inweta Amara na Udo nke Chineke - Otu esi eme ka ya na ya nwee mmekọrịta

1. Ndị Rom 5:1- Ya mere, ebe ewereworo okwukwe gua ayi na ndi ezi omume, ayi na Chineke di n'udo site n'Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

2. Ndị Kọlọsi 3:15 - Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke akpọrọ unu ka ọ bụrụ otu ahụ. Ma nwee ekele.

2 Ndị Tesalonaịka 1:3 Anyị aghaghị ịdị na-ekele Chineke mgbe nile maka unu, ụmụnna, dị nnọọ ka o kwesịrị, n’ihi na okwukwe unu na-eto eto nke ukwuu, na ịhụnanya unu niile n’otu n’otu n’ebe ibe unu nọ na-aba ụba;

A jara ndị Tesalonaịka mma maka okwukwe ha na-eto eto na ọrụ ebere ha na-enwe.

1. Ike nke okwukwe na ebere

2. Nkwado Mmekọrịta: Ngọzi nke Mmekọrịta

1. Ndị Rom 15:14 - Ma mụ onwe m kwa kwenyesiri ike banyere unu, ụmụnna m, na unu onwe unu jukwara n'ịdị mma, jupụtakwa n'ihe ọmụma nile, nwee ike ịdụrịta ibe unu ọdụ.

2. Ndị Galetia 6:2 – Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu nke Kraịst.

2 Ndị Tesalonaịka 1:4 Ya mere, ka anyị onwe anyị na-anya isi nʼime unu nʼọgbakọ dị iche iche nke Chineke nʼihi ntachi obi unu na okwukwe unu nʼime mkpagbu na mkpagbu unu niile nke unu na-atachi obi.

E jara ndị Tesalonaịka mma maka okwukwe na ndidi ha n’agbanyeghị mkpagbu na mkpagbu ha chere.

1. Ike nke Ntachi Obi na Okwukwe: Otú Mkpagbu Ịtachi Obi Pụrụ Isi Mee Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike

2. Ike nke Nkwụghachi: Otu esi anọgide na-enwe olileanya n'ihu mgba mgba.

1. Ndị Hibru 10:36 - N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka mgbe unu meworo ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata nkwa ahụ.

2. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olile-anya adighi-eme kwa ayi ihere, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2 Ndị Tesalonaịka 1:5 Nke ahụ bụ ihe àmà pụtara ìhè nke ikpe ziri ezi nke Chineke, ka e wee gụọ unu ná ndị ruru eru maka ala-eze Chineke, nke unu onwe unu na-atakwa ahụhụ nʼihi ya.

Ahụhụ nke ndị kwere ekwe bụ ihe ịrịba ama nke ikpe ziri ezi nke Chineke, nke na-eme ka ha tozuo ịba n'alaeze Ya.

1. Tukwasi obi n’ikpe Chineke: Otú e si anabata ahụhụ maka Alaeze ahụ

2. Ịnọgidesi Ike n’Okwukwe: Otú Anyị Ga-esi Na-erubere Alaeze Chineke

1. Ndị Rom 8:17-18 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2. Jemes 1:2-3 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi.

2 Ndị Tesalonaịka 1:6 Ebe ọ bụ ihe ezi omume n'ebe Chineke nọ ịkwụghachi ndị na-akpagbu unu ụgwọ mkpagbu;

Chineke ga-akwụghachi ndị na-akpagbu ndị ezi omume ahụhụ.

1. Chineke bu onye-ikpé ziri ezi, ọ gānagide kwa ikpe ziri ezi mb͕e nile.

2. Ikpe ziri ezi nke Chineke ji n'aka na Ọ ga-abọ ọbọ mgbe niile.

1. Ndị Rom 12:19 - "Unu abọ ọbọ, ndị m hụrụ n'anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Jehova na-ekwu.

2. Abụ Ọma 7:11 - "Chineke bụ onye ikpe ziri ezi, Chineke nke na-egosipụta ọnụma ya kwa ụbọchị."

2 Ndị Tesalonaịka 1:7 Ma unu ndị na-emekpa anyị ahụ́ nọnyere anyị, mgbe a ga-ekpughe Onyenwe anyị Jisọs site nʼeluigwe ya na ndị mmụọ ozi ya dị ike.

Ndị kwere ekwe nọ ná nsogbu ga-enweta izu ike mgbe Onyenwe anyị Jizọs si n’eluigwe kpughee ya na ndị mmụọ ozi ya.

1. Olileanya nke eluigwe: Ịchọta izu ike na ọbịbịa nke Onyenwe anyị

2. Imeri Nsogbu: Ịtụkwasị Obi n’Ike nke Onyenwe Anyị

1. Nkpughe 21:3-4 - M'we nu oké olu si n'oche-eze ahu nāsi, Le, ebe-obibi nke Chineke diyere madu. Ya na ha ga-ebi, ha ga-abụkwa ndị ya, Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha dị ka Chineke ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru újú ma ọ bụ ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ: n’ihi na ihe mbụ agabigawo.”

2. Abụ Ọma 55:22 - Tukwasi Jehova ibu gị, Ọ ga-akwadokwa gị; Ọ gaghi-ekwe ka ewezuga onye ezi omume ma-ọli.

2 Ndị Tesalonaịka 1:8 Nʼọkụ na-ere ere na-abọ ọbọ megide ndị na-amaghị Chineke, ndị na-adịghị erube isi nʼozi ọma nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Chineke ga-abọ ọbọ n’isi ndị na-amaghị ma ọ bụ rubere Ya isi.

1. Ka a ghara ịgụ anyị n’etiti ndị na-amaghị ma ọ bụ rubere Chineke isi.

2. Jehova ga-ekpe ndị na-anabataghị ikike ya ikpe.

1. Matiu 18:23-35 - Ilu nke Ohu Na-adịghị Agbaghara

2. Ndị Rom 2: 12-16 - Ikpe Chineke nke ndị mmehie

2 Ndị Tesalonaịka 1:9 Onye a ga-ata ahụhụ site na mbibi ebighị ebi site n’iru Jehova, na site n’ebube nke ike ya;

A ga-ata ndị na-adịghị erube isi n’uche Chineke ahụhụ na mbibi ebighị ebi site n’ihu Jehova na site n’ebube na ike ya.

1. Ihe ga-esi na nnupụ isi pụta: Ịghọta oke ahụhụ nke Chineke.

2. Oku nke izi ezi: ịdọ aka ná ntị nke mbibi ebighị ebi nke iwe Chineke.

1. Ndị Rom 2:5-9 Ma n'ihi obi gị siri ike na nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọbara onwe gị ọnụma n'ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi nke Chineke.

2. Ndị Hibru 10:31 Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n’aka Chineke dị ndụ.

2 Ndị Tesalonaịka 1:10 Mgbe ọ ga-abịa ka e nye ya otuto nʼime ndị nsọ ya, na ka e wee nwee mmasị nʼebe ndị niile kwere ekwe (nʼihi na e kwere na àmà anyị nʼetiti unu) nʼụbọchị ahụ.

N’ụbọchị nke Kraịst ga-alọghachi, ndị kwere ekwe bụ́ ndị kweworo n’ịgba ama nke ndị-nsọ ga-abụ ndị mmadụ nile ga-eto ma na-enwe mmasị.

1. Ụbọchị otuto: Na-akwado maka nloghachi nke Kraịst

2. Ihe Ọ Pụrụ Ikwere: Ime ememe ọgbụgba-ama nke Ndị-nsọ

1. 2 Ndị Kọrint 5:10 - N'ihi na aghaghi ime ka ayi nile puta ìhè n'iru oche-ikpé nke Kraist; ka onye ọbụla wee nata ihe ndị e mere n’anụ ahụ ya, dịka ihe ahụ o meworo si dị, ma ọ̀ dị mma ma-ọbụ ihe ọjọọ.

2. Ndị Rom 8:17 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2 Ndị Tesalonaịka 1:11 Ya mere, anyị na-ekpekwa ekpere maka unu mgbe niile, ka Chineke anyị wee gụọ unu ná ndị ruru eru ịkpọ òkù a, werekwa ike mezu ihe niile dị mma nke ịdị mma ya na ọrụ nke okwukwe.

Pọl kpere ekpere ka Chineke nyere ndị Tesalonaịka aka ibi ndụ kwekọrọ n’òtù a kpọrọ ha ma mezuo ezi nzube Chineke maka ha.

1. Ezi Nzube Chineke: Otú Anyị Ga-esi Na-ebi Ndụ Kpọrọ Ihe Anyị Na-akpọ

2. Ike Okwukwe: Ihe Iso Chineke Pụtara

1. Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

2 Ndị Tesalonaịka 1:12 Ka e wee nye aha Onyenwe anyị Jisọs Kraịst otuto nʼime unu, ma unu onwe unu nʼime ya, dị ka amara nke Chineke anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst si dị.

Ekwesịrị inye aha Jizọs otuto n’ime anyị na anyị n’ime ya, dịka amara nke Chineke na Jizọs si dị.

1. Ibi ndụ site n’amara: Ka amara nke Onye-nwe-anyị Jisọs Kraịst pụrụ isi gbanwee ndụ gị

2. Na-enye Kraịst otuto: Ike nke ito Onyenweanyị Jizọs Kraịst

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. 1 Pita 4:11 – Onye ọ bula nke nēkwu, dika onye nēkwu okwu-ọnu nke Chineke; onye ọ bula nke nēje ozi, dika onye nēje ozi site n'ike ahu nke Chineke nēnye, ka ewe nye Chineke otuto n'ihe nile site n'aka Jisus Kraist.

2 Ndị Tesalonaịka 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N'isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu banyere nchegbu ma dokwuo anya echiche na-ezighị ezi banyere ọbịbịa nke Onyenwe anyị ma dọọ aka ná ntị megide aghụghọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ịkọwa ozizi ụgha nke kpalitere ọgba aghara n’etiti ndị kwere ekwe Tesalonaịka (2 Ndị Tesalonaịka 2:1-4). Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ịtụ ụjọ ngwa ngwa ma ọ bụ duhie ha site n'akụkọ na-ekwu na ụbọchị Onyenwe anyị abịaworị. Ọ na-akọwa na tupu Kraịst abịa, nnupụisi na mkpughe nke nwoke mmebi iwu—nke a na-akpọkarị “Onye àmà na-egosi Kraịst” aghaghị ime. Ihe oyiyi a ga-ebuli onwe ya elu karịa Chineke ma mee ihe ịrịba ama na ihe ebube, na-eduhie ndị na-ahụghị eziokwu n'anya.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-echetara ndị Tesalonaịka banyere ozizi ya gara aga gbasara ihe ndị a (2 Ndị Tesalonaịka 2:5-12). Ọ gwara ha na ha kwesịrị icheta ihe ọ gwara ha mgbe ya na ha nọ. Ihe omimi nke mmebi iwu adịlarị n'ọrụ, ma enwere ike igbochi ya ruo oge a kara aka. Mgbe e wepụrụ ihe mgbochi ahụ, mgbe ahụ, a ga-ekpughe nwoke a nke mmebi iwu. Otú ọ dị, ọchịchị ya ga-adịru nwa oge ka Jizọs ga-eji ọbịbịa dị ebube bibie ya n'ikpeazụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji agbamume maka iguzosi ike na ihe ncheta nke ịhụnanya Chineke mechiri (2 Ndị Tesalonaịka 2:13-17). Pọl gosipụtara ekele nye Chineke maka ịhọrọ ndị kwere ekwe na Tesalonaịka maka nzọpụta site na ido nsọ site na Mụọ Ya na nkwenye n'eziokwu. Ọ na-agba ha ume iguzosi ike n’okwukwe ha, jidesie ozizi ya ike, ma e edere ya ma ọ bụ n’ikwu okwu. N'ikpeazụ, ọ na-ekpe ekpere maka nkasi obi na ume sitere n'amara Chineke ma na-agbakwa obi ha ume n'ọrụ ọma ọ bụla.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke 2 Ndị Tesalonaịka na-ekwu banyere nchegbu banyere ọbịbịa nke Onyenwe anyị ma dọọ aka ná ntị megide aghụghọ.

Pọl mere ka o doo anya na tupu Kraịst abịa, nnupụisi na mkpughe nke onye mmebi iwu aghaghị ime. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ịbụ ndị akụkọ ụgha ghọgbuo ngwa ngwa. Ọnụ ọgụgụ a ga-ebuli onwe ya elu karịa Chineke ma duhie ndị na-ahụghị eziokwu n'anya.

Pọl chetaara ha ihe ndị o kụziburu n’okwu ndị a, na-emesi ha obi ike na ọchịchị nwoke a ga-adịru nwa oge ka Jizọs ga-ebibikwa ya n’ikpeazụ. Ọ na-akwado iguzosi ike n'okwukwe na ekele maka ịhụnanya na nzọpụta nke Chineke.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ekpere maka nkasi obi, ume, na agbamume sitere n’amara Chineke. Isiakwụkwọ a na-eme ka ọ dị mkpa nghọta, iguzosi ike n'okwukwe, na ịchọta mmesi obi ike na nkwa Chineke n'etiti aghụghọ nwere ike ime.

2 Ndị Tesalonaịka 2:1 Ma anyị na-arịọ unu, ụmụnna anyị, site nʼọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na site nʼịkpọkọta anyị nʼebe ọ nọ.

Pọl onyeozi na-arịọ ụmụnna ka ha dị njikere maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na nnọkọ ahụ ga-abịakwute ya.

1. Ọbịbịa nke Onye-nwe: Ị dịla njikere?

2. Ikwadebe obi anyi maka nchikota nke Kraist

1. Matiu 24:44, “Ya mere unu onwe unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na Nwa nke mmadụ na-abịa n'oge awa unu na-atụghị anya ya.

2. Ndị Hibru 10:25, “Ọ bụghị n'ileghara izukọta ọnụ, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe unu ume, na karịsịa ka unu na-ahụ ụbọchị ahụ ka ọ na-eru nso.”

2 Ndị Tesalonaịka 2:2 ka e wee ghara ime ka unu maa jijiji ngwa ngwa, ma-ọbụ mee ka unu maa jijiji, ma-ọbụ site na mmụọ nsọ, ma-ọbụ nʼokwu ọnụ, ma-ọbụ site nʼakwụkwọ ozi dị ka nke sitere nʼaka anyị, ebe ụbọchị Kraịst dị nso.

Itien̄wed oro eti mme Christian ete ẹkûyak mme nsunsu ukpepn̄kpọ ẹtụn mmọ nte ke usen Christ ekpere.

1. Guzosie Ike n'ihu Ozizi Ụgha

2. Unu ekwela ka ozi aghụghọ duhie unu

1. 1 Ndị Kọrịnt 16:13 - Na-echenụ nche, guzosienụ ike n'okwukwe, na-emenụ ka ndị ikom, dị ike.

2. Matiu 24:24 - N'ihi na Kraist ugha na ndi-amuma ugha gēbili, me kwa ihe-iriba-ama di uku na ihe-ebube di iche iche, ka ha we kpafue, ọ buru na ọ ga-ekwe omume, ọbuná ndi arọputara.

2 Ndị Tesalonaịka 2:3 Ka onye ọ bụla ghara iduhie unu n’ụzọ ọ bụla: n’ihi na ụbọchị ahụ agaghị abịa, ma ọ bụrụ na e buru ụzọ ndapụ abịa, ewe kpughee onye mmehie ahụ, bụ́ nwa mbibi;

Nkogharị akụkụ a na-adọ aka ná ntị megide ịbụ ndị a ghọgburu, n'ihi na nloghachi nke Kraịst agaghị abịa ruo mgbe ọdịda ahụ na onye nke mmehie ga-ekpughe.

1. Ihe ize ndụ nke Aghụghọ: Ịghọta oge nke nloghachi nke Kraịst

2. Ịmata ihe ịrịba ama nke ọgwụgwụ: Ọdịda na Onye Mmehie

1. Ndị Rom 16:17-18 – Ma ariọm unu, umu-nnam, ka unu leba anya n'etiti ndi nēweta nkewa na nmegide megide ozizi ahu nke unu mutara; ma zere ha. N'ihi na ndị dị otú ahụ adịghị ejere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ozi, kama ọ bụ afọ nke ha; ọ bu kwa okwu di nma na okwu ọma nāghọb͕u obi ndi nēnweghi uche.

2. Ndi Efesos 5:11-12 - unu na ọlu ọchichiri nādighi nkpuru nēnwekọ, kama tukwasi ha nba. N'ihi na ọ bu ihe-ihere ọbuná ikwu okwu bayere ihe nile nke ha nēme na nzuzo.

2 Ndị Tesalonaịka 2:4 Onye na-emegide ma na-ebuli onwe ya elu karịa ihe niile a na-akpọ Chineke ma ọ bụ nke a na-efe ofufe; ya mere ọ nānọdu ala n'ulo uku Chineke, nēgosi Onwe-ya na Ya bu Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka onye na-emegide ma na-ebuli onwe ya elu karịa Chineke ma nọdụ n'ụlọ nsọ nke Chineke, na-egosipụta onwe ya na ya bụ Chineke.

1. Ihe ize ndụ nke Nganga: Ịdọ aka ná ntị sitere na 2 Ndị Tesalonaịka 2:4

2. Kpachara anya maka Chi ụgha: Ịghọta Ihe 2 Ndị Tesalonaịka 2:4 pụtara.

1. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

2. Aịzaya 14:12-14 - "Lee ka i si n'eluigwe daa, gị Lucifa, nwa chi ọbụbọ! Lee ka e si gbutuo gị n'ala, Gi onye mere ka mba dị iche iche ghara ịdị ike! N'ihi na i kwuwo n'obi gị, sị: 'Mụ onwe m. m'gārigo n'elu-igwe; Elu."

2 Ndị Tesalonaịka 2:5 Ùnu echetaghị na, mgbe mụ na unu ka nọ, agwara m unu ihe ndị a?

Pọl chetaara ndị Tesalonaịka ịdọ aka ná ntị na ihe ọmụma ọ gwaworo ha mgbe ya na ha nọ.

1. Ike Ncheta: Otu esi echeta ihe kacha mkpa

2. Ihe Nlereanya Pọl: Mkpa Ọ dị Ịtụleghachi Eziokwu Chineke

1. Abụ Ọma 119:11 - "Edokwawo m okwu gị n'ime obi m, ka m wee ghara imehie megide gị."

2. 2 Timoti 3:16 - "Akwụkwọ Nsọ dum ka e kupụrụ ume site na Chineke, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na maka ọzụzụ n'ezi omume."

2 Ndị Tesalonaịka 2:6 Ma ub͕u a unu matara ihe nēb͕ochi ka ewe kpughe ya n'oge-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ezo aka n'ụdị mmadụ dị omimi nke a ga-ekpughe n'ọdịnihu, mgbe oge ruru.

1: Chineke nwere atụmatụ maka onye ọ bụla n'ime anyị, na anyị ga-enwe ndidi na ntụkwasị obi na oge Ya.

2: Anyị kwesịrị inwe okwukwe na Chineke ga-ekpughe ihe a n'oge kwesịrị ekwesị ma kwado maka ọbịbịa ya.

1: Aisaia 55:8-9 “N'ihi na èchìchèm abughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri. N’ihi na dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu, na echiche m dị elu karịa echiche unu.”

2: Abụ 27:14 “Chere Jehova: di ike, Ọ gēme kwa ka obi-gi di ike: chere Jehova.”

2 Ndị Tesalonaịka 2:7 Nʼihi na ihe-omimi nke ajọ omume na-arụ ọrụ ub͕u a: ọ bu nání onye nēkweye ub͕u a gēkwe, rue mb͕e ewepuru ya n'uzọ.

Ihe omimi nke ihe ojoo amalitelarị ọrụ, mana a na-egbochi ya ruo mgbe ewepụrụ ihe mgbochi ahụ.

1. "Ike A Na-adịghị ahụ nke Ihe Ọjọọ"

2. "Onye na-egbochi ihe ọjọọ"

1. Matiu 8:28-34 – ike Jizọs nwere ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ

2. 2 Ndị Kọrịnt 10:4-5 - Ngwa-agha nke mmụọ e ji alụso ndị agha ọjọọ ọgụ

2 Ndị Tesalonaịka 2:8 Mgbe ahụ ka a ga-ekpughe onye ajọ omume ahụ, onye Jehova ga-eji mmụọ nke ọnụ ya mebie, jirikwa onwunwu nke ọbịbịa ya bibie.

Jehova ga-eme ka ndị ajọ omume kwụsị mgbe Ọ ga-alọghachi.

1. Nlaghachi nke Onyenwe Anyị: Olileanya Anyị n'Oge Ọjọọ

2. Nchekwa anyị na ọbịbịa Onyenwe anyị

1. Aịzaya 11:4 - "Ma ọ ga-eji ezi omume kpe ndị ogbenye ikpe, werekwa ezi omume kpe ikpe maka ndị dị umeala n'obi nke ụwa; onye ọjọọ."

2. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla ọbọ n'onwe unu, kama hapụnụ ọnụma Chineke ohere, n'ihi na e dere, sị, "Ọbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ," ka Onye-nwe kwuru.

2 Ndị Tesalonaịka 2:9 Ọbụna onye ọbịbịa ya bụ mgbe Setan ji ike niile na ihe ịrịba ama na ihe ebube ụgha dị iche iche.

Pọl dọrọ ndị Tesalonaịka aka ná ntị ka ha mara banyere ndị ozizi ụgha na ndị amụma bụ́ ndị Setan si n’ike mmụọ nsọ ozizi ha na ihe ịrịba ama na ihe ebube na-eso ya.

1. Unu ekwela ka ndị amụma ụgha duhie unu—2 Ndị Tesalonaịka 2:9

2. Chọpụta eziokwu site n'ụgha - 2 Ndị Tesalonaịka 2:9

1. Ilu 14:15 - “Onye na-enweghị uche na-ekwere ihe niile, ma onye nwere ezi uche na-eche nzọụkwụ ya echiche.”

2. 1 Jọn 4:1 - “Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwaleenụ mmụọ nsọ ka unu mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.”

2 Ndị Tesalonaịka 2:10 na n'aghụghọ nile nke ajọ omume n'ime ndị na-ala n'iyi; n'ihi na ha anataghi ihu-n'anya nke ezi-okwu, ka ewe zọputa ha.

Ndị na-anataghị ịhụnanya nke eziokwu ahụ ga-ala n’iyi n’ihi ajọ omume na aghụghọ.

1. Ike nke Eziokwu: Oku nke inweta ihunanya nke eziokwu

2. Aghụghọ na Ajọ omume: Ihe ize ndụ nke ileghara eziokwu anya

1. Ndị Rom 1:18-32 - N'ihi na esi n'elu-igwe kpughe ọnụma Chineke megide adịghị-asọpụrụ Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ, ndị na-egbochi eziokwu n'ajọ omume.

2. Jọn 8:31-32 - Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị Juu ndị kwere na Ya, "Ọ bụrụ na unu na-anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe unu.

2 Ndị Tesalonaịka 2:11 Nʼihi nke a, Chineke ga-ezite ha aghụghọ dị ike, ka ha kwere okwu ụgha.

Chineke ga-ezigara ndị na-ekweghị eziokwu, mee ka ha kweta ụgha.

1. Ihe ize ndụ nke ịbụ onye aghụghọ - Otu esi amata na iguzogide nkuzi ụgha.

2. Ike nke Eziokwu - Ihe kpatara ikwere eziokwu ji dị mkpa maka nzọpụta

1. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

2. Jọn 8:31-32 - "Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu bụ n'ezie ndị na-eso ụzọ m, na unu ga-amarakwa eziokwu, na eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe."

2 Ndị Tesalonaịka 2:12 Ka e wee maa ha niile ikpe, bụ́ ndị na-ekweghị ezi omume, kama ajọ omume na-atọkwa ha ụtọ.

Chineke ga-ama ndị jụrụ ịnakwere eziokwu ahụ ikpe ma na-enwe obi ụtọ n’ihi ajọ omume.

1. Ịjụ Eziokwu: Iwe Chineke Na-ewekwasị Ndị Na-enwe Obi Ụtọ n'Ajọ omume

2. Ezi omume n’ebe ajọ omume nọ: Ikpe Chineke kpere ndị na-ekweghị n’eziokwu ahụ.

1. Ndị Rom 1:18-25 - Pọl kọwara iwe Chineke n'isi ndị na-ajụ eziokwu.

2. Jọn 3: 16-17 - Ịhụnanya Chineke n'ebe ndị kwere na Jizọs Kraịst na ikpe Ya n'isi ndị na-adịghị.

2 Ndị Tesalonaịka 2:13 Ma anyị kwesịrị ịna-ekele Chineke mgbe niile maka unu, ụmụnna m ndị Onyenwe anyị hụrụ n’anya, n’ihi na Chineke rọpụtara unu site ná mmalite ka unu nweta nzọpụta site n’ido mmụọ nsọ na okwukwe nke eziokwu ahụ nsọ.

Chineke ahọpụtala ndị Tesalonaịka ka ha nweta nzọpụta site na nkwenye n'eziokwu na ido nsọ nke mmụọ nsọ.

1. Ịhụnanya dị ịtụnanya nke Chineke nwere n'ebe ndị Ya nọ: ka Chineke si họrọ anyị maka nzọpụta

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Inweta ido nsọ na ikwere n'eziokwu

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Ndị Efesọs 2: 8-10 - N'ihi na ọ bụ site n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

2 Ndị Tesalonaịka 2:14 Ọ bụ ya kpọrọ unu site nʼozi ọma anyị, ka e wee nweta ebube nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Onye-nwe-anyị Jisus Kraịst akpọwo anyị ka anyị nweta otuto Ya site n’ozi ọma.

1. Ike nke ozioma inweta otuto

2. Oku Jehova: Inweta otuto Ya

1. Ndị Rom 8:17-19 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2. Ndị Kọlọsi 3:4 - Mgbe Kraịst, onye bụ ndụ anyị, ga-apụta, mgbe ahụ ka unu na ya ga-apụtakwa n'ebube.

2 Ndị Tesalonaịka 2:15 Ya mere, ụmụnna m, guzosienụ ike, jidesiekwa omenala ndị a kụziiri unu , ma ọ bụ site nʼokwu ọnụ ma ọ bụ akwụkwọ ozi anyị.

A na-agba Ndị Kraịst ume ịnọgidesi ike n’okwukwe ha na irube isi n’ihe a kụziiri ha, ma ọ̀ bụ site n’ọnụ ma ọ bụ site n’akwụkwọ ozi.

1. “Guzosie Ike n’Okwukwe: Na-eruberenụ Ozizi Chineke”

2. “Nọgidenụ Na-eguzosi Ike n’Okwukwe: Kwado Omenala nke Onyenwe Anyị”

1. Jọn 8:31-32 "Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie. unu gāmara kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù.

2. Ndị Hibru 10:23-25 “Ka anyị jidesie nkwupụta nke olileanya anyị ike n'atụghị egwu, n'ihi na Onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị na-echebakwara onwe anyị echiche ka anyị wee kpalie ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dị ka ụfọdụ ndị na-eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, ma karịa ka unu na-ahụ ka ụbọchị ahụ na-abịa.”

2 Ndị Tesalonaịka 2:16 Ma Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nʼonwe ya na Chineke, bụ́ Nna anyị, onye hụrụ anyị nʼanya ma nye anyị nkasi obi ebighị ebi na ezi olileanya site nʼamara.

Onye-nwe-ayi Jisus Kraist na Chineke, bú Nna-ayi, enyewo ayi nkasi-obi ebighi-ebi na ezi olile-anya site na amara.

1. Nkasi obi ebighi ebi nke amara - Inyocha mmesi obi ike na olile anya dị na nkwa Chineke.

2. Ike nke ịhụnanya - Inyocha ịhụnanya Chineke na otu o si enye ume n'oge mkpa.

1. Ndị Rom 8: 37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na m kwenyesiri ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ike, ma ọ bụ elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha di ohuru. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

2 Ndị Tesalonaịka 2:17 Kasie obi unu obi, meekwa ka unu guzosie ike nʼezi okwu na ọrụ ọ bụla.

Akụkụ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka a kasie ha obi n'okwukwe ha na ka ha guzosie ike n'okwu ọma na omume.

1. "Nkasi Obi n'Okwukwe"

2. "Ezi Omume na Okwu"

1. Jọn 14:27 - "Udo ka M na-ahapụrụ unu; udo m ka m na-enye unu. Anaghị m enye unu dị ka ụwa na-enye. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu."

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma ọ dịghị ihe ọ bụla? Okwukwe dị otú ahụ pụrụ ịzọpụta ha? Ọ bụrụ na otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla banyere mkpa anụ ahụ́ ya, olee uru ọ bara? anwụọla."

2 Ndị Tesalonaịka 3 bụ isi nke atọ na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara ndị kwere ekwe nọ na Tesalonaịka. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu ndị a kapịrị ọnụ metụtara ịnọ nkịtị, omume ọgba aghara, na ozizi ụgha n’ime ọgbakọ.

Paragraf nke Mbụ: Pọl gbara ndị kwere ekwe Tesalonaịka ume ka ha na-ekpe ekpere maka ya na ndị enyi ya (2 Ndị Tesalonaịka 3:1-5). Ọ na-arịọ maka ekpere ha ka ozi Chineke gbasaa ngwa ngwa ma bụrụ ndị a na-asọpụrụ n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-egosipụta ntụkwasị obi n'ikwesị ntụkwasị obi nke Onye-nwe iji chebe ha pụọ n'ihe ọjọọ na iwusi ha ike n'ezi ọrụ ọ bụla. Pọl gbakwara ha ume ka ha gbasoo ihe nlereanya ya site n'iji ịdị uchu na-arụ ọrụ kama ịbụ ndị na-abaghị uru.

Paragraf nke abụọ: Pọl na-ekwu maka nchegbu gbasara omume ọgba aghara n’ime ọgbakọ (2 Ndị Tesalonaịka 3:6–15). Ọ na-echetara ha àgwà ya mgbe ya na ha nọ—otú o si arụsi ọrụ ike ehihie na abalị, n’abụghị onye ọ bụla na-anyịgbu. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ndị na-abaghị uru na-adịghị ebi ndụ dị ka omenala ha natara n'aka ya. Pọl nyere ntụziaka na ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị njikere ịrụ ọrụ, ha ekwesịghị iri ihe. Ọ na-agba ha ume ka ike ghara ịgwụ ha n’ime ihe ziri ezi kama ọ na-adụ ndị na-adịghị eme ihe ike ọdụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji agbam ume ikpeazụ maka ịdị n’otu, udo, na ntachi obi mechie (2 Ndị Tesalonaịka 3:16–18). Pọl na-ekpe ekpere ka Onye-nwe udo n’onwe ya nye ha udo mgbe nile na n’ụzọ ọ bụla. Ọ na-ekwusi ike na e ji aka ya dee ekele ya dị ka ihe àmà nke izi ezi. N’ikpeazụ, o ji amara sitere n’aka Jizọs Kraịst gọzie ha.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke 2 Ndị Tesalonaịka na-ekwu banyere ịnọ nkịtị, ọgba aghara, na ozizi ụgha n’ime ọgbakọ.

Pọl gbara ume ka ekpere ka ozi Chineke gbasaa ngwa ngwa n'etiti ndị ọzọ ebe ọ na-ekwupụta ntụkwasị obi na ikwesị ntụkwasị obi Ya ichebe na wusie ndị kwere ekwe ike. Ọ na-akwado ịrụsi ọrụ ike ma dọọ aka ná ntị megide ịnọ nkịtị.

Pọl kwuru okwu banyere omume rụrụ arụ, na-echetara ha ihe nlereanya ya nke ịrụsi ọrụ ike. Ọ gwara ndị na-achọghị ịrụ ọrụ ka ha ghara iri nri ma gbaa ha ume ka ike gwụ ha n’ime ihe ziri ezi. Ọ na-ekwusi ike mkpa ịdị n’otu, udo, na nnọgidesi ike dị.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ekpere maka udo, ezi ekele Pọl, na ngọzi nke amara sitere n’aka Jizọs Kraịst. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị ịdị uchu, ịdị n'usoro, na ịrapagidesi ike na nkuzi ziri ezi n'ime obodo ụka.

2 Ndị Tesalonaịka 3:1 Nʼikpeazụ, ụmụnna m, na-ekpenụ ekpere maka anyị, ka okwu Onyenwe anyị wee bụrụ ihe efu, ka e wee nye ya otuto, ọbụna dị ka ọ dị nʼetiti unu.

Onye edemede ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha na-ekpe ekpere maka ha, ka Okwu nke Onyenwe anyị wee gbasaa ma bụrụ otuto dịka ọ dị n'etiti ha.

1. Ike Ekpere: Otú Anyị Ga-esi Nye Aka Ịgbasa Okwu Jehova

2. Uru Okwu nke Onye-nwe-ayi: Otu ekwesịrị isi nye ya otuto

1. Luk 18:1 - "O we tuara ha ilu rue nka, na madu kwesiri ikpe ekpere mb͕e nile, ka ha ghara ida ume;

2. Abụ Ọma 138:2 - "M'gākpọ isi ala n'ebe ulo nsọ Gi di, Ọ bu kwa aha-Gi ka m'gēkele ebere-Gi na ezi-okwu-Gi: N'ihi na I mewo ka okwu-Gi di uku kari aha-Gi nile."

2 Ndị Tesalonaịka 3:2 Ka e wee napụta anyị n’aka ndị na-enweghị uche na ndị ajọ omume: n’ihi na mmadụ niile enweghị okwukwe.

Pọl na-ekpe ekpere ka a napụta ọgbakọ ndị Tesalonaịka n’aka ndị na-enweghị okwukwe.

1. Nchedo Chineke - Otu Chineke si echebe anyị pụọ n'ajọ omume nke ụwa

2. Okwukwe - ike nke okwukwe na Chineke ichekwa na ịkwado anyị

1. Abụ Ọma 91:11 - N'ihi na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị ka ha chebe gị n'ụzọ gị niile.

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9 - Ma ọ sịrị m, "Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ike m zuo oke n'adịghị ike."

2 Ndị Tesalonaịka 3:3 Ma Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, Onye ga-eme ka unu guzosie ike, chebe unu pụọ nʼihe ọjọọ.

Onyenweanyị kwesịrị ntụkwasị obi ga-echebekwa anyị pụọ n'ihe ọjọọ.

1: Ikwesị ntụkwasị obi Chineke bụ isi iyi nke nkasi obi na nchekwa.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jehova obi na ọ ga-echebe anyị pụọ n'ihe ọjọọ.

1: Aisaia 46:4 - Ọbuná rue agadi-gi Mu onwem bu Ya; ọbuná rue agiri-isi ka M'gēbu unu: emewom, na Mu onwem gēbu; ọbuná Mu onwem gēbu, naputa kwa gi.

2: Abụ Ọma 91:10 - Ọ dịghị ihe ọjọọ ga-adakwasị gị, ọ dịghịkwa ihe otiti agaghị abịaru nso ebe obibi gị.

2 Ndị Tesalonaịka 3:4 Anyị nwekwara ntụkwasị obi nʼime Onyenwe anyị banyere unu, na unu onwe unu na-emekwa, na-emekwa ihe anyị na-enye unu nʼiwu.

Onye edemede ahụ kwupụtara obi ike na ndị Tesalonaịka na-erube isi n'iwu e nyere ha.

1. Ịnọgide na-erubere Iwu Chineke isi: Ibi ndụ nke ikwesị ntụkwasị obi

2. Ndụ Nrubeisi: Ike nke ịgbaso uche Chineke

1. Jemes 1:22-25 - “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-ekiri ihu nkịtị ya n'enyo; n'ihi na ọ na-ahụ onwe ya, pụọ ma chefuo ozugbo ụdị mmadụ ọ bụ. Ma onye na-eleba anya n’iwu zuru okè nke nnwere onwe wee nọgide na ya, ma ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu kama onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi onye a n’ime ihe ọ na-eme.”

2. Matiu 7:21-23 - “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama onye na-eme uche Nna m nke bi n’eluigwe ga-aba. Ọtụtụ ndị ga-asị m n’ụbọchị ahụ, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ọ̀ bụ na anyị ebughị amụma n’aha gị, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ n’aha gị, meekwa ọtụtụ ihe ebube n’aha gị? M'gāsi kwa ha, Ọ dighi mb͕e ọ bula M'mara unu; hapụnụ m, unu ndị na-emebi iwu.’”

2 Ndị Tesalonaịka 3:5 Ma Onyenwe anyị duzie obi unu nʼịhụnanya Chineke na ntachi obi nʼichere Kraịst.

Onye-nwe na-arịọ anyị ka anyị duzie obi anyị ịhụ Chineke n’anya na inwe ndidi chere Kraịst.

1. “Ike nke Ịhụnanya na ndidi”

2. “Ibi Ndụ n’uche Onyenwe Anyị”

1. Ndị Rom 5:8 “Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

2. Jemes 5:7-8 “Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Le ka onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, nēnwe ntachi-obi bayere ya, rue mb͕e ọ nānara miri-ozuzo nke-isi na nke mb͕e mbu. Gị onwe gị kwa, nwee ndidi. Meenụ ka obi unu guzosie ike, n’ihi na ọbịbịa Jehova dị nso.”

2 Ndị Tesalonaịka 3:6 Ma anyị na-enye unu iwu, ụmụnna m, n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu wezụga onwe unu n’ebe nwanna ọ bụla na-eje ije n’ụzọ na-ezighị ezi, ọ bụghị n’ụdị ọdịnala nke ọ natara n’aka anyị.

Pọl nyere ndị Tesalonaịka iwu ka ha kewapụ onwe ha n’ebe ndị na-adịghị agbaso ozizi Jizọs.

1. Ike nkewa: Ịmụta Iji Nghọta Kpọpụ Ndị Na-ajụ Iso Jizọs

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Ịnabata ịdọ aka ná ntị nke iji nghọta ekewapụ ndị na-ajụ iso Jizọs.

1. Jọshụa 24:15 “Ọ bụrụkwa na ọ dị unu njọ ife Jehova, họrọnụ onwe unu taa onye unu ga-efe ofufe; ma-ọbu chi nile nke nna-unu-hà fère òfùfè nke di n'ofè Osimiri ahu, ma-ọbu chi nile nke ndi-Amorait, ndi unu onwe-unu bi n'ala-ha: ma mu onwem na ulom, ayi gēfè Jehova òfùfè.

2. Ilu 11:28 “Onye na-atụkwasị obi n'akụ̀ ya ga-ada: ma onye ezi omume ga-ama ifuru dị ka alaka.”

2 Ndị Tesalonaịka 3:7 Nʼihi na unu onwe unu maara otú unu kwesịrị isi so anyị: nʼihi na anyị emeghị omume ọjọọ nʼetiti unu;

Pọl gwara ọgbakọ ndị Tesalonaịka ka ha gbasoo ihe nlereanya ya, ebe o mere ihe n’usoro mgbe ọ nọ n’etiti ha.

1. Ike nke Ezi Ihe Nlereanya—Otú Àgwà Pọl Si metụta Ndị Tesalonaịka

2. Ije ije-Iso Ihe Nlereanya nke Pọl na Jisos

1. Jọn 13:15 - “N'ihi na enyewo m unu ihe atụ, ka unu mee dị ka m mere unu.”

2. 1 Pita 5:3 - “Ọ bụghịkwa dị ka ndị nwe ihe nketa Chineke, kama ịbụ ihe nlereanya nye ìgwè atụrụ ahụ.”

2 Ndị Tesalonaịka 3:8 Anyị erighịkwa nri onye ọ bụla n'efu; ma ọ lụworo n'ọlu na ime ime ehihie na ehihie, ka ayi we ghara ibo onye ọ bula n'etiti unu ihe;

Ndịozi ahụ rụsiri ọrụ ike ehihie na abalị ka ha ghara ịbụrụ ndị Tesalonaịka ibu arọ.

1. Uru ịrụsi ọrụ ike bara: Ọmụmụ 2 Ndị Tesalonaịka 3:8

2. Ịrụsi Ọrụ Ike Maka Onyenwe Anyị: Otú Anyị Ga-esi Na-ebi Ndụ 2 Ndị Tesalonaịka 3:8

1. Ilu 14:23 - “N'ịdọgbu onwe anyị n'ọrụ nile, uru na-adị: ma okwu na-adabere nanị n'ịda ogbenye.”

2. Ndị Galetia 6:9 - “Ka ike gwụkwa anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà.”

2 Ndị Tesalonaịka 3:9 Ọ bụghị nʼihi na anyị enweghị ike, kama imere onwe anyị ihe atụ nye unu iso anyị.

Pọl onyeozi gbara ndị Tesalonaịka ume ka ha gbasoo ihe nlereanya ya nke ịrụsi ọrụ ike na ntachi obi, n’agbanyeghị na a naghị amanye ya ime otú ahụ.

1. Na-arụsi ọrụ ike n'agbanyeghị ihe ịma aka: Ihe nlereanya Pọl

2. Nọgidenụ na-enwe Ọṅụ: Ihe Nlereanya Pọl

1. 1 Ndị Kọrịnt 9:24-27

2. Ndị Hibru 12:1-3

2 Ndị Tesalonaịka 3:10 Nʼihi na ọbụna mgbe anyị na unu nọ, nke a ka anyị nyere unu iwu, na ọ bụrụ na onye ọ bụla agaghị arụ ọrụ, ọ gaghịkwa eri ihe.

Akụkụ a na-akwado ịrụ ọrụ nke ọrụ iji nweta ihe oriri.

1. Ụgwọ ọrụ nke ịrụsi ọrụ ike - Ịtụle mkpa ọrụ na ngọzi nke ụlọ ọrụ.

2. Inwe afọ ojuju site n'okwukwe - Ịmata uru izu ike na ịtụkwasị Chineke obi.

1. Ilu 14:23 - Nrụsi ọrụ ike niile na-eweta uru, ma okwu ọnụ na-eduga naanị ịda ogbenye.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Anaghị m ekwu ihe a n'ihi na enwere m mkpa, n'ihi na amụtala m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla. Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwa m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ ihe. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

2 Ndị Tesalonaịka 3:11 Nʼihi na anyị na-anụ na e nwere ụfọdụ ndị na-ejegharị nʼetiti unu na-adịghị agbanwe agbanwe, na-adịghị arụ ọrụ ma ọlị, kama na-arụsi ọrụ ike.

Pọl na-adọ ọgbakọ dị na Tesalonaịka aka ná ntị banyere ụfọdụ ndị na-anaghị arụ ọrụ n’ọgbakọ kama na-arụsi ọrụ ike.

1. "Ihe ize ndụ nke ịbụ onye ọrụ n'aka"

2. "Ibi ndụ n'usoro n'ime Nzukọ-nsọ"

1. Ilu 16:27-28 - "Onye na-adịghị asọpụrụ Chineke na-egwupụta ihe ọjọọ: Ọ bụkwa n'egbugbere ọnụ ya ka ọkụ na-ere ere dị n'egbugbere ọnụ ya.

2. Ndị Galeshia 6:7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu; Mmụọ nsọ ga-aghọrọ mkpụrụ ndụ ebighị ebi."

2 Ndị Tesalonaịka 3:12 Ma ndị dị otú ahụ anyị na-enye iwu ma na-adụ ọdụ site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka ha jiri nwayọọ na-arụ ọrụ, na-erikwa nri nke aka ha.

Pọl nyere iwu ma gbaa ndị Tesalonaịka ume ka ha na-arụ ọrụ na iri nri nke aka ha n'ịdị nwayọọ dị ka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst siri dị.

1. "Ike nke Ọrụ na Okwukwe"

2. "Inweta na ịnụ ụtọ achịcha nke ndụ"

1. Ndị Galeshia 6:9-10 - "Ka ike gwụkwa anyị n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, dị ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe mmadụ nile, karịsịa ha. ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2. Jọn 6:35 - "Jizọs wee sị ha, Mụ onwe m bụ achịcha nke ndụ: onye na-abịakwute m agụụ agaghị agụ ya ma ọlị;

2 Ndị Tesalonaịka 3:13 Ma unu, ụmụnna m, ike agwụla unu nʼime ihe ọma.

Akụkụ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ezi ọrụ ha.

1. "Ike nke ntachi obi"

2. "Adịla Ada mbà n'ime ihe ọma"

1. Ndị Galetia 6:9 Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.

2. Ndị Hibru 10:36 N'ihi na ntachi-obi di unu nkpà, ka, mb͕e unu meworo ihe Chineke nāchọ, ka unu we nara nkwa ahu.

2 Ndị Tesalonaịka 3:14 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị erube isi nʼokwu anyị sitere nʼakwụkwọ ozi a, rịbanụ onye ahụ anya, unu na ya ghara ịkpakọrịtakwa, ka ihere wee mee ya.

Ndị Kraịst ekwesịghị iso ndị na-adịghị erube isi n’ihe Baịbụl na-akụzi na-akpakọrịta.

1. Ibi ndụ nke nrube isi nye Okwu Chineke

2. Mkpa nke ikewapụ onwe gị na onye ekweghi ekwe

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka egbanwee site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. "

2. Ndị Efesọs 5:11 - "Unu enwela ihe jikọrọ ya na omume ọchịchịrị nke na-adịghị amị mkpụrụ, kama kpughee ha."

2 Ndị Tesalonaịka 3:15 Ma unu agụla ya dị ka onye iro, kama dụọ ya ọdụ dị ka nwanne.

Anyị ekwesịghị ile Ndị Kraịst ibe anyị anya dị ka ndị iro, kama anyị kwesịrị ịna-adụ ha ọdụ ka ụmụnna.

1. Otu esi ahụ ibe anyị n'anya dị ka ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị n'ime Kraịst

2. Uru Ndụmọdụ bara n'obodo hụrụ n'anya

1. Jọn 13:34-35 - “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Kọlọsi 3:12-14 - “Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị ha hụrụ n'anya, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu; onwe unu; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi. N’elu ihe ndị a nile, yikwasịnụ ịhụnanya, nke na-ejikọta ihe nile n’ụzọ zuru okè.”

2 Ndị Tesalonaịka 3:16 Ma Onyenwe anyị nke udo nʼonwe ya nye unu udo mgbe niile site nʼụzọ ọ bụla. Onye-nwe-ayi nọyere unu nile.

Onyenweanyị na-agba anyị ume ka anyị nweta udo site n'ụzọ ọ bụla ma na-achọ ka udo dịrị anyị niile.

1. Zuo ike n'Udo nke Onyenweanyị - Otu esi enweta udo na-adịgide adịgide n'oge nsogbu

2. Udo nke Onye-nwe-Iwepu na-atụkwasị obi na atụmatụ Chineke

1. Ndị Filipaị 4:7 - "Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta niile, ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs."

2. Aịzaya 26:3 - "Ị ga-echebekwa ndị obi ha guzosiri ike n'udo, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi."

2 Ndị Tesalonaịka 3:17 Ekele Pọl nke m ji aka m, bụ ihe e ji ama nʼakwụkwọ ozi ọ bụla.

Pọl ji akwụkwọ aka ya mechie akwụkwọ ozi o degaara ndị Tesalonaịka.

1. Mkpa nke izi ezi na ndụ Ndị Kraịst

2. Ibi ndụ nke ikwesị ntụkwasị obi n’anya Chineke

1. Ndị Hibru 10:22 - Ka anyị were ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, ebe e fesasịa obi anyị n'ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.

2. 1 Ndị Kọrint 4:2 - Ọzọkwa, a chọrọ n'aka ndị na-elekọta ụlọ ka a hụ onye kwesịrị ntụkwasị obi.

2 Ndị Tesalonaịka 3:18 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu niile. Amen.

Pọl na-arịọ ndị Tesalonaịka Ndị Kraịst amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Amara: Otú Amara Chineke Na-erughịrị Mmadụ Si Agbanwe Ndụ

2. Ịhụnanya nke Onyenweanyị na-enweghị atụ: Inweta ike nke amara Jizọs

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

2. Ndị Rom 5:17 – N'ihi na asi na ọnwu chịrị site n'aka otù onye ahu site n'ajọ omume nke otù onye, ọ̀ bu otú a ka ndi nānara n'uba nke amara nke Chineke na nke onyinye ezi omume gābu eze na ndu nime ndu site n'aka otù onye ahu. , Jesu Kristi!

1 Timoti 1 bụ isiakwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu banyere ozizi ụgha ma mesie ike mkpa ozizi ziri ezi na ezi ịhụnanya dị.

Paragraf nke mbụ: Pọl malitere site n’ichetara Timoti ebumnobi ya n’Efesọs (1 Timoti 1:1–11). Ọ kọwara onwe ya dị ka onyeozi nke Kraịst Jizọs ma gbaa Timoti ume ka ọ nọgide n’Efesọs iji lụso ndị na-agbasa ozizi ụgha ọgụ. Pọl mesiri ike na ihe mgbaru ọsọ nke ntụziaka ya bụ ịhụnanya nke si n’obi dị ọcha, ezi akọ na uche, na ezi okwukwe pụta. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ndị siworo n'ụkpụrụ ndị a pụọ ma tụgharịa gaa n'okwu na-enweghị isi, na-achọ ịbụ ndị ozizi ma ha enweghị nghọta.

Paragraf nke abụọ: Pọl tụgharịrị uche n’ahụmahụ ngbanwe nke onwe ya dịka ọmụmaatụ nke amara Chineke (1 Timoti 1:12–17). O kwetara na ya bụbu onye nkwulu, onye mkpagbu, na onye na-eme ihe ike, mana enwetara ya ebere n'ihi na o mere ihe n'amaghị ama n'ekweghị ekwe. Ọ na-akọwapụta amara nke ukwuu nke Chineke wụkwasịrị n'isi ya site n'okwukwe na Jizọs Kraịst. Pọl na-ekwupụta na Kraịst bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, na-ekwusi ike na ọnọdụ ya dị ka ihe atụ maka ndị ga-ekwere na Ya maka ndụ ebighị ebi.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ntụziaka e nyere Timoti banyere ịlụso ozizi ụgha ọgụ (1 Timoti 1:18-20). Pọl nyere ya iwu ka ọ lụọ ezi ọgụ ahụ site n'ijidesi okwukwe ike na ezi akọ na uche ike. O kwuru banyere ndị dị ka Haịmeniọs na Alegzanda bụ́ ndị ụgbọ mmiri kpuburu okwukwe ha ma nyefee Setan dị ka ịdọ aka ná ntị. Nke a na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị megide ịkpafu site na ezi ozizi.

Na nchịkọta,

Isi nke 1 Timoti lekwasịrị anya n’ịkọba ozizi ụgha ike, na-emesi ozizi ziri ezi ike, na ịtụgharị uche n’amara Chineke.

Pọl gbara Timoti ume ka o chere ndị na-agbasa ozizi ụgha n’Efesọs ihu ma na-eme ka mkpa ọ dị ịhụnanya gbanyere mkpọrọgwụ n’ịdị ọcha, akọ na uche, na okwukwe.

Ọ na-ekerịta mgbanwe nke ya dị ka ihe atụ nke amara Chineke, na-emesi ebumnuche Kraịst ike ịzọpụta ndị mmehie. Pọl gwara Timoti ka ọ jidesie okwukwe na ezi akọ na uche ike, na-adọ aka ná ntị ka ọ ghara ịkpafu n'ezi ozizi.

Isiakwụkwọ ahụ ji akwụkwọ ịdọ aka ná ntị mechie isiakwụkwọ ahụ banyere ndị ụgbọ kpuworo okwukwe ha ma dọọ ha aka ná ntị. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị ịlụso nkuzi ụgha ọgụ, ịnakwere amara nke Chineke, na ịnọgidesi ike n’ozizi ziri ezi maka ije ozi dị irè.

1 Timoti 1:1 Pọl, onyeozi Jisọs Kraịst site nʼiwu Chineke bụ́ Onye Nzọpụta anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, nke bụ olileanya anyị;

Pọl chetaara Timoti na Chineke bụ onye nzọpụta anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ olileanya anyị.

1: Anyị nwere ike ịchọta olile-anya na Jizọs Kraịst, ọbụna n'oge nsogbu.

2: Anyị ga na-echeta mgbe niile na Chineke bụ onye nzọpụta na onye na-echebe anyị.

1: Aisaia 40:31 - “Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

2: Taịtọs 2: 13 - "Ka anyị na-echere olileanya ahụ a gọziri agọzi - mkpughe nke ebube nke Chineke ukwu na Onye Nzọpụta anyị, Jizọs Kraịst."

1 Timoti 1:2 Edegara Timoti, bụ́ nwa m nʼokwukwe: Amara na ebere na udo sitere nʼaka Chineke Nna anyị na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.

Itien̄wed oro esịn udọn̄ ọnọ Timothy ete oyom mfọn, mbọm, ye emem oto Abasi Ete ye Jesus Christ.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke - Inyocha ike nke amara na otu o si eweta udo na ndụ anyị.

2. Ebere na-emeri n'ikpe - Ilele ka ebere si bụrụ ihe ngosipụta kachasị nke ịhụnanya Chineke.

1. Ndị Kọlọsi 3: 12-15 - Ịchọgharị ka e si yikwasị àgwà ebere na amara.

2. Ndị Rom 5:1-5 - Na-enyocha otú amara na udo si abịa site na Jizọs Kraịst.

1 Timoti 1:3 Dị ka m rịọrọ gị ka ị nọgide nʼEfesọs, mgbe m gara Masedonia, ka i nye ụfọdụ ndị iwu ka ha ghara ịkụzi ozizi ọzọ.

Pọl gwara Timoti ka ọ nọrọ n’Efesọs nakwa ka o jide n’aka na a naghị akụzi ozizi ọzọ.

1. Irubere Iwu Chineke isi - 1 Timoti 1:3

2. Ikwesị ntụkwasị obi na ịdị uchu - 1 Timoti 1:3

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

2. Ndị Hibru 13:7 – Chetanụ ndị na-achị unu, bụ́ ndị gwaworo unu okwu Chineke;

1 Timoti 1:4 Unu egekwala ntị nʼakụkọ ifo na akụkọ ọmụmụ ndị na-adịghị agwụ agwụ, ndị na-enye ajụjụ, kama iwuli Chineke elu nke dị nʼokwukwe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ịṅa ntị na ntule na-abaghị uru ma na-akwado iwulite okwukwe.

1. "Ike nke Okwukwe: Iwuli Ntọala nke Ike Ime Mmụọ"

2. "Ihe efu nke akụkọ ifo: ịkọ nkọ na-adịghị enye aka"

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2. Ndị Hibru 11:1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

1 Timoti 1:5 Ma ọgwụgwụ nke ihe e nyere n’iwu bụ ịhụnanya sitere n’obi dị ọcha, na site n’ezi akọ na uche, na nke okwukwe nke na-erughịrị ibe ya.

Iwu ahụ bụ inwe afọ-ọma n’obi dị ọcha, ezi akọ na uche, na ezi okwukwe.

1. Iji obi dị ọcha hụ ndị ọzọ n’anya.

2. Mkpa ezi akọ na uche dị.

1. 1 Jọn 4:7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke. Onye nāhughi n'anya amaghi Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

2. Ndị Rom 12:9-10 - Ka ihunanya bụrụ nke enweghị mgbagha. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; nārapara n'ihe di nma. Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi; n'akuku nsọpuru, nāchọta ibe-unu.

1 Timoti 1:6 Nʼihi nke a ụfọdụ ewezugawo onwe ha pụọ gaa nʼokwu efu;

Ụfọdụ esiwo n’ozi ọma kpafuo ma lekwasị anya na arụmụka na-abaghị uru.

1. “Ịnọgide Na-eme Ihe Ọmụmụ: Ịnọgide Na-eme Ihe n’Oziọma”

2. “Ike nke Okwu: Iji nlezianya na-ahọrọ Okwu Anyị”

1. Jemes 3:17 – Ma amamihe nke si n'elu buru uzọ di ọcha, emesia ọ di udo, onye di nwayọ, nāchọ ikwe, juputara n'ebere na ezi nkpuru, nēnweghi iru-abua na iru-abua.

2. Ndị Kọlọsi 3:15-17 - Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke akpọrọ-kwa-ra unu nye n'otù aru; nweekwa ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku n'amam-ihe nile, nēzírita kwa ibe-unu àmà n'abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù. Ma ihe ọ bula unu nēme n'okwu-ọnu ma-ọbu n'omume, nēmenu ihe nile n'aha Onye-nwe-ayi Jisus, nēkele Chineke, bú Nna, site n'aka-Ya.

1 Timoti 1:7 Na-achọsi ike ịbụ ndị ozizi iwu; aghọtaghị ihe ha na-ekwu, ma-ọbụ nke ha na-ekwusi ike banyere ya.

Ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ịbụ ndị nkụzi nke iwu, ma ha adịghị aghọta ihe ha na-ekwu ma ọ bụ na-ekwusi ike.

1. Achụsola ihe ị na-aghọtaghị

2. Anụla Ozizi Ụgha

1. Ilu 3: 5-7 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

2. Aisaia 5:20 - Ahuhu gādiri ndi nākpọ ihe ọjọ ezi ihe na ezi ihe ihe ọjọ, ndi nātukwasi ọchichiri n'ihi ìhè na ìhè n'ọchichiri.

1 Timoti 1:8 Ma anyị maara na iwu ahụ dị mma ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi;

Iwu dị mma ma ejiri ya mee ihe nke ọma.

1. "Ibi Ndụ n'Iwu: Ịdị Mma n'Iso Iwu"

2. "Iji Iwu Na-eme Ihe Dị Mma: Otú Ezi Omume Siesi n'ime."

1. Ndị Rom 8: 4 - "Ka e wee mezuo ezi omume nke iwu n'ime anyị, ndị na-adịghị eje ije n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ."

2. Matiu 5: 17-20 - "Echela na m bịara ibibi iwu ma ọ bụ ndị amụma: Abịaghị m ibibi, kama imezu. N'ihi na n'ezie asim unu, Rue mb͕e elu-igwe na uwa gabigara, otù onye. jot ma-ọbu otù ihe ntà agaghi-esi n'iwu pua ma-ọli, rue mb͕e ihe nile gēmezu: Ya mere, onye ọ bula nke gēmebi otù nime ihe ndia dikarisiri ntà nke enyere n'iwu, zí kwa madu otú a, agākpọ ya onye dikarisiri ntà n'ala-eze elu-igwe: ma onye ọ bula nke gēme ya. ma kuziere ha, Onye ahu ka agākpọ onye uku n'ala-eze elu-igwe.

1 Timoti 1:9 Ebe unu maara nke a, na e mere iwu ahụ maka onye ezi omume, kama ọ bụ maka ndị na-emebi iwu na ndị nnupụisi, maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie, maka ndị na-adịghị nsọ na ndị rụrụ arụ, maka ndị na-egbu ndị nna na ndị na-egbu ndị nne, maka ndị na-egbu mmadụ.

Edebere iwu ahụ maka ndị ezi omume, kama maka ndị na-emebi iwu, ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, ndị mmehie, ndị na-adịghị nsọ, ndị rụrụ arụ, na ndị ogbu mmadụ, na ndị na-egbu mmadụ.

1: “Ike nke Ezi omume”

2: “Ihe si n’Ajọ omume pụta”

1: Ndị Rom 8:1-4 - Ya mere ub͕u a ọ dighi ikpe ọ bula diri ndi nọ nime Kraist Jisus, ndi nējegharighi dika anu-aru, kama dika Mọ Nsọ si di.

2: 1 Jọn 1: 5-10 - Ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dịka Ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

1 Timoti 1:10 Maka ndị na-akwa iko, maka ndị na-emerụ onwe ha n'etiti mmadụ, maka ndị na-ezu ohi, na ndị ụgha, na ndị na-agba ụgha, na ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla ọzọ nke megidere ezi ozizi;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Timoti 1:10 depụtara ọtụtụ mmehie ndị megidere ezi ozizi.

1. “Mmehie nke Imerụ Onwe Anyị: ịdọ aka ná ntị sitere na 1 Timoti 1:10”

2. “Ike nke Ozizi Uda: Ihe mmụta sitere na 1 Timoti 1:10”

1. Ilu 6:16-19 - "E nwere ihe isii Jehova kpọrọ asị, asaa bụ ihe arụ n'anya ya: anya mpako, ire okwu ụgha, aka na-akwafu ọbara nke na-emeghị ihe ọjọọ, obi nke na-akpa nkata ọjọọ, ụkwụ na-adị ngwa ime ihe. gbasienu ike, onye-àmà ugha nke nēkwusa okwu-ugha, na onye nākpali ogu n'etiti obodo.

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka egbanwee site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. "

1 Timoti 1:11 Dị ka ozi ọma ahụ dị ebube nke Chineke gọziri si dị, nke e nyefere nʼaka m.

E nyere Pọl ọrụ ikwusa ozi ọma, nke bụ ozi dị ebube nke Chineke gọziri agọzi.

1. Ike nke Ozioma: Ikpughe ozi Chineke di ebube

2. Nkwenye n'Ozioma: Inata na ikesa ngozi ahu

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraịst adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke na nzọpụta maka onye ọ bụla nke kwere.

2. 2 Ndị Kọrint 5:14 - N'ihi na ịhụnanya nke Kraịst na-akpali anyị, n'ihi na anyị na-ekpe otu a: na ọ bụrụ na otu onye nwụrụ maka mmadụ nile, na mmadụ nile nwụrụ.

1 Timoti 1:12 Ana m ekelekwa Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, onye nyeworo m ike, n’ihi na ọ gụrụ m n’onye kwesịrị ntụkwasị obi, tinyere m n’ije ozi;

Pọl kelere Kraịst Jizọs maka ime ka o jee ozi dị ka onye ozi.

1. Oku ije ozi: Ịghọta Ike nke Okwukwe na Ozi

2. Ịmata Aka Chineke Na Ndụ Anyị: Ngosipụta Ekele Maka Onyinye Ya

1. Abụ Ọma 37:23-24 - Ọ bu Jehova ka edoro nzọ-ukwu nile nke onye ezi omume guzosie ike: Ụzọ ya na-atọkwa ya ụtọ. Ọ buru na ọ da, agaghi-atudasi ya ike: N'ihi na Jehova nēji aka-Ya kwado ya.

2. Matiu 25:21 - Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù nke kwesiri ntukwasi-obi: i kwesiworo n'ihe ole-na-ole, M'gēme gi onye-isi ọtutu ihe: ba n'ọṅù nke onye-nwe-gi.

1 Timoti 1:13 Onye bụbu onye nkwulu na onye na-akpagbu na onye na-emerụ emerụ: ma enwetara m ebere, n'ihi na emerem ya n'amaghi-ama n'ekweghi-ekwe.

Ịgba ama Pọl banyere mgbanwe ya site n’onye nkwulu na onye mkpagbu gaa na onye nwetara ebere na-egosi ike nchegharị na okwukwe.

1: Ebere Chineke: Nchegharị na Okwukwe

2: Ịmata Amaghị Ama anyị na Ichigharịkwuru Chineke

1: Aisaia 55:6-7 Chọnu Jehova mb͕e anāchọta Ya, kpọkuenu Ya mb͕e Ọ nọ nso: Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, na onye ajọ omume rapu èchìchè-ya nile: Ya laghachikuru Jehova, we rapu èchìchè-ya nile . ọ ga-emere ya ebere; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

2: Luk 15:11-32 Ilu nke Nwa mmefu

1 Timoti 1:14 Amara Onyenwe anyị wee jupụta nke ukwuu nʼokwukwe na ịhụnanya nke dị nʼime Kraịst Jisọs.

Amara nke Onye-nwe-ayi babigara ókè, nējuputa n'okwukwe na ihu-n'anya nime Kraist Jisus.

1. Ịmụta Ịtụkwasị Obi n’Uba nke amara Chineke

2. Ibi ndụ n’ụba nke okwukwe na ịhụnanya n’ime Kraịst Jizọs

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bu amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi nke ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

1 Timoti 1:15 Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ịnara ya niile, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie; nke m bụ onye-isi.

Kraịst Jizọs bịara n’ụwa ịzọpụta ndị mmehie.

1. Amara Chineke dịịrị onye ọ bụla: N'agbanyeghị otú I si mehie

2. Jisus bu Onye-nzọputa nke uwa

1. Ndị Rom 5:8-10 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

1 Timoti 1:16 Otú ọ dị, nʼihi nke a ka e nwetara m ebere, ka nʼime mụ onwe m ka Jisọs Kraịst wee nwee ike ibu ụzọ gosi ogologo ntachi obi nile, ka ọ bụrụ ihe nlereanya nye ndị ga-ekwere na Ya ma emesịa baa ndụ ebighị ebi.

E mere Pọl ebere site n’aka Jizọs Kraịst ka o wee bụrụ ihe atụ nke ogologo ntachi obi nye ndị ga-ekwere na Ya maka ndụ ebighị ebi.

1. "Ihe Nlereanya nke Ogologo ntachi obi"

2. "Ebere Jizọs Kraịst"

1. 1 Jọn 4:10-11 - Na nke a ka ịhụnanya dị, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya kama na Ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ikpuchi mmehie anyị.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

1 Timoti 1:17 Ugbu a ka ebube na otuto dịrị Eze ebighị ebi, anwụghị anwụ, onye a na-apụghị ịhụ anya, Chineke nke naanị ya maara ihe. Amen.

Eze ebighi ebi, anwụghị anwụ na nke a na-apụghị ịhụ anya bụ naanị Chineke nwere amamihe ma kwesịkwa na nsọpụrụ na otuto ruo mgbe ebighị ebi.

1: Chineke anyị dị ebighi ebi, anaghị anwụ anwụ na a naghị ahụ anya

2: Ịsọpụrụ Chineke: Ịsọpụrụ Ebube Ya

1: Aisaia 6:3 - “Otu we tikue ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu; uwa nile juputara n'ebube-Ya.

2: Ndị Rom 11: 33-36 - “Lee omimi nke akụ na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe anāchọputa ikpé-Ya si di, Le ka uzọ-Ya nile si di ihe anāchọputa; N'ihi na ònye mara uche Jehova, ma-ọbu ònye bu onye nādu Ya? Ma-ọbu ònye nyere ya onyinye ka ewe kwughachi ya? N'ihi na ihe nile sitere n'aka-Ya, site kwa na Ya, di-kwa-ra Ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.”

1 Timoti 1:18 Timọti nwa m, m na-enyefe gị iwu a, dị ka amụma e buru n'amụma si dị, ka i were ha bu agha ọma.

Pọl gbara Timoti ume ka o jiri amụma ndị e buru ya lụso ezi agha ime mmụọ ọgụ.

1. Chineke enyela anyị ihe niile anyị ga-eji lụọ agha ime mmụọ.

2. Amụma Chineke na-enye anyị ike imeri n'agha ime mmụọ anyị.

1. Ndị Efesọs 6: 10-18 - ntụziaka Pọl banyere otu esi etinye ihe agha nke Chineke.

2. 2 Ndị Kọrint 10:4-5 – Ndụmọdụ Pọl ka e were ngwá agha nke Chineke bibie ebe e wusiri ike nke mmụọ.

1Timoti 1:19 nējidesi okwukwe ike, na ezi akọ-na-uche; nke ufọdu nime ha rapuru n'okwukwe;

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jidesie okwukwe ha ike ma nwee ezi akọ na uche, na-adọ aka ná ntị na ndị hapụworo okwukwe ha enwetawo mbibi.

1. Mkpa okwukwe na ezi akọ na uche

2. Ịjụ okwukwe na-eduba ná mbibi

1. Ndị Hibru 10: 35-39 - Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. N'ihi na ntachi obi di unu nkpà, ka unu we nara nkwa ahu mb͕e ọ bula unu meworo ihe Chineke nāchọ.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-ekiri ihu nkịtị ya n'enyo; n'ihi na ọ na-ahụ onwe ya, pụọ ma chefuo ozugbo ụdị mmadụ ọ bụ.

1 Timoti 1:20 N'ime ha bụ Haimeniọs na Alegzanda; ndị m nyefere n’aka Setan, ka ha wee mụta ịghara ikwulu Chineke.

Pọl nyefere Haimeniọs na Alegzanda n’aka Setan ka o wee kụziere ha ka ha ghara ikwulu Chineke.

1. Ihe ize ndụ nke nkwulu

2. Ike nke aza

1. Ilu 12:22 - “Ihe arụ n’anya Jehova ka egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ: ma ndị na-ekwesị ntụkwasị obi bụ ihe na-atọ Ya ụtọ.”

2. Jemes 3:10 – “N'otu ọnụ ka ngọzi na nkọcha si apụta. Ụmụnna m, ihe ndị a ekwesịghị ịdị otú ahụ.”

1 Timoti 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl nyere ntụziaka banyere ekpere, omume kwesịrị ekwesị n’ofufe, na ọrụ okike n’ime ọgbakọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl kwusiri ike mkpa ekpere dịịrị mmadụ niile (1 Timoti 2:1-7). Ọ na-agba ume ka a na-arịọsi arịrịọ ike, ekpere, arịrịọ, na ekele maka onye ọ bụla, gụnyere ndị eze na ndị ọchịchị. Nke a bụ n’ihi na Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile ma bịa mata eziokwu. Pọl mere ka Jizọs Kraịst pụta ìhè dị ka onye ogbugbo n’etiti Chineke na ihe a kpọrọ mmadụ onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ nile.

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwuru banyere omume kwesịrị ekwesị n’oge nnọkọ ofufe (1 Timoti 2:8-15). Ọ na-enye ntụziaka ka ndị mmadụ na-ekpe ekpere na-eji aka dị nsọ ebuliri elu n’ụzọ na-egosi nsọpụrụ na n’ejighị iwe ma ọ bụ esemokwu. A gwara ụmụ nwanyị ka ha na-eji ejiji dị mma na nke kwesịrị ekwesị, na-eji ezigbo ọrụ chọọ onwe ha mma kama iji ntutu isi ma ọ bụ ọla mara mma. Pọl kwukwara na ndị inyom kwesịrị ịmụta nwayọọ na-enwekwaghị ikike n'ebe ndị ikom nọ kama nọgide na-edo onwe ha n'okpuru.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na nkuzi gbasara ọrụ ụmụ nwanyị n’ime ọgbakọ (1 Timoti 2:11–15). Pọl kọwara na ya adịghị ekwe ka ụmụ nwanyị na-ezi ihe ma ọ bụ nwee ikike n’ebe ụmụ nwoke nọ kama o kwesịrị ịmụta ihe n’ime nkịtị. Ọ na-ezo aka azụ n’aghụghọ Iv dị ka ihe atụ nke ihe mere na ụmụ nwanyị na-ekwesịghị iji ikike n’ebe nwoke nọ. Otú ọ dị, ọ na-emesi ha obi ike na a ga-azọpụta ha site n’ịmụ nwa ma ọ bụrụ na ha anọgide n’okwukwe, ịhụnanya, ịdị nsọ, na njide onwe onye.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke 1 Timoti na-enye ntụziaka banyere ekpere, omume kwesịrị ekwesị n’oge nnọkọ ofufe, na ọrụ okike n’ime ọgbakọ.

Pọl kwusiri ike ikpe ekpere maka mmadụ nile—arịrịọ a na-arịọrọ onye ọ bụla gụnyere ndị nọ n’isi—n’ihi na Chineke chọrọ nzọpụta ha site n’aka Jizọs Kraịst.

Ọ na-ekwu okwu banyere omume kwesịrị ekwesị n'oge ofufe, na-agwa ndị ikom ka ha na-ekpe ekpere n'ụzọ nkwanye ùgwù na n'enweghị iwe ma ọ bụ esemokwu, ebe a na-agwa ụmụ nwanyị ka ha na-eji ejiji dị mma ma na-amụta nwayọọ nwayọọ n'enweghị ikike n'ebe ụmụ nwoke nọ.

Pọl kwukwara na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ịkụzi ihe ma ọ bụ nwee ikike n’ebe ụmụ nwoke nọ na-adabere n’ihe nlereanya nke aghụghọ Iv. Otú ọ dị, ọ na-emesi ha obi ike na a ga-azọpụta ha site n’ịmụ nwa ma ọ bụrụ na ha anọgide n’okwukwe, ịhụnanya, ịdị nsọ, na njide onwe onye. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta uru ekpere dị, omume kwesịrị ekwesị na nnọkọ ofufe, na ọrụ ndị nwoke na ndị nwanyị na-arụ n’ọgbakọ.

1 Timoti 2:1 Ya mere a na m agba ume ka, na mbụ, ka e kpere arịrịọ, ekpere, arịrịọ na inye ekele maka mmadụ niile;

Anyị kwesịrị ikpe ekpere maka mmadụ niile ma na-ekele ha.

1. Ekpere nke Ekele: Oku nke ekele maka mmadụ niile

2. Ịrịọrọ Ndị Ọzọ Arịrịọ: Ịrịọ Arịrịọ Maka Mmadụ Nile

1. Jemes 5:16 - "Kwapụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu.

2. 1 Jọn 5:16 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụ nwanne ya ka ọ na-eme mmehie nke na-abụghị ọnwụ, ọ ga-arịọ, na ọ ga-enye ndụ maka ndị na-adịghị mmehie nke ọnwụ. E nwere mmehie na-eweta ọnwụ: M. asịkwala na ọ ga-ekpe ekpere maka ya.

1 Timoti 2:2 N'ihi na ndị eze na ndị niile na-achị; ka anyị wee bie ndụ dị jụụ na nke dị n’udo na nsọpuru-Chineke na ezi-okwu nile.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ekpe ekpere maka ndị nọ n'ọchịchị ka Ndị Kraịst wee bie ndụ udo na-asọpụrụ Chineke.

1. Otu esi ebi ndụ dị jụụ na nke udo na nsọpụrụ Chineke na ịkwụwa aka ọtọ

2. Ike Ekpere diri Ndi no n’Akwa

1. Ndị Rom 13:1-7

2. 1 Pita 2:13-17

1 Timoti 2:3 Nʼihi na nke a dị mma, bụrụkwa ihe a na-anara nke ọma nʼanya Chineke bụ́ Onye Nzọpụta anyị;

ngafe:

Chineke chọrọ ka anyị na-ekpe ekpere maka mmadụ niile, ọ bụghị naanị ndị anyị maara ma ọ bụ ndị nwere mmasị. Na 1 Timoti 2:3-4 ọ na-ekwu, sị: “Nke a dị mma, na-emekwa Chineke Onye Nzọpụta anyị obi, bụ́ onye chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile na ka ha bịaruo ihe ọmụma nke eziokwu.”

Chineke chọrọ ka anyị na-ekpe ekpere maka mmadụ niile, ka a zọpụta ha wee mata eziokwu.

1. Ekpere: Onyinye a ga-enye mmadụ niile

2. Imeghe obi na uche gaa n'eziokwu site n'ekpere

1. 1 Timoti 2:3-4

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

1 Timoti 2:4 Onye chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile, ka ha bịaruokwa n’ọmụma nke eziokwu.

Ihe odide: Baịbụl na-akụzi na a pụrụ ịzọpụta onye ọ bụla. N’akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke 1 Timoti 2:4 , e dere na Chineke “chọrọ ka a zọpụta mmadụ nile, ka ha bịaruokwa n’ihe ọmụma nke eziokwu.”

Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na inweta ihe ọmụma nke eziokwu ahụ.

1. Amara Chineke dịịrị onye ọ bụla: A na ịhụnanya Chineke maka ndị ya niile

2. Ụzọ nke Eziokwu: A n'ụzọ nke nzọpụta

1. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Ndị Rom 10:13 - N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ka a ga-azọpụta.

1 Timoti 2:5 Nʼihi na e nwere otu Chineke na otu onye ogbugbo nʼetiti Chineke na mmadụ, bụ́ mmadụ Kraịst Jizọs;

Enwere naanị otu Chineke na otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nke bụ Jizọs Kraịst.

1. “Mkpa Jizọs Kraịst Dị ka Onye Ogbugbo Anyị”

2. "Ike nke Ogbugbo Jizọs Kraịst"

1. Ndị Rom 8:34 - “Kraịst Jizọs, bụ́ onye nwụrụ anwụ—karịrị nke ahụ, onye e mere ka o si dị ndụ—nọ n'aka nri Chineke, ọ na-arịọkwa arịrịọ maka anyị.”

2. Aịzaya 59:16 - "Ọ hụrụ na ọ dịghị onye, ọ tụrụ ya n'anya na ọ dịghị onye na-eme ihe ọnụ: ya mere ogwe aka ya wetara ya mmeri, na ezi omume ya kwadoro ya."

1 Timoti 2:6 Onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, ka a gbaa akaebe mgbe oge ruru.

Chineke nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, a ga-agbakwa akaebe nke a mgbe oge ruru.

1. Àjà nke Chineke Maka Onwe Ya: Ịghọta na Inwe ekele maka Mkpuchi Mmehie

2. Olee otú anyị ga-esi na-agba akaebe maka amara Chineke ná ndụ anyị?

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi; azọpiaworo ya n'ihi ajọ omume-ayi; n'aru Ya ka ahuhu-nmehie ahu di nke wetara ayi udo, ọ bu kwa ọnya-Ya ka ewe-ji gwọ ayi."

2. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama nwee ndụ ebighị ebi: n'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa, kama ka ewe site n’aka ya zọpụta ụwa.”

1 Timoti 2:7 Nʼihi nke e chiri m echichi ịbụ onye nkwusa na onyeozi, (Ana m ekwu eziokwu nʼime Kraịst, adịghịkwa ekwu okwu ụgha;) onye ozizi nke ndị mba ọzọ nʼokwukwe na ezi-okwu.

Echiri Pọl echichi dị ka onye nkwusa, onyeozi, na onye ozizi nke ndị Jentaịlụ n’okwukwe na ezi-okwu.

1. Oku nke ikwusa ozi ọma: Ibi ndụ nke okwukwe na eziokwu

2. Ịgbaso ọkpụkpọ òkù anyị: Ibi ndụ nke nraranye na nrubeisi

1. Ndị Kọlọsi 4:3-4 - Na-ekpe ekpere mgbe niile n'ime Mmụọ Nsọ, jiri ekpere niile na arịrịọ niile. N'ihi ya, na-amụ anya na ntachi obi niile, na-arịọsi arịrịọ ike maka ndị nsọ niile.

2. 1 Ndị Kọrint 15:10 – Ma site n'amara nke Chineke, Mu onwem bu ihe Mu onwem bu; N'ụzọ megidere nke ahụ, a gbalịsiri m ike karịa nke ọ bụla n'ime ha, ọ bụ ezie na ọ bụghị m, kama amara nke Chineke dị n'aka m.

1 Timoti 2:8 Ya mere, achọrọ m ka ndị mmadụ na-ekpe ekpere n'ebe niile, na-ebuli aka dị nsọ elu, n'enweghị ọnụma na obi abụọ.

Pọl gbara ndị ikom ume ka ha jiri aka dị nsọ na-ekpe ekpere n’ebe nile, n’enweghị iwe na obi abụọ.

1. Ịmata ike Chineke nwere ịza ekpere

2. Jiri okwukwe na ịdị umeala n’obi na-ekpe ekpere

1. Jemes 5:16 – Ekpere ike nke onye ezi omume bara uru nke ukwuu.

2. Ndị Filipaị 4:6-7 - Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n'ihe nile ọ bula site n'ekpere na aririọ ya na ekele, menu ka Chineke mara aririọ-unu nile.

1 Timoti 2:9 Nʼotu aka ahụkwa, ka ndị inyom jiri uwe kwesịrị ekwesị chọọ onwe ha mma nʼihere na ịdị nwayọọ; ọ bughi agiri-isi akpara nke-ọma, ma-ọbu ọla-edo, ma-ọbu nkume pel, ma-ọbu ihe di oké ọnu-ahia;

Ụmụ nwanyị kwesịrị iji ejiji dị mma, ọ bụghị iji ọla ma ọ bụ uwe dị oke ọnụ.

1. A naghị ahụ uru anyị bara na uwe anyị

2. Otu esi eji ejiji dị mma

1. 1 Pita 3:3-4 - “Unu ekwela ka ịchọ mma unu bụrụ nke a na-esi n'èzí—ịkpa ntutu na iyi ihe ịchọ mma ọla edo, ma ọ bụ uwe unu na-eyi— kama ka ịchọ mma unu bụrụ mmadụ zoro ezo nke obi site n'ihe e kere eke. ịma mma nke na-adịghị emebi emebi nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.”

2. Ilu 11:22 - “Dị ka mgbaaka ọla edo nke dị n'imi ezì ka nwanyị mara mma nke na-enweghị uche dị.”

1 Timoti 2:10 Ma (nke kwesịrị ndị inyom na-ekwupụta nsọpụrụ Chineke) were ezi ọrụ.

Ụmụ nwanyị ndị na-ekwupụta nsọpụrụ Chineke kwesịrị igosi ezi ọrụ.

1. "Ibi Ndụ Dị Ka Okwukwe Gị: Na-eme Ezi Ọrụ"

2. "Ịsọpụrụ Chineke Ihe Nlereanya: Oku nke Ọrụ Ọma"

1. Ilu 19:17 - Onye na-emere ogbenye ebere na-agbazinye Jehova ihe, ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ maka ihe o mere.

2. Ndị Galeshia 6:9-10 - Ka ike ghara ịgwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ mkpụrụ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, karịsịa ndị bụ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

1 Timoti 2:11 Ka nwaanyị ahụ na-amụta ihe na nkịtị, ya na nrubeisi niile.

Ụmụ nwanyị kwesịrị ịmụta n'ụzọ dị jụụ na nkwanye ùgwù.

1. Oku ịgbachi nkịtị: Ịmụta ịsọpụrụ ndị ọchịchị

2. Mma nke nrubeisi: Ịnabata ike nke ike dị jụụ

1. Ilu 11:2 – Mgbe npako na-abịa, ihere na-abịa, ma n’ịdị umeala n’obi ka amamihe na-abịa.

2. 1 Pita 3:4 – Ma ka ima-nma-unu buru ihe ezoro ezo nke obi, ya na ima-nma nke nādighi-emebi nke mọ di nwayọ na nke di nwayọ, nke di oké ọnu-ahia n'anya Chineke.

1 Timoti 2:12 Ma ekweghi m nwanyị ka o kuzie ihe, ma ọ bụ ka ọ were ikike nʼebe nwoke nọ, kama ka ọ nọrọ jụụ.

A naghị ekwe ka ụmụ nwanyị kuzie ihe ma ọ bụ nwee ikike n'ebe ụmụ nwoke nọ na chọọchị, mana ha kwesịrị ịgbachi nkịtị.

1. “Ebe ụmụ nwanyị nọ n’ụka: ikike Akwụkwọ Nsọ na nrubeisi”

2. "Ike nke Mmụọ dị jụụ: Ịmụta ibi ndụ n'okpuru nrubeisi n'Okwu Chineke"

1. 1 Ndị Kọrint 14:33-35 - "N'ihi na Chineke abụghị Chineke nke ọgba aghara, kama ọ bụ nke udo. Dị ka ọ dị n'ọgbakọ nile nke ndị nsọ, ndị inyom kwesịrị ịgbachi nkịtị n'ọgbakọ: n'ihi na e kweghị ha ikwu okwu, kama kwesiri ido onwe-ha n'okpuru onwe-ha, dika iwu nēkwu kwa: ọ buru na ọ di ihe ọ bula ha nāchọ imuta, ka ha jua di-ha n'ulo: n'ihi na ọ bu ihe-ihere ka nwanyi kwue okwu n'ọgbakọ.

2. Ndị Efesọs 5:22-24 - "Ndị bụ́ nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka n'okpuru Onyenwe anyị. .Ma dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n’okpuru Kraịst, otú ahụkwa ka ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n’okpuru di ha n’ihe niile.”

1 Timoti 2:13 N’ihi na e buru Adam kpụọ, e mesịa, e mechara Iv.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ kwuru na Chineke bu ụzọ kee Adam, ekezie Iv.

1. Mkpa usoro Chineke dị n'ime okike - ka atumatu Chineke si ebute ụzọ mgbe niile.

2. Ka atumatu Chineke si zuo oke, na otu o siri di nkpa iso ya.

1. Jenesis 1:26-27 - Chineke kere mmadụ n'onyinyo Ya, nwoke na nwanyị ka O kere ha.

2. Ilu 14:12 – O nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ.

1 Timoti 2:14                  edu` Adam     mma                   ra’da      du’  edu’          du’    du’   du’   du’   ra nti       idu’ ‘              idu’ ‘ ‘nwanyi’ n’ahiehie ya.

E nweghị agwọ ghọgbuo Adam, ma a ghọgburu Iv ma mebie iwu ahụ.

1. Ihe ize ndụ nke aghụghọ

2. Chineke na-agbaghara mmehie

1. Jenesis 3:1-7 – Akụkọ banyere agwọ na-eduhie Iv.

2. Aisaia 1:18 – Mgbaghara mmehie nke Chineke.

1 Timoti 2:15 Otú ọ dị, a ga-azọpụta ya site nʼịmụ nwa, ma ọ bụrụ na ha anọgide nʼokwukwe na afọ-ọma na ịdị-nsọ nʼịdị nro.

Pọl na-agba ndị inyom bụ́ Ndị Kraịst ume ịnọgide n’okwukwe, afọ-ọma, ịdị nsọ, na ịdị nro ka e wee zọpụta ha site n’ịmụ nwa.

1. Ike nke okwukwe, afọ-ọma, ịdị nsọ, na ịdị nro na ndụ ụmụ nwanyị nke Ndị Kraịst.

2. Ibi ndụ Eziokwu nke 1 Timoti 2:15 ná Ndụ Anyị

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye.”

2. 1 Pita 3:1-2 - “N'otu aka ahụ, ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, ka ọ bụrụgodị na ụfọdụ adịghị erube isi n'okwu ahụ, e wee rite ha n'uru n'ekwughị okwu ọ bụla site n'omume nwunye ha.

1 Timoti 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ntozu oke maka ndị nlekọta na ndị dikọn n’ime nzukọ-nsọ ma na-enye nduzi maka ọrụ na ọrụ dịịrị ha.

Paragraf nke Mbụ: Pọl depụtara iru eru maka ndị nlekọta, nke a makwaara dị ka ndị bishọp ma ọ bụ ndị okenye (1 Timoti 3:1-7). Ọ na-ekwu na ndị nlekọta aghaghị ịbụ ndị a na-akọchakarị, ndị lụrụ di ma ọ bụ nwunye, ndị na-ewekarị iwe, ndị na-ejide onwe ha, ndị a na-akwanyere ùgwù, ndị na-ele ọbịa, ndị nwere ike izi ihe, ndị na-adịghị aṅụbiga mmanya ókè ma ọ bụ ime ihe ike kama ndị dị nwayọọ, ha adịghịkwa ese okwu. Ha kwesịrị ịna-elekọta ezinụlọ nke ha nke ọma ma nwee aha ọma ma n’ime ma n’èzí n’ọgbakọ. Ọzọkwa, ha ekwesịghị ịbụ ndị a tọghatara ọhụrụ kama ọ bụ ndị gosipụtara ntozu okè n’okwukwe ha.

Paragraf nke 2: Pọl kwuziri n’iru eru maka ndị dikọn (1 Timoti 3:8-13). A chọkwara ka ndị dikọn bụrụ ndị kwesịrị nsọpụrụ, ndị nwere ezi obi n’okwukwe ha, ghara itinye aka n’ọtụtụ mmanya ma ọ bụ ịchụso uru akwụwaghị aka ọtọ. Ha kwesịrị iji akọ na uche dị ọcha jide ihe omimi nke okwukwe. Dị ka ndị nlekọta, a ga-ebukwa ụzọ nwalee ndị dikọn tupu a họpụta ha ije ozi n’ọrụ ha. Ha kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi n'ilekọta ezinụlọ nke ha nke ọma.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na nchikota nke na-emesi uru ntuziaka ndị a pụtara (1 Timoti 3:14-16). Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịga leta Timoti n’oge na-adịghị anya, ma o dekwara ihe ndị a ka ọ bụrụ na ọ na-egbu oge ịbịa, Timoti ga-ama otú ndị mmadụ kwesịrị isi na-akpa àgwà n’ezinụlọ Chineke—ọgbakọ—nke a kọwara dị ka “ogidi na ntọala nke eziokwu.” Ọ na-akọwapụta ihe omimi nke nsọpụrụ Chineke nke ekpughere site n’aka Jisus Kraịst—Mbịpụta Ya n’anụmanụ, nkwụpụta n’ụta site na Mụọ, mkpọsa n’etiti mba dị iche iche site n’aka ndị mụọ-ozi na natara site n’okwukwe.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke 1 Timoti na-enye ntozu oke maka ndị nlekọta (ndị okenye) na ndị dikọn n’ime nzukọ-nsọ ma na-emesi ike mkpa ọrụ na ibu ọrụ ha dị.

Pọl depụtara ihe ndị a chọrọ n’aka ndị nlekọta, na-emesi àgwà, àgwà, na ikike izi ihe ike ike. Ha kwesịrị ịbụ ndị kwere ekwe tozuru okè nwere aha ọma.

O kwuziri ihe ruru eru ịbụ ndị dikọn, na-akọwapụta ezi obi nke okwukwe, njide onwe onye, na nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi nke ezinụlọ ha.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site ná nchịkọta nchịkọta nke na-emesi uru ntụziaka ndị a maka omume kwesịrị ekwesị dị n’ezinụlọ Chineke—nke bụ́ chọọchị. Pọl mere ka Jizọs Kraịst pụta ìhè dị ka onye bụ isi n'ihe omimi nke nsọpụrụ Chineke nke ekpughere site n'ime mmadụ n'anụmarị ya, nkwuwapụta nke mmụọ nsọ, nkwupụta n'etiti mba dị iche iche site n'aka ndị mmụọ ozi, na natara site n'okwukwe. Isiakwụkwọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ndị ndu tozuru etozu n’ime ọgbakọ ndị na-akwado ozizi ziri ezi ma na-egosipụta àgwà nsọpụrụ Chineke.

1 Timoti 3:1 Nka bu ezi okwu, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ ọnọdu onye-isi-nchu-àjà, ọlu ọma nāgu ya.

Pọl na-agba ndị na-achọ ịbụ ndị bishọp ume ka ha mata na ọ bụ ezigbo mbọ na ezigbo mbọ.

1. Ọrụ nke Bishop: Ibi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ Chineke

2. Ịchọgharị Oku Ịga Ozi: Ihe Ije Ozi Dị Ka Bishọp Pụtara

1. Jems 3:1 - “Ụmụnna m, unu ekwesịghị ịbụ ndị ozizi ọtụtụ n’ime unu, n’ihi na unu maara na a ga-ejisi ike kpee anyị ndị na-ezi ihe ikpe.”

2. 1 Pita 5:2-3 - “Bụrụnụ ndị ọzụzụ atụrụ nke ìgwè atụrụ Chineke nke nọ n'okpuru unu, na-eje ozi dị ka ndị nlekọta—ọ bụghị n'ihi na unu aghaghị, kama n'ihi na unu dị njikere, dị ka Chineke chọrọ ka unu bụrụ; ọ bụghị anyaukwu maka ego, kama ọ na-agụsi agụụ ike ije ozi; ọ bụghị ịbụ ndị nwe ya ka ha na-achị ndị e nyefere unu n’aka, kama ka unu bụrụ ihe nlereanya nye ìgwè atụrụ ahụ.”

1 Timoti 3:2 Ya mere, onye bishọp aghaghị ịbụ onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, di nke otu nwunye, onye na-amụ anya, onye nwere uche, onye nwere ezi omume, onye na-ele ọbịa, onye na-ezi ihe;

Pọl nyere Timoti ntụziaka banyere àgwà nke bishọp, dị ka onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, di nke otu nwunye, onye na-amụ anya, onye nwere uche, na-akpa àgwà ọma, na onye na-ele ọbịa, na onye nwere ike ịkụziri ihe.

1. Àgwà nke Bishọp: Ihe ndị chọrọ onye ndu

2. Ibi ndụ nke ile ọbịa: Mmụọ nke Chineke na-arụ ọrụ

1. Ndị Efesọs 4:1-2 - “Ya mere, mụ onwe m onye mkpọrọ nke Onyenwe anyị, na-arịọ unu ka unu na-eje ije n'ụzọ kwesịrị oku a kpọrọ unu, n'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ nile, n'ime ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu n'ịhụnanya.

2. 1 Pita 5:2-3 - “Na-azụnụ ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'etiti unu, na-elekọta ha, ọ bụghị ná mmanye, kama na-anụ ọkụ n'obi; ọ bughi n'ihi urù-utọ ruru unyi, kama ọ bu n'obi di njikere; Ọ bụghịkwa dị ka ndị nwe ihe nketa nke Chineke, kama ịbụ ihe nlereanya nye ìgwè atụrụ.”

1 Timoti 3:3 Ọ dịghị onye e nyefere mmanya, ọ dịghị onye na-eti ihe, ọ bụghị onye anyaukwu nke uru uru rụrụ arụ; ma ndidi, ọ bughi onye nālu ọgu, ọ bughi onye anya-uku;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka àgwà nke enweghị ike inye mmanya, ọ bụghị onye na-eti ihe, ọ bụghị onye anyaukwu nke ego, inwe ndidi, ọ bụghị onye mgba, na ịghara inwe anyaukwu.

1. "Ike nke ndidi: Imeri Ọnwụnwa nke anyaukwu na ime ihe ike"

2. "Ọrụ nke njide onwe onye: ịjụ ọnwụnwa nke mmanya na-aba n'anya na esemokwu"

gafere-

1. Ilu 16:32 - "Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike, na onye na-achị mmụọ ya karịa onye na-ewere obodo."

2. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, 23 ịdị nwayọọ, njide onwe onye. Ọ dịghị iwu ọ bụla megidere ndị dị otú ahụ."

1 Timoti 3:4 Onye na-achị ụlọ nke ya nke ọma, na-enwekwa ụmụ ya n'okpuru ike niile;

Onye ndu kwesiri inwe ike ijikwa ezinulo ya ma debe umu ya n'uzo di egwu.

1. Àgwà nke ezigbo onye ndu

2. Ọrụ Ndị Nne na Nna

1. Ndị Efesọs 6:4 - Ndị nna, akpasula ụmụ unu iwe, kama na-azụ ha n'ọzụzụ na ntụziaka nke Onye-nwe.

2. Ilu 15:20 - Nwa nke maara ihe na-eme nna ya obi ụtọ, ma onye nzuzu na-eleda nne ya anya.

1 Timoti 3:5 (Nʼihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla amaghị otú e si achị ụlọ nke ya, olee otú ọ ga-esi lekọta ọgbakọ Chineke?)

ngafe:

Akwụkwọ ozi Pọl degaara Timoti kwuru banyere iru eru ndị nlekọta ọgbakọ kwesịrị inwe. O kwuru na otu n’ime àgwà kacha mkpa bụ na onye nlekọta kwesịrị ịma otú ọ ga-esi na-achị ụlọ ya nke ọma.

Pọl mesiri ike mkpa ọ dị inwe onye nlekọta nke chọọchị nke nwere ike ịchị ụlọ nke ya nke ọma.

1. "Ikike nke Onye Ndú Ụka"

2. "Ọrụ Ndị Kraịst nwere"

1. Ndị Efesọs 5: 21-33 - Nrubeisi na ịhụnanya n'ime ụlọ

2. Taịtọs 1:5-9 – ntozu oke nke onye ndu ụka

1 Timoti 3:6 Ọ bụghị onye ọhụrụ, ka o we ghara ibuli ya elu wee daba nʼikpe nke ekwensu.

A dọrọ Timoti aka ná ntị ka ọ ghara ịhọpụta onye ọhụrụ ka ọ bụrụ onye ndú na chọọchị, n'ihi na ha nwere ike ịdị mpako ma nweta ikpe ọmụma Chineke.

1. Nganga na-abịa tupu ọdịda: Mụta ihe site n'ihe atụ nke 1 Timoti 3:6

2. Uru Ịdị Umeala Dị n'Obi: Na-eto eto n'amamihe nke 1 Timoti 3:6

1. Jemes 4:6 - "Chineke na-emegide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Ilu 11:2 - "Mgbe mpako na-abịa, mgbe ahụ ka ihere na-abịa, ma n'ịdị umeala n'obi ka amamihe na-abịa."

1 Timoti 3:7 Ọzọ kwa, ọ ghaghi inwe ozi ọma bayere ndi nọ n'èzí; ka o we ghara ịdaba n'ihe-ita-uta na n'ọnyà nke ekwensu.

Mkpa ọ dị inwe akụkọ ọma sitere n’aka ndị na-anọghị n’ọgbakọ ka e mere ka ọ pụta ìhè n’ihe odide a, n’ihi na ọ pụrụ inyere mmadụ aka izere ịdaba n’ọnyà nke ekwensu.

1. Ike nke Ezi Àmà: Otú Aha Anyị Pụrụ Isi nyere Anyị Aka Izere Ọnwụnwa

2. Ịnọgide N'elu Nkwujọ: Mkpa Aha ọma dị n'anya ndị si mba ọzọ.

1. Ilu 22:1 - Aha ezi ihe ka a ga-ahọta kari àkù bara uba, amara di kwa nma kari ọla-ọcha ma-ọbu ọla-edo.

2. 1 Pita 2:12 – Denu omume-unu n'etiti ndi mba ọzọ ka ha di nsọpuru, ka mb͕e ha nēkwu okwu megide unu dika ndi nēmebi iwu, ka ha we hu ezi omume-unu, we nye Chineke otuto n'ubọchi nleta.

1 Timoti 3:8 Nʼotu aka ahụ, ndị dikọn aghaghị ịbụ ndị na-anụ ọkụ nʼobi, ndị na-abụghị ndị na-ekwu okwu abụọ, ndị a na-apụghị inye ọtụtụ mmanya, ndị na-adịghị anyaukwu nke uru uru na-adịghị ọcha;

Ndị dikọn ga-abụ ndị a na-akwanyere ùgwù, ndị na-akwụwa aka ọtọ, na ndị nwere obi ike, na-ezere anyaukwu.

1. Ebube nke ije ozi: Ọmụmụ nke 1 Timoti 3:8

2. Ibi ndụ nke iguzosi ike n’ezi ihe: lee 1 Timoti 3:8

1. 1 Pita 4:10 – Dika onye obula natara onyinye, were ya na-ejere ibe ya ozi, dika ezi ndi ulo nke amara Chineke di iche iche.

2. Ilu 21:20 - Akụ dị oke ọnụ ahịa na mmanụ dị n'ụlọ onye mara ihe, ma onye nzuzu na-eripịa ya.

1 Timoti 3:9 Nʼiji akọ na uche dị ọcha jide ihe omimi nke okwukwe ahụ.

Pọl gbara Timoti ume ka o jiri akọ na uche dị ọcha jide ihe omimi nke okwukwe.

1. "Ikwesị ntụkwasị obi Na-ebi Ndụ: Iji Akọnuche Dị Ọcha Na-ebi"

2. "Ịtụkwasị Chineke obi na ihe omimi nke ndụ"

1. Ọrụ 24:16 - "Ya mere, m na-agbalịsi ike mgbe niile ka akọ na uche m ọcha n'ihu Chineke na mmadụ."

2. Ndị Filipaị 4: 8 - "N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla a na-adọrọ mmasị - ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ nke kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ. "

1 Timoti 3:10 Ka e burukwa ụzọ nwapụta ihe ndị a; mb͕e ahu ka ha were ọlu dikọn, ebe anāhu ha na ha zuru okè.

Pọl gwara Timoti ka o jide n’aka na ndị dikọn kwesịrị ịbụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta tupu ha ewee ọchịchị.

1. "Ibi ndụ dị ka ihe atụ na-enweghị ụta"

2. "Ụdị nke Deacon"

1. 1 Pita 2:12 - "Ka omume unu bụrụ ihe kwesịrị nsọpụrụ n'etiti ndị mba ọzọ, ka mgbe ha na-ekwu okwu megide unu dị ka ndị na-eme ihe ọjọọ, site n'ọrụ ọma unu nke ha na-edebe, we nye Chineke otuto n'ụbọchị nleta."

2. Taịtọs 1:6-7 - "Ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye zuru okè, di nke otu nwunye, nwere ụmụ kwesịrị ntụkwasị obi nke a na-eboghị ebubo na ọgbaghara ma ọ bụ nnupụisi. N'ihi na onye bishọp aghaghị ịbụ onye na-enweghị ntụpọ, dịka onye nlekọta nke Chineke; n'oge na-adịghị anya na-ewe iwe, a naghị enye mmanya, ọ dịghị onye na-eti ihe, a naghị enye ya uru rụrụ arụ."

1 Timoti 3:11 Otú ahụkwa ka ndị nwunye ha kwesịrị ịbụ ndị na-anụ ọkụ n’obi, ọ bụghị ndị nkwutọ, ndị nwere uche, ndị kwesịrị ntụkwasị obi n’ihe niile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Timoti 3: 11 na-enye ntụziaka na ndị nwunye nke ndị dekọn aghaghị ịbụ ndị na-adịghị mma, ọ bụghị ndị nkwutọ, ndị nwere uche, na ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nile.

1. Mkpa ikwesị ntụkwasị obi dị n’alụmdi na nwunye

2. Ọrụ ụmụ nwanyị na-arụ n’ụka

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu dị ka n'okpuru Onyenwe anyị.

2. Ilu 31:10-31 - Nwunye na-eme omume ọma

1 Timoti 3:12 Ka ndị dikọn bụrụ ndị di nke otu nwunye, na-achị ụmụ ha na ụlọ nke ha nke ọma.

Pọl nyere ntụziaka na ndị dikọn kwesịrị ịbụ ndị ikom nwere otu nwunye ma na-achị ụmụ ha na ezinụlọ ha nke ọma.

1. "Ọrụ Diacon na Nzukọ-nsọ"

2. "Ibi Ndụ n'Oziọma: Ọrụ Dikọn"

1. Ndị Efesọs 5: 21-33 - Nrubeisi na Ịhụnanya n'alụmdi na nwunye

2. Taịtọs 1:5-9 – ntozu oke maka ndị ndu n’ime Nzukọ-nsọ

1 Timoti 3:13 Nʼihi na ndị na-eje ozi dị ka onye ozi nke ọma na-azụtara onwe ha ọkwa dị mma na nkwuwa okwu dị ukwuu nʼokwukwe nke dị nʼime Kraịst Jizọs.

1 Timoti 3:13 na-agba ndị dikọn ume ka ha na-eje ozi n’ikwesị ntụkwasị obi iji nweta ezi nguzo na okwukwe siri ike na Jizọs Kraịst.

1. Inweta ịdị ukwuu site n'iji ikwesị ntụkwasị obi jeere ozi

2. Ike nke okwukwe siri ike na Kraịst

1. Mak 10:45 - N'ihi na ọbuná Nwa nke madu abiaghi ka ewefè òfùfè, kama ka o we nye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

1 Timoti 3:14 Ihe ndị a ka m na-edegara gị akwụkwọ, na-atụ anya ịbịakwute gị ngwa ngwa.

Pọl na-edegara Timoti akwụkwọ ozi, na-atụ anya ịga leta ya n'oge na-adịghị anya.

1. Mkpa nke iwulite mmekọrịta na ndị ọzọ.

2. Ike nke olile anya na ndu anyi.

1. Ndị Rom 12: 9-10 - "Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu, na-akpọnụ ihe ọjọọ asị, jidesie ezi ihe ike; jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

2. Abụ Ọma 33: 20-22 - "Mkpụrụ obi anyị na-echere Jehova, Ya onwe anyị bụ enyemaka anyị na ọta anyị: N'ihi na obi anyị na-aṅụrị ọṅụ na Ya, N'ihi na anyị na-atụkwasị obi n'aha nsọ Ya. Jehova, ka ebere Gị dịrị n'aru ayi, dika ayi nēle anya Gi.

1 Timoti 3:15 Ma ọbụrụ na m ga-anọ ogologo oge, ka i wee mara otú i kwesịrị isi na-akpa àgwà n’ụlọ Chineke, nke bụ́ ọgbakọ nke Chineke dị ndụ, ogidi na ntọala nke eziokwu.

Nzukọ-nsọ nke Chineke dị ndụ bụ ogidi na ntọala nke eziokwu, na anyị kwesịrị ime onwe anyị n'ụdị na-anọchi anya eziokwu ahụ.

1. Àgwà anyị n’ụlọ Chineke

2. Ụka: Ogidi na Ala nke Eziokwu

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ndị Efesọs 4:15 - Ma, n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, nwere ike tolite n'ihe niile n'ime Onye ahụ bụ isi - Kraịst.

1 Timoti 3:16 Ma nʼarụghị ụka ka ihe omimi nke nsọpụrụ Chineke dị ukwuu:                  g a,                              ISA í í í,                                                                              u nti                                               gጹ        g  anya mmadụ anya`     kwere-kwa-ra ya n’uwa, ewelie ya buruburu n’ebube.

Ihe omimi nke nsọpụrụ Chineke bụ na e kpugheere Chineke n’ụdị mmadụ, bụrụ onye ezi omume site na mmụọ nsọ, ndị mmụọ ozi hụkwara ya, kwusaa ozi ọma nye ndị mba ọzọ, nabata ya n’ụwa, werekwa ya n’ebube.

1. Kwere na ihe omimi nke nsọpụrụ Chineke

2. Nkpughe nke Jisus n'anu-aru

1. Jọn 1:14 – Okwu ahu we ghọ anu-aru we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa ebube-Ya, bú ebube nke sitere n'aka Nna-Ya nání Ya, juputara n'amara na ezi-okwu.

2. Ndị Kọlọsi 2:9 - N'ihi na n'ime ya ka izu-oke nke chi nile bi n'anụ ahụ.

1 Timoti 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu ụgha ma gbaa Timoti ume n’ozi ya.

Paragraf nke mbụ: Pọl dọrọ aka ná ntị megide ozizi ụgha na ozizi ndị mmụọ ọjọọ (1 Timoti 4:1-5). Ọ na-ekwu na n’oge ikpeazụ, ụfọdụ ga-ahapụ okwukwe, na-aṅa ntị n’ime mmụọ na-eduhie eduhie na ozizi ndị machibidoro alụmdi na nwunye na ụfọdụ ihe oriri. Pọl kwusiri ike na ihe niile Chineke kere dị mma ma ọ bụrụ na ejiri ekele nara ya. Ọ na-echetara Timoti ka ọ kụziere ndị kwere ekwe ihe ndị a ma na-agba ha ume ka e wee zụọ ha n’ezi ozizi.

Paragraf nke Abụọ: Pọl gwara Timoti ka o setịpụụrụ ndị ọzọ ihe nlereanya n’okwu, omume, ịhụnanya, ikwesị ntụkwasị obi, na ịdị ọcha (1 Timoti 4:6-10). Ọ na-agba ya ume ịbụ ezi ohu nke Kraịst Jizọs site n’iji okwu okwukwe na ezi ozizi na-azụ onwe ya. Pọl kwusiri ike na nsọpụrụ Chineke bara ihe nile—ma n’ime ndụ nke a ma n’ọdịnihu—ma gbaa Timoti ume ịrụsi ọrụ ike na gbalịsie ike n’ihi na o tinyewo olileanya ya n’ebe Chineke dị ndụ nọ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntuziaka maka ozi Timoti mechie (1 Timoti 4:11-16). Pọl nyere ya iwu ka ọ ghara ikwe ka onye ọ bụla leda ya anya n’ihi ntorobịa ya kama bụrụ ihe atụ n’okwu, omume, ịhụnanya, ikwesị ntụkwasị obi, na ịdị ọcha. Ọ na-agba ya ume itinye onwe ya n'ịgụ Akwụkwọ Nsọ n'ihu ọha, agbamume, na izi ihe. Pọl dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ileghara onyinye ime mmụọ ya anya kama iji ya na-arụsi ọrụ ike. Ọ na-agba ya ume ka ọ na-eme ihe ndị a ka ọganihu ya wee pụta ìhè nye mmadụ nile.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke 1 Timoti kwuru okwu ụgha mgbe ọ na-enye ntụziaka maka ozi.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ozizi ụgha nke na-amachibido alụmdi na nwunye na ihe oriri ụfọdụ ma na-ekwusi ike maka ekele maka ihe nile Chineke kere.

Ọ                                                    akụziri                    ri   ri         ri> ]> ] ]ch]>t]t]t] stttt ihe nlereanya. Pọl mesiri uru nsọpụrụ Chineke dị ma gbaa Timoti ume ka ọ rụsie ọrụ ike na ịgba mbọ na-eje ozi ya.

Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka maka ozi Timoti mechie, na-adụ ya ọdụ ka ọ bụrụ ihe atụ n'akụkụ dị iche iche ma tinye onwe ya n'ịgụ Akwụkwọ Nsọ, ịgba ume, na izi ihe. Pọl gbara ya ume ka ọ ghara ileghara onyinye ime mmụọ ya anya kama jiri ya na-arụsi ọrụ ike. Isiakwụkwọ a na-eme ka ọ pụta ìhè mkpa ezi ozizi, ihe nlereanya onwe onye, na nraranye dị n’ozi Ndị Kraịst.

1 Timoti 4:1 Ma Mmụọ Nsọ na-ekwu hoo haa, na n’oge ikpeazụ ụfọdụ ga-esi n’okwukwe pụọ, na-aṅa ntị n’ime mmụọ ndị na-eduhie eduhie, na ozizi ndị mmụọ ọjọọ;

Mụọ ahụ na-adọ aka ná ntị na n’oge ikpeazụ, ụfọdụ ga-ahapụ okwukwe ka ha soro nkuzi nke ndị mmụọ ọjọọ.

1. Ihe ize ndụ nke ndapụ n’ezi ofufe: Otu esi guzogide ozizi ụgha

2. Ichebe Ka Aghụghọ: Iguzosi Ike n'Okwukwe na Eziokwu

1. Ndị Efesọs 6:10-17 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke ka iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. 2 Ndị Kọrint 11:14 - Setan na-agbanwe onwe ya dị ka mmụọ ozi nke ìhè na ndị ohu ya dị ka ndị ohu ezi omume.

1 Timoti 4:2 Ikwu okwu ụgha n’ihu abụọ; n'ịbụ ndị were ígwè dị ọkụ kụchie akọ na uche ha;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu banyere ndị mmadụ na-ekwu okwu ụgha n'ụzọ ihu abụọ, ebe akọnuche ha enweghịzi ike ịmata ihe ọma na ihe ọjọọ.

1. "Ihe ize ndụ nke ihu abụọ: Otu esi eme eziokwu na okwukwe gị"

2. "Ike nke Eziokwu: Ịgwa Onwe Gị na Ndị Ọzọ Eziokwu"

1. Ilu 12:22 - "Egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ ihe arụ n'anya Jehova, ma ndị na-ekwesị ntụkwasị obi bụ ihe na-atọ ya ụtọ."

2. Ndị Efesọs 4:25 - "Ya mere, ebe unu wepụsịrị okwu ụgha, ka onye ọ bụla n'ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu, n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ibe ya."

1 Timoti 4:3 Ndị na-amachibido ịlụ di na nwunye iwu, na-enye iwu ka a ghara iri ihe oriri, nke Chineke kere ka e were ekele nara ndị kwere ekwe ma mara eziokwu ahụ.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ịkụzi ozizi ndị na-amachibido alụmdi na nwunye, machibidokwa iri ụdị nri ụfọdụ, ebe ọ bụ na ha abụọ bụ ndị Chineke kere ka ndị kwere ekwe ma ghọta eziokwu ahụ na-enye ekele.

1. Ngọzi di na nwunye na iri ihe: Ime ememe onyinye Chineke

2. Ịzere Ozizi Ụgha: Ịnabata Eziokwu nke Okwu Chineke

1. Jenesis 2:24 N'ihi nka ka nwoke gārapu nna-ya na nne-ya, rapara n'aru nwunye-ya: ha ewe ghọ otù anu-aru.

2. Matiu 15:11 Ọ bụghị ihe na-aba n'ọnụ na-emerụ mmadụ; ma ihe nēsi n'ọnu puta, nka nēmeru madu.

1 Timoti 4:4 Nʼihi na ihe ọ bụla Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga-ajụ, ma ọ bụrụ na ewere ekele nara ya.

Ihe niile Chineke kere dị mma ma ekwesịrị iji ekele nabata ya.

1: Anyị kwesịrị ikele Chineke maka onyinye Ya ma ghara iji ha egwuri egwu.

2: Kelee ekele maka ngozi nile nke Chineke, n'agbanyeghị na ọ dị ntakịrị.

1: Abụ Ọma 28:7 Jehova bụ ike m na ọta m; Obim tukwasiri obi na Ya, ewe yerem aka: n'ihi nka obim nāṅuri nke-uku; ọ bu kwa abùm ka m'gēji to Ya.

2 Ndị Kọlọsi 3:17 Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna na Nna ekele site n'aka ya.

1 Timoti 4:5 Nʼihi na edowo ya nsọ site nʼokwu Chineke na ekpere.

Pọl gbara Timoti ume ka o jiri okwu Chineke na ekpere bie ndụ edoro nsọ.

1. Ibi Ndụ nke Ịdị Nsọ: Otú Okwu Chineke na Ekpere pụrụ isi gbanwee ndụ anyị

2. Ịzụlite Ndụ Edoro Nsọ: Ike nke Okwu Chineke na Ekpere

1. Ndị Kọlọsi 3:16-17 - Ka Okwu Chineke biri nime unu nke ukwuu, nēzírita ihe nād kwa ibe-unu àmà n'amam-ihe nile, nābù kwa abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēji ekele n'obi-unu nye Chineke.

2. Ndị Efesọs 6:18 - Na-ekpe ekpere mgbe niile n'ime Mmụọ Nsọ, jiri ekpere niile na arịrịọ niile. N'ihi ya, na-amụ anya na ntachi obi niile, na-arịọsi arịrịọ ike maka ndị nsọ niile.

1 Timoti 4:6 Ọ bụrụ na ị na-echeta ụmụnna nʼihe ndị a, ị ga-abụ ezi onye ozi nke Jisọs Kraịst, onye a na-azụ ya nʼokwu nile nke okwukwe na nke ozizi ọma, nke i nwetaworo ya.

A gbara Timoti ume ka ọ bụrụ ezi onye ozi nke Jisus Kraịst site n’ichetara ụmụnna okwu nke okwukwe na ezi ozizi.

1. Mkpa nke okwukwe na ezi ozizi

2. Na-echetara Ndị Ọzọ Okwu nke Okwukwe na Ezi Ozizi

1. Ndị Hibru 11:6 - "Ma n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ."

2. Taịtọs 1: 8-9 - "Ma onye hụrụ ile ọbịa n'anya, onye hụrụ ezi mmadụ n'anya, nwee uche, onye ezi omume, dị nsọ, onye nwere obi iru ala; na-ejidesi okwu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ike dịka a kụziiri ya, ka o wee nwee ike site n'ozizi ziri ezi ma abụọ. ịgba ume na ime ka ndị nnupụisi kwenye."

1 Timoti 4:7 Ma jụ akụkọ ifo ndị rụrụ arụ na ndị agadi nwunye, ma mee onwe gị ka ọ bụrụ nsọpụrụ Chineke.

Anyị ga-ajụ ozizi ụgha kama ịchọ ito eto na nsọpụrụ Chineke.

1. "Ike na mkpa nke ịjụ ihe bụ ụgha"

2. "Ndụ nke Ịsọpụrụ Chineke: Ụzọ Na-eduga n'Ezigbo Mmezu"

1. Taịtọs 1:14 – Ọ dịghị ege ntị n'akụkọ ifo ndị Juu, na iwu mmadụ, ndị na-esi n'ezi-okwu chigharịa.

2. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

1 Timoti 4:8 Nʼihi na mmega ahụ́ nke anụ ahụ́ bara ntakịrị uru: ma nsọpụrụ Chineke bara uru nye ihe niile, ebe ọ na-ekwe nkwa ndụ nke dị ugbu a na nke gaje ịbịa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa nsọpụrụ Chineke dị karịa mmega ahụ nke anụ ahụ, yana nkwa nke ndụ ma ugbu a ma n'ọdịnihu.

1. "Ịsọpụrụ Chineke bụ isi ihe na-eduga ná ndụ"

2. "Nkwa nke nsọpụrụ Chineke"

1. 1 Pita 2:11 - "Ndị m hụrụ n'anya, a na m arịọ unu dị ka ndị ọbịa na ndị njem ala nsọ, ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-ebuso mkpụrụ obi agha."

2. Eklisiastis 12:13 - "Ka anyị nuru nkwubi okwu a nile: tua egwu Chineke, debe kwa ihe nile Ọ nyere n'iwu: n'ihi na nka bu ọlu madu nile."

1 Timoti 4:9 Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ịnara ya niile.

Pọl nyere Timoti iwu ka ọ kpọsaa na mmadụ nile kwesịrị ịnakwere ozi nke okwukwe.

1. "Ihe Dị Mkpa nke Okwukwe: Ịnabata Ozi Ịhụnanya Chineke"

2. "Ike nke Okwukwe: Ibi ndụ nke Kwesịrị Nnabata"

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere, Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

1 Timoti 4:10 Nʼihi na anyị na-adọgbu onwe anyị nʼọrụ ma na-akọcha anyị, nʼihi na anyị tụkwasịrị Chineke dị ndụ obi, bụ́ Onye Nzọpụta nke mmadụ niile, karịsịa nke ndị kwere ekwe.

Pọl na-echetara Timoti na a na-azọpụta mmadụ niile site n'aka Chineke dị ndụ, ma karịsịa ndị kwere na Ya.

1. Ike nzọpụta nke okwukwe

2. Ịtụkwasị Chineke obi

1. Ndị Rom 10: 8-10 - "Ma gịnị ka ọ na-ekwu? “Okwu ahụ dị gị nso, n’ọnụ gị na n’ime obi gị” (ya bụ, okwu nke okwukwe nke anyị na-ekwusa); 9 n’ihi na ọ buru na i were ọnu-gi kwuputa na Jisus bu Onye-nwe-ayi, we kwere n’obi-gi na Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, agāzọputa gi. 10 N’ihi na site n’obi ka mmadụ ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, + e jikwa ọnụ kwupụta ma zọpụta ya.”

2. Ndị Filipaị 4:19 – “Chineke m ga-enyekwa unu ihe niile na-akpa unu dị ka akụ̀ ya n’ebube si dị n’ime Kraịst Jizọs.”

1 Timoti 4:11 ihe ndị a na-enye iwu ma na-a.

Pọl nyere Timoti iwu ma gwa Timoti ka ọ kụziere ndị ọzọ ihe ma nye ha iwu.

1. "Ibi Ndụ Dị Ka Ihe Nlereanya nke Okwukwe: Ihe Ịgbaso Iwu Chineke Pụtara"

2. “Ike Izi Ihe: Ihe Anyị Pụrụ Ịmụta n’Ozi ntụziaka Pọl degaara Timoti”

1. Matiu 28:19-20 - "Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu."

2. Ndị Kọlọsi 3:17 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, na-eme ya niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya."

1 Timoti 4:12 Ka onye ọ bụla ghara ileda ntorobịa gị anya; ma bụrụ ihe atụ nke ndị kwere ekwe, n’okwu, n’omume, n’ime afọ-ọma, na mụọ, n’okwukwe, n’ịdị ọcha.

A gwara Timoti ka ọ bụrụ ihe atụ nke onye kwere ekwe n’akụkụ nile nke ndụ ya, dị ka okwu, mkparịta ụka, afọ-ọma, mmụọ, okwukwe, na ịdị ọcha.

1. Ibi ndụ nke okwukwe na ịdị ọcha

2. Ịbụ ihe atụ nke onye kwere ekwe

1. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo: n'ihi na ọ huru onwe-ya, we la, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu. Ma onye ọ bula nke nēleba anya n'iwu zuru okè nke inwere-onwe, ma nọgide nime ya, ebe ọ nābughi onye nānu ihe nēchezọ, kama onye nālu ọlu ahu, onye a gāgọzi n'ọlu-ya.

2. 1 Pita 2:11-12 - Ndị m hụrụ n'anya, a na m arịọ unu dị ka ndị ọbịa na ndị njem ala nsọ, ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-ebuso mkpụrụ obi agha; Ka omume-unu nēwe ezi omume n'etiti ndi mba ọzọ: ka, ebe ha nēkwu okwu megide unu dika ndi nēmebi iwu, ka ha we were ezi ọlu-unu, nke ha nāhu, we nye Chineke otuto n'ubọchi nleta.

1 Timoti 4:13 Ruo mgbe m ga-abịa, lezienụ anya nʼịgụ ihe, nʼịgba ume, na ozizi.

Pọl gwara Timoti ka o lekwasị anya n’ịgụ ihe, ịgba ume, na izi ihe ruo mgbe ọ ga-alọghachi.

1. "Na-arụsi ọrụ ike n'ịmụta: mkpa ọ dị n'ịgụ, ịgba ume, na nkuzi"

2. "Ike nke Nlekwasị anya: Ụgwọ ọrụ nke nraranye maka uto ime mmụọ"

1. Ndị Kọlọsi 3: 10-17 - Yikwasị onwe gị ọhụrụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya.

2. 1 Pita 5:5-7 - Dị umeala n'obi na rubere Chineke isi, ọ ga-ebulikwa gị elu mgbe oge ruru.

1 Timoti 4:14 Elegharala onyinye ahụ nke dị nʼime gị anya, nke e nyere gị site nʼibu amụma, ya na ibikwasị aka nke ndị ụkọchukwu.

Ahapụla onyinye nke Chineke nyere gị site n’amụma na ibikwasị aka n’isi.

1. Mkpa ọ dị iji onyinye gị meere Chineke

2. Otu esi amata ma jiri onyinye Chineke nyere gi mee ihe

1. Ndị Efesọs 4:11-12; O we nye ufọdu, bú ndi-ozi; ụfọdụ kwa, ndị amụma; ma ụfọdụ, ndị na-ekwusa ozi ọma; na ụfọdụ, pastọ na ndị nkuzi; Maka imezu ndi-nsọ, n’ihi ọlu nke ije-ozi, n’ihi na ewuli elu nke aru nke Kraist.

2. Ndị Rom 12:6-8; Ya mere ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara nke enyere ayi si di, ma-ọbu ibu-amuma, ka ayi buru amuma dika òkè nke okwukwe si di; ma-ọbu ije-ozi, ka ayi chere ije-ozi-ayi: ma-ọbu onye nēzí ihe, nēzi ihe; Ma-ọbu onye nāriọ, n'aririọ: onye nēnye ihe, ya me ya n'izu-okè; onye na-achị achị, were ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

1 Timoti 4:15 Na-atụgharị uche n'ihe ndị a; nye onwe-gi nile nye ha; Ka uru-gi we puta ìhè nye madu nile.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ tinye onwe ya n’ozizi Onyenwe anyị ka mmadụ nile wee hụ ọganihu ya.

1. Ike nke Nraranye: Otú Ịfefe Onwe Gị nye Chineke si eduga n'Ọganihu Dị Ukwuu

2. Ime Mmetụta: Otú Ịgbaso Ozizi Onyenwe Anyị Pụrụ Ime Ka Ndị Ọzọ hụ Okwukwe Gị

1. Abuoma 1:1-3 – Ngọzi nādiri nwoke ahu nke nējeghi ije na ndum-ọdu nke ndi nēmebi iwu, Nke nēguzoghi kwa n'uzọ ndi-nmehie, nānọkwasighi kwa n'oche ndi nākwa emò; ma ihe nātọ ya utọ di n'iwu Jehova, Ọ bu kwa iwu-Ya ka ọ nātughari uche ehihie na abali.

2. Jemes 1:22-25 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, we nọgide, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ, kama ọ bu onye nēme ihe, agāgọzi ya n'omume-ya.

1 Timoti 4:16 Lezienụ anya na onwe gị na ozizi; nọgide nime ha: n'ihi na n'ime nka i gāzọputa Onwe-gi na ndi nānu Gi.

Ndị Kraịst kwesịrị ịṅa ntị n’ozizi nke ha ma nọgide na ya, n’ihi na nke a ga-abara ma onwe ha ma ndị ha na-ezi ihe uru.

1) Mkpa Ịkụzi Akwụkwọ Nsọ na ozizi ya dị

2) Ike nke Ozioma: Uru ma onye nkuzi ma onye na-ege nti

1) 2 Timoti 3:16 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka nkuzi, maka ịba mba, maka mgbazi, maka ntụzịaka n'ezi omume.

2) Abụ Ọma 19:7-8 - Iwu Jehova zuru okè, na-atụgharị mkpụrụ obi: àmà nke Jehova na-ekwesị ntụkwasị obi, na-eme ka ndị na-enweghị uche mara ihe. Ukpuru nile nke Jehova ziri ezi, nēme ka obi ṅuria: ihe Jehova nyere n'iwu di ọcha, nēnye anya abua ìhè.

1 Timoti 5 bụ isi nke ise nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl nyere ntụziaka banyere otú e si emeso òtù dị iche iche n’ọgbakọ, gụnyere ndị inyom di ha nwụrụ, ndị okenye, na ndị ohu.

Paragraf nke Mbụ: Pọl kwuru otú e si emeso ndị inyom di ha nwụrụ n’ọgbakọ (1 Timoti 5:1-16). Ọ gwara Timoti ka ọ na-emeso ndị inyom meworo agadi dị ka ndị nne na ụmụ agbọghọ dị ka ụmụnne nwanyị n'ịdị ọcha zuru oke. Pọl gwara ndị inyom di ha nwụrụ bụ́ ndị nọ ná mkpa n'ezie ma na-enweghị nkwado ezinụlọ. Ọ na-adụ ọdụ na ọ bụrụ na nwanyị di ya nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ, ha kwesịrị ilekọta ya kama iburu chọọchị ibu arọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nwanyị di ya nwụrụ nọ nanị ya n’ezie ma tụkwasịwo olileanya ya n’ebe Chineke nọ, a pụrụ idebanye aha ya n’akwụkwọ ndekọta maka enyemaka ego sitere n’aka chọọchị.

Paragraf nke abụọ: Pọl nyere ụkpụrụ nduzi maka ime ihe banyere ebubo e boro ndị okenye (1 Timoti 5:17-25). Ọ na-ekwusi ike na e kwesịrị iwere ndị okenye na-edu nke ọma ná ndị ruru eru inweta nsọpụrụ okpukpu abụọ—karịsịa ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ n’ime nkwusa na izi ihe. Otú ọ dị, ọ na-adọkwa aka ná ntị megide ịnata ebubo ndị e boro okenye n’enweghị ezigbo ihe àmà ma ọ bụ nyocha. Ọ bụrụ na a mara onye okenye ikpe na o mere mmehie n’esepụghị aka, a ga-abara ya mba n’ihu ọha dị ka ịdọ aka ná ntị nye ndị ọzọ.

Paragraf nke atọ: E ji ntụziaka ndị metụtara ndị ohu na ndị nna ha ukwu mechie isiakwụkwọ ahụ (1 Timoti 6:1-2). Pọl dụrụ ndị ohu ọdụ ka ha na-asọpụrụ nna ha ukwu kwere ekwe ka e wee ghara ikwulu aha Chineke na ozizi ya. Ọ gbara Timoti ume ka o jiri ikike niile kụzie ụkpụrụ ndị a ka ndị kwere ekwe wee gosi ezi nsọpụrụ Chineke n’omume ha.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke 1 Timoti na-enye ntụziaka banyere otú e si emeso ndị inyom di ha nwụrụ, ndị okenye eboro ebubo ime ihe ọjọọ, na ndị ohu nọ n’ọgbakọ.

Pọl kwuru otú e si emeso ndị inyom di ha nwụrụ n’ụzọ kwesịrị ekwesị dabere n’ọnọdụ ha—ilekọta ndị na-enweghị nkwado ezinụlọ ma na-agba ume inwe afọ ojuju mgbe o kwere mee.

Ọ na-enye ụkpụrụ nduzi maka ịchịkwa ebubo a na-ebo ndị okenye, na-emesi ike mkpa ọ dị maka ihe akaebe na ịkpachara anya n'inweta ebubo. E kwesịrị ilebara mmehie na-adịgide adịgide anya n'ihu ọha.

Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka e nyere ndị ohu ka ha na-asọpụrụ nna ha ukwu kwere ekwe ná njedebe, na-ahụ na a dịghị ekwulu aha Chineke na ozizi ya. Pọl gbara Timoti ume ka o jiri ikike kụzie ụkpụrụ ndị a. Isiakwụkwọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị nlebara anya nke ọma maka ụmụ nwanyị di ha nwụrụ, ịza ajụjụ n'ime onye ndu, na omume nsọpụrụ Chineke na mmekọrịta dị iche iche n'ime ọgbakọ.

1 Timoti 5:1 Abarala onye okenye mba, kama rịọ ya arịrịọ dịka nna; na umu-ndikom dika umu-nne;

Na-asọpụrụ ma na-emeso ndị okenye dị ka nna na ụmụ okorobịa dị ka ụmụnne.

1. "Ịsọpụrụ ndị agadi: nkwanye ùgwù na ịhụnanya n'ime Nzukọ-nsọ"

2. “Ibi n’Ịdị n’Otu: Imeso Ndị Ọzọ Ihe Dị Ka Ụmụnna Na Ụmụnne”

1. Ilu 16:31 "Okpueze ebube ka ntutu isi bụ; a na-enweta ya na ndụ ezi omume."

2. Ndị Efesọs 6:1-3 “Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ime Onyenwe anyị, n’ihi na nke a ziri ezi: “Sọpụrụ nna gị na nne gị”—nke bụ́ iwu mbụ nke nwere nkwa—“ka o wee gaziere unu na nke ọma. ka i we rie ogologo ndu n'elu uwa.

1 Timoti 5:2 Ndị inyom bụ́ ndị okenye dị ka ndị nne; nke-ntà dika umu-nne ndinyom, were idi-ọcha nile.

Ekwesịrị ka a na-asọpụrụ ụmụ nwanyị ndị toro eto ma na-emeso ha dị ka ndị nne, ebe ụmụ agbọghọ na-eto eto kwesịrị ịkwanyere ùgwù ma na-emeso ha dị ka ụmụnne nwanyị na ịdị ọcha.

1. Nkwanye ugwu na nkwanye ugwu: mkpa dị n'ịsọpụrụ ndị agadi na ụmụ nwanyị

2. Ịdị Ọcha na Mmekọrịta: Idobe ịdị nsọ na mmekọrịta ụmụ nwanyị

1. Ilu 31:28-29 "Ụmụ ya biliri wee kpọọ ya onye a gọziri agọzi; di-ya kwa, ọ na-etokwa ya, sị: 'Ọtụtụ ụmụ nwaanyị emewo nke ọma, ma Gi onwe gị karịrị ha niile."

2. 1 Pita 3:7 “N'otu aka ahụ, ndị bụ́ di, na-esonụ nwunye unu na-ebi ndụ n'ụzọ nghọta, na-asọpụrụ nwanyị dị ka ihe na-esighị ike, ebe ha na unu bụ ndị nketa nke amara nke ndụ, ka ekpere unu wee ghara ịdị. gbochiri."

1 Timoti 5:3 Sọpụrụ ndị inyom di ha nwụrụ bụ́ ndị di ha nwụrụ n’ezie.

E kwesịrị ịsọpụrụ ndị di ha nwụrụ ma lekọta ha.

1. "Ịsọpụrụ Nwanyị Di Ya Nwụrụ: Akpọku Maka Ọmịiko"

2. " Ilekọta Nwanyị Di Ya Nwụrụ: Iwu nke Ịhụnanya "

1. Abụ Ọma 68:5 - "Nna nke na-enweghị nna, onye na-echebe ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ, bụ Chineke n'ebe obibi ya dị nsọ."

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke, Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe onye n'emetọghị n'ụwa."

1 Timoti 5:4 Ma ọ bụrụ na nwanyị ọ bụla di ya nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ, ka ha buru ụzọ mụta ịtụ egwu egwu n'ụlọ, na ịkwụghachi ndị mụrụ ha ụgwọ: n'ihi na nke ahụ dị mma na ihe dị Chineke ezi mma.

Ndị inyom di ha nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ nwanne kwesịrị ịkụziri ha igosi nsọpụrụ Chineke na nkwanye ùgwù n'ebe ndị mụrụ ha nọ, dịka nke a na-amasị Chineke.

1. Ike Nkwanye ugwu: Ịkụzi ụmụ anyị ka ha na-asọpụrụ nne na nna ha

2. Ngọzi nke nsọpụrụ Chineke: Otú Anyị Pụrụ Isi Ime Ihe Na-amasị Chineke Site n'omume Anyị

1. Ndị Efesọs 6:1-3 - Ụmụntakịrị, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. “Sọpụrụ nna gị na nne gị,” nke bụ iwu mbụ nke nwere nkwa: “ka ọ ga-adịrị gị mma, ka i wee dị ogologo ndụ n’elu ụwa.”

2. Ilu 1:8 – Nwam, nuru iwu nna-gi, ahapụ-kwa-la nkuzi nne-gi.

1 Timoti 5:5 Ma nwanyị ahụ nke bụ́ nwanyị di ya nwụrụ nʼezie, nke tọgbọrọ nʼefu, na-atụkwasị Chineke obi, ọ na-anọgidekwa nʼarịrịọ na ekpere abalị na ehihie.

Ndị inyom di ha nwụrụ bụ́ ndị tọgbọrọ n'efu n'ezie pụrụ inweta nkasi obi n'ịtụkwasị Chineke obi na ịnọgide na-ekpe ekpere.

1. Ọ bụghị Naanị: Ịchọta Ike n'Ịhụnanya Chineke

2. Ike Ekpere Na-enwe: Olee otú iso Chineke na-akpakọrịta pụrụ isi kasie ọbụna ndị tọgbọrọ n'efu obi

1. Abụ Ọma 46:1 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, na mgbe ọ bụla enyemaka na nsogbu."

2. Aisaia 41:10 - “Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.”

1 Timoti 5:6 Ma nwaanyị ahụ nke na-adị ndụ nʼihe ụtọ anwụọla mgbe ọ dị ndụ.

Ibi ndụ nke ihe ụtọ na afọ ojuju pụrụ iduga ọnwụ ime mmụọ.

1. Ihe ize ndụ dị n'ụdị ndụ ime ihe na-adịghị mma

2. Iju obi ụtọ na ihu ọma nke ikwesị ntụkwasị obi

1. Ilu 11:19 – Dika ezi omume nēduba na ndu, otú a ka onye nāchu ihe ọjọ nāchu ya rue ọnwu nke aka ya.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

1 Timoti 5:7 Ma nyekwa iwu ndị a, ka ha wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ.

Pọl gwara Timoti ka o jide n’aka na ndị ọ na-elekọta na-abụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta.

1. Ike nke Ọrụ: Ihe Ọ pụtara Ịbụ Onye Na-enweghị Ụta

2. Nzaghachi nke Akwụkwọ Nsọ: Ọrụ nke Ịnọgide na-enweghị Ụta

1. Ndị Efesọs 4: 17-32 - Ije ije n'eziokwu na ịhụnanya.

2. Matiu 5:48 - izu oke site na Kraist.

1 Timoti 5:8 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị egboro ndị nke ya mkpa, karịsịakwa maka ndị ezinụlọ ya, ọ gọnahụrụ okwukwe ahụ, dịkwa njọ karịa onye na-ekweghị ekwe.

Ọ bụ ọrụ mmadụ ilekọta ezinụlọ nke ya. Ọ bụrụ na ha emeghị ya, a na-ahụta ya dị ka ịgọnarị okwukwe ha na ha dị njọ karịa ndị na-enweghị okwukwe.

1. Inyere ezinụlọ gị ihe bụ akụkụ dị mkpa nke ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke.

2. Ileghara mkpa ezinụlọ gị anya bụ ihe àmà nke adịghị ike ime mmụọ.

1. 1 Jọn 3: 17-18 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa, ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ okwu ma ọ bụ? kwuo okwu ma n'omume na n'eziokwu."

2. 1 Timoti 5:4 - “Ma ọ bụrụ na nwanyị di ya nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ, ha aghaghị ibu ụzọ mụta ịdị nsọ n'ihe banyere ezinụlọ nke ha na ịlaghachikwuru ndị mụrụ ha, n'ihi na nke a dị mma n'anya Chineke. "

1 Timoti 5:9 Ka a ghara ịkpọkwa nwanyị di ya nwụrụ nʼime ọnụ ọgụgụ ndị na-erubeghị afọ iri atọ, ebe ọ bụ nwunye otu nwoke.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịghara ịgụnye ndị inyom di ha nwụrụ na-erubeghị afọ iri isii, ndị lụrụla naanị otu nwoke na ọnụ ọgụgụ ahụ.

1. Mkpa ọ dị ichitere na ilekọta ndị obodo anyị bụ ndị di ha nwụrụ.

2. Uru dị n'ịsọpụrụ iwu na amamihe Chineke n'ilekọta ndị di ha nwụrụ.

1. Jemes 1:27 – Okpukpe nke dị ọcha na nke emerughi-aru n'iru Chineke na Nna bu nka: ileta umu-nb͕ei na ndinyom di-ha nwuru na nkpab͕u-ha, na idebe onwe-ya n'enweghi ntupọ site n'uwa.

2. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ọma; chọnu ikpe ziri ezi, banu onye nēmebi iwu nba; chebe nwa-nb͕ei, riọ-kwa-nu nwayi di-ya nwuru.

1 Timoti 5:10 A kọrọ akụkọ ọma banyere ya maka ọrụ ọma; ọ buru na ọ zulitewo umu-ntakiri, ọ buru na ọ nọ ndi ala ọzọ ọbìa, ọ buru na ọ sa ukwu ndi-nsọ, ọ buru na ọ narawo onye ewedara n'ala, ọ buru na o were uchu jeso ezi ọlu nile ọ bula.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ sọpụrụ na ịkwado ndị inyom di ha nwụrụ bụ́ ndị rụworo ọrụ ọma, dị ka ịzụ ụmụ, ile ọbịa ọbịa, ịsa ụkwụ ndị nsọ, ịnapụta ndị nọ n’ahụhụ, na ịchụso ezi ọrụ ọ bụla.

1. Ike Ezi Ọrụ: Otú Ndị Di Ha Nwụrụ Ga-esi Gosi Anyị Ụzọ

2. Mkpa Ikwado Ndị Di Ha Nwụrụ: Imezu ọhụụ Pọl

1. Ndị Galeshia 6:9-10 - "Ka ike gwụ anyị n'ime ihe ọma, n'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị anyị ga-aghọrọ mkpụrụ osisi ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma. , karịsịa ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke Chineke Nna anyị na-anabata dị ka ihe dị ọcha na nke na-enweghị ntụpọ bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha na idebe onwe onye ka ụwa ghara imerụ."

1 Timoti 5:11 Ma ndị inyom di ha nwụrụ nke nta jụrụ: n'ihi na mgbe ha maliteworo imegide Kraịst, ha ga-alụ nwunye;

Itien̄wed oro eteme mme n̄kparawa ebeakpa ete ẹfep ndidọ ndọ onyụn̄ esịn udọn̄ ọnọ mmọ ndisọn̄ọ nda nnọ Christ.

1. Na-eto eto n'okwukwe: Ịmụta Uru nke nraranye nye Kraịst

2. Nwanyị di ya nwụrụ: Ịchọta nkasi obi na ume n'ime Chineke

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

1 Timoti 5:12 nʼihi na ha ajuwo okwukwe mbụ ha.

Ndị gbahapụrụ okwukwe mbụ ha kwesịrị ikpe ọmụma.

1. "Ịhapụ Okwukwe Gị: Ihe Ndị Na-akpata Anyị Na-eche ihu"

2. "Mkpa Ọ dị Ịkwụsị Nkwenye Gị"

1. Ndị Hibru 10: 26-31 - "N'ihi na ọ bụrụ na anyị anọgide na-ama ụma na-emehie mgbe anyị nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu ahụ, àjà maka mmehie adịghịkwa fọdụ ọzọ, kama atụmanya na-atụ egwu nke ikpe, na ọnụma nke ọkụ nke ga-erepịa ihe. ndị mmegide."

2. Ndị Galetia 5:1-4 - "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

1 Timoti 5:13 Ha na-amụtakwa ịbụ ndị nkịtị, na-awagharị site nʼụlọ ruo nʼụlọ; ọ bughi kwa nání ndi nālughi ọlu;

Ndị mmadụ na-amụ ka ha na-agba nkịtị na ịgba asịrị banyere ihe ndị ha na-ekwesịghị ekwesị.

1. Ike Asịrị: Otu esi akwụsị asịrị ma kwuo ndụ

2. Ịdịghị nkịtị: Ịghọta ihe ga-esi n'ime ihe ọ bụla pụta

1. Matiu 12:36-37 “Asị m unu, n’ụbọchị ikpe, ndị mmadụ ga-aza ajụjụ maka okwu efu nile ha na-ekwu, n’ihi na a ga-eji okwu gị gụọ gị n’onye ezi omume, a ga-ejikwa okwu gị maa gị ikpe.”

2. Ilu 18:8 “Okwu onye na-ekwo ekworo dị ka nri na-atọ ụtọ; ha na-agbada n’ime ime ahụ́.”

1 Timoti 5:14 Ya mere, achọrọ m ka ụmụ agbọghọ lụọ, mụọ ụmụ, duru ụlọ, ghara inye onye iro ohere ikwu okwu mkparị.

Pọl gbara ụmụ agbọghọ ume ka ha lụọ, mụọ ụmụ, na ilekọta ezinụlọ ha ka ha ghara ime ka ndị iro ha ghara ikwutọ ha.

1. Mkpa alụm di na nwunye na ezi-na-ụlọ dị n’okwukwe na-akpachapụ anya

2. Ịbawanye ntụkwasị obi anyị n'ụlọ iji sọpụrụ Chineke

1. Ilu 31:10-31

2. Ndị Efesọs 5:22-33

1 Timoti 5:15 Nʼihi na ụfọdụ ewezugaworị iso Setan.

Setan eduhiewo ụfọdụ ndị òtù chọọchị.

1. "Ekwela Ka Eduhie Gị: Ibi Ndụ nke Okwukwe n'Ụwa nke Mmehie"

2. “Ịdọ aka ná ntị Chineke: Esola Ụzọ Mmehie”

1. Jemes 1:14-15 – Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ha site n'ọchịchọ ọjọọ nke onwe ha ma rafuo ha. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu ma e wezụga ihe na-abịara ụmụ mmadụ. Ma Chineke kwesiri ntukwasi-obi; ọ gaghị ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi. Ma mgbe a nwara gị, ọ ga-enyekwara gị ụzọ mgbapụ ka i wee nwee ike idi ya.

1 Timoti 5:16 Ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwanyị nke kwere nwere ụmụ nwanyị di ha nwụrụ, ka ha nyere ha aka, ekwelakwa ka e bo nzukọ-nsọ; ka o we zọputa ndi di-ha nwuru n'ezie.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ilekọta ndị inyom di ha nwụrụ, na chọọchị kwesịrị inyere ndị bụ́ di ha nwụrụ n’ezie aka.

1. Ịsọpụrụ Ndị Nwunye Nwunye: Ọmiko na Nkwado n'ime Nzukọ-nsọ

2. Ike nke ilekọta: Oku ime ihe maka Nzukọ-nsọ

1. Jemes 1:27 – Okpukpe dị ọcha nke emerughi-kwa-ra onwe-ya n'iru Chineke na Nna, bu nka, ileta umu-nb͕ei na ndinyom di-ha nwuru nime nkpab͕u-ha, na idebe onwe-ya n'ihe nādighi ntupọ site n'uwa.

2. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ọma; chọnu ikpé ziri ezi, naputanu onye anēmeb͕u, kpenu nwa-nb͕ei ikpe, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe.

1 Timoti 5:17 Ka agụọ ndị okenye ndị na-achị nke ọma ná ndị kwesịrị nsọpụrụ okpukpu abụọ, karịsịa ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ n’okwu na ozizi.

Ndị okenye bụ́ ndị na-edu nke ọma ma na-arụsi ọrụ ike n’ikwusa ozi ọma na ịkụziri Okwu Chineke ihe kwesịrị nsọpụrụ okpukpu abụọ.

1. Uru Ọbụ Okenye: Ngọzi nke Sọpụrụ Ugboro Abụọ

2. Nduzi n’ime Nzukọ-nsọ: Kwesịrị nsọpụrụ okpukpu abụọ

1. Ndị Hibru 13:17 – Na-eruberenụ ndị na-achị unu isi, na-edokwanụ onwe unu n’okpuru: n’ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ, ka ha were ọṅụ mee ya, ọ bụghị n’iru uju: n’ihi na nke ahụ bụ. abaghị uru maka gị.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:12-13 – Ma ayi nāriọ unu, umu-nnam, ka unu mara ndi nādọb͕u onwe-ha n'ọlu n'etiti unu, ndi bu kwa ndi-isi-unu nime Onye-nwe-ayi, nād kwa unu adụ; Na iji ịhụnanya na-asọpụrụ ha nke ukwuu n'ihi ọrụ ha. Na-adịkwa n’udo n’etiti onwe unu.

1 Timoti 5:18 Nʼihi na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị: “Ekpuchila ọnụ ehi nke na-azọcha ọka. Ma, Onye-ọlu kwesiri ugwọ-ọlu-ya.

Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya.

1. "Bụrụ onye ezi omume: Wepụta ihe ị na-agha."

2. "Uru nke ọrụ na ụgwọ ọrụ"

1. Matiu 20:1-16

2. Ndị Galeshia 6:7-10

1 Timoti 5:19 Unu anatala ebubo megide onye okenye, kama nʼihu ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ.

E kwesịghị iweta onye okenye ebubo na-enweghị ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ.

1. Ike Ndịàmà: Ihe Mere Anyị Ji Dị Mkpa Ndịàmà Mgbe E Ebo Ebo.

2. Iguzo n'akụkụ Okenye: Otu esi asọpụrụ na ịkwado ndị ndu anyị.

1. Ilu 18:17, "Onye na-ebu ụzọ kwuo okwu ya yiri ihe ziri ezi, ruo mgbe onye nke ọzọ bịara nyochaa ya."

2. Jemes 5:16, "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ."

1 Timoti 5:20 Baara ndị na-emehie mba nʼihu mmadụ niile, ka ndị ọzọ wee tụọkwa egwu.

Ekwesịrị ịbara mmehie mba n'ihu ọha iji gbaa ndị ọzọ ume ịtụ egwu mmehie.

1. Ọnụ Mmehie: Ihe Mere Ịba Mmehie Ji Dị Mkpa

2. Uru Ụjọ Bara: Ihe mere o ji dị mkpa ịtụ egwu mmehie

1. Ilu 3:7 - "Amala ihe n'anya onwe gi: tua egwu Jehova, si n'ihe ọjọ wezuga onwe-gi."

2. Ndị Hibru 12:11 - "Ugbu a ọ dịghị ịdọ aka ná ntị dị ugbu a ka ọ bụ ihe ọṅụ, kama ọ na-ewute: ma emesịa ọ na-amịpụta mkpụrụ udo nke ezi omume nye ndị a na-eji ya eme."

1 Timoti 5:21 Ana m enye gị iwu nʼihu Chineke na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ndị mmụọ ozi a họpụtara, ka i debe ihe ndị a nʼebughị ụzọ họrọ ibe gị, na-emela ihe ọ bụla site nʼihu ọha.

Pọl nyere Timoti iwu ka o mee ihe n’eleghị mmadụ anya n’ihu ma ọ bụ ele mmadụ anya n’ihu mgbe ọ na-eme mkpebi.

1. "Ibi Ndụ n'Enweghị ihu ọma: Ọrụ Ndị Kraịst"

2. "Mkpa nke Eleghị mmadụ anya n'ihu: Ịchọta nguzozi n'ime ụwa nkewa."

1. Jems 2:1-13

2. Ndị Rom 2:1-11

1 Timoti 5:22 Ebikwasịla onye ọ bụla aka na mberede, ekerekwala òkè na mmehie mmadụ ọzọ: debe onwe gị ọcha.

Anyị ekwesịghị ịdị ngwa ikpe ikpe ma ọ bụ itinye aka n'omume ọjọọ nke ndị ọzọ, anyị kwesịkwara ịgbalịsi ike ịnọgide na-adị ọcha.

1. Ike Izere Ihe: Ihe Mere Anyị Na-ekwesịghị Ịdị Ngwa Ikpe Ikpe Ndị Ọzọ Ikpe

2. Ịnọgide n'Eziokwu: Mkpa ọ dị ịdobe ịdị ọcha

1. Jemes 4:11-12 – Ụmụnna m, unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu. Onye nēkwu okwu megide nwanna, ma-ọbu onye nēkpe nwa-nna-ya, nēkwu okwu ọjọ megide iwu, nēkpe kwa iwu. Ma ọbụrụ na ị na-ekpe iwu, ị bụghị onye na-eme iwu kama ọ bụ onye-ikpe.

2. 1 Pita 1:15-16 – Ma dika onye kpọrọ unu di nsọ, unu onwe-unu di kwa nsọ n'omume-unu nile, ebe edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu gādi nsọ, n'ihi na adim nsọ.

1 Timoti 5:23 Aṅụla mmiri ọzọ, kama ṅụọ mmanya nta n'ihi afọ gị na adịghị ike gị ọtụtụ mgbe.

Pọl dụrụ Timoti ọdụ ka ọ ṅụọ mmanya maka ahụ́ ike ya.

1. Ilekọta Ahụ Gị: Uru anụ ahụ na nke ime mmụọ dị n'ịṅa ntị ndụmọdụ Akwụkwọ Nsọ.

2. Ike nke imeru ihe n'ókè: Otu esi edozi ibi ndụ ahụike na amamihe Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Efesọs 5:18, "Unu ekwe-kwa-la ka manya-vine ṅubiga manya-vine, nke nfesa di nime ya; kama juputa na Mọ Nsọ."

2. Ilu 31:6-7 , "Nye onye na-ala n'iyi mmanya na-egbu egbu, nyekwa ndị obi ha na-ewute mmanya mmanya.

1 Timoti 5:24 Mmehie ụfọdụ mmadụ na-emeghe ụzọ, na-aga n'ihu ikpe; na ụfọdụ ndị ikom ha na-eso.

Pọl na-adọ Timoti aka ná ntị na mmehie ụfọdụ ndị mmadụ ga-apụta ìhè tupu e kpee ha ikpe, ebe ndị ọzọ ga-ekpughe mgbe e kpechara ha ikpe.

1. "Ihe si na mmehie pụta"

2. "Ikpe nke Chineke na Ebere"

1. Ilu 16:25 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

2. 1 Jọn 1:9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

1 Timoti 5:25 Otú ahụkwa ezi ọrụ ụfọdụ na-apụta ìhè na mbụ; ma ndị dị iche iche enweghị ike izobe.

Ọrụ ọma ụfọdụ ndị mmadụ na-apụta ìhè nye mmadụ niile ebe ndị ọzọ na-apụtachaghị ìhè.

1. Ezi Onye Sameria: Otú E Si Gosi Ndị Ọzọ Ịhụnanya Chineke

2. Mkpa ezi ọrụ dị: Ibi ndụ nke na-enye Chineke otuto

1. Ndị Galeshia 6:9-10 - "Ka ike gwụkwa anyị n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà. Ya mere, dị ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma n'ebe mmadụ nile, karịsịa ha. ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke okwukwe.”

2. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, na inye Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

1 Timoti 6 bụ isi nke isii na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi mbụ Pọl onyeozi degaara nwa okorobịa ya bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwuru okwu dị iche iche gụnyere ndị ozizi ụgha, afọ ojuju, na ịchụso nsọpụrụ Chineke.

Paragraf nke Mbụ: Pọl dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha na ọchịchọ ha maka inweta ihe onwunwe (1 Timoti 6: 1-10). Ọ gwara ndị ohu ka ha na-asọpụrụ nna ha ukwu, karịsịa ndị kwere ekwe. Ọ na-adọ aka ná ntị megide onye ọ bụla na-akụzi ozizi dị iche ma ọ bụ na-akwalite esemokwu ndị na-akpata anyaụfụ, esemokwu, na enyo ọjọọ. Pọl na-ekwusi ike na nsọpụrụ Chineke na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu ma dọọ aka ná ntị megide ịhụ ego n'anya dị ka mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile. Ọ na-agba Timoti ume ka ọ gbanarị ọnwụnwa ndị a ma chụsoo ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, ntachi obi, na ịdị nwayọọ.

Paragraf nke abụọ: Pọl gwara Timoti ka ọ lụọ ọgụ ọma nke okwukwe (1 Timoti 6:11-16). Ọ na-agba ya ume ka ọ gbasoo ezi omume ma na-ezere anyaukwu. Pọl chetaara ya nkwupụta ya n'ihu ọtụtụ ndị akaebe mgbe ọ natara ọrụ ozi ya. Ọ na-ekwusi ike na ọbụbụeze Chineke ma na-akọwa Ya dị ka anwụghị anwụ na onye bi n'ìhè na-apụghị ịbịaru nso. Pọl gbara Timoti ume ka o debe iwu Chineke n’enweghị ntụpọ ma ọ bụ nkọcha ruo mgbe Kraịst ga-apụta.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntuziaka maka ndị kwere ekwe bara ọgaranya mechiri (1 Timoti 6:17–21). Pọl dụrụ ndị bara ọgaranya n’oge a ọdụ ka ha ghara ịdị mpako ma ọ bụ tinye olileanya ha n’akụ̀ na ụba a na-ejighị n’aka kama na Chineke onye na-enye ihe nile n’ụba ka anyị wee nwee obi ụtọ. A na-agba ha ume ka ha jiri akụ na ụba ha rụọ ọrụ ọma ma na-emesapụ aka n'ịkekọrịta. N’ikpeazụ, Pọl gwara Timoti ka ọ na-eche ihe e nyefere ya n’aka ma na-ezere ikwu okwu na-emegiderịta onwe ya nke a na-akpọ ihe ọmụma n’ụzọ na-adịghị asọpụrụ Chineke.

Na nchịkọta,

Isi nke isii nke 1 Timoti kpuchiri isiokwu ndị dị ka ndị ozizi ụgha, afọ ojuju na anyaukwu,

na ntuziaka maka ndị kwere ekwe bara ọgaranya.

Pọl dọrọ aka ná ntị megide ozizi ụgha na ịhụ ego n'anya, na-agba Timoti ume ka o jiri afọ ojuju na-agbaso nsọpụrụ Chineke.

Ọ gwara Timoti ka ọ lụọ ọgụ ọma nke okwukwe, na-ekwusi ike na ọbụbụeze Chineke na mkpa ọ dị idebe iwu Ya.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ntụziaka maka ndị kwere ekwe bara ọgaranya ka ha na-emesapụ aka ma zere itinye olileanya ha n'akụ̀ na ụba. Pọl gbara Timoti ume ichebe ihe e nyere ya n’aka ma na-ezere ikwu okwu efu. Isiakwụkwọ a na-emesi ike nchụso nke nsọpụrụ Chineke, afọ ojuju, na ọrụ nlekọta nke akụ na ụba n'ime nkuzi ụgha nke juru ebe niile n'oge ahụ.

1 Timoti 6:1 Ka ndị ohu niile nọ nʼokpuru yok agụọ ndị nwe ha na ndị kwesịrị nsọpụrụ niile, ka e wee ghara ikwulu aha Chineke na ozizi ya.

Pọl gwara ndị ohu ka ha na-asọpụrụ nna ha ukwu ka ha wee wetara aha na ozizi Chineke otuto.

1. Mkpa nsọpụrụ dị: Ọmụmụ nke 1 Timoti 6:1

2. Iji nsọpụrụ na-eje ozi: Otu esi enye Chineke otuto na ndụ gị kwa ụbọchị

1. Ndị Kọlọsi 3:22-24 - "Ndị ohu, na-eruberenụ ndị nwe unu nke ụwa isi n'ihe niile; meekwanụ ya, ọ bụghị nanị mgbe anya ha dị n'ebe unu nọ, ka ha wee nweta ihu ọma ha, kama n'obi eziokwu na nsọpụrụ Chineke. 23 Ihe ọ bụla. + na-emekwa ya, jiri obi gị dum na-ejere Jehova ozi, ọ bụghị ndị nna ha ukwu, 24 ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n’aka Onyenwe anyị ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ: + Ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka unu na-ejere ozi.”

2. Ndị Efesọs 6: 5-7 - "Ndị ohu, were nkwanye ùgwù na egwu na ezi obi na-erubere ndị nna ukwu unu nke ụwa isi, dị ka unu ga-erubere Kraịst isi. + kama dị ka ndị ohu Kraịst, na-eme ihe Chineke chọrọ n’obi unu.

1 Timoti 6:2 Ma ndị nwere ndị-nwe kwere ekwe, ka ha ghara ileda ha anya, nʼihi na ha bụ ụmụnne; kama na-ejere ha ozi, n’ihi na ha bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị a hụrụ n’anya, ndị na-eketa oke uru ahụ. Ihe ndị a na-akụzi ma na-adụ ọdụ.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ileda ndị nna ha anya, kama ha kwesịrị ịna-ejere ha ozi n’ikwesị ntụkwasị obi, n’ihi na ha bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị a hụrụ n’anya, ndị na-eketa uru ahụ.

1. Jiri ikwesị ntụkwasị obi na ịhụnanya na-ejere Nna-ukwu anyị ozi

2. Uru ndị dị n’iji ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Nna-ukwu anyị ozi

1. Ndị Kọlọsi 3:22-25 - "Ndị ohu, na-eruberenụ isi n'ihe niile ndị nna unu ukwu dị ka anụ ahụ́ si dị; ọ bughi n'orù-anya, dika ndi nātọ madu utọ; kama n'otù obi, nātu egwu Chineke; Onye-nwe-ayi, ọ bughi madu: ebe imara na Jehova ka unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist, ma onye nēme ajọ omume gānata n'ihi ajọ omume ahu nke o meworo: ọ dighi kwa iru-uju nke ọ bula nke o meworo ka ọ gānara. ndị mmadụ."

2. Ndị Efesọs 6:5-8 - "Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ nna unu isi n'anụ ahụ́, n'ịdị ọcha nke obi unu, dị ka unu na-ejere Kraịst ozi; Ndi-orù Kraist, nēme ihe Chineke nāchọ site n'obi; Were ezi obi nējere Jehova ozi, ọ bughi kwa madu: ebe imara na ezi ihe ọ bula onye ọ bula nēme, nke ahu ka ọ gānata n'aka Onye-nwe-ayi, ma ọ buru na ọ bu ya. njikọ ma ọ bụ free."

1 Timoti 6:3 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-akụzi ihe dị iche, ma ghara ikweta n'okwu ọma, bụ́ okwu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ozizi ahụ nke dị ka nsọpụrụ Chineke si dị;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-akụzi ihe ọ bụla megidere okwu Jizọs Kraịst na ozizi nke Chineke, mgbe ahụ ọ dịghị mma.

1. "Nkụzi Ịsọpụrụ Chineke: Ntọala Maka Ibi Ndụ Ezi Omume"

2. "Okwu Jizọs: Ụzọ nke Ịdị Nsọ"

1. Matiu 7:24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya n'elu nkume."

2. Ilu 2:1-8 - "Nwa m, ọ bụrụ na ị nara okwu m, we zonarị gị ihe m nyere n'iwu;

1 Timoti 6:4 Ọ na-anya isi, ọ maghị ihe ọ bụla, kama ọ na-eme ihe banyere ajụjụ na iseokwu dị iche iche, nke ekworo, esemokwu, nkwulu na echiche ọjọọ si abịa.

Madu bu onye nganga, na onye nāmaghi ihe, ọ bu kwa n'aru-ha ka ha nēweta ekworo, ise-okwu, na okwu ọjọ.

1. Nganga na-eduba ná mbibi - Ilu 16:18

2. Ihe ize ndụ nke esemokwu - Ilu 17:14

1. Jemes 3:16 – N'ihi na ebe ekworo na esem-okwu di, n'ebe ahu ka ọgbaghara na ọlu ọjọ ọ bula di.

2. Ilu 26:17 – Onye na-agafe agafe, na-etinyekwa aka na iseokwu na-abụghị nke ya, dị ka onye na-ejide nkịta na ntị.

1 Timoti 6:5 Okwu ndị gbagọrọ agbagọ nke ndị nwere uche rụrụ arụ na ndị na-enweghị eziokwu, ebe ha chere na uru bụ nsọpụrụ Chineke: wezụga onwe gị n'ebe ndị dị otú ahụ nọ.

Pọl gwara Timoti ka ọ zere ndị na-ekwu na inweta ihe onwunwe bụ ụdị nsọpụrụ Chineke.

1. "Ịsọpụrụ Chineke na uru: Gịnị bụ ezi ụzọ?"

2. "Ihe ize ndụ nke uche rụrụ arụ na nkuzi ụgha"

1. Matiu 6:24 - "Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ, n'ihi na ma ọ ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụghị ya ga-eguzosi ike n'ihe nye otu na-eleda ibe ya anya. Unu apụghị ife Chineke na mammon."

2. Mak 10:23-25 - Ma Jisus lere anya gburugburu, si ndi nēso uzọ-Ya, Le ka o si esiri ndi nwere àkù ike ibà n'ala-eze Chineke! Ibobo we tua ndi nēso uzọ-Ya n'aru okwu-Ya. Ma Jisus siri ha ọzọ, Umu-ntakiri, le ka o si di ike ibà n'ala-eze Chineke!

1 Timoti 6:6 Ma nsọpụrụ Chineke ya na afọ ojuju bụ uru dị ukwuu.

Ikwere na Chineke na inwe afọ ojuju na ndụ mmadụ bụ nnukwu ngọzi.

1. Ngọzi nke afọ ojuju

2. Inweta ụgwọ ọrụ nke nsọpụrụ Chineke

1. Abụ Ọma 37:3-4 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; biri n'ala, rie kwa ebe-ita-nri di n'udo. Na-atọ onwe gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ọchịchọ nke obi gị.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Amụtala m inwe afọ ojuju n'agbanyeghị ọnọdụ m. Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwa m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ ihe. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ. Enwere m ike ime ihe a niile site na Onye na-enye m ike.

1 Timoti 6:7 Nʼihi na ọ dịghị ihe anyị butere nʼụwa a, ma nʼezie, anyị enweghị ike iburu ihe ọ bụla pụọ.

Anyị na-abịa n'ụwa a na-enweghị ihe ọ bụla na-agaghị na-ahapụ na-enweghị ihe ọ bụla.

1. Ihe efu nke ndụ na ihe onwunwe

2. The impermanence nke ndụ

1. Eklisiastis 5:15 - Dika o siri n'afọ nne ya bia, gba ọtọ ka ọ gālaghachi, ije dika ọ siri bia; ọ gaghi-anara kwa ihe ọ bula nime ndọb͕u-ya, nke ọ gēbupu n'aka-ya.

2. Matiu 6:19-21 – Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi; na ebe ndi-ori nādighi-awaba, nādighi-ezukwa ohi: N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

1 Timoti 6:8 Ma ebe anyị nwere ihe oriri na uwe, ka afọ ju anyị afọ.

Anyị kwesịrị inwe afọ ojuju n'ihe anyị nwere, gụnyere nri na uwe.

1. Afọ ojuju: Ngọzi Maka Ndụ Anyị

2. Afọ ojuju: Nnwere onwe pụọ na nchekasị na nchekasị

1. Ilu 19:23 - egwu Jehova na-eduba ná ndụ; mgbe ahụ mmadụ na-ezu ike n'afọ, n'enweghị nsogbu.

2. Ndị Filipaị 4: 11-12 - Anaghị m ekwu ihe a n'ihi na enwere m mkpa, n'ihi na amụtala m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla. Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwa m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ ihe. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

1 Timoti 6:9 Ma ndị na-achọ ịba ọgaranya na-adaba nʼọnwụnwa na ọnyà, na nʼime ọtụtụ agụụ ihe ọjọọ nke nzuzu na nke na-emerụ ahụ, nke na-emikpu mmadụ ná mbibi na ịla nʼiyi.

Ịchụso akụ̀ na ụba pụrụ iduga n’ọnwụnwa ma weta mbibi.

1: Lezienụ anya ka ị ghara ilekwasị anya na akụ na ụba, n'ihi na ọ nwere ike ibute mbibi.

2: Unu ekwela ka ichuso àkù ghọhie, n'ihi na ọ puru ibu ọdada nke ọtutu madu.

Ilu 11:28 - Onye na-atụkwasị obi na akụ ya ga-ada, ma onye ezi omume ga-ama ifuru dị ka alaka.

2: Eklisiastis 5:10 - Onye hụrụ ọlaọcha n'anya, ọlaọcha agaghị eju ya afọ; ma-ọbu onye nāhu iba-nba n'anya n'anya: nka bu kwa ihe-efu.

1 Timoti 6:10 Nʼihi na ịhụ ego nʼanya bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile: nke ụfọdụ na-agụsi agụụ ike, ha si nʼokwukwe kpafuo, werekwa ọtụtụ ihe mwute dupụ onwe ha.

Ịhụ ego n’anya pụrụ iduga ndị mmadụ n’okwukwe ha ma weta mwute.

1. Ekwela ka ego na-achịkwa gị

2. Ihe ize ndụ nke anyaukwu

1. Ekliziastis 5:10 “Onye hụrụ ego n’anya ego agaghị eju afọ, onye na-ahụ ihe n’anya nke ukwuu n’anya agaghịkwa eju afọ ya.”

2. 1 Jọn 2:16 “N'ihi na ihe nile nke dị n'ụwa, agụụ ihe ọjọọ nke anụ ahụ́ na agụụ ihe ọjọọ nke anya, na mpako nke ndụ, esiteghị n'aka Nna anyị, kama o si n'ụwa pụta.”

1 Timoti 6:11 Ma gị onwe gị, onye nke Chineke, gbanarị ihe ndị a; nēso kwa ezi omume, nsọpuru-Chineke, okwukwe, ihunanya, ntachi-obi, idi-nwayọ.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ka anyị gbanarị ọchịchọ nke ụwa na iso ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, ndidi na ịdị nwayọọ.

1. “Ịgbanahụ Mmehie na Iso Ọchịchọ Chineke”

2. "Ịchụso ezi omume na ndụ nke ịdị nsọ"

1. Ndị Rom 12: 9-13 - Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike. Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n’ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu. Ekwela ka ịnụ ọkụ n’obi ghara ịnwụ, kama nọgidenụ na-anụ ọkụ n’obi nke ime mmụọ, na-ejere Onyenwe anyị ozi. Ṅụrịa ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi n'ime mkpagbu, kwesị ntụkwasị obi n'ekpere.

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-15 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

1 Timoti 6:12 Na-alụ ezi ọgụ nke okwukwe, jide ndụ ebighị ebi, nke akpọkwa gị na ya, na i kwupụtaworo ozi ọma nʼihu ọtụtụ ndị akaebe.

Pọl gbara Timoti ume ka o bie ndụ nke okwukwe na ijidesi ndụ ebighị ebi ike, bụ́ nke o kwupụtaworo n’ihu ọha n’ihu ọtụtụ ndị àmà.

1. Ike nke ibi ndụ kwesịrị ntụkwasị obi: Otu esi alụ ọgụ dị mma

2. Iguzosi ike n'ọrụ nke okwukwe gị

1. Ndị Hibru 10:35-36 Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. N'ihi na ntachi obi di unu nkpà, ka mb͕e ọ bula unu meworo ihe Chineke nāchọ, ka unu we nata ihe ekwere n'iyì.

2. 1 Pita 5:8-9 Nwee uche ziri ezi; kpachara anya. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. Guzosienụ ya ike, guzosie ike n’okwukwe unu, ebe unu mara na òtù ụmụnna unu na-enwe ụdị ahụhụ ndị ahụ n’ụwa niile.

1 Timoti 6:13 Ana m enye gị iwu n'ihu Chineke, bụ́ Onye na-eme ka ihe niile dị ndụ, nakwa n'ihu Kraịst Jizọs, onye gbara àmà ọma n'ihu Pọntiọs Paịlet;

Pọl boro Timoti ebubo, n’ihu Chineke na Kraịst Jizọs, ka o kwupụta nke ọma n’ihu Pọntiọs Paịlet.

1. Ike nke ezi nkwuputa

2. Mkpa nke ịgba àmà maka Kraịst

1. Matiu 10:32-33 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-ekwupụta m n'ihu ndị mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe . "

2. Matiu 16:24-25 - "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya, bulie obe ya, sokwa m: n'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu. ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.”

1 Timoti 6:14 ka i debe iwu a n'enweghị ntụpọ, enweghị ịta ụta ruo mgbe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ga-apụta.

Akpọrọ Ndị Kraịst ka ha rube isi n’iwu Chineke ruo mgbe Jizọs Kraịst ga-abịa.

1. Ibi ndụ nke nrubeisi - 1 Timoti 6:14

2. Nlaghachi nke Kraist - Olileanya na olile anya anyi

1. Ndị Efesọs 5:1-2 - Ya mere na-agbaso ihe nlereanya Chineke, dị ka ụmụ anyị hụrụ n'anya na-eje ije n'ụzọ ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị dị ka àjà na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke.

2. 1 Pita 1:13-14 – Ya mere, were uche-unu di njikere ime ihe, nwe-kwa-nu anya-udo, tukwasi-kwa-nu anya-unu nke-uku n'amara ahu nke ewetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist. Dị ka ụmụ na-erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị ihe unu mere na mbụ.

1 Timoti 6:15 nke ọ ga-egosi nʼoge ya, Onye bụ́ Onye a gọziri agọzi na nanị ya bụ Onye Ọchịchị, Eze nke ndị eze, na Onyenwenụ ndị nwenụ nile;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Chineke dịka otu onye na-achị eluigwe na ụwa, Eze nke ndị eze na Onyenwe ndị nwenụ niile.

1. Chineke bụ Onye Ọchịchị Kasị Elu: Ihe Ọmụmụ na 1 Timoti 6:15

2. Ịkpọsa ịdị ebube nke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile: Na-akụzi na 1 Timoti 6:15

1. Aisaia 9:6-7 - N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, nye ayi nwa-nwoke: ochichi di kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmdu, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi. , Onyeisi Udo.

2. Nkpughe 19:16 - O were-kwa-ra n'uwe-ya na n'apata-ukwu-ya edewo aha edeworo, bú eze ndi-eze, na Jehova nke ndi-nwe-ayi.

1 Timoti 6:16 Onye naanị ya nwere anwụghị anwụ, onye bi n’ìhè ahụ nke mmadụ ọ bụla na-apụghị ịbịaru nso; onye ọ dighi onye ọ bula huworo, ọ pughi kwa ihu: onye nsọpuru na ike ebighi-ebi diri. Amen.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa Chineke dị ka onye nwere anwụghị anwụ, na-ebi n'ìhè nke mmadụ na-apụghị iru, na onye kwesịrị nsọpụrụ na ike ebighị ebi.

1. Ebube Chineke na-enweghị atụ

2. Ịmata na Chineke adịghị agbanwe agbanwe na ebube na-adịghị ada ada

1. Aisaia 6:1-5 – Ọhụụ nke Aịzaya banyere ịdị nsọ nke Chineke

2. Jọn 1:1-18 - Jizọs bụ ìhè nke Chineke

1 Timoti 6:17 Nye ndị bara ọgaranya nʼụwa a iwu, ka ha ghara ịdị mpako, ka ha gharakwa ịtụkwasị obi n'akụ̀ na ụba a na-ejighị n'aka, kama na Chineke dị ndụ, Onye na-enye anyị ihe niile n'ụba ka anyị rie ya;

Pọl gwara ndị ọgaranya ka ha ghara ịdị mpako ma tụkwasị Chineke obi, bụ́ onye na-enye ha ihe niile dị ha mkpa.

1. Chineke enyela anyị ihe niile dị anyị mkpa, ya mere ka anyị nwee ekele, ghara ịdị mpako.

2. Tukwasi obi na Chineke di ndu, Onye na-egbo mkpa anyi nile.

1. Abu oma 24:1 – Jehova nwe uwa na ihe nile juputara na ya, uwa na ndi bi nime ya.

2. Jemes 1:17 – Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

1 Timoti 6:18 ka ha wee na-eme ihe ọma, ka ha baa ọgaranya n’ezi ọrụ, na-adị njikere ikesa ihe, na-enwe mmasị n’ịkọkọrịta ihe;

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịdị na-emesapụ aka ma na-enyere ndị ọzọ aka na akụ ha.

1. Imesapụ aka Site n'Akụkụ: Otu esi eji ego gị nyere ndị ọzọ aka

2. Ezi Ọrụ na Inye ihe: Uru nke Iji Akụ na ụba Gị gọzie ndị ọzọ

1. Ọrụ Ndịozi 20:35 - “N'ihe niile, egosiwo m unu na site n'ịrụsi ọrụ ike n'ụzọ dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka ma na-echeta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otú Ya onwe ya kwuru, sị, 'Ọ dị ngọzi inye ihe karịa inye ihe. nata.”

2. Ilu 11:24-25 - “Mmadụ na-enye n'efu, ma ọ na-amụba ọgaranya; onye ọzọ na-egbochi ihe o kwesịrị inye, na-ata ahụhụ naanị n'ụkọ. Onye na-eweta ngọzi ka a ga-eme ka ọ baa ọgaranya, onye na-agbakwa mmiri ka a ga-aṅụ mmiri.”

1 Timoti 6:19 Na-akpakọbara onwe ha ezigbo ntọala maka oge na-abịa, ka ha wee jide ndụ ebighị ebi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha chekwaa ezigbo ntọala na ijide ndụ ebighị ebi.

1. Mkpa ọ dị itobere ezi ntọala maka ndụ anyị iji hụ na anyị nwetara ndụ ebighi ebi.

2. Mkpa ịkwado maka ọdịnihu na ụgwọ ọrụ sitere na ya.

1. Matiu 6: 19-21 - "Unu akpakọbarala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi. ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba ma ọ bụ zuo ohi: n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

1 Timoti 6:20 Timọti, debe ihe ahụ i kwere na ntụkwasị obi, na-ezere okwu rụrụ arụ na okwu efu na mmegide nke sayensị ụgha nke a na-akpọ.

Ẹ            g    nyere        g   che      che       gê  ê ê ê chê ]êê ]êdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdéêdé-dédéêdéêdéêrè.

1. Ịghọta mkpa ọ dị ichebe ntụkwasị obi gị

2. Izere ozizi ụgha na arụmụka

1. Taịtọs 1:9 - N'ijide okwu nke kwesiri ntukwasi-obi ike dika akuziri ya, ka o we pua site n'ozizi ezi omume ka o we were ndu na ime ka ndi nēkwu okwu kweta.

2. 2 Ndị Kọrint 10:5 - Na-achụda echiche efu, na ihe ọ bụla dị elu nke na-ebuli onwe ya imegide ọmụma Chineke, na-ewebata echiche niile n'agha gaa na nrube isi nke Kraịst.

1 Timoti 6:21 nke ụfọdụ ndị na-azọrọ mehiere banyere okwukwe ahụ. Amara diyere gi. Amen.

Itien̄wed oro aban̄a mbuọtidem ye nte ke ndusụk owo ẹma ẹkpọn̄ enye. Ọ na-ejedebe na ọchịchọ amara maka onye na-agụ ya.

1. "Ụzọ nke Okwukwe: Ịnọgide na N'ezie"

2. "Ike nke amara: Nduzi maka ikwesị ntụkwasị obi"

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

2. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2 Timoti 1 bụ isiakwụkwọ nke mbụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara onye ọrụ ibe ya ọ hụrụ n’anya na onye na-eso ụzọ ya, bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl gbara Timoti ume ma gbaa ya ume ka ọ nọgide na-eguzosi ike n’okwukwe na ozi ya n’agbanyeghị ihe ịma aka na ihe isi ike.

Paragraf nke Mbụ: Pọl gosipụtara ịhụnanya miri emi o nwere n’ebe Timoti nọ (2 Timoti 1:1-7). Ọ na-akọwa onwe ya dị ka onyeozi nke Kraịst Jizọs site n'uche Chineke ma kpọọ Timoti dị ka nwa ya ọ hụrụ n'anya n'okwukwe. Pọl chetara ihe nketa ha nwere bụ́ nke nwere ezi okwukwe, bụ́ nke ọ na-ahụkwa n'ebe nne nne Timoti bụ́ Lọịs na nne Eunice nọ. Ọ na-agba Timoti ume ka ọ kpalie onyinye Chineke nke e nyere ya site n’ibikwasị aka n’isi. Pọl chetaara ya na Chineke enyeghị mmụọ nke egwu kama nke ike, ịhụnanya, na ọzụzụ onwe onye.

Paragraf nke Abụọ: Pọl kwusiri ike mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’agbanyeghị ahụhụ (2 Timoti 1:8-12). Ọ gbara Timoti ume ka ihere ghara ime ya ma ọ bụ ịtụ egwu ịgba akaebe banyere Onyenwe ha ma ọ bụ Pọl onye a tụrụ mkpọrọ n’ihi ikwusa ozi ọma. Kama nke ahụ, ọ na-agba ya ume ka ọ sonyere na nhụjuanya n'ihi Kraịst dị ka nzube na amara Chineke si dị. Pọl na-ekwusi ike na ọ bụ Chineke zọpụtara ha site n’aka Kraịst Jizọs ma kpọọ ha òkù dị nsọ—ọ bụghị n’ihi ọrụ ha kama n’ihi nzube nke Ya.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ncheta ka anyị jidesie ezi nkuzi ike (2 Timoti 1:13-18). Pọl gbara Timoti ume ka o gbasoo ụkpụrụ nke okwu ọma ndị ọ kụziri n’okwukwe na ịhụnanya. Ọ dọrọ aka ná ntị megide ndị gbakụtara ya azụ, gụnyere Figelọs na Hermogenes. Otú ọ dị, o mere ka Onesiphorus pụta ìhè dị ka ihe atụ nke onye nyere agbamume dị ukwuu n’oge ihe isi ike.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke 2 Timoti ji okwu ịhụnanya Pọl na Timoti malite.

Pọl na-echetara ya ka ọ ghara ịtụ egwu kama kama ịnakwere onyinye Chineke nke ike, ịhụnanya, na ọzụzụ onwe onye.

O mesiri ike mkpa ọ dị ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’agbanyeghị nhụjuanya ma gbaa Timoti ume ka ọ jidesie ozizi ziri ezi ike. Isiakwụkwọ ahụ ji ihe atụ nke ndị gbakụtara Pọl azụ na ndị bụworo isi iyi agbamume mechie. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka agbamume nye Timoti ka ọ nọgide na-eguzosi ike n’okwukwe ya, nabata onyinye Chineke, nagide nhụjuanya, na ịrapara n’ezi ozizi.

2 Timoti 1:1 Pọl, onyeozi Jisọs Kraịst site nʼọchịchọ Chineke, dị ka nkwa ndụ nke dị nʼime Kraịst Jisọs si dị.

Pọl, onyeozi nke Chineke, na-ekwu maka nkwa nke ndụ ebighị ebi n’ime Jisọs Kraịst.

1. Nkwa nke ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst

2. Uche Chineke na Ndụ bara ụba

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 10:10 - Onye ohi na-abịa naanị izu ohi na igbu na ibibi; Mu onwem abiawo ka ha we nwe ndu, nwezu kwa ya.

2 Timoti 1:2             nde       akwụkwọ       de kansu Timọti                       akwụkwọ                susu a amara na ebere na udo’ sitere n’aka Chineke Nna-ayi na Kraist Jisus Onye-nwe-ayi.

Ebe ahụ na-ekwu maka amara, ebere na udo sitere na Chineke Nna na Jizọs Kraịst.

1. Ike nke amara: Ịtụkwasị obi n'ịhụnanya na obi ebere Chineke na-enweghị atụ

2. Ime Udo: Otú E Si Ebi Ndụ n'Ekwekọ n'Ete na Ọkpara

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

2. Ndị Rom 5:1-5 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị sitere n'aka ya nweta ohere ịbanye n'amara a nke anyị na-eguzo ugbu a. Anyị na-anya isi n'olileanya nke ebube Chineke.

2 Timoti 1:3 Ana m ekele Chineke, bụ́ onye m na-ejere ozi site na nna nna m hà n'akọ na uche dị ọcha, na n'akwụsịghị akwụsị, ana m echeta gị n'ekpere m abalị na ehihie;

Pọl gosipụtara ekele ya n’ebe Chineke nọ maka ekpere ya na ijere Chineke ozi, na ncheta na-adịghị akwụsị akwụsị nke Timoti n’ekpere ya n’ehihie na abalị.

1. Ịzụlite obi ekele nye Chineke

2. Ekpere Na-akwụsịghị Ekpere Maka Ndị Ọzọ

1. Ndị Kọlọsi 4: 2 - "Nọgidenụ na-ekpesi ekpere ike, na-amụ anya na ya na ekele."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:17 - "Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị;"

2 Timoti 1:4 Na-agụsi m agụụ ike ịhụ gị, ebe m na-echeta anya mmiri gị, ka m wee jupụta n'ọṅụ;

Pọl kwupụtara ọchịchọ ya ịhụ Timoti ma cheta anya mmiri Timoti, bụ́ nke o nwere olileanya na ọṅụ ga-anọchi ya.

1. Oku nke anuri: Inweta nkasi obi n'ime Onyenwe anyi

2. Ṅụrịa ọṅụ n'ebe Onye-nwe-anyị nọ: Ime ka okwukwe anyị dị ọhụrụ

1. Ndị Rom 15:13 - "Ugbu a ka Chineke nke olileanya mejupụta unu n'ọńụ na udo niile n'okwukwe, ka unu wee nwee olileanya site n'ike nke Mmụọ Nsọ."

2. Aịzaya 12:2-3 - "Le, Chineke bụ nzọpụta m, m ga-atụkwasị obi, ghara ịtụ egwu;

2 Timoti 1:5 Mgbe m na-echetara okwukwe ahụ nke na-enweghị isi nke dị n'ime gị, nke buru ụzọ biri na nne nne gị bụ́ Lọịs na nne gị Yunaịs; ma ekwewom na ọ di kwa nime gi.

Pọl jara okwukwe Timoti mma, bụ́ nke o ketara n’aka nne nne ya bụ́ Lọịs na nne ya bụ́ Yunaịzi, o kwekwaara na ọ dịgidere n’ime Timoti.

1. Mkpa ezinaụlọ dị n’ịkwalite okwukwe na ibufe ya n’ọgbọ n’ọdịnihu.

2. Ike nke okwukwe na mmesi obi ike o nwere ike iweta.

1. Abụ Ọma 27:1, "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu?"

2. Ndị Rom 10:17, "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2 Timoti 1:6 Ya mere ana m echetara gị na ị na-akpalite onyinye Chineke nke dị nʼime gị site nʼitikwasị aka m abụọ.

Pọl gbara Timoti ume ka o jiri onyinye Chineke nke e nyere ya site n’ibikwasị aka n’isi mee ihe.

1. Ike nke Onyinye sitere n’aka Chineke: Otu esi eji ikike Chineke nyere gị na-eme ihe

2. Na-akpalite Onyinye Chineke: Iji ngozi nke Onye-nwe na-ejere Ya ozi.

1. Ndị Rom 12:6-8 - Ebe ayi nwere onyinye di iche iche dika amara enyere ayi si di, ka ayi were ha were ha: ọ buru na ibu amuma, dika okwukwe-ayi si di; ọbụrụ na-eje ozi, na-eje ozi anyị; ma-ọbu onye nēzi ihe, n'ozizi-ya; ma-ọbụ onye na-agba ume, na agbamume ya; onye nēnye ihe, were nfe-nsọ; onye na-edu, jiri ịdị uchu; onye nēme ebere, were obi-utọ.

2. Ndi Efesos 4:11-13 - Ya onwe-ya we nye ufọdu ka ha buru ndi-ozi, ufọdu ndi-amuma, ufọdu ndi nēzisa ozi ọma, na ufọdu ndi-ọzùzù-aturu na ndi-nkuzi, maka ikwado ndi nsọ ka ha buru ọlu ije-ozi, ka ewe wuli aru Kraist elu elu dika ulo. , ruo mgbe anyị nile ga-abịa n’ịdị n’otu nke okwukwe na nke ọmụma nke Ọkpara Chineke, ruo mmadụ zuru okè, ruo n’ókè nke ịdị ogologo nke izu-oke nke Kraịst.

2 Timoti 1:7 N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ egwu; kama nke ike, na nke ihunanya, na nke ezi uche.

Chineke enyewo anyị mmụọ nke ike, ịhụnanya, na ezi uche, kama mmụọ egwu.

Nke kacha mma

1. "Mmụọ nke Ike"

2. "Ịhụnanya na Obi Ụtọ"

Nke kacha mma

1. Ndị Rom 8:15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu nke ịdaba n'ụjọ, kama unu natara mmụọ nke idochi, nke anyị na-eti mkpu, “Aba, Nna.”

2. 1 Jọn 4:16-18 - Ya mere, anyị abịawo mara ma kwere ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya, ma onye ọ bụla na-anọgide n'ịhụnanya na-anọgide na Chineke, na Chineke na-anọgide na ya.

2 Timoti 1:8 Ya mere, emela gị ihere ọgbụgba-ama nke Onyenwe anyị, ma ọ bụ mụ onwe gị bụ onye mkpọrọ ya: kama bụrụ òkè na mkpagbu nke ozi ọma dị ka ike nke Chineke si dị;

Pọl gbara Timoti ume ka ọ kwụsie ike n’okwukwe ya ma bụrụ ihe atụ nke ike Chineke.

1. Ike nke akaebe anyị: Ịbụ ihe atụ nke ike Chineke

2. Na-eguzosi ike n'okwukwe Anyị: Isonye na mkpagbu nke ozi-ọma

1. Ndị Rom 1:16 - N'ihi na ihere ozi ọma nke Kraist adighi emem: n'ihi na ọ bu ike Chineke rue nzọputa diri onye ọ bula nke kwere;

2. 2 Ndị Kọrint 12:9-10 - O we sim, Amaram ezuworo gi: n'ihi na emewo ka ikem zue okè n'adighi-ike. Ya mere, n'ọṅù nile ka m'gānya isi n'ariam nile, ka ike nke Kraist we dakwasim.

2 Timoti 1:9 Onye zọpụtara anyị, werekwa ọkpụkpọ dị nsọ kpọ anyị, ọ bụghị dị ka ọrụ anyị si dị, kama dị ka nzube ya na amara Ya si dị, nke e nyere anyị nʼime Kraịst Jizọs tupu ụwa amalite.

Pọl na-agba Timoti ume icheta na Chineke zọpụtara ha ma kpọọ ha òkù dị nsọ, ọ bụghị n'ihi ọrụ nke aka ha, kama n'ihi nzube na amara nke Ya nke e nyere site na Kraịst Jizọs.

1) Amara Chineke Zuruo oke: Inyocha Omimi nke Ịhụnanya na Ebere Chineke.

2) Ibi ndụ nke ịdị nsọ: Ịza oku Chineke

1) Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2) Ndị Rom 8: 28-30 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna. Ọzọ kwa, ndi Ọ kère akara, ha ka Ọ kpọ-kwa-ra: ma ndi Ọ kpọ-kwa-ra, ha ka Ọ gu-kwa-ra n'onye ezi omume: ma ndi Ọ guru na ndi ezi omume, ha ka Ọ me-kwa-ra otuto.

2 Timoti 1:10 Ma ub͕u a anēme ka ọ puta ìhè site na nkpughe nke Onye-nzọputa-ayi Jisus Kraist, Onye kpochapuru ọnwu, were kwa ozi-ọma wetara ndu na anwughi-anwu anwu n'ìhè:

Jisus Kraịst pụtara ka o weta ndụ na anwụghị anwụ n’ìhè site n’Oziọma.

1. Jizọs Kpụrụ Ọnwụ ma weta ndụ na anwụghị anwụ

2. Ike nke Ozioma: Inweta ndu na Anwugh anwu

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

2 Timoti 1:11 Nʼihi nke a edoro m ịbụ onye nkwusa na onyeozi na onye ozizi nke ndị mba ọzọ.

A họpụtara Pọl dị ka onye nkwusa, onyeozi, na onye ozizi nke ndị Jentaịl.

1. Oku nke ikwusa ozi-a-na-eche egwu ihu na n'ikwesi-ntukwasi-obi na-agbaso oku Chineke

2. Akpọrọ ka ọ bụrụ Onyeozi - Otu esi anọchi anya ozi ọma nke ọma

1. Ọrụ 9: 15-16 - Nchigharị nke Sọl na nhọpụta ya ikwusa ozi ọma.

2. Matiu 28: 18-20 - Ụlọ ọrụ ukwu nke ikwusa ozi ọma na ime ndị mba ọzọ

2 Timoti 1:12 N'ihi nke a ka m'nāhu kwa ihe ndia: otú ọ di, ihere adighi-emem: n'ihi na amawom onye m'kweworo, ekweta-kwa-ram na ọ nwere ike idebe ihe ahu nke M'nyeworo n'aka-Ya rue ubọchi ahu.

Pọl kwadoro okwukwe ya na Chineke na ikike o nwere ichebe ya na ihe o nyefere n’aka Ya.

1. Ike nke Okwukwe Anyị - N'ịdabere n'ihe nlereanya Pọl na 2 Timoti 1:12 , nke a na-enyocha otú anyị pụrụ isi dabere na Chineke n'oge nsogbu na ihe isi ike.

2. Ike nke Nkwenye - Nke a na-enyocha mkpa ọ dị iji ezi obi na-ekwe nkwa nye Chineke na ịtụkwasị Ya obi idobe ha.

1. Ndị Rom 8: 25-27 - Nkwenye Pọl na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke, ọbụna n'oge ihe isi ike.

2. Ndị Hibru 11:1 - Nkọwa nke okwukwe na olile anya ọ na-eweta.

2 Timoti 1:13 Jidesie ụdị okwu ahụ ike, nke ị nụrụ nʼọnụ m, nʼokwukwe na ịhụnanya nke dị nʼime Kraịst Jizọs.

Ihe odide: Pọl onyeozi na-agba Timoti ume icheta ma debe ezi ozizi ahụ a kụziiri ya n’okwukwe na ịhụnanya n’ime Kraịst Jizọs.

1. Ike nke ozizi ụda na okwukwe anyị

2. Ịnọgide n'okwukwe na ịhụnanya site na nkuzi dị mma

1. 2 Timoti 1:13

2. Ndị Efesọs 4:14-15 - Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-enugharị na-atụgharị, na-ebugharịkwa site n'ifufe ozizi ọ bụla, site n'ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-eche nche iduhie; Ma n’ikwu eziokwu n’ịhụnanya, ka e wee tolite baa n’ime ya n’ihe niile, bụ́ isi, ọbụna Kraịst.

2 Timoti 1:14 Debe ezi ihe ahụ nke e nyefere nʼaka gị site na Mmụọ Nsọ nke bi nʼime anyị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike n'okwukwe ha na ịdabere na Mụọ Nsọ dị n'ime ha.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ na ndụ anyị

2. Mkpa ọ dị ikwado okwukwe anyị

1. Ndị Rom 8:14-17 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. Jọn 14:15-17 - Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m.

2 Timoti 1:15 I matara nke a, na ndị niile nọ nʼEshia ahapụwo m. n’ime ha bụ Figellus na Hermogenes.

Pọl gwara Timoti na ọtụtụ ndị si Eshia agbakụta ya azụ, kpọọkwa mmadụ abụọ aha, bụ́ Figellọs na Hemọgenes.

1. Ike Ọjụjụ: Inyocha Ahụmahụ Pọl na Eshia.

2. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n'agbanyeghị mmegide.

1. Ndị Hibru 11:24-27 - Site n'okwukwe Moses, mgbe ọ tolitere, ọ jụ ka akpọ ya nwa ada Fero;

2. Ndị Rom 8:31-35 - Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?

2 Timoti 1:16 Onye-nwe-anyị meere ụlọ Onesiforos ebere; n'ihi na ọtutu mb͕e ka o mere ka ume-ya di ike, ihere iyab͕um emeghi kwa ya;

Onesiphorus bụụrụ ezigbo ihe atụ nke ikwesị ntụkwasị obi na obiọma nye Pọl, ọbụna n’etiti ahụhụ ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Ịmụta ihe n’ihe atụ Onesiphorus

2. Ike Obiọma: Otú Onesiforos si mee ka Pọl nwee ume n’ahụhụ

1. Jọn 13:35 - "Site na nke a ka mmadụ nile ga-eji mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu nwere ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ."

2. Ndị Galetia 6:2 - "Na-eburịtanụ ibu dịịrị ibe unu, na-emezukwa iwu Kraịst."

2 Timoti 1:17 Ma mgbe ọ nọ na Rom, ọ chọsiri m ike nke ukwuu wee chọta m.

Paul okoyom Timothy ke Rome onyụn̄ okụt enye.

1. Mkpa ọ dị ịchọ ndị furu efu.

2. Enwere ike ịchọta anyị ma anyị chọọ Chineke.

1. Luk 19:10 - "N'ihi na Nwa nke mmadụ bịara ịchọ na ịzọpụta ndị furu efu."

2. Matiu 7:7-8 - “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu ma unu gāchọta; kụọ aka na a ga-emeghere gị ụzọ. N'ihi na onye ọ bula nke nāriọ nānara; onye nāchọ achọ; onye na-akụkwa ka a ga-emeghe ụzọ.”

2 Timoti 1:18 Ka Onyenwe anyị nye ya ka o meere Onyenwe anyị ebere nʼụbọchị ahụ: ma nʼihe ole ọ na-ejere m ozi nʼEfesọs, ị maara nke ọma.

Pọl na-ekpe ekpere ka Onyenwe anyị meere Timoti ebere ma chetara ya ozi ha na-ejekọ n’Efesọs.

1. Ike ekpere: Otu Chineke si aza n’ebere ya

2. Mkpa Ijekọ Ozi Ọnụ: Otú Ozi Si Mee Ka Anyị Dị n’Otu

1. Jemes 5:16 - "Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2. Ọrụ Ndịozi 20:17-38 – Ọkwa Pọl na-ezi ndị okenye ọgbakọ dị n’Efesọs.

2 Timoti 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara Timoti onye ọrụ ibe ya ọ hụrụ n’anya. N’isiakwụkwọ a, Pọl nyere Timoti ntụziaka ndị dị mkpa banyere ntachi obi, ibu ọrụ, na izi ihe nke ọma.

Paragraf nke Mbụ: Pọl na-agba Timoti ume ka ọ bụrụ onye agha kwesịrị ntụkwasị obi na nke nwere ntụzịaka nke Kraịst (2 Timoti 2:1-7). Ọ na-agba ya ume ka ọ dị ike n’amara nke dị n’ime Kraịst Jizọs ma nyefee ya ọrụ nke inyefe ihe ọ mụtara n’aka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi bụ́ ndị ga-ezikwa ndị ọzọ ihe. Pọl ji ihe atụ ndị dị ka onye agha, onye na-eme egwuregwu, na onye ọrụ ugbo na-arụsi ọrụ ike mee ihe atụ iji gosi mkpa ọ dị ịdọ aka ná ntị, nnọgidesi ike, na ilekwasị anya n’ozi. Ọ na-ekwusi ike na ndị na-asọ mpi dịka iwu siri dị ga-enweta ụgwọ ọrụ ha.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwusiri ike mkpa ọ dị ijizi okwu Chineke nke ọma (2 Timoti 2:8-19). Ọ na-echetara Timoti banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs Kraịst bụ́ isi n’ime nkwusa ha. N'agbanyeghị na a tụrụ ya mkpọrọ na nhụjuanya n'ihi ikwusa ozi ọma, Pọl na-ekwu na a pụghị ịgbụ okwu Chineke. Ọ na-adọ aka ná ntị megide esemokwu banyere okwu ndị na-eduga nanị ná mbibi ma na-agba ume iji ịdị uchu na-amụ Akwụkwọ Nsọ maka ndị ọrụ a nwapụtara anwapụta bụ́ ndị na-ejizi ya eme ihe nke ọma.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ntuziaka maka ịzere nkuzi ụgha na ịchụso ezi omume (2 Timoti 2:20-26). Pọl gbara Timoti ume ka ya na ndị na-akpọku Onyenwe anyị site n’obi dị ọcha gbanahụ agụụ mmekọahụ nke ntorobịa ma na-agbaso ezi omume. Ọ na-adọ aka ná ntị megide arụmụka nzuzu ndị na-akpata esemokwu ma na-adụ ọdụ ịdị nwayọọ mgbe a na-agbazi ndị mmegide ka ha wee chegharịa. Pọl mere ka ọchịchọ Chineke maka nzọpụta onye ọ bụla pụta ìhè ma kpọkuo ịdị ọcha, na-ezere ihe nkedo na ọchịchọ nke ụwa.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke 2 Timoti lekwasịrị anya n'ịtachi obi n'ibu ọrụ ozi ma na-ekwusi ike na ijizi Okwu Chineke eme ihe n'ụzọ ziri ezi.

Pọl gbara Timoti ume ka a dọọ ya aka ná ntị dị ka onye agha ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu, na-enyefe ya ọrụ nke inyefe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ozizi ya.

Ọ na-emesi ike mkpa ọ dị ijizi okwu Chineke n’ụzọ ziri ezi ma dọọ aka ná ntị megide esemokwu n’ihi okwu. Pọl na-agba ume ka e were ịdị uchu na-amụ ihe na ijikwa Akwụkwọ Nsọ eme ihe nke ọma.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịgbara ozizi ụgha, ịchụso ezi omume, na iji nwayọọ gbazie ndị mmegide. Pọl mere ka ọchịchọ nke nzọpụta pụta ìhè ma kpọọ oku maka ịdị ọcha na ndụ Ndị Kraịst. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ọkpụkpọ ntachi obi, ọrụ dị na nkuzi, na ịchụso ezi omume n'ime ihe ịma aka ndị chere ihu n'ozi.

2 Timoti 2:1 Ya mere, gị onwe gị, nwa m, dị ike nʼamara nke dị nʼime Kraịst Jizọs.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ nọgidesie ike n’okwukwe ya na Kraịst na ịdabere n’amara ya.

1. Amara Chineke Zuruo—Ndị Rom 8:28-39

2. Oku Ka Iguzosi Ike - Ndị Efesọs 6: 10-20

1. 2 Ndị Kọrint 12:9-10 - Ntụkwasị obi Pọl n'amara na ike Chineke n'agbanyeghị ahụhụ.

2. Ndị Hibru 12:1-3 - Mkpa nke ntachi obi n'agbanyeghị ihe isi ike.

2 Timoti 2:2 Ma ihe ndị ị nụrụ nʼọnụ m nʼetiti ọtụtụ ndị akaebe, nyefee ndị a nʼaka ndị kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ ndị ga-enwekwa ike ịkụziri ndị ọzọ ihe.

A gbara Timoti ume ka o nyefee ndị ikom kwesịrị ntụkwasị obi ihe ndị ọ nụrụ n’ọnụ Pọl, bụ́ ndị ga-enwekwa ike ịkụziri ndị ọzọ ihe.

1. Ike nke ibufe Okwu Chineke

2. Ọrụ nke Ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke

1. Ilu 11:30 - Mkpụrụ nke onye ezi omume bụ osisi nke ndụ; Ọzọ, onye nārita nkpuru-obi di nma.

2. 2 Pita 1:12 - Ya mere m'gaghi-alupu ichetara unu ihe ndia mb͕e nile, ọ bu ezie na unu matara ha, ewe guzosie ike n'ezi-okwu di ugbu a.

2 Timoti 2:3 Ya mere, gị onwe gị na-atachi obi, dị ka ezigbo onye agha nke Jizọs Kraịst.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pọl gbara Timoti ume ka ọ tachie obi n'ihe isi ike dị ka ezigbo onye agha Jizọs Kraịst.

1. Ịtachi obi n’ihe isi ike n’ihi Jizọs

2. Ịbụ ezigbo onye agha Kraịst

1. Ndị Rom 8:35-39 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst?

2. Jemes 1:2-4 – Gua ya n’ọṅụ nile mgbe ị dabara n’ọnwụnwa dị iche iche.

2 Timoti 2:4 Ọ dịghị onye ọ bụla nke na-alụ agha na-etinye onwe ya n'ihe omume nke ndụ a; ka o we me onye arọputaworo ya utọ ibu onye-agha utọ.

Pọl dụrụ Timoti ọdụ na onye na-alụ agha ime mmụọ ekwesịghị ịbụ ihe omume nke ndụ a dọpụ uche ya, ka o wee mee ihe dị Chineke mma bụ́ onye họpụtara ya ịlụ ọgụ.

1. Ekwela ka ndụ dọpụ gị n’ijere Chineke ozi

2. Unu ekwela ka ihe gbasara ndụ a na-akpagbu gị

1. 1 Ndị Kọrint 10:31 – Ya mere, ma unu nēri, ma unu nāṅu ihe, ma-ọbu ihe ọ bula unu nēme, nēmenu ihe nile ka ewe nye Chineke otuto.

2. Ndị Galetia 5:1 – Ya mere guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist mere ka ayi nwere onwe-ayi, ekwe-kwa-la ka ejikọta-kwa-la onwe-gi ọzọ n'oke nke ibu-orù.

2 Timoti 2:5 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agbalịsi ike inweta ikike, ma ekpughị ya okpueze, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nʼụzọ ziri ezi.

Anaghị ekwe nkwa mmeri ọ gwụla ma emere usoro a n'ụzọ iwu kwadoro.

1. Ụzọ nke ịga nke ọma bụ site n'ụzọ iwu kwadoro

2. Ọrụ siri ike anaghị ekwe nkwa ịga nke ọma

1. Ndị Rom 12:10-11 - Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu; adịghị agwụ agwụ n'ịdị uchu, na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ, na-ejere Onyenwe anyị ozi;

2. Ilu 21:5 - Echiche nke ndị dị uchu na-achọkarị ịba ụba; ma nke onye ọ bụla na-adị ngwa ngwa naanị ịchọ.

2 Timoti 2:6 Onye ọrụ ubi nke na-adọgbu onwe ya n'ọrụ aghaghị ibu ụzọ rie mkpụrụ osisi ahụ.

Pọl na-agba ume ịrụsi ọrụ ike, n'ihi na onye ọrụ kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka mbọ ya.

1. ? Ọ bụ ngọzi nke ịdị uchu ??

2. ? Ọ bụ ike nke ịrụsi ọrụ ike ??

1. Ilu 13:4 ??? 쏷 nkpuru-obi onye-ume-ngwu nāchọsi ike, ma o nweghi ihe ọ bula: Ma nkpuru-obi ndi di uchu ka agēme ka ọ ma abuba.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 ??? Ma ihe ọ bula unu nēme, nēme ya n'obi-ya, dika unu nēmere Jehova, ọ bughi kwa madu.

2 Timoti 2:7 Tụlee ihe m na-ekwu; Jehova nye kwa gi nghọta n'ihe nile.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ ṅaa ntị ná ntụziaka ya na ịrịọ maka nghọta Chineke.

1. Chọọ amamihe Chineke n'ihe niile: Ọmụmụ nke 2 Timoti 2:7

2. Na-eto eto n’Okwukwe: Tụlee ihe Pọl kwuru na 2 Timoti 2:7

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị mba, na a ga-enye ya."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: N'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

2 Timoti 2:8 Chetakwa na e mere ka Jizọs Kraịst si na mkpụrụ Devid si na ndị nwụrụ anwụ bilie dị ka ozi ọma m si dị.

Pọl chetaara Timoti na a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ dị ka ozi ọma si kwuo.

1. Ike Ozi Ọma: Otú Mbilite n'Ọnwụ Jizọs si Gosipụta Ike ya

2. Kristo Asɛnka a Ehyiam: Nhyiam a ɛtete saa a ɛwɔ Yesu mfatoho no mu

1. Ndị Rom 1: 3-4 - "Banyere Ọkpara ya, Jizọs Kraịst Onyenwe anyị, onye e mere site na mkpụrụ Devid dị ka anụ ahụ́ si dị; e          kpọkwa ya,                bụ bụ Ọkpara Chineke             g  g bụ Ọkpara Chineke n'ike. mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ"

2. Ọrụ 13:30-31 - "Ma Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie: ewe hu Ya ọtutu ubọchi nye ndi soro Ya si na Galili rigoro Jerusalem, bú ndi-àmà-Ya nye ndi-Ju: ayi nēgosi kwa unu obi-utọ. ozi ọma, na nkwa ahụ e kwere nna nna ha, Chineke emezuwokwa otu ihe ahụ nye anyị ụmụ ha, na O mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie; dị ka e dekwara ya n’abụ ọma nke abụọ.”

2 Timoti 2:9 Nʼime ya ka m na-ata ahụhụ, dị ka onye na-eme ihe ọjọọ, ruo nʼagbụ; ma okwu Chineke e keghi ab͕u.

Pọl tara ahụhụ n’ihi ikwusa Okwu Chineke ma tụọ ya ọbụna n’ụlọ mkpọrọ, ma e keghị Okwu Chineke agbụ, a pụghịkwa ịkwụsị ya.

1. Ike nke Okwu Chineke: Otu Ozi Ọma Pụrụ Ịnagide Ihe Ọ bụla

2. Na-eguzosi Ike n'Okwukwe: Agbamume Maka Oge Ihe isi ike

1. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

2. Luk 4:18-19 - Mọ nke Onye-nwe-ayi dikwasirim, n'ihi na O teworom manu ikwusa ozi ọma nye ndi-ob͕eye; O ziterem ka m'me ka aru di ndi obi-ha tiwara etiwa ozi, ikwusa nnaputa nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na ime ka ndi-ìsì hu-uzọ, ka M'tọpu ndi etipiworo.

2 Timoti 2:10 Ya mere ana m enwe ntachi obi n'ihe niile n'ihi ndị a họpụtara, ka ha wee nweta nzọpụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs n'ebube ebighị ebi.

Pọl diri ihe nile n’ihi ndi arọputara, ka ha we nweta nzoputa site na Jisus Kraist, we nwe ebube ebighi-ebi.

1. Ike nke ntachi obi 'Olee otú Pọl? 셲 Njikere Ịtachi Obi Mebere Ụzọ Maka Ndị A Họpụtara? Nzọpụta \_

2. Ụgwọ ọrụ nke Àjà? Olee otú Pọl? 셲 Omume achọghị ọdịmma onwe onye nanị dugara na otuto ebighị ebi nye ndị a họpụtara

1. Ndị Filipaị 3:10-14  Pọl? 셲 Ịchụso ezi omume na ụgwọ ọrụ ebighi ebi

2. Ndị Hibru 12:1-3 'Ike nke ntachi obi n'okwukwe

2 Timoti 2:11 Ọ bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi: N’ihi na ọ bụrụ na anyị na ya anwụọla, anyị na ya ga-adịkwa ndụ.

Ọ bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi na ọ bụrụ na anyị na Jizọs anwụọ, anyị na Ya ga-adịkwa ndụ.

1. Iso Jizọs biri: Olileanya nke ndụ ebighị ebi

2. Soro Jizọs nwụnahụrụ: Ọnụ ndụ ebighị ebi

1. Ndị Rom 6: 8-11 - Ma ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụnahụrụ, anyị kwenyere na anyị ga-esokwa ya dị ndụ.

2. Jọn 11:25-26 - Jizọs sịrị ya, ? 쏧 bu mbilite n'ọnwụ na ndu. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ, ma onye ọ bụla nke dị ndụ ma kwere na m agaghị anwụ ma ọlị.

2 Timoti 2:12 Ọ bụrụ na anyị ata ahụhụ, anyị ga-esokwa ya chịa: ọ bụrụ na anyị agọnarị ya, ọ ga-agọnarịkwa anyị.

Ahụhụ nwere ike ịbụ akụkụ nke ndụ Onye Kraịst, mana ọ nwere ike iduga n'ikpeazụ iso Kraịst chịa. Ịgọnarị Kraịst ga-eme ka ọ jụ anyị.

1. "Ụzọ nke nhụjuanya: Ụzọ nke na-enweta ụgwọ ọrụ ebighi ebi"

2. "Nhọrọ ahụ bụ nke gị: jụ ma ọ bụ soro Kraịst chịa"

1. Ndị Rom 8:17 - "Ọ bụrụkwa na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto ọnụ."

2. Ndị Hibru 10:32-39 - "Ma na-echetanụ ụbọchị mbụ, nke, mgbe e nyesịrị unu ìhè, unu tachiri obi n'oké ọgụ nke mkpagbu; , mb͕e unu ghọrọ ndi nēnwekọ ihe-ọmuma: n'ihi na unu nwere ọmiko n'arum n'ab͕um, were kwa ọṅù were ọṅù nara àkù-unu n'ipunara madu ihe, ebe unu matara n'onwe-unu na unu nwere àkù di nma nke nādigide kwa n'elu-igwe. obi-ike-unu, nke nēnwe ugwo-ọlu di uku: n'ihi na ntachi-obi di unu nkpà, ka unu we nara nkwa ahu, mb͕e unu mesiri ihe Chineke nāchọ, n'ihi na ọ fọduru nwa oge, onye ahu Nke gābia gābia kwa, ọ gābia kwa, ọ gābia kwa, ọ gābia kwa. Ma onye ezi omume gādi ndu site n'okwukwe: ma ọ buru na onye ọ bula alọghachi azu, nkpuru-obim agaghi-atọ Ya utọ: ma ayi esiteghi n'etiti ndi nālaghachi n'iyì, kama ayi bu ndi kwere na izọputa nkpuru-obi. "

2 Timoti 2:13 Ọ bụrụ na anyị ekwetaghị, ma ọ na-ekwesị ntụkwasị obi: ọ pụghị ịgọnarị onwe ya.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ ekwenyeghị, dịka Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe nile, ọ pụghịkwa ịgọnarị onwe ya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n'ihu ekweghiekwe

2. Ike nke ikwere na Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu, ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke? ma-ọbu ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2 Timoti 2:14 Chetanụ ihe ndị a, na-adọ ha aka ná ntị nʼihu Onyenwe anyị ka ha ghara ịgbalịsi ike nʼokwu ọnụ na-abaghị uru, kama na-eduhie ndị na-ege ntị.

Pọl gbara Timoti ume ka o chetaara ọgbakọ ka ha lekwasị anya n’ihe ime mmụọ kama ịrụ ụka n’okwu ndị na-adịghị mkpa.

1. "Ike nke Ịdị n'Otu: Ihe Anyị Ga-enweta Mgbe Anyị Na-abịakọ"

2. "Lekwasị anya n'ihe kacha mkpa: Ịghọta Mkpa Ime Mmụọ nke Okwu Anyị"

1. Ndị Filipaị 2: 14-15 - "Na-eme ihe niile n'enweghị ntamu ma ọ bụ esemokwu, ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke ndị na-enweghị ntụpọ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa. "

2. Jemes 3:13-18 - "Ònye bụ onye maara ihe na nghọta n'etiti unu? Site n'omume ọma ya ka o gosi ọrụ ya n'ịdị nwayọọ nke amamihe."

2 Timoti 2:15 Na-amụ ihe iji gosi onwe gị onye a nwapụtara anwapụta nye Chineke, onye ọrụ nke na-adịghị mkpa ka ihere mee ya, onye na-ekesa okwu nke ezi-okwu n’ụzọ ziri ezi.

A gbara Timoti ume ka o jiri ịdị uchu na-amụ Baịbụl na ịkọwa ya nke ọma iji mee ihe na-atọ Chineke ụtọ.

1. Ụzọ Na-eduga n'Ezigbo Nkwenye: Ịkesa Okwu nke Eziokwu n'Eziokwu

2. Mkpa Ịghọta Akwụkwọ Nsọ: Ịkwadebe Onwe Anyị Maka Uche Chineke

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. 2 Pita 1:20-21 – Ebe mara nka na mbu, na ọ dighi amuma di n'akwukwọ nsọ si n'asusu onye ahu puta. N'ihi na ọ dighi amuma ọ bula esighi n'ọchichọ madu me, kama madu nēkwu okwu site na Chineke mb͕e Mọ Nsọ nēbu ha.

2 Timoti 2:16 Ma gbanarị okwu rụrụ arụ na okwu efu: nʼihi na ha ga-aba ụba ruo nʼadịghị nsọ.

Ndị Kraịst kwesịrị izere mkparịta ụka rụrụ arụ na nke efu, ebe ọ bụ na ha na-eduga n'ọsọ asọpụrụghị Chineke.

1. ? 쏶 hun Ọjọọ: Na-ezere Okwu ọjọọ ??

2. ? Ọ bụ ike nke okwu gị: Izere okwu ọjọọ na okwu efu?

1. Jemes 3:5-6 - ? 쏣 otú a ire bu ihe ntà n'aru, nānya isi kwa ihe uku. Le, le, ka otù okwu di ntà ka ọ nēre! Ire bu kwa ọku, bú uwa nke ajọ omume: otú a ka ire di n'etiti ihe nile di ayi n'aru, na ọ nēmeru aru dum, nāmuye ije-uzọ nke ihe nile di n'ọku; na agbanyere ya ọkụ hell.??

2. Ilu 15:4 - ? 쏛 ire ezi omume bu osisi nke ndu: ma nb͕apu nime ya ka ire-ya di nime mọ.

2 Timoti 2:17 Okwu ha ga-erikwa dị ka mkpọnwụ;

Haimeniọs na Faịletọs gbasara ozizi ụgha bụ́ nke e ji tụnyere ọrịa kansa.

1. Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha - Ilu 19:27

2. Na-eche Nche megide Ozizi Ụgha - Ọrụ 20: 28-31

1. Ndị Efesọs 4:14 - Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-enugharị na-atụgharị, na-eji ifufe ozizi ọ bụla na-ebugharị , site n'ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-echere ịghọgbu.

2. Taịtọs 1:9 – N'ijide okwu kwesiri ntukwasi-obi ike, dika akuziri ya, ka o we were ezi ozizí nādusi kwa ndi nēkwuhie okwu ike.

2 Timoti 2:18 Ndị mehieworo banyere eziokwu ahụ, na-ekwu na mbilite n'ọnwụ agabigaworị; ma kwatuo okwukwe nke ufọdu.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a mme n̄kpọndịk oro ẹdude ke mme nsunsu ukpepn̄kpọ aban̄ade ediset ke n̄kpa, emi ekemede ndinam ndusụk owo ẹnịm ke akpanikọ.

1. Eziokwu nke Mbilite n'Ọnwụ: Otu esi ezere ozizi ụgha.

2. Ike nke Ozizi Ụgha: Otú Ha Pụrụ Isi Mebie Okwukwe.

1. Matiu 22:23-32 - Ndị Sadusii ekweghị na mbilite n'ọnwụ.

2. Jọn 11:25-26 - Nkwa Jizọs kwere maka ndụ ebighị ebi site na nbilite n'ọnwụ.

2 Timoti 2:19 Otú ọ dị, ntọ-ala nke Chineke guzosiri ike, ebe o nwere akara a, si, Onye-nwe-ayi matara ndi nke Ya. Ma, Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Kraịst wezuga onwe ya n’ajọ omume.

Ntọ-ala nke Chineke siri ike, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ n’ụzọ na-atọ Ya ụtọ.

1. Ka anyị cheta na ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke siri ike, na anyị kwesịrị ibi ndụ dịka uche Ya siri dị.

2. Anyị ga-erubere iwu Chineke isi ma hapụ mmehie anyị ibi ndụ nke okwukwe.

1. Abụ Ọma 36:5 – Jehova, ebere Gị rute n’elu-igwe, ikwesị ntụkwasị obi Gị rute n’ígwé ojii.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

2 Timoti 2:20 Ma nʼime nnukwu ụlọ e nwere, ọ bụghị nanị ihe nke ọla-edo na nke ọlaọcha, kamakwa nke osisi na nke ájá dị; na ufọdu n'ihe-nsọpuru, ma ufọdu ime ihe-ihere.

N'ime nnukwu ụlọ, e nwere ọtụtụ ụdị arịa dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha na-eji ihe dị nsọ ma na-eme ihe na-adịghị mma.

1. Chineke nwere atumatu maka arịa nile n’ulo Ya

2. Nhọrọ anyị na-ekpebi ụdị arịa anyị ga-abụ

1. Ndị Rom 9:21 - Ọkpụite, ọ̀ nweghị ike n'ebe ụrọ nọ, site n'otu ntụ ntụ ahụ iji mee otu ihe maka nsọpụrụ, meekwa ihe ọzọ ka ọ bụrụ ihe ihere?

2. Ilu 16:9 – Obi madu nēchèputa uzọ-ya: Ma Jehova nēdozi ije-ya.

2 Timoti 2:21 Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla sachapụ onwe ya na ihe ndị a, ọ ga-abụ arịa e ji sọpụrụ, nke edoro nsọ, na ihe kwesịrị ekwesị maka onye nwe ya, bụrụkwa ihe edoziworo maka ezi ọrụ ọ bụla.

Iji dịrị njikere maka ezi ọrụ ọ bụla, mmadụ ga-asachapụ onwe ya pụọ na ajọ omume niile.

1. Ime onwe Anyị Ọcha maka Nna-ukwu

2. Njikere maka ezi ọrụ ọ bụla

1. 1 Pita 1:13-17 – Ya mere, werenu uche di na ncherita-kwa-ra anya, tukwasinu obi-unu n'amara ahu nke ewetara unu mb͕e ekpughere Jisus Kraist n'ọbibia-Ya. Dị ka ụmụ na-erube isi, unu emela ka ọchịchọ ọjọọ unu nwere mgbe unu biri n’amaghị ama. Ma dika onye kpọrọ unu di nsọ, otú a ka unu di nsọ n'ihe nile unu nēme; n'ihi na edewo ya: ? Ọ dị nsọ, n'ihi na m dị nsọ.

2. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma kwado ihe Chineke? ọ ga-abụ? Ọ dị mma, na-atọ ụtọ na nke zuru oke.

2 Timoti 2:22 Gbanarịkwa ọchịchọ ọjọọ nke ntorobịa: ma soro ndị na-akpọku Onyenwe anyị site nʼobi dị ọcha gbasoo ezi omume, okwukwe, ịhụnanya, udo.

N’ime ndụ anyị nile, anyị aghaghị iguzogide ọnwụnwa nile nke ntorobịa ma kama ịchọ ezi-omume, okwukwe, afọ-ọma, na udo anyị na ndị ahụ ji ikwesị ntụkwasị obi na-akpọku Onye-nwe.

1. Ike nke ezi omume - ka esi ebi ndụ nke ezi omume site na okwukwe na afọ-ọma.

2. Ibi n'udo - ka esi enweta udo n'ụwa site n'okwukwe na afọ ebere.

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye.

2 Timoti 2:23 Ma zere ajụjụ nzuzu na nke na-amụghị ihe, ebe ị maara na ha na-alụ ọgụ megide nwoke na nwanyị.

Ọ dị mkpa izere ajụjụ nzuzu na nke a na-amụtaghị n'ihi na ha nwere ike ịkpata esemokwu ma ọ bụ esemokwu.

1. Ike nke Nghọta - Ịghọta mgbe ị ga-ezere mkparịta ụka ụfọdụ

2. Ike nke amamihe - Ịmara mgbe ị ga-etinye aka na mkparịta ụka bara uru

1. Ilu 15:2 - Ire onye mara ihe nēji ihe-ọmuma were ezi ihe: Ma ọnu ndi-nzuzu nāwusi ihe-nzuzu.

2. Jemes 3:17 – Ma amamihe nke si n’elu bu ụzọ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara n’ebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya n’ihu, na enweghị ihu abụọ.

2 Timoti 2:24 Ma ohu Jehova agaghị alụ ọgụ; ma were nwayọọ n’ebe mmadụ nile nọ, nwee ike izi ihe, nwee ndidi;

Oru nke Onye-nwe ga-adị nwayọọ, nwee ndidi, ma nwee ike izi ihe.

1) Ike nke ndidi; 2) Uru nke ịdị nwayọọ

1) Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, 23 ịdị nwayọọ, obi umeala: iwu adịghị megide ndị dị otú ahụ." 2) Ndị Kọlọsi 3:12-14 “Ya mere, yikwasịnụ obi ebere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n’anya, obi ebere, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ, ntachi obi ; nēse okwu megide onye ọ bula: dika Kraist-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu onwe-unu nēme kwa: 14Ma kari ihe ndia, yikwasinu ihu-n'anya, nke bu ihe-nkekọ nke izu-okè.

2 Timoti 2:25 N'ịdị nwayọọ na-ezi ndị na-emegide onwe ha ihe; ọbụrụ na Chineke ga-enye ha nchegharị na ịnakwere ezi-okwu;

Iji weta nchegharị na ịnakwere eziokwu ahụ, e          gụrụ                                      dŽ              d                     d                d      d z d da mmmm d 'obi d wa d wa wee dzie nd na-emegide onwe ha ihe.

1. Ime Ka ịdị nwayọọ n’Obi eje ozi anyị: Otu esi eme ka ndị mmadụ nweta Kraịst site n’ịdị nwayọọ na ịhụnanya

2. Ịgbanwe Mmegide gaa n'Ohere: Otu esi eji obiọma eduga ndị mmadụ n'eziokwu.

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njide onwe onye. Ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.

2. Ndị Efesọs 4:2 - Site n'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, jiri ogologo ntachi obi na-edi ibe ha n'ịhụnanya.

2 Timoti 2:26 na ka ha wee nwetaghachi onwe ha nʼọnyà nke ekwensu, ndị ọ dọtara nʼagha nʼihi ọchịchọ ya.

Itien̄wed emi otode 2 Timothy 2:26 etịn̄ aban̄a nte mme andinịm ke akpanikọ ẹkemede ndision̄o ke afia Devil ebe ke ndiberi edem ke uduak Abasi.

1. Uche Chineke: Isi Ihe Ga-eme Ka Nnwere Onwe pụọ n’Ọnyà Ekwensu

2. Iguzosi Ike n’Ọnwụnwa: Otu esi emeri ọnyà Ekwensu

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Jemes 1:12-13 – Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n’ọnwụnwa, n’ihi na onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Jehova kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2 Timoti 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara Timoti, onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na onye na-eso ụzọ ya. N’isiakwụkwọ a, Pọl dọrọ Timoti aka ná ntị banyere oge ihe isi ike nke ga-abịa ma gbaa Timoti ume ka ọ nọgide na-eguzosi ike n’okwukwe ya na ịrapagidesi ike n’Akwụkwọ Nsọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl kọwara àgwà ndị mmadụ n’oge ikpeazụ (2 Timoti 3:1–9). Ọ na-adọ aka ná ntị na n’oge ndị a, ndị mmadụ ga-abụ ndị hụrụ onwe ha n’anya, ndị hụrụ ego n’anya, ndị na-anya isi, ndị mpako, ndị na-akparị mmadụ, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, ndị na-enweghị ekele, ndị na-adịghị nsọ, ndị na-enweghị njide onwe ha, ndị obi tara mmiri, ndị na-adịghị ahụ ezi ihe n’anya. Ha ga-abụ ndị aghụghọ na ndị nkwutọ. Pọl dụrụ Timoti ọdụ ka ọ zere ndị dị otú ahụ bụ́ ndị yiri nsọpụrụ Chineke ma na-agọnahụ ike ya. Ọ na-echetara ya na ndị a agaghị eme nke ọma n’aghụghọ ha n’ihi na nzuzu ha ga-apụta ìhè.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwusiri uru na ikike nke Akwụkwọ Nsọ (2 Timoti 3:10-17). Ọ jara Timoti mma maka ịgbaso ozizi na ihe nlereanya ya n'agbanyeghị mkpagbu. Pọl chetaara ya na a ga-akpagbu ndị niile na-achọ ibi ndụ nsọpụrụ Chineke n’ime Kraịst Jizọs. O mere ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị ịnọgide n’ihe ọ mụtara site n’oge ọ bụ nwata—ihe odide ndị dị nsọ bụ́ ndị nwere ike ime ka mmadụ mara ihe maka nzọpụta site n’okwukwe na Kraịst Jizọs. Pọl na-ekwusi ike na Akwụkwọ Nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke ma baa uru maka izi ihe, ịba mba na mgbazi na ọzụzụ n'ezi omume ka ndị kwere ekwe wee kwadoo maka ezi ọrụ ọ bụla.

Paragraf nke atọ: E ji ụgwọ ikwusa Okwu ahụ n'ikwesị ntụkwasị obi mechiri isiakwụkwọ ahụ (2 Timoti 3:14-17). Pọl gbara Timoti ume ka ọ nọgide n’ihe ọ mụtara ma kwetasie ike kemgbe ọ bụ nwata n’ihi na ọ maara ndị ọ mụtara na ya—na-ezo aka n’ebe nne nne ya bụ́ Lọịs na nne Eunike nọ. Ọ na-agba ya ume ọ bụghị nanị n'ihi na e si n'ike mmụọ nsọ dee Akwụkwọ Nsọ kamakwa n'ihi na ọ na-akwadebe ndị kwere ekwe ịrụ ezi ọrụ ọ bụla. Pọl nyere ya iwu ka o jiri ogologo ntachi obi na nkuzi kwusaa Okwu ahụ n'oge na n'oge, na-abara mba, na-adụ ọdụ.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke 2 Timoti dọrọ aka ná ntị banyere àgwà ndị mmadụ n’oge ikpeazụ ma na-ekwusi ike uru na ikike Akwụkwọ Nsọ bara.

Pọl kọwara omume ndị ga-ejupụta n’oge ihe isi ike, na-adụ ọdụ ka ọ zere ndị dị otú ahụ bụ́ ndị yiri nsọpụrụ Chineke ma na-agọnahụ ike ya.

Ọ na-ekwusi ike mkpa Akwụkwọ Nsọ dị ka mmụọ nsọ sitere na Chineke, bara uru maka nkuzi na ịkwado ndị kwere ekwe maka ezi ọrụ ọ bụla. Pọl gwara Timoti ka ọ nọgide n’ihe ọ mụtara n’oge ọ bụ nwata ma jiri ndidi na izi ihe na-ekwusa Okwu ahụ. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị megide ndakpọ nke omume, nkwuputa ikike nke Akwụkwọ Nsọ, na ụgwọ ịkwụsi ike n'okwukwe mgbe ị na-arụ ọrụ ozi.

2 Timoti 3:1 Marakwa nke a, na nʼoge ikpeazụ, oge dị ize ndụ ga-abịa.

N’oge ikpeazụ, oge ihe isi ike ga-abịa.

1. "Oge Ihe Isi Ike Na-adigide: Olileanya nke Ozi Ọma"

2. "Ịnyagharị Oge Nsogbu: Ike n'ime Onyenwe Anyị"

1. Aisaia 40:29-31 - Ọ na-enye ndị dara mbà ike, Ọ na-emekwa ka onye na-enweghị ike na-eme ka ike dịkwuo ukwuu.

2. Abụ Ọma 46: 1-2 - Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

2 Timoti 3:2 Nʼihi na ndị mmadụ ga-abụ ndị hụrụ onwe ha nʼanya, ndị anyaukwu, ndị na-anya isi, ndị mpako, ndị nkwulu, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, ndị na-enweghị ekele, ndị na-adịghị nsọ.

Ndị mmadụ ga-aghọ ndị na-achọ ọdịmma onwe ha nanị, ndị anyaukwu, ndị na-anya isi, ndị mpako, na ndị na-adịghị asọpụrụ nne na nna, ndị na-enweghị ekele, na ndị na-adịghị nsọ.

1. Ihe ize ndụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị: Otu esi ezere ịghọ onye anyaukwu, onye na-anya isi, na onye na-enweghị nkwanye ùgwù.

2. Ike Ekele: Otu esi ebi ndụ nke ịdị nsọ na nsọpụrụ

1. Ilu 11:25 - Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume.

2. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2 Timoti 3:3 Ndị na-enweghị ịhụnanya sitere nʼokike, ndị na-agbaji agbagọ, ndị na-ebo ebubo ụgha, ndị na-adịghị ahụkebe, ndị dị ike, ndị na-elelị ndị ezi omume anya.

A na-ama ndị na-enweghị ịhụnanya sitere n’okike, ndị na-agbarịta ụka, na-ebo ndị ọzọ ebubo ụgha, na-enweghị ike ịchịkwa ọchịchọ ha, na-adị ọkụ ọkụ, na-eledakwa ndị ezi omume anya.

1. Ike nke Ịhụnanya: Ihe Mere Obiọma na Obiọma Ji Dị Mkpa

2. Ihe ize ndụ nke nlelị: Ihe Mere Anyị Kwesịrị Ịsọpụrụ Ndị Ọzọ

1. Ndị Rom 12:9-10 - Ka ihunanya bụrụ nke enweghị mgbagha. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; nārapara n'ihe di nma.

2. Jemes 3:14-18 – Ma ọ buru na unu nwere ekworo di ilu na ise-okwu n'obi-unu, unu enwela isi, unu ekwu-kwa-la okwu-ugha megide ezi-okwu. Amamihe a esighi n'elu rida, kama ọ bu nke uwa, nke anụ-aru, na nke ekwensu.

2 Timoti 3:4 Ndị aghụghọ, ndị isi, ndị mpako, ndị hụrụ ihe ụtọ n'anya karịa ndị hụrụ Chineke n'anya;

A katọrọ ndị na-aghọgbu ndị sabo, ndị isi ike, na ndị mpako na ndị na-ebute ihe ụtọ ụzọ karịa nrara ha raara onwe ha nye Chineke.

1. ihunanya Chineke Kariri ihe uto nke uwa

2. Ihe ize ndụ dị n'ịbụ onye nwere uche dị elu na onye na-eche naanị onwe ya

1. Ndi Efesos 4:17-19 – Unu ejegharila dika ndi mba ozo na-ejeghari, n’ihe efu nke uche ha, 18 ebe uche ha gbachiri, ebe ewezugara ha na ndu Chineke site n’amaghugh nke di nime ha, n’ihi ikpu nke ha. obi: 19 Ndi nēnweghi obi-ebere nye onwe-ha nye onwe-ha n'ikwa-iko, were anya-uku me ajọ omume nile.

2. Jemes 4:6-10 - Ma ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara. 7 Ya mere, nyefee onwe-unu n’okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ. 8 Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie; me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere uche abua. 9 Ka eweda ya ala, tie aka n'obi, kwa-kwa-nu ákwá: Ka ọchì-unu ghọ iru-újú, ka ọṅù-unu ghọ kwa nb͕u. 10 Weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēweli kwa unu elu.

2 Timoti 3:5 Ka ha nwere udi nke nsọpụrụ Chineke, ma ha na-agọnarị ike ya;

Ndị mmadụ nwere ike ịdị ka ha nwere ọdịdị nke Chukwu, mana ha agọnarị ike nke Chineke. Ọ dị mkpa ịhapụ ndị dị otú ahụ.

1. Ike nke Chineke - Otu esi amata ma nabata onyinye ya na ndụ anyị.

2. Uru ugha - Nghọta n'etiti ndị nwere ike nke Chineke n'ezie na ndị na-egosipụta naanị ha.

1. 1 Jọn 4:1 – “Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwaleenụ mmụọ nsọ ka unu mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.”

2. Matiu 7:15-20 – “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-amata ha site ná mkpụrụ ha. Àgāchikọta nkpuru-vine n'ogwu, ma-ọbu fig n'uke? Ya mere, osisi ọ bụla dị mma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ahụ na-arịa ọrịa na-amị ajọ mkpụrụ. Osisi dị mma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi na-arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ. Otú a ka unu ga-esi mata ha site ná mkpụrụ ha.”

2 Timoti 3:6 Nʼihi na ndị a bụ ndị na-abata nʼụlọ, na-adọta ndị inyom na-enweghị uche nʼagha, ndị e boro ebubo mmehie, ndị agụụ ihe ọjọọ dị iche iche na-edu.

Ndị ozizi ụgha bụ ndị na-abata n’ụlọ na-edupụ ụmụ nwaanyị ndị mmehie bujuru ibu, ndị agụụ dị iche iche kpụrụkwa ha.

1. Ihe ize ndụ nke ndị nkuzi ụgha

2. Ibi ndụ nke ịdị nsọ n’agbanyeghị ọnwụnwa

1. Jemes 1:14-15 - “Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya wee rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

2. Ilu 5:3-5 - “N'ihi na egbugbere ọnụ nke nwanyị a machibidoro iwu na-atasị mmanụ aṅụ, okwu ya dịkwa ire karịa mmanụ, ma n'ikpeazụ ọ dị ilu dị ka wormwood, nkọ dị ka mma agha ihu abụọ. Ụkwụ ya na-agbada ọnwụ; nzọ-ukwu-ya nile nēje ije n'uzọ ala-mọ; ọ dighi-atughari uche n'uzọ ndu; ụzọ ya na-awagharị, ma ọ maghị ya.”

2 Timoti 3:7 Na-amụnụ ihe, ma ghara inwe ike ịbịarute ọmụma nke eziokwu.

Ndị mmadụ nwere ike iji ndụ ha niile na-amụ ihe, ma ọ dịghị mgbe ha ga-amata eziokwu ahụ.

1. Ihe Mere O Ji Dị Mkpa Ịchọ Ezi Ihe Ọmụma.

2. Ịchụso Eziokwu Ebighị Ebi, Ọ bụghị Ihe Ọmụma Nwa Oge.

1. Jọn 17:3 - Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere.

2. 2 Ndị Kọrịnt 4: 3-4 - Ma ọ bụrụgodị na ozi ọma anyị bụ ihe mkpuchi, ọ bụ ihe mkpuchi nke ndị na-ala n'iyi, ndị chi nke ụwa a mere ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì ka ha wee ghara ịhụ ìhè ahụ. nke ozi-ọma nke ebube nke Kraist, Onye bu onyinyo nke Chineke.

2 Timoti 3:8 Ma dị ka Janes na Jambres guzogidere Mozis, otú ahụ ka ndị a na-eguzogidekwa eziokwu ahụ: ndị obi ha mebiri emebi, ndị a na-asọ oyi n'ihe banyere okwukwe.

Ndị ikom nwere uche rụrụ arụ na ndị a na-asọ oyi n’ihe banyere okwukwe ahụ na-eguzogide eziokwu ahụ, dị nnọọ ka Janes na Jambiris guzogidere Mozis.

1. Ike nke iguzogide eziokwu

2. Imeri ihe mgbochi na okwukwe

1. Jemes 1:2-4 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olile-anya adighi-eme kwa ayi ihere, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2 Timoti 3:9 Ma ha agaghị aga n’ihu: n’ihi na nzuzu ha ga-apụta ìhè nye mmadụ niile, dị ka nke ha kpughekwara.

A ga-ekpughere ndị na-eme mkpebi nzuzu ka ụwa wee hụ.

1. Chineke ga-ekpughe eziokwu mgbe niile n'ikpeazụ.

2. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ime mkpebi ndị amamihe dị na ha.

1. Ilu 14:12 - E nwere ụzọ nke na-egosi na o ziri ezi, ma n'ikpeazụ ọ na-eduba ọnwụ.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2 Timoti 3:10 Ma ị matawo ozizi m nke ọma, ụdị ndụ m, nzube m, okwukwe, ogologo ntachi obi, ịhụnanya, ntachi obi.

Pọl chetaara Timoti àgwà ndị ọ mụtara n’aka ya: ozizi ya, ụzọ ndụ ya, nzube ya, okwukwe ya, ogologo ntachi obi, ọrụ ebere, na ndidi.

1. Ibi ndụ nke ntachi obi na ndidi

2. Uru nke ndụ nke afọ ebere na okwukwe

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Mkpụrụ nke mmụọ nsọ: ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, na njide onwe onye.

2. Ndị Rom 12:12-13 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidesienụ ike n'ekpere. Nye aka na mkpa nke ndị nsọ na-achọkwa ile ọbịa.

2 Timoti 3:11 Mkpagbu, mkpagbu, nke bịakwutere m n’Antiọk, na Aịkoniọm, na Listra; nkpab͕u nile nke m'digidere: Ma n'aka ha nile ka Jehova naputaram.

Pọl diri ọtụtụ ihe isi ike na mkpagbu n’ije ozi ya, ma Jehova napụtara ya na ya niile.

1. Onye-nwe-anyị bụ Onye napụta anyị n’oge nsogbu

2. Ịtachi obi site na ihe isi ike na okwukwe na Chineke

1. Ọpupu 14:13-14 – Moses we si ndi Israel, Unu atula egwu, guzo kwa, hu nzọputa Jehova, nke Ọ gēmere unu ta: n'ihi na ndi Ijipt ndi unu huworo ta; unu agaghi-ahu kwa ha ọzọ rue mb͕e ebighi-ebi. Onye-nwe-ayi gēburu unu agha, unu ewe b͕a nkiti.

2. Aisaia 55:8 - N'ihi na echichem nile abughi echiche-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm nile, ka Jehova siri.

2 Timoti 3:12 Ee, ma ndị niile na-achọ ibi ndụ nʼụzọ nsọpụrụ Chineke nʼime Kraịst Jisọs, a ga-akpagbu ha.

Ndị Kraịst na-ebi ndụ nsọpụrụ Chineke pụrụ iche mkpagbu ihu.

1. "Ibi Ndụ Nsọpụrụ Chineke - Ike Ịnagide Mkpagbu"

2. “Otú E Si Ịtachi Obi n’Ọhụụ”

1. 1 Pita 4:12-13 - Ndị m hụrụ n'anya, unu echela na ọ bụ ihe ijuanya banyere ọnwụnwa nke ọkụ na-abịara unu, dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe dị ịtụnanya mere unu. Ma ṅụrịa ọṅụ, ebe unu bụ ndị na-eketa ahụhụ nke Kraịst; ka, mb͕e agēme ka ebube-Ya puta, ka unu we were kwa ọṅù ṅuria ọṅu nke-uku.

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na a na m agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

2 Timoti 3:13 Ma ndị ajọ mmadụ na ndị nduhie ga na-akawanye njọ, na-eduhie, na-aghọgbukwa.

Ndị ajọ mmadụ ga-akawanye njọ n'ịghọgbu na ịbụ ndị a na-eduhie.

1. A na-eduhie gị?

2. Ịhụ Site na Aghụghọ.

1. Matiu 24:11-13 “Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebilikwa duhie ọtụtụ mmadụ. N’ihi na mmebi iwu ga-aba ụba, ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ ga-ajụkwa oyi.”

2. 1 Jọn 4:1 “Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ niile, kama nwaleenụ mmụọ nsọ ka unu mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.”

2 Timoti 3:14 Ma gi onwe-gi nọgide n'ihe nile nke i mutaworo, nke emewo kwa ka obi sie gi ike, ebe i matara onye I mutara ha;

Pọl gbara Timoti ume ka ọ nọgide na-eme ihe ọ mụtara n’aka Pọl na icheta onye kụziiri ya ihe.

1. Ike Ezi Onye Nkuzi

2. Ntachi obi site n'ike nke ihe omuma

1. Jọn 8:31-32, Ya mere Jisus gwara ndi-Ju ndi kwere na Ya, si, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie, unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu ahu gātọpu kwa unu n'orù. ”

2. Ilu 2:3-5, Ee, ọ bụrụ na ị tikuo nghọta, welie olu gị maka nghọta, ọ bụrụ na ị chọọ ya dị ka ọlaọcha, chọọkwa ya dị ka akụ zoro ezo; mb͕e ahu ka i gāghọta egwu Jehova, we chọta ọmuma-ihe Chineke.

2 Timoti 3:15 Ma na site nʼoge ị bụ nwantakịrị ka i matawo Akwụkwọ Nsọ, bụ́ ndị pụrụ ime ka i mara ihe ruo nzọpụta site nʼokwukwe nke dị na Kraịst Jizọs.

A kụziiri Timoti akwụkwọ nsọ site na nwata, na ha nwere ike iduga na amamihe na nzọpụta site n'okwukwe na Jizọs Kraịst.

1. Otu esi enweta nzọpụta site na Akwụkwọ Nsọ

2. Ibi ndụ nke okwukwe site n’ike nke Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, Ọ bụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

2 Timoti 3:16 Akwụkwọ nsọ nile sitere nʼike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, maka ịba mba, maka mgbazi, na maka ntụzịaka nʼezi omume.

Ọ bụ Chineke nyere anyị Baịbụl, ọ pụkwara iji ya kụziere anyị ihe, duzie anyị ma nyere anyị aka ibi ndụ ezi omume.

1. Ike nke Okwu Chineke: Otú Akwụkwọ Nsọ Pụrụ Isi Mmetụta Ndụ Anyị

2. Ịmụta ibi ndụ ezi omume site n'Akwụkwọ Nsọ

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, Ọ bụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

2 Timoti 3:17 Ka onye nke Chineke wee bụrụ onye zuru oke, bụrụ onye a kwadebere nke ọma ịrụ ezi ọrụ niile.

Akụkụ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ịkwado onwe ya n'ọrụ ọma iji jeere Onyenwe anyị ozi.

1. "A Na-akpọ Anyị Ka Anyị Na-eje Ozi: Mkpa Ọ dị Imere Chineke Ọrụ Ọma"

2. "Imezu Onwe Anyị: Na-eto n'Okwukwe Site n'Ọrụ Ọma"

1. Jemes 2:14-17, "Ụmụnna m, olee uru ọ bara, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ ga-azọpụta ya? otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara? "

2. Ndị Efesọs 2: 8-10, "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke onwe gị; ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi. N'ihi na anyị. bụ ọrụ ya, nke e kere n’ime Kraịst Jizọs ịrụ ezi ọrụ, nke Chineke buru ụzọ kwado, ka anyị wee na-ejegharị n’ime ha.”

2 Timoti 4 bụ isi nke anọ na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl onyeozi degaara onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na onye na-eso ụzọ ya ọ hụrụ n’anya, bụ́ Timoti. N’isiakwụkwọ a, Pọl nyere Timoti ntụziaka na agbamume ikpeazụ ka ọ na-eche ihe ịma aka ihu n’ozi ya.

Paragraf nke mbụ: Pọl gwara Timoti ka o jiri ikwesị ntụkwasị obi na-ekwusa Okwu ahụ (2 Timoti 4:1-5). Ọ na-agba ya ume ka o kwusaa okwu ahụ n'ihi ikpe ikpe Kraịst n'ọdịnihu. Pọl mesiri ike na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ na-agaghị anagide ezi ozizi kama ha ga-achọ ndị ozizi ga-agwa ha ihe ha chọrọ ịnụ. Ọ na-agba Timoti ume ka o nwee uche ziri ezi, die ahụhụ, na ije ozi ya dị ka onye na-ezisa ozi ọma. Ọ na-echetara ya ọpụpụ nke ya dị nso n’ụwa a ma na-emesi ya obi ike na e nwere okpueze ezi omume na-echere ndị nile hụrụ mpụta ihe Kraịst n’anya.

Paragraf nke abụọ: Pọl tụgharịrị uche n’ahụmahụ onwe ya na arịrịọ ya maka mkpakọrịta (2 Timoti 4:6-18). O kwetara na a na-awụpụ ya dị ka àjà ihe ọṅụṅụ nakwa na oge ọ ga-apụ dị nso. N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị chere na a gbahapụrụ ya, o gosipụtara obi ekele maka ọnụnọ nke ndị enyi kwesịrị ntụkwasị obi dị ka Luk. Pọl kwukwara banyere Alegzanda onye na-akpụ ọla kọpa bụ́ onye mere ya ihe ọjọọ. Otu o sila dị, ọ na-ekwusi ike na Onye-nwe guzoro n’akụkụ ya ma gbasie ya ike n’oge ihe isi ike.

Paragraf nke atọ: E ji ekele onwe onye na okwu ikpeazụ mechie isiakwụkwọ ahụ (2 Timoti 4:19-22). Pọl kelekwara ndị dị iche iche gụnyere Priska, Akwịla, Onesiphorus, Erastọs, Trọfimọs, Yubulus, Pudens, Linọs, Klaudia, na ụmụnna niile. Ọ na-ekpe ekpere ka Chineke meere ha niile amara. N’okwu mmechi, Pọl rịọrọ ka udo Chineke dịrị n’ebe Timoti nọ ka ọ na-egosipụta obi ike n’ikwesị ntụkwasị obi Chineke.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke 2 Timoti nwere ntụziaka ikpeazụ na ntụgharị uche sitere n’aka Pọl.

Ọ gwara Timoti ka o jiri ikwesị ntụkwasị obi na-ekwusa Okwu ahụ, na-adọ aka ná ntị banyere oge mgbe ndị mmadụ ga-ajụ ezi ozizi.

Pọl tụgharịrị uche n'ọpụpụ ya dị nso ma gosipụta obi ekele maka mkpakọrịta ikwesị ntụkwasị obi na-akpakọrịta ma na-ekwupụta ndị mejọrọ ya. Ọ na-akwado ọnụnọ Chineke na ike n'oge ihe isi ike.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ekele onwe onye na ekpere maka amara na udo nke Chineke. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ụgwọ ịnọgidesi ike n’ime nkwusa, ntụgharị uche n’ahụmahụ Pọl, na ihe ncheta nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n’etiti ihe ịma aka.

2 Timoti 4:1 Ya mere ana m enye gị iwu n'ihu Chineke na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe na mkpughe ya na alaeze ya;

Pọl gbara Timoti ume ka o rubere Chineke isi na Kraịst, bụ́ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe mgbe ọ pụtara.

1. Ụbọchị Ikpe: Ịnagide Eziokwu nke Ebighị Ebi

2. Ibi ndụ n’ìhè nke nloghachi Kraịst

1. Ndị Hibru 4:13 - “Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe nile e kere eke nke ezoro ezo n'anya Chineke. Ekpughewo ihe nile ma kpughee ọtọ n’anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.”

2. Ndị Rom 14:12 - "Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke."

2 Timoti 4:2 Kwusaa okwu; bụrụ ngwa ngwa n'oge, n'oge; were ogologo ntachi-obi na ozizi nile nāba nba nba, nba, nādua;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị nkwusa ume ikwusa okwu Chineke n'ikwesị ntụkwasị obi, n'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla.

1: Ikwusa Okwu Chineke n’atụghị egwu

2: Iji ndidi na-ekwusa Okwu Chineke

Ọrụ 20: 20-21 - "Edebeghị m ihe ọ bụla nke bara uru, ma  kpọsara unu ya, zíkwara unu ihe n'ihu ọha na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, na-agbara ndị Juu na ndị Grik àmà, nchegharị n'ebe Chineke nọ na okwukwe n'ebe anyị nọ. Onyenweanyị Jizọs Kraịst."

Ndị Hibru 4: 12 - N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma dị ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, na nkwonkwo na ụmị, ọ bụkwa onye na-aghọta echiche. na ebumnobi nke obi.

2 Timoti 4:3 Nʼihi na oge na-abịa mgbe ha na-agaghị anagide ezi ozizi; ma dị ka ọchịchọ nke onwe ha si dị, ha ga-ekpokwasị onwe ha ndị ozizi, ndị nwere ntị na-akpụ akpụ;

N’oge na-adịghị anya ndị mmadụ ga-ajụ ezi ozizi ma chọọ ndị nkuzi ga-agwa ha ihe ha chọrọ ịnụ.

1. Nyochaa Obi Gị: Esola Ozizi Ụgha

2. Jụ ozizi ụgha: Jisie Okwu Chineke ike

1. 2 Pita 2:1-3 – Ma ndi-amuma ugha di kwa n'etiti ndi-Ju, dika a gādi kwa ndi-ozizí ugha gādi n'etiti unu, ndi nēbubata ndu-okwu-ugha nādighi-aka n'obi, ọbuná nāgọnari Onye-nwe nke zụtara ha, we wetakwasi onwe-ha. mbibi ngwa ngwa.

2. Ilu 14:12 – Uzọ di nke ziri ezi n'anya madu, ma nsọtu-ya bu uzọ nile nke ọnwu.

2 Timoti 4:4 Ha ga-atụgharịkwa ntị ha nʼezi-okwu, tụgharịa bụrụ akụkọ ifo.

Ndị mmadụ ga-esi n'ezi-okwu wezụga onwe ha ma na-agbaso akụkọ ifo.

1. "Ihe ize ndụ dị n'ịgbanwe n'eziokwu"

2. “Ike nke Okwu Chineke”

1. Abụ Ọma 119:105, "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

2. Jọn 14:6, "Jizọs sịrị ya, Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

2 Timoti 4:5 Ma gi onwe-gi lezie anya n'ihe nile, nēnwe ntachi-obi, nālu ọlu onye nēzisa ozi ọma, gosi ije-ozi-gi n'uju.

A gbara Timoti ume ka ọ na-ekiri, na-edi mkpagbu, na ije ozi ya dị ka onye na-ezisa ozi ọma.

1. Ntachi obi: Ịtachi obi nhụsianya maka otuto Chineke

2. Ịrụ Ọrụ: Na-eje Ozi Gị Dị Ka Onye Ozi Ọma

1. Ndị Rom 8:28 Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ́ ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. Ndị Filipaị 1:6 n'inwe obi ike n'ihe a, na onye malitere ọrụ ọma n'ime unu ga-arụ ya ruo ụbọchị nke Jizọs Kraịst.

2 Timoti 4:6 Nʼihi na a dị m njikere ugbu a ịchụ àjà, ma oge ọpụpụ m eruwo nso.

Pọl kwuru na ọ dị njikere ka e weta ya ma kwuo na oge ọ ga-apụ dị nso.

1. "Obi nke Njikere" - A gbasara ịdị njikere na njikere maka ọnọdụ ọ bụla na ndụ.

2. "Ịdị nso nke ọnwụ" - A banyere ịghọta ọnwụ na ibi ndụ n'ụzọ zuru ezu.

1. Matiu 6:34 – “Ya mere, unu echegbula onwe unu maka echi, n'ihi na echi ga-echegbu onwe ya. Ụbọchị ezuworo ya nsogbu nke ya.”

2. Ndị Rom 14:8 - “N'ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ nye Onyenwe anyị, ọ bụrụkwa na anyị anwụọ, anyị na-anwụrụ Onyenwe anyị. Ya mere, ma ànyị dị ndụ ma ànyị na-anwụ anwụ, anyị bụ nke Jehova.

2 Timoti 4:7               ́́́́́ m gbasasịa gw gw gw gw ` a mma, agbasiwom ub͕u a, edebewom okwukwe ahu.

Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha mechaa ụzọ ha ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi.

1. Nọgidesie Ike n’Okwukwe - 2 Timoti 4:7

2. Ike Ịtachi Obi - 2 Timoti 4: 7

1. 1 Ndị Kọrint 9:24-27 - Pọl kwuru banyere ịgba ọsọ ahụ na ịgbalịsi ike inweta ihe nrite.

2. Ndị Hibru 12:1-3 - Pọl na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ntachi obi gbaa ọsọ ahụ ma lekwasị Jizọs anya.

2 Timoti 4:8 site ugbu a gaa n'ihu, edobere m okpueze nke ezi omume, nke Onyenwe anyị, bụ́ onyeikpe ezi omume, ga-enye m n'ụbọchị ahụ: ọ bụghịkwa naanị m, kama ọ bụ nyekwa ndị niile hụrụ ikpughe ya n'anya.

Pọl chetaara Timoti okpueze ezi omume nke na-echere ya na ndị kwere ekwe niile hụrụ mpụta Jizọs n'anya.

1. Okpueze nke ezi omume: Ṅụrịa ọṅụ, n’ihi na ụgwọ ọrụ anyị bụ nke e ji n’aka

2. Hụ Ọdịdị Ya n'anya: Oku Iji Jikere

1. Ndị Rom 14:10-12 - Ma gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma-ọbu gi onwe-gi, gini mere i nēleda nwa-nne-gi? N'ihi na ayi nile gēguzo n'iru oche-ikpé nke Chineke; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu onwem nādi ndu, ka Onye-nwe-ayi siri, ikperè nile ọ bula gākpọ isi ala nyem, ire ọ bula gēkwuputa kwa Chineke.

2. Nkpughe 22:12 – “Le, m na-abịa ọsọ ọsọ; ma ụgwọ ọrụ m dịkwa n’aka m, inye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya ga-adị.”

2 Timoti 4:9 Na-anụ ọkụ n'obi ịbịakwute m ngwa ngwa.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ bịakwute ya ozugbo o nwere ike.

1. "Mkpa nke ịdị uchu"

2. "Mkpa nke nrubeisi n'oge"

1. Eklisiastis 9:10 - "Ihe ọ bụla aka gị hụrụ ime, jiri ike gị dum mee ya..."

2. Ndị Hibru 13:17 - "Na-eruberenụ ndị isi unu isi ma na-erubere ha isi, n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ."

2 Timoti 4:10 N'ihi na Dimas arapuwom, ebe ọ huru uwa di ub͕u a n'anya, we pua je Tesalonaika; Kressen ka Galeshia, Taịtọs gakwuru Dalmatia.

Demas rapuru Pọl, hu uwa n'anya kari Kraist, je kwa Tesalonaika, Krissens rue Galatia, na Taitọs jerue Dalmatia.

1. Ahapụla Onyenweanyị maka ụwa

2. Hụ Onyenweanyị n'anya karịa ihe niile

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

2. Ndị Hibru 13:5 - Debe ndụ gị n'ịhụnanya ego, ma nwee afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

2 Timoti 4:11 naanị Luk nọnyeere m. Kpọrọ Mak, kuta kwa ya: n'ihi na ọ baaram urù ije ozi.

Pọl gwara Timoti ka ọ kpọọ Mak, n’ihi na ọ baara ozi Pọl uru.

1. Uru Ijikọ Ọnụ: Otú Ịkọkọ Ọnụ Pụrụ Isi nyere Ozi Anyị Aka

2. Ike nke Mmekọrịta: Ngọzi nke iso ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ

1. Ilu 27:17 – Dị ka ígwè si amụ ígwè, otú ahụ ka otu onye na-amụ ibe ya.

2. Eklisiastis 4:9-10 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgburu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya!

2 Timoti 4:12        kwarakwa m Tikikọs ka ọ ga n’Efesọs.

Pọl zigara Tikikọs ka ọ gaa Efesọs.

1. Ike Izipu: Ihe Anyị Pụrụ Ịmụta n'Ihe Nlereanya Pọl

2. Mkpụrụ nke ikwesị ntụkwasị obi: ụgwọ ọrụ nke ime uche Chineke

1. Ọrụ 20: 17-38 - Pụrụ Nlereanya Ndị Efesọs.

2. Ndị Filipaị 2:19-30 - Nkọwa Pọl banyere Timoti na Epafrọdaịtọs.

2 Timoti 4:13 ákwà mgbokwasị nke m rapụrụ na Troas n'aka Kapọs, mb͕e i gābia, chita n'aka-gi, na akwukwọ nile, ma kari ikpa-akwukwọ nile.

Pọl gwara Timoti ka o weta uwe mwụda ahụ na akwụkwọ ndị ọ hapụrụ na Troas na Kapọs mgbe Timoti bịara. Karịsịa, Pọl mesiri ike mkpa nke akwụkwọ akpụkpọ anụ ndị ahụ dị.

1. Mkpa Nrubeisi Dị Mkpa: Ndụmọdụ Pọl nyere Timoti ka o wetara ya uwe mwụda na akwụkwọ na-egosi mkpa ọ dị nrubeisi n’ịgbaso uche Chineke.

2. Ike nke Ezi Ihe Nlereanya: Ihe atụ Pọl banyere otú o si hapụ ihe mkpuchi ahụ na akwụkwọ ya na Kapọs nọ na Troas bụ ihe mmụta dị ike n'ịchịisi na isetịpụ ezi ihe nlereanya ka ndị ọzọ na-agbaso.

1. Matiu 7:24 - "Ya mere onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume."

2. Ilu 13:13 - "Onye na-eleda okwu anya ka a ga-ebibi, ma onye na-atụ egwu ihe e nyere n'iwu ka a ga-akwụghachi."

2 Timoti 4:14 Aleksanda bụ́ onye na-akpụ ọla kọpa mere m ihe ọjọọ nke ukwuu: Jehova kwụọ ya ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị.

Alegzanda onye na-akpụ ọla kọpa emejọọ Timoti ihe, Pọl na-arịọkwa ka Onyenwe anyị kwụọ ya ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị.

1. Onye-nwe-ayi Ga-enwe Okwu ikpe-azu- Ka Chineke si eweputa ikpe ziri ezi nye ndi nēmejọ ayi

2. Ike ekpere - ka Chineke na-ege ntị maka arịrịọ anyị ma na-aza ha

1. Abụ Ọma 37:28-29 - N'ihi na Jehova hụrụ ikpe ziri ezi n'anya; Ọ gaghị ahapụ ndị nsọ ya. Edobere ha rue mb͕e ebighi-ebi: Ma umu ndi nēmebi iwu ka agēbipu.

2. Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'iwe Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ," ka Onye-nwe kwuru.

2 Timoti 4:15 gị onwe gị kwa kpachara anya banyere ya; n'ihi na Ọ nēguzogide okwu-ayi nke-uku.

Pọl na-adọ Timoti aka ná ntị ka ọ mara otu onye megidere ozizi Pọl.

1. Anyị kwesịrị ịma ndị na-emegide eziokwu nke Okwu Chineke.

2. Anyị aghaghị ịmụrụ anya n'okwukwe anyị ma jụ ozizi ụgha.

1. Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịdọta unu n'agha site na nkà ihe ọmụma efu na nke aghụghọ, nke dabere na ọdịnala mmadụ na ike mmụọ mbụ nke ụwa a karịa na Kraịst.

2. 1 Jọn 4:1 - Ndị enyi m, unu ekwela mmụọ niile, kama nwalee mmụọ nsọ ka ha mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

2 Timoti 4:16 Na mbụ m zara ọ dịghị onye ọ bụla guzoro nʼakụkụ m, ma mmadụ nile rapụrụ m: a na m arịọ Chineke ka ewe ghara ibo ha ebubo.

Pọl tụgharịrị uche n'ihi enweghị nkwado ọ nwetara mgbe mbụ e jidere ya ma nwee olileanya na Chineke agaghị emegide ha.

1. Ikwesị ntụkwasị obi n'ihu nhụsianya

2. Na-eguzo na ndị emegbu

1. Abụ Ọma 27:10 “Mgbe nna m na nne m ahapụwo m, Jehova ga-akpọrọkwa m.”

2. 1 Pita 4:19 “Ya mere, ka ndị na-ata ahụhụ dị ka uche Chineke si dị nyefee ndụ ha n'aka Onye Okike kwesịrị ntụkwasị obi ma na-eme ihe ọma.”

2 Timoti 4:17 Otú ọ dị, Onyenwe anyị guzoro n'akụkụ m, mee ka m dị ike; ka ewe site n'akam mara nkwusa ahu nke-ọma, ka mba nile we nu: ewe naputam n'ọnu ọdum.

Jehova gbara Pọl ume ma gbaa ya ume ka o wee nwee ike izi ndị mba ọzọ ozi ọma ma napụta ya n’ọnọdụ dị ize ndụ.

1. Ike nke Onye-nwe: Ịchọta Obi Ike na Nkasi Obi n'oge Ihe isi ike

2. Ndokwa nke Onyenwe Anyị: Ịtụkwasị Chineke obi n'oge Mkpagbu

1. Abụ Ọma 18:2 – Jehova bụ oké nkume m, ebe m wusiri ike na onye mgbapụta m; Chinekem bu oké nkumem, Onye m'b͕abàworo nime ya, Ọtam na mpi nzọputam, bú ebem ewusiri ike.

2. Aisaia 41:10 - Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

2 Timoti 4:18 Onye-nwe ga-anapụtakwa m nʼọrụ ọjọọ ọ bụla, debekwa m nʼalaeze eluigwe ya. Amen.

Pọl gbara Timoti ume ka ọ nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye Onyenwe anyị, n’ihi na Ọ ga-anapụta ma chebe ya pụọ n’ihe ọjọọ nile ma weta ya n’alaeze eluigwe ya.

1. Nchebe Onyenwe Anyị: Ịtụkwasị Chineke obi n'oge Nsogbu

2. Okwukwe na-adịghị ada ada: Na-eguzosi ike n'ime Onyenwe anyị

1. Abụ Ọma 121:7-8 - Jehova ga-echebe gị pụọ n'ihe ọjọọ niile: Ọ ga-echekwa mkpụrụ obi gị. Onye-nwe ga-echekwa ọpụpụ gị na ọbịbịa gị site n’ugbu a gaa n’iru, na ọbụna ruo mgbe nile ebighị ebi.

2. 2 Pita 1:3-4 – Dika ike ya nke Chineke nyeworo ayi ihe nile nke diri ndu na nsopuru Chineke, site n'amamihe nke Onye ahu Nke kpọworo ayi n'ebube na idi-ugbo: site na ya enye ayi ayi uku na idi-uzo nke uku. nkwa nile di oké ọnu-ahia: ka unu we site na ndia we buru òkè nke uwa nke Chineke, ebe unu b͕apuworo nbibi nke di n'uwa site n'ọchichọ-ọgugu.

2 Timoti 4:19 Keleenụ Priska na Akwịla na ezinụlọ Onesiforo.

Pọl kelere Priska, Akwịla, na ezinụlọ Onesiforo.

1. Ike Obiọma: Otú Priska, Akwịla, na Onesifọrọs si egosipụta ike nke obiọma na imesapụ aka.

2. Ike nke agbamume: Otu Pọl si gbaa Nzukọ-nsọ ume site na nnabata na nkwenye.

1. Ndị Rom 16:3-4 - Keleenụ Priska na Akwịla, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ n'ime Kraịst Jizọs, ndị tinyere olu ha n'ihe ize ndụ maka ndụ m, ndị ọ bụghị nanị na m na-enye ekele, kama ọgbakọ nile nke ndị mba ọzọ na-ekelekwa ha.

4. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

2 Timoti 4:20 Erastọs nọgidere na Kọrint: ma a hapụpụrụ m Trofimọs na Miletọm nʼọrịa.

Pọl hapụrụ Trọfimọs, bụ́ enyi ya, na Miletọm onye ahụ na-arịa ọrịa.

1. Ike nke mkpakọrịta: Pọl na Trọfimọs

2. Ike nke Enyi: Ilekọta Ndị nọ ná Mkpa

1. Ọrụ Ndịozi 20:4 - “O wee soro ya gaa Eshia Sopata nke Beria; na nke ndị Tesalonaịka, Aristakọs na Sekundọs; na Gaiọs onye Dabe, na Timoti; na nke Asia, Tikikọs na Trọfimọs.”

2. Eklisiastis 4:9-10 - “Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ezi ugwọ-ọlu bayere ndọb͕u-ha. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēbuli ibe-ya: ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda; n’ihi na o nweghị onye ọzọ ga-enyere ya aka.”

2 Timoti 4:21 Gbasie mbọ ike ịbịa tupu i. Eubulus nēkele gi, na Puden, na Linus, na Klaudia, na umu-nna-ayi nile.

Pọl gbara Timoti ume ka o mee ngwa ngwa gaa leta tupu oge oyi ma kelee ya Eubulus, Pudens, Linọs, Klọdia, na ụmụnna ndị ọzọ.

1. Ihe dị ngwa nke ozi Pọl: Mee ngwa ngwa na nleta tupu oge oyi

2. Ike Òtù Ụmụnna: Ekele Pọl degaara Yubulus, Pudens, Linus, Klaudia, na ụmụnna ndị ọzọ.

1. Ilu 19:2 - "Ọchịchọ na-enweghị ihe ọmụma adịghị mma, ma onye ọ bụla na-eji ụkwụ ya ọsọ ọsọ na-atụ uche ụzọ ya."

2. Ndị Hibru 10: 24-25 - "Ka anyị na-atụlekwa otú e si kpalierịta ibe anyị n'ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara nzukọ anya, dị ka omume ụfọdụ, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na ọbụna karị dị ka unu. lee ka ụbọchị ahụ na-eru nso."

2 Timoti 4:22 Onyenweanyị Jizọs Kraịst nọnyere mmụọ gị. Amara diri gi. Amen.

Pọl na-ekwupụta ngọzi ya nye Timoti, na-arịọ ya ọnụnọ na amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

1. Ike nke Ngọzi: Ịmụta ịnata na inye amara Chineke

2. Ibi n'ihu nke Onye-nwe: Ime ka Nkwenye anyị nye Kraịst dị ọhụrụ

1. Ndị Efesọs 5:1-2 - "Ya mere bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ anyị hụrụ n'anya, na-ebikwa ndụ nke ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị dị ka ihe na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke."

2. Ndị Rom 12:1-2 - "Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu chụọ ahụ́ unu ka ọ bụrụ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ, nke a bụ ofufe unu na-efe ezi na ezi. unu ekwela ka o yie ihe nke uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu: mb͕e ahu unu gēnwe kwa ike inwaputa ihe nāhu Chineke, bú ihe Ọ nāchọ, nke nātọ utọ na nke zu-kwa-ra okè.

Taịtọs 1 bụ isiakwụkwọ mbụ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara Taịtọs, onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na onye ibe ya n’ozi. N’isiakwụkwọ a, Pọl nyere Taịtọs ntụziaka banyere nhọpụta ndị okenye ma dọọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha.

Paragraf nke Mbụ: Pọl kwusiri ike iru eru na ibu ọrụ ndị okenye (Taịtọs 1:1-9). Ọ kọwara onwe ya dị ka ohu Chineke na onyeozi Jizọs Kraịst, na-edegara Taịtọs onye nwere otu okwukwe akwụkwọ. Pọl gbara Taịtọs ume ka ọ họpụta ndị okenye n’obodo ọ bụla bụ́ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta, ndị di kwesịrị ntụkwasị obi nwere ụmụ kwere ekwe. Ndị okenye a kwesịrị ịbụ ndị ikom a maara maka iguzosi ike n’ezi ihe, ọ bụghị ndị na-aṅụbiga mmanya ókè ma ọ bụ ime ihe ike kama ndị na-ele ọbịa, ndị na-ejide onwe ha, ndị ziri ezi, ndị dị nsọ, na ndị a dọrọ aka ná ntị. Ha kwesịrị ijidesi ozi ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ike dị ka akuziri ka ha wee nwee ike ịgba ndị ọzọ ume n'ozizi ziri ezi ma gbaghaa ndị na-emegide ya.

Paragraf nke abụọ: Pọl dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha (Taịtọs 1:10-16). Ọ kọwara ha dị ka ndị nnupụisi bụ́ ndị na-akpaghasị ezinụlọ dum site n’ịkụzi ihe ha na-ekwesịghị iji nweta uru aghụghọ. Pọl gbara Taịtọs ume ka ọ baara ha mba nke ukwuu ka ha wee nwee ezi okwukwe, gharakwa ịṅa ntị n’akụkọ ifo ndị Juu ma ọ bụ iwu ụmụ mmadụ sitere n’aka ndị na-ajụ eziokwu. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na nye ndị nwere uche na akọ na uche rụrụ arụ, ọ dịghị ihe dị ọcha; ha na-ekwu na ha maara Chineke mana ha na-agọnarị Ya site n'omume ha. Ndị ozizi ụgha ndị a bụ ihe arụ, ndị na-enupụ isi, ndị na-erughị eru ịrụ ezi ọrụ ọ bụla.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ntụzịaka gbasara imekọ ihe gbasara otu dị iche iche n’ime ọgbakọ (Taịtọs 1:10–16). Pọl dụrụ Taịtọs ọdụ banyere otu dị iche iche dị ka ndị otu ndị Juu biri úgwù bụ́ ndị na-akwalite omume iwu megidere eziokwu nke amara. Ọ na-agwa ya ka ọ ghara ịṅa ntị ma ọ bụ kweta na ozizi ndị a na-akpata nkewa kama kama ọ na-abara ha mba ike ka ha wee dị mma n'okwukwe.

Na nchịkọta,

Isi nke otu Taịtọs lekwasịrị anya na nhọpụta ndị okenye ma dọọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha n’ime ọgbakọ.

Pọl nyere Taịtọs ntụziaka banyere iru eru na ibu ọrụ ndị okenye, na-emesi iguzosi ike n'ezi ihe na nrube isi n'ozizi ziri ezi ike.

Ọ na-adọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha bụ́ ndị na-akpaghasị ezinụlọ ma na-akwalite ozizi ndị megidere eziokwu. Pọl gbara Taịtọs ume ka ọ baara ha mba nke ukwuu ma ghara ikweta na ozizi ha na-akpata nkewa.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ntuziaka akọwapụtara maka imeso ndị otu na-akwalite omume iwu. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dịka ntụzịaka maka ịhọpụta ndị ndu tozuru oke, ịdọ aka na ntị megide nkuzi ụgha, na ntụzịaka maka idobe nkuzi ziri ezi n'ime obodo ụka.

Taịtọs 1:1 Pọl, orù Chineke na onye-ozi nke Jisus Kraist, dika okwukwe nke ndi Chineke arọputara si di, na nkweta nke ezi-okwu nke di dika nsọpuru Chineke si di;

Pọl bụ onyeozi nke Jizọs Kraịst, na ohu Chineke, onye e zitere ka ọ gbasaa okwukwe nke ndị Chineke họpụtara na eziokwu nke nsọpụrụ Chineke.

1. Akpọ oku ka a na-eso ndị Chineke họpụtara ma nabata eziokwu nke nsọpụrụ Chineke

2. Ijere Chineke ozi na ibi ndụ dịka eziokwu ya si dị

1. Ndị Rom 1:17 - N'ihi na n'ime ya ka ezi omume nke Chineke na-ekpughe site n'okwukwe maka okwukwe, dịka e dere, "Onye ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe."

2. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere, Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

Taịtọs 1:2 N'olileanya nke ndu ebighi-ebi, nke Chineke, onye nāpughi ikwu okwu-ugha, kwere ná nkwa mb͕e uwa akādighi;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi nkwa ndụ ebighị ebi nke Chineke na ezi-okwu Ya ike.

1: Nkwa Ebighị Ebi nke Chineke Maka Ndụ

2: Eziokwu nke Chineke Na-adịghị Agbanwe

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: Ndị Hibru 6:18 - Chineke mere nke a ka, site n'ihe abụọ na-adịghị agbanwe agbanwe nke Chineke na-apụghị ikwu okwu ụgha na ha, na anyị bụ ndị gbapụrụ iji jide olileanya ahụ e debere n'ihu anyị nwere ike dị ukwuu.

Taịtọs 1:3 Ma o mewo ka okwu ya pụta ìhè n'oge kwesịrị ekwesị site n'ime nkwusa, nke e nyefere n'aka m dị ka Chineke Onye Nzọpụta anyị nyere n'iwu si dị;

Enyere Pọl iwu nke Chineke ikwusa Okwu ahụ n’oge ya.

1. Ike nke nkwusa na iwu Chineke

2. Okwu Chineke: Iwu E Ga-ekwusa

1. 2 Timoti 4:2 "Kwusaa okwu ahụ; dị njikere n'oge oge na mgbe oge adịghị ya; were ogologo ntachi obi zuru oke na ozizi gbaa mba n'iyi."

2. Aisaia 40:8 "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi."

Taịtọs 1:4                           Ta         nye Taịtọsu nwa nkem, dika okwukwe-ayi si di: amara, ebere na udo, sitere n’aka Chineke Nna-ayi na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist Onye-nzọputa-ayi.

Pọl degara Taịtọs akwụkwọ ozi, na-arịọ ya amara na ebere na udo sitere n'aka Chineke Nna na Jizọs Kraịst.

1. Ịmụta ihe n'ihe atụ nke okwukwe Pọl.

2. Na-eto eto na amara, ebere na udo.

1. 2 Timoti 1:5 - "Echetara m okwukwe gị nke sitere n'ezi omume, nke buru ụzọ biri n'ime nne nne gị Lois na n'ime nne gị Yunis, ma ekwetakwara m na ọ dị ugbu a n'ime gị dịkwa ndụ."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Taịtọs 1:5 N'ihi nka ka m'rapuru gi na Krit, ka i do n'usoro ihe nile nādighi, na i gēdo kwa ndi-okenye n'obodo ọ bula, dika M'nyeworo gi iwu:

Pọl hapụrụ Taịtọs na Krit ka ọ hazie ihe a ga-eme ma họpụta ndị okenye n’obodo niile.

1. Ike nke Nzube: Ịchọta Ọnọdụ Gị n'Atụmatụ Chineke

2. Nnukwu Ọrụ: Ijere Ndị Ọzọ Ozi

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu.

2. Ndị Efesọs 4:11-12 - Ya mere Kraịst n'onwe ya nyere ndị ozi, ndị amụma, ndị na-ekwusa ozi ọma, ndị pastọ na ndị nkụzi, ka ha kwadebe ndị ya maka ọrụ ije ozi, ka e wee wulite ahụ nke Kraịst.

Taịtọs 1:6 Ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye zuru okè, bụ́ di nke otu nwunye, nwere ụmụ kwesịrị ntụkwasị obi, ndị a na-eboghị ebubo na ha na-eme ihe ike ma ọ bụ ndị na-adịghị akwụwa aka ọtọ.

Itien̄wed emi aban̄a unen oro ebiowo ke esop, emi esịnede ndinyene unana ndudue ye ndinyene n̄wan ye nditọ emi mînyeneke ndudue.

1. “Ibi ndụ nke enweghị ụta: Ọmụmụ na Taịtọs 1:6”

2. “Ikike nke Okenye: Ọmụmụ na Taịtọs 1:6”

1. Ndị Efesọs 5: 1-2 - "Ya mere, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. Na-ejegharịkwa n'ịhụnanya, dị ka Kraịst hụrụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị, ihe na-esi ísì ụtọ na àjà a na-achụrụ Chineke."

2. 1 Timoti 3:2-3 - "Ya mere onye nlekọta aghaghị ịbụ onye a na-akọchakarị, di nke otu nwunye, onye nwere uche, onye na-ejide onwe ya, onye a na-akwanyere ùgwù, onye na-ele ọbịa, onye nwere ike izi ihe, ọ bụghị onye aṅụrụma, ọ bụghị onye na-eme ihe ike kama ọ dị nwayọọ. ọ bụghị onye na-ese okwu, ọ bụghị onye hụrụ ego n'anya."

Taịtọs 1:7 Nʼihi na onye bishọp aghaghị ịbụ onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, dị ka onye na-elekọta Chineke; adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị, ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, e nyeghị ya mmanya, ọ dịghị onye na-eti ihe, e nyeghị ya uru rụrụ arụ;

Bishọp ga-ebirịrị ndụ nṅomi nke ijere Chineke ozi.

1: Na Taịtọs 1:7, Pọl na-echetara anyị na ndụ anyị ga-abụrịrị ihe kwesịrị ekwesị maka ọkpụkpọ nke ịbụ bishọp nke Onyenwe anyị.

2: Anyị ga-abụ ndị na-enweghị ntụpọ n'omume anyị, dị umeala n'obi n'omume anyị, na enweghị anyaukwu na iwe.

1: Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ nke Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu jegharia n'ikwesi n'ọku nke akpọrọ unu, n'idi-ume-n'obi nile na idi-nwayọ nile, n'ogologo-ntachi-obi, nēwere ihu-n'anya nānagide ibe-unu; Na-agbalịsi ike idobe ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

Jemes 3:17 - Ma amamihe nke sitere n'elu buru uzọ di ọcha, emesia ọ di udo, di nwayọ, di kwa nfe aririọ-amara, juputara n'ebere na ezi nkpuru, nēnweghi iru-abua n'anya, nēnweghi kwa iru-abua.

Taịtọs 1:8 Ma onye nāhu ile ọbịa n'anya, onye nāhu ezi madu n'anya, onye nwere uche, onye ezi omume, onye di nsọ, onye nāhughi anya;

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike ka anyị na-ele ọbịa, ndị dị mma, ndị nwere uche, ndị na-ekpe ikpe ziri ezi, ndị dị nsọ, na ndị nwere obi ike.

2: Ịhụnanya na obiọma bụ àgwà ndị bụ́ isi nke Onye Kraịst ọ bụla kwesịrị inwe.

1: Ndị Filipaị 4: 8-9 N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto. , chee echiche banyere ihe ndị a.

2: Jemes 1:19-20 – Mara nke a, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n’ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, ghara ịdị ngwa n’iwe; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.

Taịtọs 1:9 Nʼihi na ọ na-ejidesi okwu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ike, dị ka a kụziiri ya, ka o wee nwee ike site nʼozizi ezi omume ka ọ gbaa ndị na-emegiderịta onwe ha ume.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike ijidesi okwu Chineke kwesịrị ntụkwasị obi ike, ka ndị mmadụ wee kwenye na ha ga-esi na mmehie wezụga onwe ha.

1. Ike Okwu ahụ: Otú Eziokwu Akwụkwọ Nsọ Pụrụ Isi gbanwee Ndụ

2. Ịjụ Ozizi Ụgha: Otú Okwu Chineke Si Na-edu Anyị

1. 2 Timoti 3:16-17 - “Akwụkwọ Nsọ dum si n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka izi ihe, ịba mba, na ịgbazigharị na ọzụzụ n’ezi omume, ka e wee kwadebe ohu Chineke nke ọma ịrụ ezi ọrụ ọ bụla.”

2. Ndị Hibru 4:12-13 - “N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ. Dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, ọ na-abanye ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị; ọ na-ekpe echiche na àgwà nke obi. Ọ dịghị ihe ọ bụla n'ime ihe nile e kere eke ezoro ezo n'anya Chineke. Ekpughewo ihe nile ma kpughee ọtọ n’anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ.”

Taịtọs 1:10 Nʼihi na e nwere ọtụtụ ndị na-enupụ isi na ndị na-ekwu okwu efu na ndị nduhie, karịsịa ndị e biri úgwù.

E nwere ọtụtụ ndị na-adịghị akwụwa aka ọtọ na-ekwukwa okwu efu, karịsịa ndị nke okpukpe ndị Juu.

1. Ihe ize ndụ nke ikwu okwu na-adịghị mma - Nyochaa ihe egwu dị n'ikwu okwu na-adịghị mma na mkpa ọ dị ịkpachara anya n'okwu anyị.

2. Okwukwe nke Ibi úgwù - Inyocha okwukwe nke ndị Juu na mkpa ọ dị na ndụ anyị.

1. Jemes 3:6 - "Ire bụkwa ọkụ, ụwa nke ajọ omume: otú ahụ ka ire dị n'etiti akụkụ ahụ anyị, na ọ na-emerụ ahụ dum, na-amụnye ọkụ ụzọ nke okike; nke hell."

2. Ilu 15:28 - "Obi onye ezi omume na-amụ azịza: ma ọnụ ndị ajọ omume na-awụsa ihe ọjọọ."

Taịtọs 1:11 IGBOB - onye aghaghi ikpuchi ọnu-ha, ndi nākwatu ulo nile, nēzí ihe nēkwesighi, n'ihi ùrù nālughi ihe.

A ga-agbachikwa ndị na-akụzi ozizi ụgha maka uru onwe onye.

1. Ihe ize ndụ nke ozizi ụgha

2. Anyaukwu na ihe ize ndụ ya

1. Ezikiel 13:18-19 – Ma si, Otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri; Ahuhu gādiri ndinyom ndi nādụ ohiri-isi nye ọbu-aka nile, nēdo kwa ákwà-nb͕ochi n'isi ogologo ọ bula ichu nkpuru-obi! Ùnu gāchu kwa nkpuru-obi ndim, ma unu gāzọputa nkpuru-obi ndi nābiakute unu ndu?

2. 1 Timoti 6:3-5 – Ọ buru na onye ọ bula nēzí ihe di iche, nēkweghi kwa n'okwu ọma, bú okwu nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, na ozizi ahu nke di ka nsọpuru-Chineke si di; Ọ na-anya isi, ọ maghị ihe ọ bụla, kama ọ na-eme ihe banyere ajụjụ na iseokwu nke okwu, bụ́ nke ekworo, esemokwu, nkwulu, echiche ọjọọ si abịa, nkwuwa okwu gbagọrọ agbagọ nke ndị nwere uche rụrụ arụ na ndị na-enweghị eziokwu, ebe ọ na-eche na uru bụ nsọpụrụ Chineke. onwe gi.

Taịtọs 1:12 Otu onye nʼime ha, bụ́ onye amụma nke onwe ya, sịrị, Ndị Krit bụ ndị ụgha mgbe niile, ajọ anụ ọhịa, ndị afọ na-adịghị ngwa.

Onye amụma nke ha kwuputara na ndị Krit bụ ndị ụgha, ajọ anụ ọhịa, na afọ ndị na-adịghị ngwa ngwa.

1. Ihe ize ndụ nke Aghụghọ

2. Ike Ezi agwa

1. Ilu 10:9 - Onye nēje ije n'izu-okè nēje ije na ntukwasi-obi: Ma onye nēwezuga uzọ-ya ka agāmara.

2. Ilu 11:3 - Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi ga-eduzi ha: Ma ajọ omume nke ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi ga-ebibi ha.

Taị 1:13 àmà a bụ eziokwu. Ya mere, bara ha nba nke-uku, ka ha we di ike n'okwukwe;

Pọl gwara Taịtọs ka ọ baara ndị ozizi ụgha mba nke ukwuu ka ha wee guzosie ike n'okwukwe.

1. Ike Ịba mba: Otu esi emeghachi omume na nkuzi ụgha

2. Na-eguzosi Ike n'Ozizi: Ịkwụsị Kpesie Ike n'ihu Ndị Ozizi Ụgha

1. 2 Timoti 4:2-5 - Kwusaa okwu ahụ; bụrụ ngwa ngwa n'oge, n'oge; were ogologo ntachi-obi na ozizi nile nāba nba nba, nba, nādua;

2. Ndị Efesọs 4:14-15 - Ka anyị ghara ịbụkwa ụmụntakịrị ọzọ, ndị a na-enugharị na-atụgharị, na-ebugharịkwa site n'ifufe ozizi ọ bụla, site n'ichegbu mmadụ, na aghụghọ aghụghọ, nke ha na-eche nche iduhie.

Taịtọs 1:14 Nʼihi na ha adịghị ege ntị nʼakụkọ ifo ndị Juu, na ihe ndị mmadụ nyere nʼiwu, bụ́ ndị na-esi nʼezi-okwu chigharịa.

Pọl gbara Taịtọs ume ka ọ leghara ozizi ụgha anya kama ilekwasị anya n'eziokwu ahụ.

1. Ike nke Eziokwu: Ịmụta Ịmata Ihe Dị n'Ezie n'Oge Ụgha

2. Ntugharị site na akụkọ ifo: Imeri ọnwụnwa nke ịgbaso iwu nke mmadụ

1. Ilu 3:5-7 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile. Emela onye mara ihe n'anya onwe-gi: tua egwu Jehova, si n'ihe ọjọ wezuga onwe-gi.

2. Ndị Kọlọsi 2:8 - Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara ịla n'iyi site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ, dị ka ozizi mbụ nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst.

Taịtọs 1:15 N'ebe ndị dị ọcha nọ, ihe niile dị ọcha; ma ọbuná uche-ha na akọ-na-uche-ha emeruwo.

Ihe niile dị ọcha maka ndị dị ọcha, ma ndị na-emerụ emerụ na ndị na-ekweghị ekwe, ọ dịghị ihe dị ọcha; ọbuná uche-ha na akọ-na-uche-ha emeruwo.

1. Ekwela ka emeru gi, n'ihi na ọ dighi ihe gādi ọcha.

2. Ọ dị mkpa ịnọgide na-adị ọcha nke uche na akọ na uche.

1. Ndị Efesọs 4: 17-32 - Yipụ onwe gị ochie ma yikwasị onwe ọhụrụ.

2. Ilu 4:23 - Chebe obi gị, n'ihi na ọ bụ isi iyi nke ndụ.

Taịtọs 1:16 Ha na-ekwupụta na ha maara Chineke; ma n’ọlụ ha na-agọnarị ya, ebe ha bụ ihe arụ, na ndị na-enupụ isi, na n’ebe ezi ọrụ ọ bụla bụ ndị a na-apụghị ịgbaghara.

Anyị ekwesịghị ịbụ ndị na-ekwu na ha maara Chineke, ma na-agọnahụ ya site n'ọrụ ọjọọ ha.

1: "Ibi Ndụ n'Okwukwe Anyị: Oku nke Ọrụ Ọma."

2: "Ibi Ndụ nke Okwukwe: Omume Na-ekwu Ụda karịa Okwu."

1: Jemes 2:14-17 "Ụmụnna m, gịnị ka ọ bara, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma ọ dịghị ihe ọ bụla? Okwukwe dị otú ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ha? otu onye n'ime unu nāsi ha, Jenu n'udo, nānu ọku, riju kwa afọ: ma ọ dighi ihe ọ bula bayere anu-aru-ha nwere, ùrù gini ka ọ bara? nwụrụ anwụ."

2: Matiu 7: 21-23 "Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, 'Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,' ga-aba n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ naanị onye na-eme uche Nna m nke bi n'eluigwe. Ọtụtụ ga-asị m. n'ubọchi ahu, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, àyi ayighi amuma n'aha-Gi, chupu kwa ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi, were kwa aha-Gi lu ọtutu ihe-iriba-ama? M'gāsi kwa ha nke-ọma, si, Ọ dighi mb͕e ọ bula m'mara unu: si n'ebe m'nọ pua, unu ndi nēme ihe ọjọ.

Taịtọs nke 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara Taịtọs, onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na onye ibe ya n’ozi. N’isiakwụkwọ a, Pọl na-enye ntụziaka bara uru maka otu dị iche iche n’ime ọgbakọ, na-ekwusi ike ibi ndụ nsọpụrụ Chineke na nkuzi ziri ezi.

Paragraf nke mbụ: Pọl gwara Taịtọs ihe gbasara afọ ndụ dị iche iche n’ime ọgbakọ (Taịtọs 2:1-10). Ọ gbara Taịtọs ume ka ọ kụzie ezi ozizi nke kwekọrọ n’ozi ọma nke Jisọs Kraịst. N'ụzọ bụ́ isi, ọ na-agba ndị okenye ume ka ha nwee uche ziri ezi, ndị dị ùgwù, ndị na-ejide onwe ha, na ndị na-ekwesị ntụkwasị obi n'okwukwe. A dụrụ ndị inyom meworo agadi ntụziaka ka ha na-asọpụrụ n'omume, ọ bụghị ndị nkwutọ ma ọ bụ ndị ohu nke ọtụtụ mmanya kama ndị na-akụzi ezi ihe. A na-agba ụmụ okorobịa ume ka ha na-ejide onwe ha ma na-eguzosi ike n'ezi ihe n'omume ha. A gwara ndị ohu ka ha na-erube isi na ndị ohu kwesịrị ntụkwasị obi.

Paragraf nke abụọ: Pọl kọwapụtara ọrụ mgbapụta Kraịst na mmetụta ọ na-enwe na ndụ ndị kwere ekwe (Taịtọs 2:11–14). Ọ na-ekwusi ike na amara Chineke apụtala na-eweta nzọpụta maka mmadụ niile. Amara nke a na-azụ ndị kwere ekwe ka ha jụ asọpụrụghị Chineke na ọchịchọ nke ụwa ma na-ebi ndụ njide onwe onye, izi ezi, na ndụ nsọpụrụ Chineke n'oge a. Pọl na-echetara Taịtọs na ndị kwere ekwe ji ịnụ ọkụ n’obi na-echere olileanya ahụ a gọziri agọzi—mkpughe nke Chineke ukwu anyị na Onye Nzọpụta anyị Jisọs Kraịst—onye nyere onwe ya maka anyị ka o wee gbapụta anyị n’ajọ omume nile na sachapụara onwe ya ndị mmadụ maka ihe onwunwe Ya bụ ndị na-anụ ọkụ n’obi maka ezi ọrụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na ntuziaka akọwapụtara ka Taịtọs kwesịrị isi kuzie ihe ndị a (Taịtọs 2:15). Pọl nyere Taịtọs ebubo ka o jiri ikike kwuo ihe ndị a ka onye ọ bụla ghara ileghara ya anya. Ọ dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ikwe ka onye ọ bụla leda ya anya n’ihi ntorobịa ya kama na-esetịpụ ihe nlereanya n’okwu, omume, ịhụnanya, ikwesị ntụkwasị obi, na ịdị ọcha.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Taịtọs na-enye ndụmọdụ bara uru maka otu dị iche iche n'ime ọgbakọ, na-emesi ndụ nsọpụrụ Chineke na nkuzi ziri ezi ike.

Pọl nyere Taịtọs ntụziaka banyere omume na omume nke ndị okenye, ndị inyom meworo agadi, ụmụ okorobịa, na ndị ohu.

Ọ na-akọwapụta ọrụ mgbapụta nke Kraịst na mmetụta ọ na-enwe na ndụ ndị kwere ekwe, na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ịhapụ asọpụrụghị Chineke na ibi ndụ na-atụ anya nloghachi nke Kraịst.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’inye Taịtọs iwu ka o jiri ikike kụzie ihe ndị a, na-esetịpụ ihe atụ na ndụ nke ya. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dịka ntụzịaka maka ibi ndụ nsọpụrụ Chineke n'ime obodo ụka, na-akọwapụta ike mgbanwe nke amara Chineke ma na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ kwekọrọ n'ozizi ziri ezi.

Taịtọs 2:1 Ma gi onwe-gi nēkwu ihe nile nke nāghọ ezi ozizí:

1: Kwuo eziokwu nke kwekọrọ n'Okwu Chineke.

2: Kesaa Okwu Chineke n'ikwesị ntụkwasị obi na nke ziri ezi.

1: Ilu 23: 23-24 "Zụrụ eziokwu, erekwala ya; zụta amamihe na ntụziaka na nghọta."

2:2 Timoti 4:2 “Kwusaa okwu ahụ; dịrị njikere n'oge na n'oge; were ogologo ntachi-obi na izi ihe nile dọọ mba nba nba, nba, na-adụ ọdụ.”

Taịtọs 2:2 Ka ndị agadi bụrụ ndị nwere uche, na ndị nwere obi ike, ndị nwere obi iru ala, na-enwe obi ụtọ nʼokwukwe, nʼịhụnanya, na ntachi obi.

Ndị okenye kwesịrị ibi ndụ nke enweghị uche, ịdị mkpa, obi ike, ikwesị ntụkwasị obi, ọrụ ebere, na ndidi.

1. Omume ọma nke ndidi: Ịchọta obi iru ala n'oké ifufe nke ndụ

2. Amamihe nke Afọ: Otu esi ebi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

Taịtọs 2:3 Ndị inyom meworo agadi otú ahụ ka ha na-eme omume dị ka ndị kwesịrị ịdị nsọ, ghara ịbụ ndị na-ebo ebubo ụgha, ndị a na-enyefeghị mmanya ókè, ndị na-ezi ihe ọma;

Ndị inyom meworo okenye kwesịrị ịdị nsọ n’omume ha, na-ezere ebubo ụgha na ịṅụbiga mmanya ókè na ịkụziri ezi ihe.

1. Ibi ndụ dị Nsọ ka ụmụ nwanyị tọrọ

2. Ịkụzi ihe ọma na izere ihe ọjọọ

1. Ndị Efesọs 4: 17-32 - Ije ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke ọkpụkpọ ahụ.

2. Ilu 20:1 - Ike nke mmanya na ihe ọṅụṅụ siri ike

Taịtọs 2:4 IGBOB - Ka ha we kuziere umu-ab͕ọghọ ahu inwe uche ziri ezi, ka ha hu di-ha n'anya, hu umu-ha n'anya;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịkụziri ụmụ agbọghọ ka ha na-ejide onwe ha, ịhụ di ha n'anya, na ịhụ ụmụ ha n'anya.

1. "Ibi n'Ịhụnanya: Ilekọta Ezinụlọ Anyị"

2. "Ike nke njide onwe onye: Ngọzi diri Onye ọ bụla"

1. Ndị Efesọs 5:21-33 - na-edo onwe ha n'okpuru ibe ha n'ihi nsọpụrụ Kraịst

2. Ilu 31: 10-31 - àgwà na omume nwunye kacha mma

Taịtọs 2:5 Ka ha bụrụ ndị nwere uche, ndị dị ọcha, ndị na-elekọta ụlọ, ndị dị mma, na-erubere di ha isi, ka e wee ghara ikwulu okwu Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ka ụmụ nwanyị nwee uche, ịdị ọcha, ndị na-eche nche n'ụlọ, ịdị mma na irubere di ha isi ka e wee ghara ikwulu okwu Chineke.

1. Ụmụ nwanyị: Ibi ndụ dị ka Okwu Chineke si dị

2. Ike Nwanyị Na-asọpụrụ Chineke

1. Ilu 31:10-31

2. 1 Pita 3:1-7

Taịtọs 2:6 Ụmụ okorobịa na-agbakwa ume ka ha nwee uche i.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba ụmụ okorobịa ume ịnọgide na-enwe ezi uche na ezi uche.

1. Ibi ndụ nke amamihe: Uru nke inwe uche ziri ezi

2. Uche ziri ezi: Uche ime mmụọ maka ụmụ okorobịa

1. Ilu 23:19-20 - “Nụrụ, nwa m, wee mara ihe, duzie obi gị n'ụzọ. Anọla n'etiti ndị na-aṅụ mmanya; n’etiti ndị na-eri anụ, n’ihi na onye aṅụrụma na onye na-eribiga nri ókè ga-ada ogbenye: iro ụra ga-eyikwa mmadụ uwe.”

2. Ilu 3:21-22 - "Nwa m, ekwela ka ha si n'anya gị pụọ: debe ezi amamihe na ezi uche: Ha ga-abụkwara mkpụrụ obi gị ndụ, na amara dịịrị olu gị."

Taịtọs 2:7 Nʼihe niile, gosi onwe gị ihe atụ nke ọrụ ọma: nʼozizi, gosi ajọ omume, ike ike, na ezi-okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume igosipụta ezi ọrụ ma kwado ezi ozizi.

1: Ibi ndụ nke ezi ọrụ – Taịtọs 2:7

2: Ịkwado ozizi dị mma - Taịtọs 2:7

1: Ndị Efesọs 2:10 - N'ihi na anyị bụ ọlụlụ Ya, nke e kere n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọlụ, nke Chineke buru ụzọ kwado ka anyị na-ejegharị n'ime ha.

2:2 Timoti 3:16-17 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, na ịba mba, na mgbazi, na ndụmọdụ n'ezi omume, ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ onye a kwadebere nke ọma maka ezi ihe niile. ọrụ.

Taịtọs 2:8 Okwu dị nro, nke a na-apụghị ịkatọ; ka ihere we me onye nēmegide ya, nēnweghi ihe ọjọ ọ bula ikwu bayere unu.

Mkpa ọ dị ikwu okwu ndị a na-apụghị ịkatọ na nke na-agaghị emenye ndị na-emegide anyị ihere.

1: Ike nke Okwu Anyị - Otu esi eji okwu anyị mee ihe dị mma, ma ọ bụ kpata mmerụ ahụ.

2: Ọrụ nke Okwu Anyị - Otu anyị nwere ibu ọrụ iji okwu ndị na-agaghị emetụta anyị ma ọ bụ mee ka ndị na-emegide anyị ihere.

1: Jemes 3: 2-10 - ike nke ire na mkpa ọ dị na ndụ anyị.

2: Ilu 12:18 - Ike nke okwu iweta ndụ ma ọ bụ ọnwụ.

Taịtọs 2:9 Gbaa ndị ohu ume ka ha na-erubere ndị nwe ha isi, na ime ihe na-atọ ha ụtọ n'ihe niile; anaghi aza ozo;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị ohu ume ka ha na-erube isi na ime ihe na-amasị ndị nna ha ukwu n'ihe niile, na-azaghachighị azụ.

1: Ibi ndụ nke nrubeisi - Taịtọs 2:9

2: Iji àgwà na-atọ ụtọ na-eje ozi—Taịtọs 2:9

NDI EFESỌS 6:5-8 Ndi-orù, were kwa egwu na egwu nērubere ndi-nwe-unu isi ike, na n'obi-unu, dika unu gērubere Kraist isi.

2: Ndị Kọlọsi 3: 22-24 - Ndị ohu, na-eruberenụ ndị nwe unu nke ụwa isi n'ihe niile; me kwa ya, ọ bughi nání mb͕e anya-ha di n'aru gi na inweta ihu-ọma-ha, kama n'obi-ya na nsọpuru Jehova.

Taịtọs 2:10 Ọ bughi n'ile-anya, kama nēgosi ezi ntukwasi-obi nile; ka ha wee chọọ ozizi Chineke bụ́ Onye Nzọpụta anyị mma n’ihe niile.

1. Ike nke Ikwesị ntụkwasị obi

2. Ịchọ nkuzi nke Chineke Onye nzọpụta anyị mma

1. Abụ Ọma 37:3, "Tụkwasị Jehova obi, meekwa ezi ihe: Biri n'ala, riekwa ebe ịta nri nke ọma."

2. Ndị Hibru 13:5, "Wepụ ndụ gị n'ịhụnanya ego, na-enwekwa afọ ojuju n'ihe i nwere, n'ihi na ọ sịrị, "M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị."

Taịtọs 2:11 N'ihi na amara Chineke nke na-eweta nzọpụta emewo ka mmadụ niile hụ ya.

Ekpughewo amara nke Chineke nye onye ọ bụla, na-eweta nzọpụta.

1. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke - Inyocha amara nke nzọpụta

2. Onyinye amara - Otu esi enweta nzọpụta Chineke

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Taịtọs 2:12 Na-ezi anyị na, ebe anyị na-agọnarị asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, anyị kwesịrị ịdị na-eche nche na n'ezi omume na nsọpụrụ Chineke n'ụwa nke a;

Bie ndụ nsọpụrụ Chineke n’ụwa a site n’ịjụ agụụ ihe ọjọọ nke ụwa.

1: Ịgọnarị ajọ omume na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa

2: Ibi ndụ nke ọma, n’ezi omume, na nsọpụrụ Chineke n’ụwa nke dị ugbu a

1: 1 Jọn 2: 15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

2: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezugala onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Taịtọs 2:13 Anyị na-ele anya olileanya ahụ a gọziri agọzi, na mpụta ebube nke Chineke dị ukwuu na Onye Nzọpụta anyị Jisọs Kraịst;

Olileanya a gọziri agọzi bụ mkpughe dị ebube nke Jisus Kraịst.

1. Na-elepụ anya n'ihu: Ịkwadebe maka Mkpughe Dị ebube nke Jizọs Kraịst

2. Olileanya na nloghachi nke Kraist ekwere na nkwa

1. Aisaia 25:9 - Agēsi kwa n'ubọchi ahu, Le, nka bu Chineke-ayi; ayi echewo Ya, Ọ gāzọputa kwa ayi: nka bu Jehova; ayi echerewo Ya, ayi gāṅuri, ṅuri kwa ọṅu na nzọputa-Ya.

2. Ndị Rom 8:24-25 - N'ihi na a zọpụtara anyị n'olileanya a, ma olile-anya nke anāhu anya abughi olile-anya; n'ihi na gini mere madu nēle anya ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị na-eji ntachi obi chere ya.

Taịtọs 2:14 Onye nyere onwe ya maka anyị, ka o wee napụta anyị nʼajọ omume niile, meekwa ka ndị pụrụ iche, ndị na-anụ ọkụ nʼobi ịrụ ezi ọrụ dị ọcha nye onwe ya.

Chineke nyere onwe ya maka anyị ka ọ gbapụta anyị na mmehie niile na ime ka anyị bụrụ ndị pụrụ iche na-achọsi ike ịrụ ezi ọrụ.

1. Ike nke Mgbapụta: Otú Àjà Chineke Si Gbanwee Ndụ Anyị

2. Ịghọ Ndị Na-arụ Ezi Ọrụ: Ihe Iso Jizọs Pụtara

1. Ndị Rom 3: 24-25 - "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, adịghị erukwa otuto Chineke, na-agụkwa ndị ezi omume efu site n'amara ya site na mgbapụta ahụ nke sitere na Kraịst Jizọs."

2. Ndị Efesọs 2:10 - "N'ihi na anyị bụ ọrụ aka Chineke, e kere n'ime Kraịst Jizọs ịrụ ezi ọrụ, nke Chineke doziri tupu anyị eme."

Taịtọs 2:15 Ihe ndị a na-ekwu, na-adụ ọdụ, jikwa ikike nile baara ha mba. Ekwela ka onye ọ bula leda gi anya.

Ebe a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee obi ike ma ghara ikwe ka e leda ha anya.

1. Guzosie ike na okwukwe gị, ekwela ka onye ọ bụla leda gị anya.

2. Nwee obi ike na nkwenkwe gị ma atụla egwu ịkwado ha.

1. Ndị Efesọs 6: 10-11 - Dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ịdị ike Ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzosi ike megide aghụghọ nile nke ekwensu.

2. 1 Pita 3:15 – Ma n'ime obi unu na-asọpụrụ Kraịst Onyenwe anyị dị ka ndị dị nsọ, na-adị njikere mgbe niile ịgbachitere onye ọ bụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya ahụ dị n'ime unu; ma jiri nwayọọ na nkwanye ùgwù mee ya.

Taịtọs nke 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara Taịtọs, onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na onye ibe ya n’ozi. N’isiakwụkwọ a, Pọl kwusiri ike mkpa ọ dị ezi ọrụ, omume nsọpụrụ Chineke, na ịdị n’otu dị n’ime ọgbakọ.

Paragraf nke mbụ: Pọl chetaara Taịtọs maka ọnọdụ mmehie nke ndị kwere ekwe na mbụ na ebere Chineke (Taịtọs 3:1-7). Ọ na-agba ha ume ka ha na-edo onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị na ndị ọchịchị, dị njikere ịrụ ezi ọrụ ọ bụla. Pọl na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe bụbu ndị nzuzu, ndị nnupụisi, ndị agụụ ihe ọjọọ na ihe ụtọ ghọgburu, na-ebi ndụ n'obi ọjọọ na anyaụfụ. Otú ọ dị, ebere na ịhụnanya nke Chineke pụtara site na Jizọs Kraịst onye zọpụtara ha site na ịsa ahụ nke ọhụrụ na ọhụrụ site na Mmụọ Nsọ. Nzọpụta a esiteghị n'omume ezi omume nke onwe ha kama dịka ebere Chineke siri dị.

Paragraf nke abụọ: Pọl kwusiri ike mkpa ọrụ ọma dị (Taịtọs 3:8-11). Ọ na-agba Taịtọs ume ka ọ na-ekwusi ike n'ihe ndị a ka ndị kwere ekwe wee kpachara anya itinye onwe ha n'ọrụ ọma. Ọrụ ọma ndị a dị mma ma baa uru maka mmadụ. Otú ọ dị, Pọl dọrọ aka ná ntị megide arụmụka nzuzu, usoro ọmụmụ, esemokwu, na esemokwu banyere iwu ebe ha na-abaghị uru na ndị na-abaghị uru. Ọ dụrụ Taịtọs ọdụ ka ọ jụ ndị na-akpata nkewa mgbe o nyesịrị ha ịdọ aka ná ntị.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka onwe onye na ekele ekele mebie (Taịtọs 3:12-15). Pọl gwara Taịtọs banyere atụmatụ ya maka ma Atemas ma ọ bụ Tikikọs isonyere ya na Nikọpọlis bụ́ ebe o kpebiri ịnọ n’oge oyi. Ọ na-agba Taịtọs ume ka o jiri ịdị uchu nyere Zenas ọkàiwu na Apọlọs aka na njem ha ka ihe ọ bụla kọrọ ha. N’ikpeazụ, ọ gwara ndị kwere ekwe nọ na Krit ka ha mụta otú ha ga-esi etinye onwe ha n’ezi ọrụ maka mkpa ndị dị mkpa ka ha wee ghara ịbụ ndị na-adịghị amị mkpụrụ.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Taịtọs na-akọwapụta ebere Chineke n’ebe ndị kwere ekwe nọ na mkpa ọ dị n’ezi ọrụ na ịdị n’otu n’ime ọgbakọ.

Pọl na-echetara Taịtọs ọnọdụ mmehie ha na mbụ na amara nzọpụta Chineke site n’aka Jizọs Kraịst, na-ekwusi ike na nzọpụta dabeere n’ebere Chineke karịa n’omume nke ha.

Ọ na-ekwusi ike mkpa ọrụ ọma dị, na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha raara onwe ha nye ma na-adọ aka ná ntị megide esemokwu na-akpata nkewa. Pọl ji ntụziaka onwe onye na ekele mechie, na-agba ndị kwere ekwe nọ na Krit ume itinye onwe ha n'ezi ọrụ maka mkpa ndị dị mkpa.

Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke ebere Chineke, agbamume maka ọrụ ọma, na oku maka ịdị n'otu n'ime obodo ụka.

Taịtọs 3:1 Ichekwa ha ka ha na-edo onwe ha nʼokpuru ndị ọchịchị na ndị ọchịchị, ka ha na-erubere ndị ọkàiwu isi, ka ha dịrị njikere ịrụ ezi ọrụ ọ bụla.

Chetara ndị mmadụ ka ha na-edo onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị na ime ihe ọma.

1. Nrubeisi nye ikike: Ụzọ nke ezi omume

2. Ike nke ezi Ọlụ: Ibi ndụ n'Oziọma

1. Ndị Rom 13:1-7

2. Jems 2:14-26

Taịtọs 3:2 Ikwujọ onye ọ bụla, ka ha ghara ịbụ ndị na-ese okwu, kama ka ha ghara ịdị nwayọọ, na-eme ka mmadụ niile dị nwayọọ.

Were nwayọọ na-adị nwayọọ n'ebe mmadụ niile nọ, na-ezere ikwu okwu ọjọọ na esemokwu.

1. "Ike nke Obiọma: Ime Ka Okwu Anyị Na-eme Ihe nke Ọma"

2. "Ngọzi nke ịdị nwayọọ: Ịhọrọ ịdị umeala n'obi karịa mpako"

1. Ilu 15:1 “Ọzịza dị nro na-eme ka ọnụma laghachi azụ, ma okwu ọjọọ na-akpalite iwe.”

2. Ndị Filipaị 4:5 “Ka ịdị nwayọọ unu pụta ìhè nye mmadụ niile.”

Taịtọs 3:3 Nʼihi na anyị onwe anyị bụkwa ndị mgbe ụfọdụ bụ ndị nzuzu, ndị na-enupụ isi, ndị a ghọgburu, ndị na-ejere ọchịchọ na ihe ụtọ dị iche iche ozi, na-ebi nʼobi ọjọọ na ekworo, ndị na-akpọ ibe ha asị, na-akpọkwa ibe ha asị.

Ndị mmadụ nwere ọchịchọ nke ịbụ ndị nzuzu, ndị nnupụisi, na ndị a ghọgburu, ndị nwere ike iduga ha site n'ọchịchọ na ihe ụtọ, na-ebute ibi ndụ n'ime obi ọjọọ na anyaụfụ na ịkpọ ibe ha asị.

1. Ihe ize ndụ nke mmehie na mmetụta ọ na-enwe ná ndụ anyị

2. Imeri ọnwụnwa nke mmehie

1. Jemes 1:13-15 – Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Chineke na-anwa m,” n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie mgbe o tolitere na-amụkwa ọnwụ.

2. Ndị Rom 6:12-14 – Ya mere, ekwela ka mmehie chịrị n'ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka o mee ka unu debe ọchịchọ ya. Unu ewere-kwa-la ihe nile di unu iche n'iru nmehie ka ha buru ihe-agha ajọ omume; N'ihi na nmehie agaghi-enwe ike n'aru unu, n'ihi na unu anọghi n'okpuru iwu kama n'okpuru amara.

Taịtọs 3:4 Ma mb͕e ihe ahu mesiri ka amara na ihu-n'anya nke Chineke, bú Onye-nzọputa-ayi, n'ebe madu nọ putara.

Obiọma na ihunanya Chineke n'ebe ụmụ mmadụ nọ ekpughere.

1. Ike nke Ịhụnanya na Obiọma Chineke

2. Ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke

1. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Taịtọs 3:5 Ọ bughi n'ọlu ezi omume nke ayi meworo, kama dika ebere-Ya si di, Ọ zọputara ayi, site n'asacha nke ọhu-ọmumu na ime ka Mọ Nsọ di ọhu;

Site n'ebere ya, Chineke zọpụtara anyị site na ịsacha nke mmụgharị na ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ.

1. Ebere nke Chineke: Inweta mgbapụta na mmeghari ohuru

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Na-asachapụ mmehie anyị

1. Ndị Rom 5:8-10 Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.

2. ABÙ ỌMA 51:10 Keerem obi di ọcha, Chineke, me kwa ka mọ nke iguzosi ike di ọhu nimem.

Taịtọs 3:6 nke Ọ wụkwasịrị anyị nke ukwuu site nʼaka Jisus Kraịst Onye Nzọpụta anyị;

Ebe a na-ekwu maka amara Chineke nke e nyere anyị site na Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke: Ọmụmụ Taịtọs 3:6

2. Jizọs Kraịst: Isi Iyi nke Amara bara ụba

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke, 9 ọ bughi n'ihi ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Ndị Hibru 4:16 – Ka anyị were kwa ntụkwasị obi bịaruo ocheeze amara nso, ka anyị wee nweta ebere na nweta amara inye aka n'oge mkpa.

Taịtọs 3:7 ka ewe gua anyị na ndi ezi omume site n'amara-Ya, ka ewe me ayi ndi-nketa dika olile-anya nke ndu ebighi-ebi si di.

A na-agụ anyị n'onye ezi omume site n'amara Chineke, sitekwa na nke a, anyị nwere ike ịghọ ndị nketa nke ndụ ebighị ebi.

1. Amara dị ịtụnanya nke Chineke na olileanya nke ndụ ebighi ebi

2. Agwara ya ezi omume site n'amara: Ịghọ ndị nketa nke ndụ ebighi ebi

1. Ndị Rom 8:17 – “Ọ bụrụkwa na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ bụrụ na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka e wee nyekwa anyị otuto otuto.”

2. Ndị Efesọs 1: 3 - "Onye agọziri agọzi ka Ọ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye jiri ngọzi ime mmụọ niile gọzie anyị n'ebe dị n'eluigwe n'ime Kraịst."

Taịtọs 3:8 IGBOB - Okwu a kwesiri ntukwasi-obi, ọ bu kwa ihe ndia ka m'nāchọ ka i kwusi ike mb͕e nile, ka ndi kwere na Chineke we lezie anya ime ezi ọlu. Ihe ndị a dị mma ma baa uru nye mmadụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọrụ ọma dị n'ihi okwukwe na Chineke.

1: Ezi ọrụ abụghị ihe mgbakwunye na okwukwe na Chineke, kama ọ bụ akụkụ dị mkpa na ya.

2: Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị na-eme ezi ọrụ n’ihi okwukwe anyị nwere na Chineke.

1: Jemes 2:17 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya."

2: Matiu 7:15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf na-achị anụ, unu ga-eji mkpụrụ ha mara ha. Otú ahụkwa, osisi ọma ọ bụla na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi rụrụ arụ na-amị ajọ mkpụrụ. tubà kwa n'ọku: n'ihi nka unu gāmara ha site na nkpuru-ha.

Taịtọs 3:9 Ma zere ajụjụ nzuzu, na usoro ọmụmụ, na iseokwu, na iseokwu banyere iwu; n'ihi na ha adighi-aba urù na ihe-efu.

Anyị kwesịrị izere ajụjụ nzuzu, usoro ọmụmụ, esemokwu, na arụmụka gbasara iwu n'ihi na ha abaghị uru na ihe efu.

1. Amamihe nke Izere Mkparịta ụka na-abaghị uru

2. Uru Ịchọ Mkparịta Ụka Chineke bara

1. Jemes 3:13-17 - Ònye bụ onye maara ihe na nghọta n'etiti unu? Ka ha gosi ya site n'ezi ndu-ha, Site n'omume di ume-ala n'obi nke sitere n'amam-ihe.

2. Ilu 14:7 - Si n'iru onye-nzuzu pua, mb͕e i nāmataghi n'ọnu-ya eb͕ub͕ere-ọnu nke ihe-ọmuma.

Taịtọs 3:10 Ma nwoke nke bụ onye jụrụ okwukwe mgbe e mesịrị ndụmọdụ mbụ na nke abụọ, jụrụ;

Ịjụ nkewa na ịnakwere ịdị n'otu.

1: Imekọ ọnụ maka otu ebumnuche.

2: Mkpa udo na ịdị n'otu dị.

1: Ndị Efesọs 4:1-3: “Ya mere, mụ onwe m bụ onye mkpọrọ n’ihi Onyenwe anyị, na-agba unu ume ka unu jee ije n’ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ unu, jiri ịdị umeala n’obi na ịdị nwayọọ nile, jiri ntachi obi na-anagide otu onye. onye ọzọ n’ịhụnanya, na-achọsi ike ịnọgide na-adị n’otu nke Mmụọ Nsọ n’ihe nkekọ nke udo.”

Abụ Ọma 133:1: “Le, ka o si dị mma ma na-atọ ụtọ mgbe ụmụnna bi n’ịdị n’otu!

Taịtọs 3:11 Ebe ọ matara na onye dị otú ahụ na-ehie ụzọ, na-emehiekwa, ebe ọ bụ ya onwe ya mara ikpe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-adọ aka ná ntị na ndị na-eme omume rụrụ arụ na-ama onwe ha ikpe na ha ga-atakwa ahụhụ ya.

1: Anyị ga-amarịrị na omume rụrụ arụ ọ bụla anyị na-eme ga-eduga anyị n'ikpe na nhụjuanya.

2: N'agbanyeghị na a na-anwa anyị ime mmehie, anyị kwesịrị icheta ihe ga-esi na ya pụta.

1: Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Jemes 1: 14-15 - Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke onwe ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

Taịtọs 3:12 Mgbe m ga-ezigara gị Atemas ma ọ bụ Tikikọs, gbalịsie ike ịbịakwute m na Nikọpọlis: nʼihi na m chọrọ n'ebe ahụ ka ọ ga-abụ oyi.

Pọl gwara Taịtọs ka o gbalịsie ike ịbịakwute ya na Nikopọlis, bụ́ ebe o kpebisiri ike na ọ ga-anọ n’oge oyi.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị dị uchu n'okwukwe na ije ije.

2: Anyị kwesịrị ịdị njikere ịza òkù Chineke.

Jemes 4:17 - Ya mere onye matara ime ezi ihe ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

2: Luk 12:35-38 - Ka kee úkwù unu n'úkwù, ka ọkụ unu na-enwukwa; Ma unu onwe-unu, dika ndikom ndi nēchere onye-nwe-ha, mb͕e O siri n'ọlulu-nwunye lata; ka mb͕e ọ bula ọ gābia nāku kwa aka, ka ha we meghere ya ngwa ngwa.

Taịtọs 3:13 Kpọta Zenas, bụ́ ọkàiwu na Apọlọs, nʼụzọ ha nke ọma, ka ihe ọ bụla ghara ịkọrọ ha.

Pọl gwara Taịtọs ka ọ hụ na Zinas ọkàiwu na Apọlọs nwere ihe niile dị mkpa maka njem ha.

1. Ike nke ịdị uchu: Ntụziaka Pọl nyere Taịtọs

2. Mkpa Nkwadebe: Ihe Nlereanya Pọl

1. Ilu 21:5 - Atụmatụ onye dị uchu na-eduga n'ụba, ma onye ọ bụla ọ na-adị ngwa ngwa na-abịara naanị ịda ogbenye.

2. Ndị Efesọs 5:15-16 - Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

Taịtọs 3:14 Ma ka anyị onwe anyị mụtakwa ịnọgide na-arụ ezi ọrụ maka ihe ndị dị mkpa, ka ha wee bụrụ ndị na-adịghị amị mkpụrụ.

Ndị Kraịst kwesịrị ịmụta ịrụ ezi ọrụ ndị na-enyere ndị ọzọ aka, ka ha wee mịa mkpụrụ ime mmụọ.

1. "Oru ọma dị mkpa"

2. "Ibi Ndụ nke Na-amị mkpụrụ"

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto."

2. Jemes 2:17 - "N'otu aka ahụ, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị jikọtara ya na omume, nwụrụ anwụ."

Taị 3:15 Ndị niile mụ na ha nọ na-ekele i. Keleenụ ndị hụrụ anyị n’anya n’okwukwe. Amara diri unu nile. Amen.

Amaokwu a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha kelee ibe ha n'ịhụnanya na okwukwe, na inye ibe ha amara.

1: Ike ikelerịta ibe ha n’ịhụnanya na okwukwe

2: Mkpa ọ dị inyefe mmadụ niile amara

1: Ndị Efesọs 4: 2-3 "N'ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, na ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe ha n'ịhụnanya, na-achọsi ike ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo."

2: Ndị Kọlọsi 3:14 “Na nke ka ihe ndị a nile, yikwasịnụ ịhụnanya, nke na-ekekọta ihe nile n’ụzọ zuru okè.”

Faịlimọn nke 1 bụ akwụkwọ ozi nke Pọl onyeozi degaara Faịlimọn, onye kwere ekwe ibe ya na onye nwe ohu. N’akwụkwọ ozi a, Pọl rịọrọ Faịlimọn arịrịọ n’aha Onesịmọs, bụ́ ohu gbapụrụnụ nke ghọrọ Onye Kraịst mgbe ọ nọ na Rom.

Paragraf nke mbụ: Pọl gosipụtara obi ekele ya maka okwukwe na ịhụnanya Faịlimọn (Filemon 1:1–7). Ọ jara Faịlimọn mma maka aha ya dị ka onye hụrụ ndị nsọ n’anya ma na-agba ume. Pọl kwetara ekpere ya n’ihi ya ma kwupụta otu o si nụ maka ịhụnanya na okwukwe Faịlimọn n’ebe Onye-nwe-anyị Jisọs Kraịst na ndị nsọ nile nọ. Ọ na-ekpe ekpere ka itinye aka na Faịlimọn n’ịkesa okwukwe ya ga-adị irè site n’ọmụma nke ihe ọma nile ha nwere n’ime Kraịst.

Paragraf nke abụọ: Pọl rịọrọ Faịlimọn n’aha Onesịmọs ( Faịlimọn 1:8-16 ). Ọ na-ekweta na ya pụrụ inye ya iwu n'ihe ziri ezi ma na-ahọrọ ịrịọ arịrịọ dabeere n'ịhụnanya. Pọl kwuru na Onesimọs, bụ́ onye na-abaghị uru dị ka ohu, abawooro ma ya ma Faịlimọn ugbu a. Ọ na-arịọ Faịlimọn ka ọ nabata Onesịmọs ọ bụghị dị ka ohu nkịtị kama dị ka nwanna nwoke a hụrụ n'anya n'ime Kraịst. Ọ bụrụ na Onesimọs emehiewo ma ọ bụ ji ihe ọ bụla ụgwọ, Pọl kwere nkwa ịkwụghachi ya n'onwe ya.

Paragraf nke atọ: E ji ekele onwe onye na arịrịọ mechiri akwụkwọ ozi ahụ (Filemon 1:17-25). Pọl gwara Faịlimọn ka o doziere ya ọnụ ụlọ ndị ọbịa n’ihi na o nwere olileanya site n’ekpere ha na a ga-ahapụ ya n’ụlọ mkpọrọ n’oge na-adịghị anya. Ọ na-ezisa ozi ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ gụnyere Epafras, Mak, Aristakọs, Dimas, na Luk. N'okwu mmechi, Pọl na-ekpe ekpere ka Chineke meere ha niile amara.

Na nchịkọta,

Akwụkwọ Faịlimọn bụ akwụkwọ ozi Pọl degaara Faịlimọn n’onwe ya banyere ohu ya gbapụrụ agbapụ, bụ́ Onesịmọs.

Pọl gosipụtara obi ekele maka okwukwe na ịhụnanya Faịlimọn, na-eto aha ya dị ka onye hụrụ ndị nsọ n'anya ma na-agba ume.

Ọ rịọrọ Faịlimọn n’aha Onesịmọs, na-arịọ ka ọ nabata ya ọ bụghị dị ka ohu kama dị ka nwanna nwoke a hụrụ n’anya n’ime Kraịst. Pọl kwere nkwa ịkwụghachi ihe ọjọọ ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla Onesimọs ji.

Filemon 1:1 Pọl, bú onye-nkpọrọ nke Jisus Kraist, na Timọti, bú nwa-nne-ayi, nēdegara Failimon, onye ayi huru n'anya, na onye-nwe-ayi, bú.

Akwụkwọ ozi Pọl degaara Faịlimọn na-ekwupụta ịhụnanya na obi ekele o nwere n’ebe ọ nọ.

1. Otu esi egosi ịhụnanya na obi ekele n'ebe ndị ọzọ nọ

2. Ike Enyi na Mmekọrịta

1. Ndị Filipaị 1:3-5 - Ana m ekele Chineke m mgbe ọ bụla m na-echeta unu, mgbe niile n'ekpere niile m na-ekpe n'ihi unu niile na-eji ọṅụ na-arịọ maka mkpakọrịta unu n'ozi ọma malite n'ụbọchị mbụ ruo ugbu a.

2. Ilu 17:17 - Enyi na-ahụ n'anya mgbe niile, a mụrụ nwanne maka ahụhụ.

Failimon 1:2 nēdegara kwa Afia, bú onye ayi huru n'anya, na Akipọs onye-agha-ayi, nēdega-kwa-ra nzukọ Kraist nke di n'ulo-gi.

Pọl nēzigara Afia, na Akipọs na nzukọ Kraist di na Failimon ekele.

1. Mkpa mmekọ dị na Nzukọ-nsọ

2. Añụrị nke ije ozi n’ime ndị agha Onyenweanyị

1. Ndị Hibru 10:24-25 - Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, ka anyị ghara ileghara izukọta ọnụ anya, dị ka omume ụfọdụ si eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, na karịa ka ị na-ahụ. ụbọchị na-eru nso.

2. Ndị Rom 12:9-13 - Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu. Unu adịla ume-ngwụ n'ekworo, na-anụ ọkụ n'obi na mmụọ, jeere Jehova ozi. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'olileanya, nwee ndidi ná mkpagbu, nọgidenụ na-ekpesi ekpere ike. Nye aka na mkpa nke ndị nsọ na-achọkwa ile ọbịa.

Filemon 1:3 Amara diri gi na udo nke sitere na Chineke Nna-ayi na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Pọl na-ezite ekele ya nke amara na udo sitere na Chineke Nna na Jizọs Kraịst.

1. "Amara dị ebe niile"

2. "Udo bụ onyinye sitere n'aka Chineke"

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na ọ bụ n'amara na e jiworo zọpụta unu, site n'okwukwe-ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke-ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

Faịlimọn 1:4 Ana m ekele Chineke m, na-echetakwa gị mgbe niile nʼekpere m.

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ikele Chineke maka ndị enyi anyị ma na-echeta ha n'ekpere anyị.

1. "Ike nke Ekele: Na-agọzi Ndị Enyi Anyị Site n'Ekpere"

2. "Ọṅụ nke Mmekọrịta: Icheta Ndị Anyị Hụrụ n'Anya n'Ekpere"

1. Abụ Ọma 100:4-5 - "Jiri ekele bata n'ọnụ ụzọ ámá ya, werekwa otuto bata n'ogige ya nile. Keleenụ ya, gọzie aha ya!"

2. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

Faịlimọn 1:5 Ịnụ okwu ịhụnanya na okwukwe gị, nke i nwere n'ebe Onyenwe anyị Jizọs nọ, na n'ebe ndị nsọ niile nọ;

A jara Faịlimọn mma maka ịhụnanya na okwukwe ya n’ebe Onye-nwe-anyị Jisọs nọ na ndị nsọ nile.

1. Ibi ndụ nke ịhụnanya na okwukwe na Jizọs

2. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi n’ijere Chineke ozi

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:13 “Ma ugbu a atọ ndị a na-anọgide: okwukwe, olileanya na ịhụnanya. Ma nke kasịnụ n’ime ihe ndị a bụ ịhụnanya.”

2. Ndị Hibru 11:6 “Enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma, n’ihi na onye ọ bụla nke na-abịakwute ya aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.”

Filemon 1:6 Ka okwu nke okwukwe-gi we me ka ọ di irè site n'ikweta ezi ihe nile nke di nime gi nime Kraist Jisus.

Enwere ike ime ka nkwurịta okwu nke okwukwe mmadụ dị irè site n'ịnabata ezi ihe n'ime Kraịst Jizọs.

1. Ike nke ekele: Ịhụ ihe ọma n'ime Kraịst

2. Ijikọta na Chineke: Ịrụ ọrụ site n'ịkwado ihe ọma

1. Ndị Kọlọsi 3:12-17

2. Ndị Filipaị 4:4-9

Faịlimọn 1:7 Nʼihi na anyị nwere nnukwu ọn̄ụ na nkasi obi nʼịhụnanya gị, nʼihi na afọ nke ndị nsọ na-enweta ume site nʼaka gị, nwanne m.

Ndị-nsọ jupụtara n’ọńụ na nkasi-obi n’ihi ịhụnanya Faịlimọn.

1: Ọṅụ nke ịhụ ndị ọzọ n'anya

2: Ịhụ Ndị Ọzọ n'Anya Na-enweta ume ọhụrụ

1: Jọn 13: 34-35 "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. ịhụnanya maka ibe ha.”

2: Ndị Rom 12:10 “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ, n’ịsọpụrụ ibe unu.”

Faịlimọn 1:8 Ya mere, ọ bụ ezie na m nwere ike inwe obi ike na Kraịst inye gị iwu nke kwesịrị ekwesị.

Pọl gbara Faịlimọn ume ka o mee ihe kasị mma na nke dabara adaba.

1: Na-eme ihe ziri ezi ọbụna mgbe ihe siri ike.

2: Were mkpa nke ndị ọzọ ụzọ tupu nke gị.

1: Ndị Filipaị 2: 3-5 - Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu;

2: Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Yikwasị onwe gị obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

Filemon 1:9 Ma n'ihi ihu-n'anya ka m'nāriọ Gi, ebe i bu onye di ka Pọl, bú agadi, ma ub͕u a bu kwa onye-nkpọrọ nke Jisus Kraist.

Pọl, bụ́ onye ji Jizọs Kraịst merela agadi, rịọrọ Faịlimọn n’ihi ịhụnanya o mee ihe.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otú Ịhụnanya Si Amanye Anyị Ime Ihe

2. Agadi Ma Ọ Ka Na-enwe Mmasị: Ihe Nlereanya Pọl nke Ịkwụsị Okwukwe

1. Ndị Rom 5:5 - "Olileanya adịghị eme ihere: n'ihi na a na-awụsa ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

2. 1 Ndị Kọrint 13:13 - "Ma ugbu a okwukwe, olileanya, ịhụnanya, atọ ndị a, ma nke kasị ukwuu n'ime ndị a bụ ịhụnanya."

Faịlimọn 1:10 Ana m arịọ gị maka nwa m Onesịmọs, onye m muworo n'agbụ m.

Pọl na-arịọ Faịlimọn ka ọ nabata Onesịmọs, onye bụbu ohu, laghachi azụ dị ka nwanna nwoke a hụrụ n'anya n'ime Kraịst.

1. Ike nke Mgbaghara: Oku Jis]s kpọkuru Onesimọs

2. Amụma Ọhụrụ n'ime Kraịst: Ibi ndụ dịka Ụmụnna n'ịdị n'otu

1. Luk 6:37, "Unu ekpela ikpe, agaghi-ekpe kwa unu ikpe: unu ama-kwa-la unu ikpe, agaghi-ama unu ikpe: gbaghara, agāb͕aghara kwa unu."

2. Ndị Rom 12:10, "Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwenụ ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ, n'ịsọpụrụ ibe unu."

Faịlimọn 1:11 nke bụ ihe na-abaghị uru na mbụ n'ebe ị nọ, ma ugbu a ọ baara mụ na gị uru.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe anyị mejọrọ ma jiri ya mee ihe ọma.

2: Chineke nwere ike ịtụgharị ọnwụnwa anyị ka ọ bụrụ ọṅụ ma anyị tụkwasị ya obi.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: 2 Ndị Kọrint 5:17 - Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ: ihe ochie agabigawo; lee, ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

Faịlimọn 1:12 Onye m zipụworo ọzọ: ya mere i nara ya, ya bụ, afọ nke m.

Pọl gbara Faịlimọn ume ka o jiri ịhụnanya na ọmịiko nabata Onesịmọs.

1 - Ịhụnanya na ọmịiko: Iwu Chineke nyere Anyị

2 - Ịtụkwasị obi n'Atụmatụ Chineke Maka Anyị

1 - 1 Jọn 4: 19-21 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

Jeremaia 29:11-11 IGBOB - N'ihi na amawom èchìchè nile nke M'nwere bayere gi, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), atumatu ime gi nke-ọma, ọ bughi imegide gi, èchìchè ime unu olile-anya na ọdịnihu.

Faịlimọn 1:13 Onye m gaara anọgide nʼaka m, ka o wee na-ejere m ozi nʼagbụ nke ozi ọma nʼọnọdụ gị.

Pọl rịọrọ Faịlimọn ka o were ịhụnanya na gbaghara ya Onesimọs, bụbu ohu.

1. Iji ịhụnanya na mgbaghara anabata Onesimọs: Ọmụmụ Faịlimọn 1:13

2. Ejikọtara ya site na Oziọma: Mgbaghara na ịhụnanya na Faịlimọn 1:13

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụworo unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. , ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obi ebere n'ebe ibe unu nọ, nwee obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu."

Faịlimọn 1:14 Ma ma e wezụga uche gị, m gaghị eme ihe ọ bụla; ka urù-gi we ghara idi dika ọ di nkpà, kama ọ bu n'afọ-ofufo.

Pọl chọrọ ka Faịlimọn meere ya ihe n’ihi ihu ọma ya kama ịbụ onye e ji ụgwọ mee ya.

1. Ike nke nnwere onwe

2. Ngọzi nke uru ọ bụla

1. Luk 6:38 - "Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsakwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a apịara apịara, nke ayọkọworo, nke na-erubigakwa ókè, n'apata ụkwụ unu. ị."

2. 2 Ndị Kọrint 8:7 – “Ma dị nnọọ ka unu na-emebiga ihe ókè n’ihe nile—n’okwukwe, n’okwu ọnụ, na n’ihe ọmụma, n’ịnụ ọkụ n’obi zuru ezu na n’ịhụnanya unu nwere n’ebe anyị nọ—hụnụ ka unu na-emekwa nke ọma n’amara nke inye ihe.”

Faịlimọn 1:15 N'ihi na eleghi anya ọ gawara nwa oge, ka i we nara ya rue mb͕e ebighi-ebi;

Pọl gbara Faịlimọn ume ịnara Onesịmọs dị ka nwanna nwoke a hụrụ n’anya n’ime Kraịst, kama ịbụ ohu.

1. "Ịnara Onesịmọs dịka Nwanne a Hụrụ n'Anya n'ime Kraịst"

2. "Uru nke ime udo"

1. Ndị Kọlọsi 3: 12-15 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ogologo ntachi obi, na-anagiderịta ibe unu, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa unu: n'elu ihe ndia nile, yikwasinu ihu-n'anya, nke nēkekọ ihe nile n'udo: ka udo nke Kraist nāchi kwa n'obi-unu, bú nke akpọrọri unu nime ya nime ya. otu ahụ. na-ekelekwa ya.

2. Luk 15:11-32 - "O we si, Otù nwoke nwere umu-ndikom abua: nke-ntà n'etiti ha we si nna-ya, Nna, nyem òkè nke ala ahu nke nābiakutem." O we keere ha ihe-onwunwe-ya: mb͕e ọ fọduru ubọchi nke-ntà ka nwa-nwoke ahu chikọtara ihe nile o nwere, je ije n'ala di anya, n'ebe ahu we mebie ihe-ya na ndu efu: ma mb͕e o mesiri ihe nile, oké unwu we da. n'ala ahu, o we malite inọ nkpà: o we je were onwe-ya goro onwe-ya nye otù onye nime ndi ala ahu, o we ziga ya n'ubi-ya izù ezì: ọ nāgusi kwa ya ike ka ewe were n'osisi ahu rie nri. ezì riri, ma ọ dighi onye ọ bula nēnye ya: ma mb͕e ọ biaruru onwe-ya, ọ siri, Òle nke ndi-orù nnam ka ha goro, nwebigara nri ókè, ma mu onwem nāla n'iyì n'ebe a n'oké unwu: m'gēbili kwa jekuru nnam; + m ga-asịkwa ya, “Nna m emehiewo megide eluigwe na n’ihu gị, erughịkwa m ka a kpọọ m nwa gị: were m dị ka otu n’ime ndị ọrụ gị e goro ego.”’ O wee bilie bịakwute nna ya. Ma mb͕e ọ ka nọ n'ebe di anya, nna-ya huru ya, o we nwe ọmiko, b͕a ọsọ, makua ya, sutu kwa ya ọnu.

Failimon 1:16 Ọ bughi ub͕u a dika orù, kama ọ bu kari orù, bú nwa-nne m’huru n’anya, nke kachasi n’ebe m’nọ;

Pọl gbara Faịlimọn ume ka ọ nabata Onesịmọs n’ụlọ ya dị ka nwanna nwoke a hụrụ n’anya kama ịbụ ohu.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi anabata ndị ọzọ dị ka ụmụnna n'ime Kraịst

2. Ịnabata onye ọ bụla ka ha nhata n'anya Chineke

1. Ndị Galeshia 3:28 - “Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Ndị Rom 12:10 - “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.”

Faịlimọn 1:17 Ya mere, ọ bụrụ na ị gụọ m onye ibe, nabata ya dị ka m.

Pọl rịọrọ Faịlimọn ka ọ nabata Onesimọs otú ọ ga-esi anabata Pọl n'onwe ya.

1: Anyị kwesịrị imeso ndị ọzọ ụdị obiọma na nnabata nke anyị ga-atụ anya ya n'onwe anyị.

2: Anyị kwesịrị ịnakwere na ịhụ ndị ọzọ n'anya dị ka Chineke na-anabata ma hụ anyị n'anya.

1: Luk 6: 31 - "Mee ndị ọzọ dịka ị chọrọ ka ha mee gị."

2: Ndị Rom 15: 7 - "Ya mere, na-anabatarịta ibe unu, dị ka Kraịst nabatara unu, iji wetara Chineke otuto."

Failimon 1:18 Ọ buru na o mejọwo gi, ma-ọbu na o ji gi ugwo, tukwasi ya n'akam;

Pọl gbara Faịlimọn ume ka o tinye ihe ọjọọ ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla o ji n’aka Pọl.

1. Mgbaghara: Ike nke ịhapụ iwe iwe

2. Imesapụ aka n'ebe ndị ọzọ nọ: ụgwọ ọrụ nke ịchụ àjà maka ndị ọzọ

1. Ndị Efesọs 4:32 - "Nweenụ obiọma na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị nnọọ ka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst."

2. Matiu 6:12-14 - "Ma gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dị ka anyị gbaghakwaara ndị ji anyị ụgwọ. Edubakwala anyị n'ọnwụnwa, kama napụta anyị n'aka ajọ onye ahụ."

Filemon 1:19 Mu onwem Pọl ji akam de ya, si, M'gākwughachi ya;

Pọl na-edegara Faịlimọn akwụkwọ ozi, na-emesi ya obi ike na ya ga-akwụghachi ụgwọ o ji, n’agbanyeghị na o kwughị ihe ọ bụ.

1. Amara na ebere Chineke karịrị ụgwọ anyị ji.

2. Ibi ndụ na àgwà nke ekele n'ọnọdụ niile.

1. Ndị Efesọs 2:4-5 “Ma Chineke, ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o ji hụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dịkọọ ndụ—site n'amara ka e ji zọpụta unu. ”

2. Ndị Kọlọsi 3:15-17 “Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'obi unu, bụ́ nke a kpọrọ unu ka ọ bụrụ otu ahụ. Ma nwee ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku, nēzí-kwa-ra ibe-unu aro n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēkele kwa Chineke n'obi-unu. Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n’okwu ma ọ bụ n’omume, na-emenụ ihe niile n’aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n’aka ya.”

Failimon 1:20 E, nwa-nne, ka m'ṅuria n'aru Gi nime Onye-nwe-ayi: me ka obim zuru ike nime Onye-nwe-ayi.

Faịlimọn nọ na-arịọ Onesịmọs ka ya na ya dị ná mma n’ime Onyenwe anyị.

1. Ike nke ime udo n'ime Onyenwe anyi

2. Ịdị n'otu n'ime Onyenweanyị

1. Ndị Rom 15:5-6 - Ka Chineke nke ntachi obi na agbamume nye unu ka unu na-ebikọ n'otu n'otu n'etiti ibe unu, dị ka Kraịst Jizọs si dị, ka unu were otu olu na-enye Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. .

2. Ndị Kọlọsi 3:13-15 - Nagidenụ ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere ihe na-emejọ mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

Faịlimọn 1:21 Ebe m tụkwasịrị gị obi na nrube isi gị ka m degara gị akwụkwọ, ebe m matara na ị ga-eme ihe karịrị ihe m na-ekwu.

Pọl gbara Faịlimọn ume ka o mee karịa ihe ọ rịọrọ ya.

1: Na-agabiga Atụmananya—Ndị Filipaị 3:13-14

2: Okwukwe Kasị Elu—Ndị Hibru 11:1-2

1: Jems 1:22-25

2: 1 Jọn 3:18-19

Faịlimọn 1:22 Ma n'ezie, dozierem ebe-obibi: n'ihi na atukwasiwom obi na agēwere ekpere-gi nye gi.

Pọl rịọrọ ka Faịlimọn kwadebere ya ebe ọ ga-anọ, na-atụkwasị obi n’ike ekpere.

1. Ike Ekpere: Otú Ekpere pụrụ isi gbanwee ndụ

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Otú irubere Chineke isi si enweta ụgwọ ọrụ

1. Jemes 5:16 - "Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

Faịlimọn 1:23 N'ebe ahụ ka Epafras, onye mkpọrọ ibe m n'ime Kraịst Jisọs na-ekele gị;

Pọl kelere Faịlimọn n’aka onye mkpọrọ ibe ya bụ́ Epafras.

1. Ike nke mkpakọrịta na ịdị n'otu n'etiti ụmụnna

2. Ijere Ụmụnna Ndị Nọ Mkpa

1. Ndi Efesos 4:1-3 - Ya mere Mu onwem bu onye-nkpọrọ n'ihi Onye-nwe-ayi, nāriọ unu ka unu nēje ije n'uzọ kwesiri ọkpukpọ a kpọrọ unu, were obi-ume-ala nile na idi-nwayọ nile, were ogologo-ntachi-obi, nānagide ibe-unu n'obi. ihu-n'anya, nāchọsi ike idebe idi-n'otu nke Mọ Nsọ n'ihe-nkekọ nke udo.

2. Ndị Hibru 13:3 - Chetakwa ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, dị ka à ga-asị na ha na ha nọ n'ụlọ mkpọrọ, na ndị a na-emegbu emegbu, ebe ọ bụ na unu nọkwa n'anụ ahụ.

Faịlimọn 1:24 Makọs, Arịstakọs, Dimas, Lusa, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị ịbụ ezigbo onye ọrụ na imekọ ihe ọnụ.

1. Anyị na-agbakọ ọnụ: Ike nke ịrụ ọrụ n'ime ihe mgbaru ọsọ nkịtị

2. Mmekọrịta nke Ndị kwere ekwe: Ngọzi nke Obodo

1. Eklisiastis 4:9-12 - Abụọ dị mma karịa otu, n'ihi na ha nwere ezi ụgwọ ọrụ maka ndọgbu ha dọgburu onwe ha n'ọrụ. N'ihi na ọ buru na ha ada, otù onye gēweli ibe-ya elu. Ma ahuhu gādiri onye nání ya mb͕e ọ nāda, ma o nweghi onye ọzọ gēbuli ya! Ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ edinakọ, ha na-ekpo ọkụ, ma olee otú mmadụ pụrụ isi kpo ọkụ nání ya? Ma ọ buru na madu nwere ike imegide onye nání ya, ma madu abua gēguzogide ya: Udọ̀ aturu akàrà atọ adighi-agbaji ngwa ngwa.

2. Ndị Filipaị 2:3-4 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ịsọ mpi ma ọ bụ nganga; Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ.

Filemon 1:25 Ka amara nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist diyere mọ-gi. Amen.

Amara nke Jisus Kraịst kwesịrị ịdịnyere anyị na mmụọ anyị.

1. Amara Chineke bụ onyinye kachanụ enyere ndị kwere na Ya.

2. Ghọta ịhụnanya nke Jizọs Kraịst ma nabata amara Ya.

1. Ndi Efesos 4:7 – Ma e nyewo onye ọ bụla n'ime anyị amara dịka Kraịst kesara ya.

2. Ndị Rom 5:17 – N'ihi na asi na ọnwu chịrị site n'aka otù onye ahu site n'ajọ omume nke otù onye, ọ̀ bu otú a ka ndi nānara n'uba nke amara nke Chineke na nke onyinye ezi omume gābu eze na ndu nime ndu site n'aka otù onye ahu . , Jesu Kristi!

Ndị Hibru 1 bụ isi nke mbụ nke akwụkwọ Ndị Hibru, akwụkwọ ozi e degaara Ndị Kraịst bụ́ ndị Juu. N'isiakwụkwọ a, onye odee mere ka ọ pụta ìhè na Jizọs Kraịst dị elu karịa ihe niile e kere eke ma mesie ọdịdị dị nsọ na ọrụ ya dị ka Ọkpara Chineke.

Paragraf nke mbụ: Onye dere akwụkwọ mere ka ọ dị elu nke Jizọs n'elu ihe niile e kere eke (Ndị Hibru 1:1-4). Ọ malitere site n’ikwu na n’oge gara aga, Chineke gwara ndị ya okwu site n’ọnụ ndị amụma ma n’oge ikpeazụ a, o siwo Ọkpara ya gwa anyị okwu. A kọwara Ọkpara ahụ dị ka onye nketa nke ihe nile na onye Chineke si n’aka ya kee ụwa. Ọkpara ahụ na-enye ebube Chineke ma na-akwado ihe niile site n'okwu ya dị ike. Onye dere akwụkwọ ahụ na-ekwusi ike na Jizọs Kraịst ka ndị mmụọ ozi dị elu, na-ebulikwa ha elu ma ketara aha magburu onwe ya karịa nke ha.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ hotara ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji kwado nkwuputa ọ na-ekwu gbasara ịdị elu Jizọs (Ndị Hibru 1:5-14). O hotara ihe n’Abụ Ọma 2:7, na-ekwusa na Chineke amụwo Jizọs dị ka Ọkpara Ya. O hotakwara ihe e si na 2 Samuel 7:14 na Diuterọnọmi 32:43, na-ekwusi ike na Chineke na-akpọ Jizọs ọkpara Ya ma nye iwu ka ndị mmụọ ozi fee Ya ofufe. Onye edemede ahụ gosikwara ọdịiche dị n’etiti ndị mmụọ ozi na Jizọs site n’imesi ọdịdị ha dị nwa oge pụta ìhè ma na-akọwapụta ọchịchị ebighị ebi nke Jisọs dị ka Eze.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ntụnyere ndị mmụọ ozi na ọrụ ije ozi ha na ọnọdụ Jizọs dị ka Ọkpara ebighi ebi (Ndị Hibru 1:13-14). Onye edemede ahụ na-ajụ n'ezoghị ọnụ ma ọ bụrụ na a gwawo mmụọ ozi ọ bụla ka ọ nọrọ ọdụ n'aka nri Chineke ruo mgbe e mere ndị iro ya ihe mgbakwasị ụkwụ maka ụkwụ ya. Nke a na-emesi ike na ọ dịghị mmụọ ozi nwere ọkwá ma ọ bụ ikike dị elu otú ahụ. Ọzọkwa, a kọwara ndị mmụọ ozi dị ka mmụọ na-eje ozi e zipụrụ ijere ndị ga-eketa nzọpụta ozi.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke Ndị Hibru mere ka Jizọs Kraịst dị elu karịa ihe nile e kere eke, gụnyere ndị mmụọ ozi.

Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na Chineke ejiriwo Ọkpara ya gwa anyị okwu n'oge ikpeazụ a, na-akọwapụta ọrụ Jizọs dị ka onye nketa nke ihe niile na onye okike nke ụwa.

Isiakwụkwọ ahụ na-ehota akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị dị n'Agba Ochie iji kwado ịdị elu nke Jizọs ma were ọdịiche dị n'etiti Ya na ndị mmụọ ozi, na-ekwusi ike ọchịchị ebighi ebi Ya dịka Eze.

O mechiri site n’ime ka ọ pụta ìhè na ọ bụ ezie na ndị mmụọ ozi na-arụ ọrụ ije ozi, Jisọs nwere ọkwá pụrụ iche dị ka Ọkpara ebighị ebi na onye ruru eru inweta ofufe. Isiakwụkwọ a na-eje ozi iji bulie Jizọs Kraịst elu karịa ihe nile e kere eke na iwepụta ịdị ukwuu Ya n'ike na ikike.

Ndị Hiburu 1:1 Chineke, Onye ji ndị amụma gwa ndị nna nna okwu n’oge gara aga n’oge dị iche iche na n’ụdị dị iche iche.

Chineke ji ụzọ dị iche iche gwa ndị nna okwu n’oge gara aga.

1: Chineke na-anọ mgbe niile na ndụ anyị, ọ bụrụgodị na ọ dị anyị ka naanị anyị nọ.

2: A na-egosipụta ike nke ịhụnanya site n'ụzọ ọ na-agwa anyị.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Matiu 28:20 - Ma n'ezie a nọnyeere m unu mgbe niile ruo ọgwụgwụ nke oge a.

Ndị Hibru 1:2 Ọ gwawo anyị okwu n’ụbọchị ikpeazụ ndị a site n’aka Ọkpara ya, Onye Ọ họpụtara onye-nketa nke ihe nile, Onye O me-kwa-ra elu-uwa dum madu bi;

Chineke agwawo anyị okwu n’oge ikpeazụ site n’aka Ọkpara ya, Onye Ọ họpụtawo Onye-nketa nke ihe nile na Onye O sitere n’aka ya kee ụwa.

1. Nna Anyị, Eze Anyị: Ọrụ Chineke Dị Ka Onye Okike na Nna

2. Onye-nketa nke ihe nile: Nna họpụtara

1. Abụ Ọma 89:27 "M ga-emekwa ya ọkpara m, elu karịa ndị eze nke ụwa."

2. Jọn 1:3 "Ekère ihe nile site n'aka-Ya;

Ndị Hiburu 1:3 Ebe onwunwu nke ebube-Ya na onyinyo nke iru-Ya putara, Onye nēji kwa okwu nke ike-Ya kwado ihe nile, mb͕e O mereri n'onwe-ya nmehie-ayi, we nọdu ala n'aka-nri nke Onye-nwe-ayi. elu;

A na-egosipụta ebube na ike nke Chineke n’ime Jizọs, bụ́ onye sachara mmehie anyị ma nọrọ ugbu a n’aka nri Chineke.

1: Mmeri Jizọs meriri Mmehie

2: Nkwenye nke Ike Chineke

1: Matiu 28:18-20 - E nyewo Jizọs ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa

2: Ndị Rom 8:32 - Chineke emeghi Ọkpara nke aka Ya ebere, kama Ọ rara Ya nye n'ihi ayi nile

Ndị Hiburu 1:4 Ebe e mere ya ka ọ dị mma karịa ndị mmụọ ozi, ebe o sitere nʼihe nketa nweta aha magburu onwe ya karịa ha.

Chineke emewo ka Jizọs dị mma karịa ndị mmụọ ozi ma nyekwa Jizọs ihe nketa nke aha magburu onwe ya.

1: Ngọzi diri ayi inwe Onye-nwe-ayi kari ndi-mọ-ozi.

2: Ka anyị nwee ekele maka ihe nketa Jizọs nke aha magburu onwe ya.

1: Ndị Filipaị 2: 9-11 - Ya mere Chineke buliri ya elu n'ebe kasị elu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla.

2: Matiu 3:17 - Ma olu si n'elu-igwe si, ? Ya onwe-ya bu Ọkparam, Onye m'huru n'anya; ya na obi di m uto.??

Ndị Hiburu 1:5 Nʼihi na ònye nʼime ndị mmụọ ozi ka Ọ sịrị mgbe ọ bụla, ‘Ị bụ Ọkpara m, ta ka m’mụworo gị? Ma ọzọ, Mu onwem gāburu Ya Nna, Ọ gābu-kwa-ram Ọkpara?

Chineke eguzobewo mmekọrịta a na-ekewaghị ekewa na Ọkpara Ya, bụ́ Jizọs Kraịst.

1: Jizọs Kraịst bụ Chineke? 셲 hụrụ n'anya Ọkpara na Onye Nzọpụta anyị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi ma tụkwasị ya obi? 셲 kwere anyị nkwa site na Ọkpara ya.

1: Jọn 3:16-17 ? Ma -ọbụ Chineke hụrụ ụwa n’anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n’iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

2: Aịzaya 9:6-7 ? ma -ọbu amuworo ayi otù nwa, nye ayi otù nwa-nwoke: ọchichi gādi kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndum-ọdu, Chineke Nke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi Udo . N'iba-uba nke ochichi-Ya na udo-Ya agaghi-agwugwu, n'elu oche-eze Devid, na n'elu ala-eze-ya, ime ka ọ guzosie ike, na ime ka o guzosie ike n'ikpé na n'ezi omume site n'ub͕u a we rue mb͕e ebighi-ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme ihe a.

Ndị Hibru 1:6 Ma ọzọ, mgbe ọ na-ewebata nwa e buru ụzọ mụọ n’ime ụwa, ọ sịrị, Ka ndị mmụọ ozi nile nke Chineke kpọọ isi ala nye ya.

Chineke enyewo ndị mmụọ ozi iwu ka ha fee Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, bụ́ onye e bu ụzọ mụọ n’ụwa.

1. Ife Ọkpara Chineke ofufe: Otú Anyị Ga-esi Na-egosi Nraranye na nkwanye ùgwù n’ebe Jizọs nọ

2. Mkpa ọ dị ige ntị n’iwu Chineke: Ihe atụ nke ndị mmụọ ozi

1. Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Ndị Kọlọsi 1:15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. N'ihi na ọ bụ site n'aka ya ka ekère ihe nile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ndị a na-ahụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị? Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya. Ọ bu kwa n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

Ndị Hibru 1:7 Ọ na-ekwukwa banyere ndị mmụọ ozi, sị: “Onye na-eme ndị mmụọ ozi ya ndị mmụọ, na ndị na-ejere ya ozi ka ọ bụrụ ire ọkụ.

Chineke na-ahọpụta ndị mmụọ ozi na ndị ozi ka ha na-ejere Ya ozi dịka mụọ na ire ọkụ.

1. Ike nke Ohu Raara Onwe Ya

2. Ibi ndụ ọkụ na mmasị

1. Abụ Ọma 103:20-22 "Gọzienụ Jehova, unu ndị mmụọ ozi Ya, ndị dị ike n'ịdị ike, ndị na-eme ihe O nyere n'iwu, ndị na-ege ntị n'olu okwu Ya. Gọzienu Jehova, unu ụsụụ ndị agha Ya niile, unu ndị ozi ya; ndi nēme ihe nātọ Ya utọ: Gọzienu Jehova, unu ọlu-Ya nile n'ebe nile nke ọchi-agha-Ya: Gọzie Jehova, nkpuru-obim.

2. Matiu 25:31-46 "Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, ọ ga-anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. dika onye-ọzùzù-aturu si ekewapu aturu na ewu: Ọ gētiye aturu n'aka-nri-Ya, tiye kwa ewu n'aka-ekpe-Ya: Eze gāsi kwa ndi nọ n'aka-nri-Ya, Unu ndi Nnam nāgọzi ; were ihe-nketa-gi, bú ala-eze edoziworo gi site na mb͕e ekè uwa: n'ihi na agu gurum, unu we nyem ihe rie, akpiri nākpọm nku, unu we nyem miri ka m'ṅua, abum ọbìa, i we kpọbatam; uwe m chọrọ, unu wee yiwe m uwe, a rịara m ọrịa, unu lekọtakwara m, anọ m n’ụlọ mkpọrọ, unu wee bịa leta m.+ Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-aza ya, sị : ? ma-ọbu na akpiri kpọrọ gi nku, we nye gi miri ka i ṅua, òle mb͕e ayi huru gi ka ọ bu onye ala ọzọ, we kpọ gi bata, ma-ọbu nkpà uwe, yikwasi gi? ? N'ezie asim unu, Ihe ọ bula i mere otù nime umu-nnem ndia nke kachasi ntà, unu merem?

Ndị Hiburu 1:8 Ma Ọ nāsi Ọkpara-Ya, Oche-eze-Gi, Chineke, nādiru mb͕e nile ebighi-ebi: nkpa-n'aka-eze nke ezi omume bu nkpa-n'aka nke ala-eze-Gi.

Chineke na-agwa Ọkpara ya okwu, na-ekwupụta na ocheeze ya na-adịru mgbe ebighị ebi nakwa na alaeze ya bụ mkpanaka nke ezi omume.

1. Alaeze Chineke bụ Ezi omume - Ndị Hibru 1:8

2. Ocheeze nke Chineke dị ebighi ebi - Ndị Hibru 1: 8

1. Abụ Ọma 45:6 - "Ocheeze Gị, Chineke, ga-adịru mgbe ebighị ebi na mgbe ebighị ebi."

2. Aisaia 9:7 - "Ochichi ga-adakwasị n'ubu ya, a ga-akpọkwa ya: Onye ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna ebighị ebi, Onyeisi udo."

Hib 1:9 I huwo ezi omume n'anya, we kpọ ajọ omume asì; ya mere Chineke, bú Chineke-gi, werewo manu ọṅù te gi kari ndi-ibe-gi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịhụnanya Jizọs nwere maka ezi omume na ịkpọasị nke mmehie, na Chineke na-akwụghachi ya mmanụ karịa ndị ọgbọ ya.

1. Ike nke Ezi omume: Ịnabata ezi omume na ịjụ mmehie na-eweta ihu ọma Chineke.

2. Nhọrọ Chineke: Ihe nlereanya Jizọs nke irube isi na ikwesị ntụkwasị obi na-egosi na Chineke ga-ahọrọ ndị na-asọpụrụ Ya mgbe nile.

1. Ndị Efesọs 5: 15-16 - Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ.

2. Matiu 6:33 – Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke na ezi omume-Ya, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile.

Hib 1:10 Ma Gi onwe-gi, Onye-nwe-ayi, na mbu atọwo ntọ-ala uwa; elu-igwe bu kwa ọlu aka-Gi abua;

Chineke bụ onye kere eluigwe na ụwa.

1: Anyị na-efe Chineke kere ihe niile na onye chọrọ ka anyị wetara Ya otuto na nsọpụrụ site na ndụ anyị.

2: Chineke bu onye nwe ndu na ihe nile ayi nwere bu n'ihi Ya.

1: Ndị Kọlọsi 1: 16-17 - N'ihi na ọ bụ site n'aka ya kee ihe niile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na ihe a na-apụghị ịhụ anya, ma ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị? Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya.

2: Aisaia 40:26 -Welienu anya-gi elu n'elu hu: ònye kere ndia? Onye nēme ka usu-ndi-agha-ha puta n'ọnu-ọgugu, nākpọ ha nile n'aha, n'idi-uku nke idi-uku-Ya;

Hib 1:11 Ha ga-ala n'iyi; ma gi onwe-gi nānọgide; ma ha nile ga-aka nká dị ka uwe;

Okwu Chineke na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi, ọbụna mgbe ụwa nkịtị na-agbanwe.

1: Ekwe-kwa-la gi n'ihe nke uwa, kama tukwasi Jehova obi, n'ihi na Ọ nādiru mb͕e ebighi-ebi.

2: Mgbe ndụ dị ka ọ na-agbanwe ngwa ngwa karịa ka ị nwere ike ijide, cheta na Onyenwe anyị adịghị agbanwe agbanwe ma na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.

1: Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru atalata, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

Matiu 24:35 Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga ma ọlị.

Ndị Hiburu 1:12 Dịkwa ka uwe mwụda ka ị ga-apịaji ha, ha ewee gbanwee: ma gị onwe gị bụ otu ihe ahụ, ma afọ gị niile agaghị ada.

Chineke adịghị agbanwe agbanwe, afọ ya agaghịkwa agwụ agwụ.

1. Ụdị Chineke na-adịghị agbanwe agbanwe

2. Ike Chineke Na-adigide

1. Malakaị 3:6 - "N'ihi na Mu onwem, bú Jehova, adighi-agbanwe; ya mere unu, umu nke Jekob, agaghi-ekpochapu."

2. Abụ Ọma 102:27 - "Ma gị onwe gị bụ otu ihe ahụ, na afọ gị agaghị agwụ agwụ."

Ndị Hibru 1:13 Ma ònye n’ime ndị mmụọ ozi ka Ọ sịrị mgbe ọ bụla, Nọdụ ala n’aka nri m, ruo mgbe m ga-eme ndị iro gị ihe mgbakwasị ụkwụ gị?

Chineke gwara mmụọ ozi ka ọ nọdụ ala n'aka nri Ya ruo mgbe ndị iro Ya ga-aghọ ihe mgbakwasị ụkwụ.

1. Otú ọbụbụeze Chineke si ezo aka n'ebe Jizọs nọ

2. Ọrụ nke ndị mụọ-ozi n’atụmatụ nke nzọpụta

1. Daniel 7:13-14 - N'ọhùm n'abali ka m'huru, ma, le n'irum, otù onye di ka nwa nke madu, nēji igwe-oji nke elu-igwe bia. Ọ gakwuuru Onye Ochie ahụ, e wee duru ya bata n’ihu ya. Enyere ya ikike, ebube na ike ọchịchị; mba niile na ndị niile na-asụ asụsụ ọ bụla na-efe ya. Ọchịchị ya bụ ọchịchị ebighị ebi nke na-agaghị agabiga, alaeze ya bụkwa nke a na-agaghị ebibi ebibi.

2. Ndị Kọlọsi 1:15-17 - Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'elu ihe nile e kere eke. N'ihi na site n'aka-Ya ka ekere ihe nile: ihe nile nke di n'elu-igwe na nke di n'elu uwa, ihe nāhu anya na ihe anādighi-ahu anya, ma-ọbu oche-eze ma-ọbu ike ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu isi; Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya. Ọ bu ihe nile n'iru ihe nile, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēkekọ.

Ndị Hiburu 1:14 Ọ̀ bụ na ha niile abụghị ndị mmụọ na-eje ozi, ndị ezitere ka ha jee ozi maka ndị ga-abụ ndị nketa nke nzọpụta?

E zigara ndị mmụọ ozi ijere ndị a ga-azọpụta ozi.

1. Amara na Ịhụnanya Chineke: Otú Ndị Mmụọ Ozi Na-eje Ozi Dị Ka Ndị Nnọchiteanya nke Uche Ya

2. Olileanya nke Nzọpụta: Otú ndị mmụọ ozi si arụ ọrụ iji mee ka anyị bịaruo Chineke nso

1. Abụ Ọma 34:7 – Mmụọ ozi Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu ya, na-anapụtakwa ha.

2. Luk 1:26-38 – Mmụọ ozi Gebriel gara leta Meri iji gwa ya òkè ọ rụrụ n’ọmụmụ Jizọs.

Ndị Hibru 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ Ndị Hibru, ebe onye dere ya gara n'ihu na-emesi ịdị elu nke Jizọs Kraịst ike. N'isiakwụkwọ a, onye odee lekwasịrị anya na mmadụ Jizọs, ọrụ Ya dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị, na mkpa ọ dị ịghara ileghara nzọpụta anyị anya.

Paragraf nke mbụ: Onye edemede ahụ na-akọwapụta mmadụ nke Jizọs na ọrụ mgbapụta Ya (Ndị Hibru 2:1-9). Ọ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ṅaa ntị nke ọma n’ihe ha nụrụ ka ha ghara isi n’ime ya kpafuo. Ozi ndị mmụọ ozi ziri bụ ndị a pụrụ ịdabere na ha, ma olee otú ọ ga-esi dị mkpa karị ịṅa ntị n'ozi Jizọs n'onwe ya wetara? Ọ bụ ezie na ugbu a, anyị adịghị ahụ ihe niile doro n'okpuru Ya, anyị na-ahụ Jizọs onye e mere ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi nwa oge. Site na ahuhu ya na onwu ya n'obe, O deturu onwu ire maka onye obula wee gho isi iyi nke nzoputa nye ndi kwere na Ya.

Paragraf nke abụọ: Onye dere ya kọwara ihe mere o ji kwesị ekwesị ka e mee Jizọs ka anyị dị (Ndị Hibru 2:10-18). O kwesịrị ekwesị ka Chineke mee ka Jizọs zuo okè site n'ahụhụ n'ihi na ọ na-ewebata ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị n'otuto. Ma Jizọs ma ndị kwere ekwe si n’otu ebe ebe ọ kpọrọ ha ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. Site n’ịbụ mmadụ, Jizọs bibiri onye ahụ nwere ike n’ebe ọnwụ nọ—ekwensu—ma napụta ndị ahụ e ji n’aka n’ịbụ ohu n’ihi egwu ọnwụ nwere onwe ha. Dịka onye isi nchụ-aja anyị nwere ọmịiko, Ọ ghọrọ mmadụ zuru oke n'ụzọ niile ka O wee nwee ike ịchụ onwe ya n'àjà maka mmehie ma nyere ndị a nwara anwa aka.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ịdọ aka ná ntị megide ileghara nzọpụta anya (Ndị Hibru 2:1-4). Onye ode akwụkwọ na-adọ aka na ntị megide ịkpafu site na nnukwu nzọpụta dị otú ahụ nke Kraịst n'onwe ya mara ọkwa. Ọ bụrụ na mmebi iwu ndị e mere n’okpuru ozi ndị dị nta na-arụpụta ihe ndị siri ike karị, ileghara nzọpụta ukwu a anya ga-esi eduga n’ikpe? Chineke gbakwara ama site n’ihe iriba-ama, ihe-ebube, ọrụ-ebube, na onyinye nke Mụọ Nsọ. Onye dere akwụkwọ ahụ na-ekwusi ike na ọgbụgba-ama Chineke na-akwado eziokwu nke ozi ahụ, na ọ dị oke mkpa itinye uche na ya.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Ndị Hibru gara n'ihu na-eme ka ịdị elu Jizọs pụta ìhè ebe ọ na-emesi ike ịbụ mmadụ na ọrụ mgbapụta Ya.

Onye edemede ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ghara ịkpafu n'ozi nke Jizọs n'onwe ya wetara, bụ onye dị ala karịa ndị mmụọ ozi nwa oge ma detụrụ ọnwụ ire maka onye ọ bụla, ghọọ isi iyi nke nzọpụta.

Isiakwụkwọ ahụ kọwara ihe mere o ji kwesị ekwesị ka e mee Jizọs ka anyị, na-akọwapụta òkè Ya dị ka Nnukwu Onye Nchụàjà nwere ọmịiko bụ́ onye bibiri ike ọnwụ ma napụta anyị n’ịbụ ohu. Ọ ghọrọ mmadụ n'ụzọ niile ka O wee nwee ike ịchụ onwe ya n'àjà maka mmehie ma nyere ndị a nwara aka.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịdọ aka na ntị megide ileghara nzoputa ukwu a nke Kraist n'onwe ya mara ọkwa. Onye edemede ahụ dọọ aka ná ntị megide ịkpafu ma na-emesi ya ike na àmà nke Chineke na-akwado eziokwu ya. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke mmadụ Jizọs, ọrụ mgbapụta Ya n'aha anyị, na mkpa ọ dị ịghara ileghara nzọpụta anyị anya.

Ndị Hiburu 2:1 Ya mere, anyị kwesịrị ịṅa ntị nke ukwuu karị nʼihe ndị anyị nụrụ, ka anyị ghara ikwe ka ha hie uzọ mgbe ọ bụla.

Anyị kwesịrị ịṅa ntị nke ọma n’ozizi anyị nụrụ, ka anyị ghara ichefu ha.

1. Mkpa nke Ntị: A na Ndị Hibru 2:1

2. Cheta Okwu Chineke: A na Ndị Hibru 2:1

1. Diuterọnọmi 4:9 - Naanị lezie onwe gị anya, debekwa onwe gị nke ọma, ka i wee ghara ichefu ihe ndị ahụ anya gị hụrụ, ka ha gharakwa isi n'obi gị pụọ ubọchi niile nke ndụ gị.

2. Abu Oma 119:11 – Okwu-Gi ka m'zobere n'obim, Ka m'we ghara imehie megide Gi.

Ndị Hibru 2:2 N'ihi na ọ bụrụ na okwu ahụ nke ndị mmụọ ozi kwuru guzosiri ike, ma njehie ọ bụla na nnupụisi ọ bụla natara ụgwọ ọrụ ziri ezi;

Okwu Chineke na-eguzosi ike na nnupụisi nwere ihe ga-esi na ya pụta.

1: Na-eguzosi ike n'Okwu Chineke

2: Ihe ga-esi na nnupụ isi pụta

1:1 Ndị Kọrint 10:12-13 Ya mere, onye ọ bụla nke na-eche na ya guzoro, ya lezie anya ka ọ ghara ịda. Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo gị nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

2: Ilu 3: 5-6 - Were obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala na nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

Hib 2:3 Àyi gēsi aṅa wepuga onwe-ayi, ma ọ buru na ayi eleghara nzọputa uku di otú a anya; nke mbụ malitere ikwu okwu site n’aka Onye-nwe, ma ndị nụrụ ya mere ka anyị guzosie ike;

Ileghara nnukwu nzọpụta nke Chineke anya na-akpata ihe jọgburu onwe ya.

1: Anyị ga-aghọta na nzọpụta Chineke dị mkpa ma were ya kpọrọ ihe.

2: Anyị ekwesịghị iji okwu Chineke gwurie egwu, nke ekwuru site n'ọnụ Jizọs nke ndị nụrụ ya kwadoro.

1:1 Ndị Tesalonaịka 5:9 - N'ihi na Chineke edoghi anyị iwe, kama inweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Ndị Hiburu 2:4 Chineke na-agba-kwa-ra ha àmà, ma ihe-iriba-ama na ọlu-ebube, na ihe-iriba-ama di iche iche, na onyinye-inata-iru-ọma nke Mọ Nsọ, dika ọchichọ-Ya si di?

Chineke ji ọrụ ebube dị iche iche na onyinye nke Mụọ Nsọ gbaara mmadụ àmà dịka uche Ya siri dị.

1. Uche Chineke bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha

2. Ọrụ ebube Chineke bụ ihe ịrịba ama nke ọnụnọ ya

1. Jọn 4:24 - Chineke bụ Mmụọ, ndị na-efe Ya aghaghịkwa ife ofufe n'ime mmụọ na eziokwu.

2. Ọrụ Ndịozi 4:29-30 – Ugbu a, Onyenwe anyị, tulee egwu ha na-eyi ma mee ka ndị ohu gị nwee ike ikwu okwu gị n'atụghị egwu. Setipu aka-gi ime ka aru di ike, me kwa ihe-iriba-ama na ọlu-ebube n'aha Jisus, bú orù-Gi di nsọ.

Ndị Hibru 2:5 Nʼihi na o doghị ndị mmụọ ozi n'okpuru ụwa nke na-abịa, nke anyị na-ekwu banyere ya.

Edobeghịkwa ụwa nke na-abịa n'okpuru ndị mmụọ ozi.

1: Anyị ga-atụkwasị obi, okwukwe, na olileanya anyị na Chineke, ọ bụghị n'ebe ndị mmụọ ozi nọ.

2: Anyị ga-amarịrị na ụwa nke na-abịa abụghị ndị mmụọ ozi na-achị, kama ọ bụ Chineke na-achị.

1: 1 Pita 1: 3-5 - Otuto dịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst! N'ebere ya dị ukwuu ọ mụwo anyị ọzọ ka anyị bụrụ olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ, na n'ihe nketa nke na-apụghị ịla n'iyi ma ọlị, mebie ma ọ bụ daa ada. Edebere unu ihe-nketa a n'elu-igwe, bú ndi ejiworo ike Chineke nēkpuchi site n'okwukwe rue ọbibia nke nzọputa ahu nke anēme ka ọ puta ìhè n'oge ikpe-azu.

2: Abụ Ọma 33:20-22 - Ayi nēchere Jehova; Iye-aka-ayi na ọta-ayi ka Ọ bu. Nime Ya ka obi-ayi nāṅuri: N'ihi na ayi tukwasiworo obi n'aha nsọ Ya. Jehova, ka ebere-Gi nādikwasi ayi, dika ayi tukwasiri Gi.

Ndị Hiburu 2:6 Ma otu onye nʼotu ebe gbara ama, sị, Gịnị bụ mmadụ, na ị na-echeta ya? ma-ọbu nwa nke madu, na I nēleta ya?

Mmadụ abaghị uru ma Chineke ka na-ahụ ya.

1. Amara Chineke na enweghị uru mmadụ

2. Mmadụ ịdị umeala n’obi na ọbụbụeze Chineke

1. Abụ Ọma 8:4-5 - Gini bu madu, na I nēcheta ya? na nwa nke madu, na Gi onwe-gi nēleta ya? N'ihi na I mewo ka ọ di ala nke-ntà kari ndi-mọ-ozi, I were kwa nsọpuru na nsọpuru kpube ya okpu-eze.

2. Aisaia 40:17-18 - Mba nile n'iru ya di ka ihe-efu; ọ bu kwa ihe-efu ka agāguworo ha nye ya. Ònye kwa ka unu gātuyere Chineke? ma-ọbu ihe-oyiyi gini ka unu gātuyere ya?

Hib 2:7 I mere ya ka ọ di ala nke-ntà kari ndi-mọ-ozi; I were nsọpuru na nsọpuru kpube ya okpu-eze, I nye-kwa-ra ya onye-isi ọlu aka-Gi abua.

Chineke kere mmadụ ka ọ dị ntakịrị ala karịa ndị mmụọ ozi ma were ebube na nsọpụrụ kpuwe ha okpueze, mee ka ha bụrụ ndị isi n’ọrụ nile nke Chineke.

1. Uru mmadụ na-enweghị atụ: Ime ememe nsọpụrụ nke ịbụ onye e kere n'onyinyo Chineke.

2. Ịdị ebube nke Ịdị umeala n'obi: Ịnabata Ebe Anyị N'okike dị ka ndị na-ese onyinyo nke Chineke ejiri aka mee.

1. Jenesis 1:26-27 – Chineke wee sị: “Ka anyị kpụọ mmadụ n’onyinyo anyị, n’oyiyi anyị, ka ha wee chịa azụ̀ ndị dị n’oké osimiri na anụ ufe nke eluigwe, na n’ahụ́ anụ ụlọ na anụ ụlọ niile. anụ ọhịa na anụ ọhịa niile na-agagharị n'ala.

2. Abụ Ọma 8:4-5 - Gịnị bụ mmadụ na ị na-echeta ha, ụmụ mmadụ na ị na-elekọta ha? I mewo ka ha di ala nke-ntà kari ndi-mọ-ozi, were kwa nsọpuru na nsọpuru kpube ha okpu-eze.

Hib 2:8 I dowo ihe niile n’okpuru ụkwụ ya. N'ihi na ebe O doro ihe nile n'okpuru Ya, Ọ rapughi ihe ọ bula nēdoghi n'okpuru Ya. Ma ugbu a, anyị ahụbeghị ka edobere ihe niile n’okpuru ya.

E nyere Jizọs ikike n'ihe niile ma doro ha n'okpuru onwe ya, ma ọ bụghị ihe niile dị n'okpuru ya.

1. Ọchịchị Jizọs: Ịghọta Ike Enyere Anyị

2. Ala-eze nke Elu-igwe: Dodo ihe nile n’okpuru Jisus

1. Ndị Filipaị 2:10 - "ka ikpere ọ bụla wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, nke ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa na ihe dị n'okpuru ụwa."

2. Ndị Efesọs 1:22 - "O nyewokwa ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, nyekwa ya ka ọ bụrụ onye isi nke ihe niile nye ọgbakọ."

Ndị Hiburu 2:9 Ma anyị na-ahụ Jizọs, onye e mere ka ọ dị ala nke nta karịa ndị mmụọ ozi n'ihi nhụjuanya nke ọnwụ, ka echiri ya ebube na nsọpụrụ; ka o we were amara nke Chineke detu ọnwu ire nye madu ọ bula.

E mere Jizọs ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi wee taa ahụhụ ọnwụ ka onye ọ bụla wee nweta nzọpụta.

1. Jizọs, Onye Nzọpụta anyị: Ịghọta amara nke Chineke

2. Okpueze nke ebube: Inweta nsọpụrụ Jizọs

1. Aisaia 53:5 “Ma a mapuru ya n'ihi njehie nile nke ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n’isi ya ka ahụhụ ahụ nke wetara anyị udo dị, e jikwa ọnyá ya gwọọ anyị.”

2. Ndị Rom 5:8 “Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

Ndị Hiburu 2:10 Nʼihi na o kwesịrị ya, onye ihe nile sitere nʼaka ya, bụ́ onye ihe nile sitere, nʼiweta ọtụtụ ụmụ nʼotuto, ime ka onye-isi nke nzọpụta ha zuo oke site nʼahụhụ.

Chineke na-eme ka onye isi nke nzọpụta anyị zuo oke site na nhụjuanya, ka e wee webata ọtụtụ ụmụ nwoke n'ebube.

1. Ahụhụ nke onye isi nke nzọpụta anyị

2. Ọdịnihu dị ebube na-echere ọtụtụ ụmụ nwoke

1. Ndị Rom 8:17 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2. Matiu 16:24 – Ya mere Jisus siri ndi nēso uzọ-Ya, Ọ buru na onye ọ bula nāchọ isom, ya ju onwe-ya, bulie obe-ya, sorom.

Ndị Hibru 2:11 Nʼihi na ma onye na-edo nsọ ma ndị edoro nsọ bụ otu onye: nʼihi ya ihere adịghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna.

Ihere adịghị eme Jizọs ịkpọ anyị ụmụnna ya, ebe anyị niile bụ otu ezinụlọ n’ime Chineke.

1: Jizọs kpọrọ anyị ezinụlọ – Ndị Hibru 2:11

2: Ibi ndụ dị ka ezinụlọ n’ime Chineke - Ndị Hibru 2:11

1: Ndị Rom 8: 15-17 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ọzọ maka ịtụ egwu; ma unu anatawo Mụọ nke nkuchi, nke anyị na-eti, Abba, Nna.

2: Ndị Galetia 4:4-7 Ma mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye e mere site na nwanyị, onye e meworo n'okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi. nke ụmụ nwoke.

Ndị Hiburu 2:12 si, M'gāgwa umu-nnem aha-Gi ka m'gābùkue Gi abù ọma n'etiti nzukọ Kraist.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-ekwupụta aha Chineke ma too ya n'etiti ọgbakọ.

1. Ike Otuto: Ime Ememme Aha Chineke n'Ogbe

2. Oku a na-akpọ ofufe: Na-aṅụrịkọ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị ọnụ

1. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka ozi nke Kraist biri n'etiti unu nke ukwuu ka unu na-akuzi ma na-adụrịta ibe unu ọdụ site n'amamihe niile site n'abụ ọma na abụ na abụ sitere na mmụọ nsọ, were ekele na-abụ abụ nye Chineke n'ime obi unu.

2. Ndị Efesọs 5:19-20 - Jiri abụ ọma, ukwe na abụ ime mmụọ na-agwa ibe unu okwu. Bụkuonụ abụ na-abụ abụ n'obi unu nye Onyenwe anyị, na-ekele Chineke bụ́ Nna mgbe niile maka ihe niile, n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Hib 2:13 ọzọkwa, m ga-atụkwasị ya obi. Ma ọzọ, le mu onwem na umu-ntakiri nke Chineke nyeworom.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-ekwupụta ntụkwasị obi ya na Chineke na ịnakwere ụmụ ndị Chineke nyere ya.

1. Ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ niile

2. Ịtụkwasị obi ná nkwa Chineke

1. Aisaia 12:2 - "Le, Chineke bu nzọputam; M'gātukwasi obi, m'gaghi-atu kwa egwu: n'ihi na Jehova JEHOVAH bu ikem na abùm, Ọ ghọ-kwa-ra nzọputam."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasi Jehova obi gị nile, adaberekwala nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-edozikwa okporo ụzọ gị."

Ndị Hiburu 2:14 Ya mere, ebe ọ bụ na ụmụntakịrị na-eketa anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya kekwara òkè n'otu aka ahụ; ka o we site n’ọnwu bibie onye ahu nke nwere ike nke onwu, ya bu ekwensu;

Jizọs ghọrọ mmadụ ịzọpụta anyị n'aka ọnwụ na ekwensu.

1: Jisos rapuru ndu elu-igwe ya ka o we zoputa ayi na onwu na ekwensu.

Nke abụọ: Jizọs ji ọnwụ ya dị ka mmadụ merie ọnwụ na ekwensu.

1: Ndị Filipaị 2:5-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ n'elu obe.

2: 1Kọ 15:26 – Onye iro ikpeazụ a ga-ebibi bụ ọnwụ.

Ndị Hiburu 2:15 Napụtakwa ndị ahụ site nʼegwu ọnwụ bụ ndị nọ nʼokpuru ohu nʼime ndụ ha niile.

Ndị Hibru 2:15 na-akọwa na Jizọs bịara ịgbapụta anyị n’egwu ọnwụ, bụ́ nke mere ka anyị nọrọ n’agbụ ná ndụ anyị dum.

1. Mmeri n’Egwu: Jizọs bịara ịnapụta anyị n’egwu ọnwụ ka anyị nwee ike ịdị ndụ na nnwere onwe na ọṅụ.

2. Mgbapụta n’Agbụ: Site n’aka Jizọs, anyị nwere ike ịnapụta anyị n’agbụ nke egwu ma nweta njupụta nke ndụ.

1. Jọn 8:36 - "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n'ezie."

2. Ndị Rom 8:15 - “N'ihi na unu anataghị mmụọ nke na-eme ka ị bụrụ ohu ịtụ egwu ọzọ, kama ị natara mmụọ nke ịbụ nwa. Ọ bụkwa Ya ka anyị ji na-eti, ‘Aba, Nna.’”

Hib 2:16 N'ihi na n'ezie ọ bughi ndi-mọ-ozi ka O wereghi; ma ọ were n’aru ya nkpuru Abraham.

Jizọs ghọrọ mmadụ ịzọpụta ụmụ mmadụ na mmehie ha.

1. Ịdị ukwuu nke Jizọs: Ịghọta ọrụ ya ịbụ mmadụ na ịzọpụta anyị.

2. Uru nke agbụrụ mmadụ: Ịmata uru mmadụ bara n'anya Chineke.

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Ndị Galeshia 4: 4-5 - "Ma mgbe oge a kara aka ruru, Chineke zitere Ọkpara ya, onye a mụrụ site na nwanyị, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka ọ gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata ịbụ ụmụ nwoke."

Ndị Hiburu 2:17 Ya mere nʼihe nile o kwesịrị ka e mee ya ka o yie ụmụnne ya, ka o wee bụrụ onye-isi nchụ-aja nwere obi ebere na nke kwesịrị ntụkwasị obi nʼihe gbasara Chineke, ime ka ọ dị nʼotu maka mmehie nke ndị mmadụ.

Jizọs dị ka ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị ka o wee bụrụ nnukwu onye nchụàjà na-eme ebere na nke kwesịrị ntụkwasị obi, na ime ka ndị mmadụ na Chineke dịghachi ná mma.

1. Ebere Jizọs na Nkwesị ntụkwasị obi dị ka Onyeisi Nchụàjà

2. Mgbaghara na Aja mgbaghara mmehie nke Jizọs

1. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. 1 Pita 3:18 – N'ihi na Kraist ahuhu-kwa-ra ahuhu otù ub͕ò n'ihi nmehie, Onye ezi omume n'ihi ndi ajọ omume, ka O we kuru ayi biakute Chineke, ewe nwua ya n'anu-aru, ma Mọ Nsọ we me ka ayi di ndu.

Ndị Hibru 2:18 Nʼihi na nʼihi na ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a nwara ya, o nwere ike inyere ndị a nwara aka.

Jizọs tara ahụhụ ma ghọta mgba anyị na-agba, ka o wee nyere anyị aka.

1: Jizọs bụ Enyi nọ ná mkpa - Ndị Hibru 2:18

2: Inwe nkasi obi n’obi ọmịiko nke Kraịst - Ndị Hibru 2:18

1: Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ ndị mmadụ ledara ya anya, bụrụkwa onye jụrụ ya, nwoke iru uju na onye maara iru uju; ma dika onye nēzonari iru-ha n'anya-ha, ewe-leda ya, ma ayi eleghi Ya anya.

2:2 Ndị Kọrint 1:3-4 - Ngọzi bụrụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi nile, onye na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị niile, ka anyị wee nwee ike ịkasi ndị ahụ obi. nọ ná mkpagbu ọ bụla, site ná nkasi obi nke Chineke na-akasi anyị onwe anyị.

Ndị Hibru 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye edemede gara n'ihu na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ma dọọ ndị na-agụ akwụkwọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke ekweghị ekwe ma na-agba ha ume ijidesi okwukwe ha ike na Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Onye edemede ji Jizọs tụnyere Moses ma mesie ike ka Jizọs dị elu (Ndị Hibru 3: 1-6). Ọ kọwara Jizọs dị ka onyeozi na onye isi nchụaja nke nkwuputa anyị, onye kwesịrị otuto ka Mosis. Mgbe Mozis kwesịrị ntụkwasị obi n’ụlọ Chineke dị ka ohu, Jizọs kwesịrị ntụkwasị obi n’ụlọ Chineke dị ka Ọkpara. Onye edemede ahụ na-echetara ndị na-agụ akwụkwọ na ha na-ekere òkè na Kraịst ma ọ bụrụ na ha jidesie ntụkwasị obi na olileanya ha ike ruo ọgwụgwụ. Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ime ka obi ha sie ike dị ka ndị nna nna ha mere n'oge nnupụisi kama ka ha na-agbarịta ibe ha ume kwa ụbọchị.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ dọọ aka na ntị megide ekweghiekwe n’iji ihe atụ Israel mee ihe n’ime ọzara (Ndị Hibru 3:7-11). N’ihota ihe n’Abụ Ọma nke 95, o chetaara ha okwu Chineke mgbe Izrel nupụrụ isi n’ala ịkpa. Obi ha siri ike, ma ha nwara Chineke n’agbanyeghị na ha hụrụ ọrụ ya ruo afọ iri anọ. N’ihi ya, ọgbọ ahụ apụghị ịbanye n’izu ike Chineke. Onye edemede ahụ na-adọ aka ná ntị megide inwe obi ndị na-ekweghị ekwe kama ọ na-agba ha ume ka ha na-agbarịta ibe ha ume kwa ụbọchị ka onye ọ bụla ghara ịbụ onye aghụghọ nke mmehie ghara ime ka obi sie ya ike.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji agbam ume gbadoro ụkwụ na nnupụisi nke Israel (Ndị Hibru 3:12-19). Onye edemede ahụ dọrọ aka ná ntị megide ịdapụ n'ebe Chineke dị ndụ n'ihi obi ọjọọ, nke na-ekweghị ekwe. Kama, ọ gbara ha ume ka ha na-agbarịta ibe ha ume kwa ụbọchị ka a na-akpọ ya “taa” ka mmehie ghara ime ka onye ọ bụla sie ike. O mere ka ọ pụta ìhè na ọ bụ n’ihi ekweghị ekwe ka Izrel apụghị ịbanye n’izu ike Chineke kwere ná nkwa site n’aka Jọshụa. Ya mere, ọ na-agba ndị na-agụ ya ume ka ha ghara imeghachi otu ihe ahụ mehiere kama ka ha gbalịsie ike ịbanye n'izu ike ahụ site n'okwukwe.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Ndị Hibru na-emesi ịdị elu Jizọs ike karịa Mozis ma dọọ aka ná ntị megide ekweghị ekwe site n'iji ihe nlereanya nke Israel mee ihe n'ime ọzara.

Onye edemede ahụ mere ka Jizọs pụta ìhè dị ka Ọkpara kwesịrị ntụkwasị obi na-elekọta ụlọ Chineke ma na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha jidesie ntụkwasị obi ha ike n'ebe ọ nọ.

Ọ na-adọ aka ná ntị megide inwe obi ndị kpọrọ nkụ na-ekweghị ekwe dị ka Izrel mere n’ime ọzara, na-agba ha ume ka ha na-agbarịta ibe ha ume kwa ụbọchị ma ghara ịdapụ n’ebe Chineke nọ n’ihi aghụghọ nke mmehie.

Isiakwụkwọ ahụ ji agbamume gbadoro ụkwụ na nnupụisi Izrel mechiri, na-ekwusi ike mkpa okwukwe dị na ịgbalịsi ike ịbanye n’izu ike Chineke kwere ná nkwa. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke ịdị elu Jizọs, ịdọ aka ná ntị megide ekweghị ekwe, na agbamume nye ndị kwere ekwe ka ha nọgidesie ike n’okwukwe ha.

Hib 3:1 Ya mere, umu-nnam di nsọ, ndi nēketa ọku nke elu-igwe, tukwasinu uche n'Onye-ozi na Onye-isi-nchu-àjà nke nkwuputa-ayi, bú Kraist Jisus;

Ebe a na-agba anyị ume ka anyị were Jizọs dị ka Onyeozi na Onyeisi Nchụàjà anyị.

1. Ịdị ukwuu nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst

2. Ịtụgharị uche na Jizọs: Onyeisi Nchụàjà anyị

1. Ndị Filipaị 2:5-11; Jizọs wedara onwe ya ala ma rube isi ruo ọnwụ

2. Ndị Hibru 4:14-16; Jizọs bụ onye isi nchụaja anyị na-emetere anyị ebere na adịghị ike anyị

Ndị Hiburu 3:2 Onye kwesịrị ntụkwasị obi nʼebe onye ahụ họpụtara ya kwesịrị ntụkwasị obi, dịkwa ka Mozis kwesịrị ntụkwasị obi nʼụlọ ya niile.

Ebe ahụ na-ekwu maka ikwesị ntụkwasị obi nke Moses n’ụlọ nke Chineke.

1: Anyị ga-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’ijere Ya ozi.

2: Anyị nwere ike ịgbalị ịdị ka Mozis ma kwesị ntụkwasị obi n’ụlọ Chineke.

Luk 16:10 Onye kwesiri ntukwasi-obi n'ihe kacha nta kwesiri ntukwasi-obi kwa n'ihe uku;

2: Ndị Galetia 5:22-23 Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ.

Ndị Hiburu 3:3 Nʼihi na agụwo nwoke a nʼonye kwesịrị otuto karịa Moses, ebe ọ bụ na onye wuru ụlọ nwere nsọpụrụ karịa ụlọ ahụ.

Jizọs dị ebube karịa Mozis n'ihi na onye wuru ụlọ nwere nsọpụrụ karịa ụlọ ahụ n'onwe ya.

1. Otuto nke Jisos - Inyocha ebube Jisos na Ndi Hibru 3:3

2. Amamihe nke onye na-ewu ụlọ - Inyocha nsọpụrụ nke onye na-ewu ụlọ na Ndị Hibru 3: 3

1. Aisaia 66:1 – Otú a ka Jehova siri, Elu-igwe bu oche-ezem, uwa bu kwa ihe-nb͕akwasi-ukwu nke ukwum: òle ebe ulo ahu nke unu nēwurum di?

2. Matiu 7:24-27 - Ya mere onye ọ bula nke nānu okwum ndia, me kwa ha, agēji ya tuyere nwoke mara ihe, onye wuru ulo-ya n'elu nkume di elu.

Hib 3:4 N'ihi na ulo ọ bula bu onye nēwu; ma Onye wuru ihe nile bụ Chineke.

Ndị mmadụ na-arụ ụlọ, ma Chineke kere eluigwe na ala.

1. Chineke bụ Onye Okike Nrụpụta: Olee otú ike Chineke nwere ike isi gbanwee ndụ anyị

2. Ọdịdị nke Chineke bụ ịhụnanya: Otu anyị nwere ike isi nweta ngọzi Chineke na ndụ anyị

1. Ndị Kọlọsi 1:16-17 - N'ihi na site n'aka-Ya ka ekere ihe nile, nke di n'elu-igwe na n'elu uwa, bú ihe anāhu anya na ihe anādighi-ahu anya, ma-ọbu oche-eze ma-ọbu isi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu isi? Ekère ihe nile site n'aka-Ya, nye kwa Ya.

2. Aisaia 40:28 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ dịghị ada mbà, ike adịghịkwa agwụ ya; Apughi ichọputa nghọta-ya.

Ndị Hiburu 3:5 Ma Mozis kwesịrị ntụkwasị obi n'ezie n'ụlọ ya dum, dị ka orù, ka ọ bụrụ àmà nke ihe ndị a gaje ikwu;

Mozis kwesịrị ntụkwasị obi n'ọrụ ya niile dị ka ohu, na-esetịpụ ihe nlereanya nye ndị ga-eso ya.

1. Ihe Nlereanya Mozis: Iji Nkwesị ntụkwasị obi Na-ebi Ndụ n'ihe niile Anyị Na-eme

2. Otú Anyị Ga-esi Gbasoo Ihe Nlereanya Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Mozis

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Ndị Kọlọsi 3:23 - Ihe ọ bụla unu na-eme, na-arụsi ọrụ ike n'obi, kama maka Onyenwe anyị, ọ bụghị maka mmadụ.

Hib 3:6 Ma Kraist dika nwa-nwoke nke ulo-ya; onye ka ayi bu, ma ọ buru na ayi jidesie ntukwasi-obi na ọṅù nke olile-anya ahu ike rue ọgwugwu ihe nile.

Anyị bụ ụlọ nke Kraịst ma ọ bụrụ na anyị eguzosie ike n’okwukwe na olileanya ruo ọgwụgwụ.

1. "Okwukwe Na-adịghị Agbanwe: Idebe Olileanya Anyị n'ime Kraịst"

2. “Iguzosi Ike n’Olileanya Anyị n’ime Kraịst”

1. Ndị Rom 8:24-25; "N'ihi na n'olileanya a, anyị na-azọpụta. Ugbu a olile anya nke a na-ahụ anya abụghị olile anya. N'ihi na onye na-ele anya ihe ọ na-ahụ?

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:58; “Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, nọgidenụ na-eguzosi ike, bụrụ ndị a na-apụghị ịpụ apụ, na-ababiga ókè n’ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu mara na n’ime Onyenwe anyị ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n’ọrụ abụghị ihe efu.

Ndị Hiburu 3:7 Ya mere (dị ka Mmụọ Nsọ na-ekwu, ta, ọ bụrụ na unu anụ olu ya.

Mụọ Nsọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gee ntị n’olu Chineke taa.

1. Ịnụ olu Chineke: Oku nke nrube isi kwesịrị ntụkwasị obi

2. Ige nti olu nke Mo nso

1. Aisaia 55:3 - "Tuo nti-unu n'ala, biakutem: nuru, nkpuru-obi-unu gādi kwa ndu."

2. Jọn 10:27 - "Atụrụ m na-anụ olu m, m wee mara ha, ha na-esokwa m."

Ndị Hiburu 3:8 Unu ekwela ka obi unu sie ike, dị ka n’ime mkpasu iwe, n’ụbọchị ọnwụnwa n’ime ọzara.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-adọ ndị na-agụ akwụkwọ aka ná ntị ka ha ghara imesi obi ha ike dị ka ndị Izrel mere mgbe a nwara ha n’ime ọzara.

1. Ekwela ka ihe isi ike mee ka obi sie gị ike

2. Ịhọrọ okwukwe n'etiti ọnwụnwa

1. Abụ Ọma 95:7-8 ? ma -ọbu ọ bu Chineke-ayi, ayi bu kwa ndi ebe-ita-nri-Ya, na aturu aka-Ya. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike.

2. Ndị Rom 11:20-22 ? 쏷 okpu bụ eziokwu. Ewezugawo ha n'ihi ekweghi-ekwe-ha, ma gi onwe-gi nēguzosi ike site n'okwukwe. Ya mere, adịla mpako, kama egwu. N'ihi na asi na Chineke emeghi alaka ahu nile ebere, Ọ gaghi-emere kwa unu ebere.

Ndị Hiburu 3:9 Mgbe nna unu hà nwara m, nwapụtakwa m, hụkwa ọrụ m ọgu arọ anọ.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-atụgharị uche n’omume ndị nna n’oge gara aga, bụ́ ndị nwalere ma hụ ọrụ Chineke ruo afọ 40.

1. ? 쏬 ịkpata n'aka ndị nna: Ike nke okwukwe ndidi??

2. ? 🏷 ewere Chineke n'ikwesị ntụkwasị obi: Ihe nketa Na-adịgide adịgide nke Ndị Nna??

1. Deuterọnọmi 8:2, ? I gēcheta kwa uzọ nile nke Jehova, bú Chineke-gi, duworo gi n'ọgu arọ abua ndia n'ọzara, iweda gi n'ala, na inwa gi, ima ihe di n'obi-gi, ma i gēdebe ihe nile O nyere n'iwu, ma-ọbu na i nēdeghi. ?

2. Abụ Ọma 95:10, ? O rue, ọgu arọ abua ka m'wesiri ọb͕ọ a iwe, M'we si, Ọ bu ndi nēhie uzọ n'obi-ha, ma ha amaghi uzọm nile.

Ndị Hiburu 3:10 N'ihi nka iwerem ọb͕ọ ahu iwe, M'we si, Ha nēhie uzọ n'obi-ha mb͕e nile; ma ha amaghi uzọm nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka iwe Chineke na-ewe ndị ya bụ́ ndị nọgidere na-emehie ihe na-adịghị agbaso ụzọ ya.

1. Ike Okwu Chineke: Ibi ndụ n’ụzọ Chineke

2. Nchegharị: Ịmụta ihe site na mmejọ anyị

1. Deuterọnọmi 8:3 - "O we weda gi ala, kwere ka agu gua gi, were manna rie gi, nke i nāmaghi, nna-gi-hà nāmaghi kwa: ka o we me ka i mara na ọ bughi nání nri ka madu nēji di ndu. , ma okwu ọ bụla nke si n’ọnụ Jehova pụta ka mmadụ ga-adị ndụ.”

2. Jeremaịa 17:9 - "Obi dị aghụghọ karịa ihe niile, ọ dịkwa njọ nke ukwuu: ònye ga-ama ya?"

Ndị Hiburu 3:11 Ya mere m’we ṅụọ iyi n’iwe m, sị, Ha agaghị aba n’izu ike m.

Chineke dọrọ ndị Izrel aka ná ntị na ha agaghị abanye n’izu ike ya ma ọ bụrụ na ha egeghị ntị n’iwu ya.

1. Rubere Chineke isi ma banye n'izu ike ya

2. Nsonaazụ nke nnupụisi

1. Diuterọnọmi 1:19-33 - Ụmụ Izrel 'ọjụjụ ha jụrụ iso Chineke? iwu .

2. Aisaia 11:10 - Chineke? 셲 kwere nkwa iwetara ndị ya izu ike.

Ndị Hiburu 3:12 Ụmụnna m, lezienụ anya ka ajọ obi nke ekweghị ekwe ghara ịdị n’ime unu n’ime onye ọ bụla n’ime unu n’iwezuga onwe ya n’ebe Chineke dị ndụ nọ.

Kpachara anya maka inwe obi nke ekweghị ekwe nke na-ewezuga onwe ya n’ebe Chineke nọ.

1: Obi anyị bụ ọnụ ụzọ nke mkpụrụ obi anyị. Chekwaa ha nke ọma ka a ghara ịnwa anyị ma ọlị ịgbakụta Jehova azụ.

2: Ekwela ka ekweghi-ekwe gbanye mgbọrọgwụ n'obi-gi, n'ihi na ọ gēdupu gi n'ebe Chineke di ndu.

1: Matiu 15:18-20 ? + Ihe si n’ọnụ pụta na-esi n’obi pụta, nke a na-emerụkwa mmadụ. N’ihi na n’obi ka echiche ọjọọ, igbu ọchụ, ịkwa iko, ịkwa iko, izu ohi, àmà ụgha, nkwutọ, si apụta. Ihe ndị a bụ ihe na-emerụ mmadụ. ??

2: Jeremaya 17:9-10 ? 쏷 obi di aghughọ kari ihe nile, nāria kwa ọria nke-uku; onye ga-aghọta ya? ? Jehova nāchọ obi, nwa-kwa-nu uche, inye onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, dika nkpuru nke ọlu-ya nile si di.

Ndị Hibru 3:13 Ma na-agbarịtanụ ibe unu ume kwa ụbọchị, mgbe a na-akpọ ya Taa; ka onye ọ bula n'etiti unu we ghara isi ike site n'aghughọ nke nmehie.

Anyị kwesịrị ịgbarịta ibe anyị ume kwa ụbọchị ka anyị zere aghụghọ nke mmehie.

1. Ekwela ka ụgha mmehie duhie gị

2. Ịdị Ike n'ihu Mmehie

1. Jemes 1:13-15 - Mgbe a nwara ya, ọ dịghị onye kwesịrị ịsị, ? 쏥 od na-anwa m. N'ihi na Chineke apụghị iji ihe ọjọọ nwaa, ọ dịghịkwa onye ọ bụla ọ na-anwa; 14 ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ha site n’ọchịchọ ọjọọ nke aka ha ma rafuo ha. 15 Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

2. Ilu 24:16 - N'ihi na ọ buru na onye ezi omume da ub͕ò asa, ha nēbili ọzọ: ma ndi nēmebi iwu nāsu ngọngọ mb͕e ihe ọjọ dakwasiri.

Ndị Hibru 3:14 N'ihi na e mere anyị ka anyị kere òkè na Kraịst, ma ọ bụrụ na anyị ejidesi mmalite nke ntụkwasị obi anyị ike ruo ọgwụgwụ.

Anyị ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi anyị na Kraịst ga-ekere òkè na mmeri Ya.

1: Nọgidesie Ike n'okwukwe iji nweta mmeri nke Kraịst

2: Nọgidenụ na-enwe olileanya Inweta Nkwa Kraịst

Jemes 1:2-4 IGBOB - gua ya n'ọṅù nile, mb͕e unu nēnwenu ọnwa di iche iche, n'ihi na ule nke okwukwe-unu nēweputa ntachi-obi.

2: Ndị Rom 5: 3-5 - Anyị na-aṅụrị ọṅụ na nhụjuanya anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, na ntachi obi na-arụpụta àgwà, àgwà na-enyekwa olileanya.

Ndị Hiburu 3:15 Mb͕e anāsi, Ta ọ buru na unu gānu olu-Ya, unu emela ka obi-unu sie ike, dika n'ọkpasu-iwe ahu.

Nke taa bụ maka mkpa ọ dị ịnụ olu Chineke na ịghara ime ka obi anyị sie ike.

1. "Onyinye nke Ige nti olu Chineke"

2. "Ịhọrọ Ime Uche Chineke"

1. Jeremaịa 29:13 - "Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị dum."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

Ndị Hiburu 3:16 N'ihi na ụfọdụ, mgbe ha nụrụ, kpasuru iwe: ma ọ bụghị ndị niile si n'Ijipt pụta site n'aka Mozis.

Ndị Hibru 3:16 na-ekwu banyere ndị nụrụ Okwu Chineke ma kpasuru ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị nile ha na Mozis hapụrụ Ijipt mere otú ahụ.

1. Nwee Obi Ụtọ n'Okwu Chineke: Ọkpọku Ịtachi Obi

2. Ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’Okwu Chineke: Oku nke nrubeisi

1. Luk 9:23-25 - "O we si ha nile, ? 쏧 f onye ọ bula gāb͕asom, ya ju onwe-ya, buru obe-ya kwa-ubọchi som. onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-azọpụta ya."

2. Joshua 24:15 - "Ma ọ bụrụ na ọ dị njọ n'anya gị ife Jehova, họrọ ụbọchị taa onye ị ga-efe ofufe, ma chi nile nke nna-unu-hà òfùfè n'ofè osimiri, ma-ọbu chi nile nke ndi-Amorait ndi nime ha. ala gi onwe-gi nēbi: ma mu onwem na ulom, ayi gēfè Jehova òfùfè.

Ndị Hiburu 3:17 Ma ònye ka o wutere ya ọgu arọ anọ? ọ̀ bughi ndi mehieworo, bú ndi ozu-ha dara n'ọzara?

O wutere Chineke afọ iri anọ n’ihi ụmụ Izrel ndị mehiere, ndị ozu ha dara n’ala ịkpa.

1. Ndidi nke Chineke n'ebe ndi nmehie no

2. Nsonaazụ nke nnupụisi

1. Abụ Ọma 95:10-11 - ? 쏤 ma-ọbu ọgu arọ abua ka m'we were ọb͕ọ ahu iwe; M kwuru, ? 쁔 hey bu ndi obi-ha nēhie uzọ, ma ha amaghi uzọm nile: M'we were iwem ṅu iyi, ? hey agaghị aba n'izu ike m.? bụ €?

2. Ọpụpụ 32:7-8 - Jehova wee sị Moses, ? da , n'ihi na ndi-Gi, bú ndi I mere ka ha si n'Ijipt rigota, emebiwo. Ha emewo ngwa ngwa isi n'ihe M'nyere ha n'iwu chigharia; Ha kpọ isi ala nye ya, chuara ya àjà, si, ? le , Israel, bú chi-unu, ndi mere ka unu si n'Ijipt rigota? bụ €?

Ndị Hiburu 3:18 Ma ònye ṅụụrụ iyi na ha agaghị aba nʼizu ike ya, ma e wezụga ndị na-ekweghị?

Chineke ṅụrụ iyi na ndị na-ekweghị ekwe agaghị aba n’izu ike ya.

1. Mkpa nke ikwere na Chineke

2. Ngozi nke ịbanye n'izu ike ya

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Abụ Ọma 116:7 - "Laghachi n'izu ike gị, mkpụrụ obi m, n'ihi na Jehova emewo gị mma."

Ndị Hibru 3:19 Ya mere, anyị na-ahụ na ha enweghị ike ịbanye n'ihi ekweghị ekwe.

Ndị Izrel enweghị ike ịbanye n’Ala Nkwa ahụ n’ihi enweghị okwukwe.

1. "Ike nke Okwukwe: Otu Nkwenkwe Anyị si ekpebi ọdịnihu anyị"

2. "Ihe ize ndụ nke ekweghị ekwe: Ịjụ Ịbanye ná Nkwa Chineke"

1. Ndị Rom 10:17, "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2. Matiu 17:20, O we si ha, ? N'ihi okwukwe nta unu. N'ihi na n'ezie, asim unu, ọ buru na unu nwere okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove . site n'ebe a rue ebe ahu, ọ gāga kwa, ọ dighi kwa ihe nāgaghi-eme gi.

Ndị Hibru 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye edemede gara n'ihu na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha banye n'izu ike Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike mkpa nke okwukwe, Okwu Chineke, na Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị.

Paragraf nke mbụ: Onye ode akwụkwọ mere ka nkwa nke ịbanye n’izu ike Chineke pụta ìhè site n’okwukwe (Ndị Hibru 4:1–10). Ọ dọrọ aka ná ntị megide ịdaba ná nkwa a site n'ịghara ikwere. Dị nnọọ ka ndị Izrel nọ n’ọzara na-abaghị n’ime izu ike Chineke n’ihi nnupụisi na ekweghị ekwe ha, a na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ghara imeghachi ihe ahụ e mejọrọ. Onye dere akwụkwọ ahụ na-akọwa na a ka nwere ezumike izu ike maka ndị Chineke—izu ike ime mmụọ a na-enweta site n'okwukwe na Kraịst. Ndị kwere ekwe abanyela n’izu ike a, dịka Chineke zuru ike n’ọrụ ya n’ụbọchị nke asaa.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ kwusiri ike na ike na ikike nke Okwu Chineke (Ndị Hibru 4: 11-13). Ọ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha gbalịsie ike ịbanye n’izu ike ahụ ka onye ọ bụla ghara ịda site n’ịgbaso ihe nlereanya nke nnupụisi nke Israel. A kọwara Okwu Chineke dị ka ihe dị ndụ ma na-arụ ọrụ, nke nwere ike ịghọta echiche na ebumnuche nke obi. Ọ dighi ihe ezonariworo n'iru Ya; ihe niile na-ekpughe n'ihu Ya. Ya mere, ndị kwere ekwe kwesịrị iji obi ike na-abịarute n’ihu Onye ahụ nke ghọtara adịghị ike anyị.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ime ka Jizọs pụta ìhè dị ka Onyeisi Nchụàjà nwere ọmịiko (Ndị Hibru 4:14-16). Onye edemede ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jidesie nkwupụta ha ike n’ihi na ha nwere nnukwu Onyeisi Nchụàjà—Jizọs—onye gafeworo n’eluigwe n’onwe ya. N’adịghị ka ndị isi nchụàjà n’ụwa, Jizọs nwere ike imere anyị ebere n’adịghị ike anyị ebe ọ bụ na a nwara ya n’ụzọ ọ bụla ma ọ nọgide na-enweghị mmehie. Ya mere, a na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha jiri obi ike bịaruo ocheeze amara ya ka ha wee nweta ebere ma nweta amara maka enyemaka n'oge mkpa.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke Ndị Hibru na-emesi ike mkpa nke okwukwe, Okwu Chineke, na Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị n’ịbanye n’izu ike Chineke.

Onye edemede ahụ dọrọ aka ná ntị megide ịdaba na nkwa a site na nnupụisi na ekweghị ekwe, na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha gbalịsie ike ịbanye n'izu ike ahụ site n'okwukwe na Kraịst.

Ọ na-akọwapụta ike na ikike nke Okwu Chineke dị ndụ, bụ́ nke na-aghọta echiche na nzube nke obi. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri obi ike na-abịarute n’ihu Ya bụ́ onye ghọtara adịghị ike anyị.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ibuli Jizọs elu dị ka Nnukwu Onye Nchụàjà nwere ọmịiko bụ́ onye na-enwe ọmịiko n’adịghị ike anyị. A na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha jiri obi ike bịaruo ocheeze amara Ya maka ebere na enyemaka n’oge mkpa. Isiakwụkwọ a na-echetara anyị mkpa okwukwe dị, ike dị n’Okwu Chineke, na inweta nkasi obi n’ọrụ Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị nwere ọmịiko.

Ndị Hiburu 4:1 Ya mere, ka anyị tụọ egwu, ka nkwa ọ bụla hapụrụ anyị nke ịbanye nʼizu ike ya, ọ ga-adị onye ọ bụla nʼime unu ka ọ ghara ime ya.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba anyị ume ka anyị tụọ egwu Jehova, ka anyị ghara ịtụfu nkwa nke ịbanye n'izu ike Ya.

1. "Egwu Jehova: Agbagharala n'izu ike ahụ e kwere ná nkwa"

2. "Nkwa Chineke Maka izu ike: Ejila ya mee ihe n'eziokwu"

1. Abụ Ọma 34:11- "Bịanụ, ụmụntakịrị, gee m ntị, m ga-akụziri unu egwu Jehova."

2. Aisaia 30:15 - “N'ihi na otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova, bú Onye Nsọ nke Israel, siri, Na nloghachi na izu-ike ka agāzọputa gi; n'ịdị nwayọọ na ntụkwasị obi ka ike gị ga-abụ.'

Ndị Hiburu 4:2 Nʼihi na e zisara anyị ozi ọma, dịkwa ka e ziiri ha: ma okwu ahụ e zisara  baraghị ha uru, ọ          gwakọtaghikwa ha na okwukwe n’ebe ndi nuru ya nọ.

Kwusara ndị Izrel ma anyị ma anyị, ma ọ baara ha uru n'ihi na ha enweghị okwukwe na ya.

1. Ikwere n'Ozioma: Mkpa maka ngozi

2. Ịghọta Ike nke Okwukwe

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si esite n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Jọn 8:31-32 - Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere na Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie; Unu gāma kwa ezi-okwu, ezi-okwu gēme kwa ka unu pua n'orù.

Ndị Hiburu 4:3 Nʼihi na anyị bụ́ ndị kwere ekwe na-aba nʼizu ike, dị ka o kwuru, sị: “Dị ka m’jiri ọnụma m ṅụọ iyi, sị, Ha ga-aba n’izu ike m: ọ bụ ezie na arụchara ọrụ ndị ahụ malite n’oge a tọrọ ntọala ụwa.

Anyị bụ́ ndị kwere na-abanye n’izu ike Chineke.

1: I zuru ike na nkwa Chineke

2: Ibi ndụ nke Okwukwe

1: Aisaia 26:3 - I gēdebe ya n'udo zuru okè, onye obi-ya dabere na Gi: n'ihi na ọ nātukwasi Gi obi.

2: ABÙ ỌMA 46:10-Dọ kwa du, mara na Mu onwem bu Chineke: Agēbulim n'etiti mba nile, agēbulikwam n'elu uwa.

Ndị Hiburu 4:4 Nʼihi na o kwuru nʼotu ebe nʼụbọchị nke asaa otú a, sị, Chineke wee zuru ike nʼụbọchị nke asaa nʼọrụ ya niile.

Chineke zuru ike n'ụbọchị nke asaa mgbe o mechara ọrụ ya.

1: Anyị onwe anyị kwesịkwara iwepụta oge zuru ike, ma nyefee Chineke ọrụ anyị.

2: Ụbọchị-izu-ike bụ ụbọchị izu-ike, ewepụtara ya ịmata na sọpụrụ Chineke.

1: Jenesis 2:2-3 “N'ubọchi nke-asa Chineke we jebìe ozi-Ya nke O jere; o we zuru ike n'ubọchi nke-asa n'ozi-Ya nile nke O jere. Chineke wee gọzie ụbọchị nke asaa, dokwa ya nsọ: n’ihi na ọ bụ n’ime ya ka o zuru ike n’ọrụ ya niile nke Chineke kere ma mee.”

2: Ọpụpụ 20: 8-11 “Cheta ụbọchị izu ike, ido ya nsọ. Ubọchi isi ka i gādọb͕u onwe-gi n'ọlu, lua ọlu-gi nile: ma ubọchi nke-asa bu ubọchi-izu-ike nke Jehova, bú Chineke-gi: n'ime ya ka i ga-eje ozi ọ bula, gi onwe-gi, ma nwa-gi nwoke, ma-ọbu nwa-gi nwayi, na orù-gi nwoke, na orù-gi nwayi. , ma-ọbu anu-ulo-gi, ma-ọbu ọbìa-gi nke nọ n'etiti ọnu-uzọ-ama-gi nile: n'ihi na n'ubọchi isi ka Jehova mere elu-igwe na uwa, na oké osimiri, na ihe nile nke di nime ha, we zuru ike n'ubọchi nke-asa: Jehova we gọzie ubọchi-izu-ike, na do ya nsọ.”

Hib 4:5 Ma n’ebe a ọzọ, Ọ bụrụ na ha abata n’izu ike m.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Hibru 4:5 na-ekpughe na ndị nabatara amara Chineke ga-aba n'izu ike ya.

1: Ezumike Chineke diri onye obula – Inabata amara Chineke bu nani uzo isi nweta izu ike.

2: Ekwere nkwa izu ike nke Chineke - Site n'okwukwe na Ya, anyị ga-enwe obi ike maka izu ike ya.

1: Abụ Ọma 95: 11 - "Ya mere m ji iwe m ṅụọ iyi, sị, 'Ha agaghị abata n'izu ike m."

2: Matiu 11: 28-29 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Werenụ yoke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m, n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi, unu gāchọta izu-ike nye nkpuru-obi-unu."

Ndị Hiburu 4:6 Ya mere, ebe ọ dị na ụfọdụ aghaghị ịbanye nʼime ya, ma ndị e bu ụzọ zisa ozi ọma banyere ha abanyeghị nʼihi ekweghị ekwe.

Chineke kwere ndị kwere na Ya nkwa izu ike, ma ndị ahụ e bu ụzọ kwe nkwa a abanyeghị n’ihi ekweghị ekwe ha.

1. Nkwa nke izu ike: Kwere na Chineke maka nzọpụta ebighị ebi

2. Ekweghị ekwe: Ejila nkwa Chineke egwuri egwu

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. 1 Pita 1:23 – Ebe amuru unu ozo, obugh site na nkpuru nke na-emebi emebi, kama site na nke na-adighi-emebi emebi, site na okwu Chineke di ndu di ndu.

Ndị Hiburu 4:7 Ọzọ kwa, Ọ nēketa otù ubọchi, nāsi nime Devid, Ta, mb͕e ogologo oge di otú a gasiri; dika anāsi, Ta ọ buru na unu anu olu-Ya, unu emela ka obi-unu sie ike.

Chineke ewepụtala oke ogologo oge anyị ga-anabata Ya; anyị ga-anabatarịrị Ya ugbu a ma ọ bụ mee ka obi anyị sie ike.

1: Emela ka obi gị sie ike - oge ịnakwere Chineke dị ugbu a

2: Elekere a na-adịghị ahụ anya - Jiri oge Chineke nyere gị mee ihe nke ọma

1: Eklisiastis 9:11-12 - “Ahụwokwa m ihe ọzọ n’okpuru anyanwụ: ọ bụghị ndị nwere ọsọ ọsọ ka agbụrụ ahụ dị, ọ bụghịkwa agha ka ọ dịịrị ndị dị ike; ; ma oge na ohere na-adakwasị ha niile.”

Abụ Ọma 95:7-8 - “N'ihi na Ya onwe-ya bu Chineke-ayi, ayi bu kwa ndi ebe-ita-nri-Ya, ìgwè ewu na aturu nke nọ n'okpuru Ya. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike dị ka unu mere na Meriba, dị ka unu mere n’ụbọchị ahụ na Masa n’ala ịkpa.”

Ndị Hiburu 4:8 Nʼihi na asi na Jisus mereri ha izu-ike, ọ gaghi-ekwu kwa okwu bayere ubọchi ọzọ ma emesia.

Jizọs kwuru banyere ụbọchị ọzọ mgbe o nyechara ndị mmadụ ezumike.

1. Ịchọta izu ike n'ime Jizọs

2. Na-ele anya n'ọdịnihu

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. Aịzaya 40:28-31 - "Ị maghị? Ọ̀ bụ na ị nụghị? Jehova bụ Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi, Onye kere nsọtụ ụwa. Ọ bu kwa onye nādighi-ike ka Ọ nēme ka ike di ike: ọbuná umu-okorobia gāda mbà, ike gwu kwa umu-okorobia, ike gwu kwa umu-okorọbia: ma ndi nēchere Jehova gēnwe ume ọzọ, ha gēwere nkù rigo; dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghịkwa agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Hib 4:9 Ya mere izu-ike fọdụụrụ ndị nke Chineke.

Izu ike maka ndị Chineke dị.

1: ezumike nke Chineke: Onyinye e nyere ndị ya

2: Irita Uru nke izu ike Chineke

1: Matiu 11:28-30 - Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.

2: Aisaia 30:15 - N'ihi na otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova, bú Onye Nsọ nke Israel, siri, Na nloghachi na izu-ike ka agāzọputa gi; n’ịdị nwayọọ na ntụkwasị obi ga-abụ ike gị.”

Ndị Hiburu 4:10 Nʼihi na onye banyere nʼizu ike ya, ya onwe ya akwụsịwokwa nʼọrụ nke aka ya, dị ka Chineke mere nʼọrụ nke ya.

Izu ike na amara Chineke na-eweta udo na nnwere onwe pụọ n'ịgba mbọ.

1. "Ngọzi nke izu ike: Ịkwụsị Ịgbalị Na Ịtụkwasị Obi n'Amara Chineke"

2. "Ibi n'izu ike Chineke: Ịhapụ Na-ahapụ Chineke Na-arụ ọrụ"

1. Ndị Filipaị 4: 6-7 - "Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, cheenụ arịrịọ unu n'ihu Chineke. obi na uche unu n’ime Kraịst Jizọs.”

2. Aịzaya 26:3 - "Ị ga-echebekwa ndị obi ha guzosiri ike n'udo, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi."

Ndị Hiburu 4:11 Ya mere, ka anyị na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ ịba n'izu ike ahụ, ka onye ọ bụla ghara ịda n'otu ihe atụ nke ekweghị ekwe.

Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịbanye n’izu ike Chineke, ka anyị ghara ịdaba n’ekweghị ekwe dị ka ndị bu anyị ụzọ.

1. Adịla ka Ndị Bu Gị: Gbaa mbọ maka izu ike Chineke

2. Na-arụ ọrụ iji zuru ike: Esola ihe nlereanya nke ekweghị ekwe

1. Matiu 11:28-30 - "Bịakwutenụ m, ndị niile na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike. unu gāchọta kwa nkpuru-obi-unu izu-ike: n'ihi na yokem di arọ́, ibum di kwa nfe.

2. Abụ Ọma 62:1-2 - "N'ezie mkpụrụ obi m na-ezu ike n'ebe Chineke nọ; nzọpụta m si n'ebe ọ nọ pụta: N'ezie ọ bụ oké nkume m na nzọpụta m;

Ndị Hiburu 4:12 Nʼihi na okwu Chineke dị ndụ, dịkwa ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, na nkwonkwo na ụmị, ọ bụkwa onye na-aghọta echiche na nzube nke ụwa. obi.

Okwu Chineke dị ngwa, dị ike na nghọta.

1. Ike nke Okwu Chineke

2. Nghọta nke Okwu Chineke

1. Abụ Ọma 119:105 "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

2. 2 Timoti 3:16 “Akwụkwọ Nsọ niile sitere n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, maka ịba mba, maka mgbazi, maka ntụzịaka n’ezi omume.”

Ndị Hibru 4:13 Ọ dịghịkwa ihe e kere eke nke na-apụtaghị ìhè n’ihu ya: ma ihe nile gba ọtọ na emeghere n’anya onye ahụ anyị na ya ga-emekọ ihe.

Chineke na-ahụ ihe niile na-eme na ndụ anyị, marakwa obi anyị.

1: Anyị aghaghị icheta mgbe nile na Chineke na-eche anyị nche, ọbụna mgbe anyị chere na ọ dịghị onye ọzọ.

2: Chineke na-ahụ ihe niile anyị na-eme, marakwa echiche anyị niile, ya mere anyị ga-agbalịsi ike ibi ndụ dị ka uche ya si dị.

1: Abụ Ọma 33:13-15 - Jehova si n'elu-igwe le anya; ọ nāhu umu-ndikom nile nke madu. Site n'ebe-obibi-Ya ka Ọ nēlegide ndi nile bi n'uwa. Ọ nēme ka obi-ha di otù; Ọ nāhuta ọlu-ha nile.

2: Ilu 15:3 - Anya Jehova dị n'ebe niile, na-ahụ ihe ọjọọ na ezi mmadụ.

Ndị Hiburu 4:14 Ya mere ebe anyị nwere nnukwu onye-isi nchụaja, onye gafeworo nʼeluigwe, Jisọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike.

Anyị kwesịrị ijidesi okwukwe anyị ike na Jizọs, Ọkpara Chineke, nnukwu onye nchụàjà anyị nke gaworo n’eluigwe.

1. Ịrapagidesi ike na Jizọs - Nkwesị ntụkwasị obi nke nnukwu onye nchụàjà anyị

2. Ibi n’ìhè nke nnukwu onye nchụaja anyị

1. Ndị Hibru 4:14

2. Ndị Filipaị 2:5-11 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide n'aka, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu. Ebe a hụrụ ya n’ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n’irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n’elu obe. Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla.

Hib 4:15 N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke anāpughi imetu ya n'obi nke ajọ omume-ayi; ma a nwara ya n’ihe nile dị ka anyị onwe anyị, ma na-enweghị mmehie.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-echetara anyị na Jizọs na-aghọta mgba anyị na-agba n'ihi na Ọ nwetara ọnwụnwa dị ka anyị nwere, ma Ọ nọgidere na-enweghị mmehie.

1. “Ike nke Obe: Imeri Ọnwụnwa Site n’aka Jizọs”

2. “Olileanya nke Onye Nzọpụta: Inweta Nkasi Obi nke Jizọs”

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - “Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu, nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ọ                     mmakwa       ́́ ́́' ka a n'ọnwụnwa,            nyerekwa                   `  ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ንዴ » Ã ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ˙N ONWU-UWA KWESỊRỊ, Ọ ga-enyekwara unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.”

2. Jemes 1:12-15 – “Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n'ọnwụnwa, n'ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa. Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, ‘Ọ bụ Chineke na-anwa m,’ n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla. Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya ma rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

Ndị Hibru 4:16 Ya mere, ka anyị jiri nkwuwa okwu bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere, nwetakwa amara inye aka n'oge mkpa.

Na-abịa n'atụghị egwu n'ocheeze amara maka ebere na ịchọta amara iji nyere aka n'oge mkpa.

1: Ịbịaru Chineke nso n’Oge Mkpa.

2: Na-eto eto na Okwukwe na nkwuwa okwu ịbịaru Chineke nso.

1: Jemes 4:8 - Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.

2: Aisaia 41:10 - Atula egwu, n'ihi na Mu na gi nọ; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Ndị Hibru 5 bụ isi nke ise nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye edemede ahụ na-atụle ntozu na ọrụ nke ndị isi nchụaja, na-eme ka Jizọs pụta ìhè dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị kacha. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi nrube-isi nke Jizọs ike, nhọpụta Ya nke Chineke, na mkpa maka ntozu okè ime mmụọ n'etiti ndị kwere ekwe.

Paragraf nke mbụ: Onye edemede ahụ tụlere ntozu oke na ọrụ nke ndị isi nchụ-aja (Ndị Hibru 5:1-4). Ọ na-akọwa na a na-esi n’etiti mmadụ wepụta nnukwu onye nchụàjà ọ bụla ma họpụta ya ịnọchite anya ha n’ihe ndị metụtara Chineke. Ndi-isi-nchu-àjà nēweta onyinye-inata-iru-ọma na àjà nile nke nmehie, nēnwe obi-ebere n'ebe ndi nāmaghi ama, nējehie kwa. Ha onwe ha na-enwekwa adịghị ike, nke na-akpali ha ịchụ àjà maka mmehie nke ha onwe ha kwa. Ọ dighi onye ọ bula nānara onwe-ya nsọpuru nka; ọ ga-abụrịrị na Chineke kpọrọ ya.

Paragraf nke abụọ: Onye dere ya mere ka ọ pụta ìhè nhọpụta Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị (Ndị Hibru 5:5-10). N’ihota ihe sitere n’Abụ Ọma 2:7 na Abụ Ọma 110:4 , ọ na-ekwupụta na Kraịst ebulighị onwe ya elu ịghọ Onyeisi Nchụàjà kama ọ bụ Chineke họpụtara ya bụ onye sịrị: “Ị bụ Ọkpara m, ta ka m mụtaworo gị.” N’agbanyeghị na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, ọ mụtara nrubeisi site n’ahụhụ. N’ime ndụ ya n’ụwa, o ji akwa mkpu ákwá na anya mmiri kpegara Onye ahụ nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ. N’ihi nrubeisi Ya zuru oke, Jizọs ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi nye ndị niile na-erubere Ya isi.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na ndụmọdụ gbasara ntozu okè ime mmụọ (Ndị Hibru 5:11–14). Onye edemede ahụ kwupụtara iwe ya na e nwere ọtụtụ ihe ọzọ ọ ga-ekwu banyere Jizọs ịbụ Nnukwu Onye Nchụàjà dị ka usoro Melkizedek siri dị ma ọ na-esiri ya ike ịkọwa n'ihi na ndị na-agụ ya aghọọla nkụja n'ịnụ ihe. Kama inwe ọganihu ná nghọta ha nke eziokwu ime mmụọ, mmiri ara ehi ka dị ha mkpa kama nri siri ike nke kwesịrị ekwesị maka ndị kwere ekwe tozuru okè. Ndị na-aṅụ nanị mmiri ara bụ ụmụ ọhụrụ n'okwukwe, ma ndị zụrụ onwe ha site n'omume ịmata ezi ihe na ihe ọjọọ bụ ndị tozuru okè.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke Ndị Hibru na-ekwu banyere iru eru na ọrụ nke ndị isi nchụàjà, na-eme ka Jizọs pụta ìhè dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị kasịnụ.

Onye edemede ahụ kọwara na a na-ewepụ ndị isi nchụaja n'etiti mmadụ, na-achụ àjà maka mmehie na inwe ọmịiko. Ha onwe ha nọ n’okpuru adịghị ike, Chineke ga-akpọrịrị ha.

Chineke họpụtara Jizọs ka ọ bụrụ Nnukwu Onye Nchụàjà anyị. Ọ mụtara nrubeisi site n'ahụhụ, jiri anya mmiri na-ekpe ekpere. Nrube isi ya zuru oke na-eme ka ọ bụrụ isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi nye ndị na-erubere Ya isi.

Isiakwụkwọ ahụ ji ndụmọdụ gbasara ntozu okè ime mmụọ mechie isiakwụkwọ ahụ, na-ekwupụta nkụda mmụọ na ndị na-agụ ya anwụọla n'ịnụ ihe. Kama inwe ọganihu ná nghọta, mmiri ara ehi ka chọrọ ha kama ịbụ nri siri ike nke kwesịrị ekwesị maka ndị kwere ekwe tozuru okè. A na-enweta ntozu oke nke mmụọ site na omume na nghọta n'etiti ezi na ihe ọjọọ. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke nhọpụta Jizọs dị ka onye isi nchụaja anyị, mkpa ọ dị nrube isi, na mkpa ọ dị ka ndị kwere ekwe gbasie mbọ ike maka uto na ntozu okè nke mụọ.

Ndị Hiburu 5:1 Nʼihi na edoro onye isi nchụaja ọ bụla e si nʼetiti ndị mmadụ chie ya echichi nʼihi mmadụ nʼihe gbasara Chineke, ka o wee chụọ ma onyinye ma àjà maka mmehie.

Ndị isi nchụ-aja bụ ndị Chineke chiri echichi ịchụ onyinye na aja maka mmehie nke mmadụ.

1. Ike Ịgbaghara Mgbaghara: Otú Ndị Isi Nchụàjà Na-eje Ozi Dị Ka Ndị Ozi nke Ebere Chineke

2. Ozi Onyeisi Nchụàjà: Otú Anyị Ga-esi Na-anọchi anya Chineke na ijere ya ozi

1. Ọpupu 28:1-13 IGBOB - Gi we chiri Eron, bú nwa-nne-gi, na umu-ya ndikom tiyere onwe-gi, n'etiti umu Israel, ka o we burum onye-nchu-àjà, bú Eron, na Nedab na Abihu, na Eleeza na Itama. , Ụmụ Erọn.

2. Jọn 1:29 N'echi-ya Jọn hu Jisus ka Ọ nābiakute Ya, o we si, Le, Nwa-aturu Chineke, Nke nēbupu nmehie nke uwa.

Ndị Hibru 5:2 Ònye pụrụ inwe obi ebere n'ahụ ndị na-amaghị ihe na ndị na-esighị n'ụzọ; n'ihi na n'adịghị ike nke ya onwe ya nọkwa gburugburu.

Ọmịiko dị mkpa, ebe ọ bụ na onye ọ bụla na-arịa ọrịa.

1. Ọmiko: Omume Dị Mkpa Maka Onye Kraịst ọ bụla

2. Mmetụta ọmịiko: Ịghọta Mgbalị Ndị Ọzọ Na-alụ

1. Jemes 5:11-12 - "Le, anyị na-agụ ndị na-atachi obi dị ụtọ. Unu anụwo banyere ntachi obi nke Job, unu ahụwokwa ọgwụgwụ nke Onyenwe anyị; na Jehova nwere ọmịiko dị ukwuu, na nwee obi ebere."

2. 1 Pita 4:8 - "N'elu ihe nile, nweenụ ịhụnanya siri ike n'etiti onwe unu: n'ihi na ịhụnanya ga-ekpuchi ọtụtụ mmehie."

Ndị Hiburu 5:3 Nʼihi nke a, o kwesịrị ka o chụọrọ ndị mmadụ ihe, ka o wee chụọrọ ya àjà maka mmehie.

Jisus, dika onye-isi-nchu-àjà, nyere onwe-ya ka ọ buru àjà-nmehie nke ndi ọzọ.

1. Àjà Kacha Elu: Ọnwụ Jizọs Maka Mmehie Anyị

2. Ike Mgbaghara: Ozi Jizọs Na-eme Ka Mgbaghara

1. Ndị Rom 5:10-11 - N'ihi na ọ bụrụ na anyị na Chineke dị ná mma site n'ọnwụ Ọkpara ya, mgbe anyị bụ ndị iro, a ga-azọpụtakwa anyị site na ndụ ya ugbu a, ebe e mere ka anyị dị ná mma.

2. Aisaia 53:5-6 - Ma e merụrụ ya ahụ n'ihi njehie anyị; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike. Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; anyị atụgharịala? Kedu otu? ⴳ o ụzọ nke ya; ma Jehova etiyewo n'aru ya ajọ omume nke ayi nile.

Hib 5:4 Ma ọ dighi onye ọ bula nānara nsọpuru a nye onwe-ya, ma-ọbughi onye Chineke kpọrọ, dika Eron kpọworo.

Chineke kpọrọ Erọn ka ọ bụrụ onye isi nchụaja nke Izrel, na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ịbụ onye Chineke họpụtara maka ọrụ.

1: Chineke kpọrọ anyị ka anyị mee uche Ya—Ndị Hibru 5:4

2: Anyị aghaghị ịdị umeala n’obi n’ọkpụkpọ nke Chineke—Ndị Hibru 5:4

1: Matiu 22:14 - "N'ihi na ọtụtụ ndị a na-akpọ, ma ole na ole ka ahọpụtara."

Ndị Rom 12:3 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche na-eche echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe si dị na Chineke. ekenyela ya."

Ndị Hiburu 5:5 Ya mere Kraịst enyeghị onwe ya otuto ka e mee ya onyeisi nchụaja; ma onye siri ya, Gi onwe-gi bu Ọkparam, ta ka m'muworo gi.

Kraịst enyeghị onwe ya otuto, kama Chineke nyere ya otuto.

1. Ịdị umeala n'obi n'ihu otuto Chineke

2. Iji obi umeala na obi ekele na-ejere Chineke ozi

1. Ndị Filipaị 2: 6-7 - "Onye, ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'iji ọdịdị ohu, amuru ya n'oyiyi. nke ụmụ nwoke."

Pita 5:5-6 - "N'otu aka ahụ, unu ndị na-eto eto, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye . .??

Ndị Hibru 5:6 Dị ka ọ na-ekwukwa n'ebe ọzọ, Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro nke Melkizedek.

Onye dere akwụkwọ Hibru hotara ihe Chineke kwuru na Jizọs bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi, dị ka usoro Melkizedek si dị.

1. Jizọs: Onyeisi Nchụàjà ebighị ebi

2. Usoro nke Melkizedec: Ọkwa Nchụ-aja nke Okwukwe

1. Ndị Hibru 7:17 - ? Ma- ọbu na anāb͕a àmà bayere Ya, si, Gi onwe-gi bu onye-nchu-àjà rue mb͕e ebighi-ebi dika usoro Melkizedek si di.

2. Abụ Ọma 110:4 - ? 쏷 Jehova aṅuwo iyi, Ọ gaghi-echeghari kwa, si, Gi onwe-gi bu onye-nchu-àjà rue mb͕e ebighi-ebi dika usoro Melkizedek siri di.

Hib 5:7 Onye n'ubọchi nke anu-aru-ya, mb͕e o were iti-nkpu di ike na anya-miri raara ekpere na aririọ-amara nye Onye ahu Nke puru inaputa ya n'ọnwu, ewe nu ya n'ihi egwu;

Kraịst gosipụtara site n’ahụmahụ nke ya na ekpere na-adị umeala n’obi na ịdị-ume na-anụ ma zaa site n’aka Chineke.

1. Ike Ekpere: Ịtụkwasị Obi na Ịtụkwasị Chineke Obi Na Adịghị Ike Anyị

2. Ibi Ndụ nke Okwukwe: Ịgbaso Ihe Nlereanya Kraịst nke Ekpere Na-adịgide adịgide

1. Jems 5:13-18

2. Matiu 6:9-13

Ndị Hibru 5:8 Ọ bụ ezie na ọ bụ Ọkpara, ma ọ mụtara nrubeisi site n'ahụhụ nile ọ tara;

Jizọs gosipụtara nrubeisi ya nye Chineke site n'iji obi ya nile die ahụhụ.

1. Ike nke nrubeisi: Jizọs dị ka ihe atụ

2. Mkpa Ahụhụ Dị Mkpa: Ịmụta nrubeisi site n'aka Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Jizọs? 셲 nrube isi nye Chineke rue onwu

2. Ndị Rom 5: 3-5 - Ike nke nhụjuanya na olileanya ọ nwere ike iweta

Ndị Hibru 5:9 Ebe e mekwara ka o zuo okè, ọ ghọrọ onye nzọpụta ebighị ebi nye ndị nile na-erubere ya isi;

Jizọs ghọrọ onye zuru oke na ọ bụ onye nwe nzọpụta ebighị ebi maka ndị niile na-erubere Ya isi.

1. Izu-oke nke Jisus na Nkwa nke Nzọputa ebighi-ebi

2. Irubere Jizọs isi na ịnata nzọpụta ebighị ebi

1. Ndị Rom 10:9-10 - na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Hib 5:10 Chineke kpọrọ onye-isi-nchụ-aja n’usoro Melkizedek.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Chineke na-akpọ onye isi nchụaja dịka usoro nke Melkizedek.

1. Ike nke Oku Chineke

2. Iso iwu Chineke

1. Ndị Rom 8:29 - N'ihi na ndị Chineke buru ụzọ mara, o nyekwara aka buru ụzọ kpebie ka ha yie oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ onye mbụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị.

2. Aisaia 49:5-6 - Ma ugbua ka Jehova kwuru? Ma Onye kpụrụm n'afọ ka m buru orù-Ya ime ka Jekob laghachikute ya, na chikọta Israel n'onwe-ya: n'ihi na anāsọpurum n'anya Jehova, ma Chinekem aghọwo ikem? 봦 e kwuru: ? Ọ bu ihe ntà ka i burum orù ime ka ebo nile nke Jekob laghachi, na ime ka ndi Israel lata, bú nke M'debereworo. M'gēme kwa gi ìhè nye mba nile, ka nzọputam we rue nsọtu uwa.

Ndị Hiburu 5:11 Onye anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-ekwu maka ya, ma sie ike ikwu okwu, ebe ọ bụ na ntị chiri unu.

Onye dere akwụkwọ Hibru nwere ọtụtụ ihe ọ ga-ekwu, ma ọ na-esiri ndị ọ na-esiri ike ịghọta ya ike.

1. Ike nke nkwurịta okwu doro anya

2. Uru nke Obi A Na-akụzi Ihe

1. Ilu 8:5-9 - "Unu ndị na-enweghị uche, ghọta amamihe: ma, unu ndị nzuzu, burunụ ndị nwere obi nghọta. Nụrụnụ, n'ihi na m ga-ekwu banyere ihe ọma dị iche iche, na imeghe egbugbere ọnụ m ga-abụ ihe ziri ezi. N'ihi na ọnum nēkwu ezi-okwu, ihe-árú ka eb͕ub͕ere-ọnum abua bu kwa ihe-árú: Okwu nile nke ọnum di n'ezi omume, ọ dighi kwa okwu b͕agọrọ ab͕agọ ma-ọbu nke b͕agọrọ ab͕agọ di nime ha: Ha nile bu ihe kwesiri ntukwasi-obi n'ebe onye nāghọta ihe nọ, Ọ bu kwa ezi omume n'ebe ndi nāchọta nọ . ihe ọmụma."

2. 2 Timoti 2:15 - "Na-amụ ihe iji gosi onwe gị onye a nwapụtara anwapụta nye Chineke, onye ọrụ nke na-adịghị mkpa ka ihere mee ya, onye na-ekesa okwu nke eziokwu n'ụzọ ziri ezi."

Ndị Hiburu 5:12 Nʼihi na mgbe unu kwesịrị ịbụ ndị ozizi nʼoge ahụ, ọ dị unu mkpa ka onye ọzọ kuziere unu ihe bụ ụkpụrụ mbụ nke okwu nile nke Chineke; ha aghọwo-kwa-ra ndi miri-ara-ehi nkpà, ma ọ bughi ihe-oriri siri ike.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-echetara ndị na-agụ akwụkwọ na ha kwesịrị ịbụ ndị ozizi dịka ekwesịrị ka a kuziere ha ụkpụrụ mbụ nke okwu Chineke. Agbanyeghị, ha amatabeghị ụkpụrụ ndị a nke na ọ dị mkpa ka a kuziere ha ọzọ dịka ha nwere mkpa mmiri ara ehi.

1. Mkpa Onye kwere ekwe maka mmiri ara ehi na anụ: Otu esi eweghachi ụkpụrụ mbụ nke Okwu Chineke.

2. Ọrụ Onye Ozizi: Iweghachi ụkpụrụ mbụ nke Okwu Chineke.

1. 1 Pita 2:2 - "Dị ka ụmụ ọhụrụ a mụrụ ọhụrụ, na-achọnụ mmiri ara nke ezi omume nke okwu ahụ, ka unu wee na-eto site na ya."

2. Ndị Kọlọsi 2:8 - "Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara iji nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu mebie unu, dị ka ọdịnala mmadụ, dị ka ozizi mbụ nke ụwa, ọ bụghị dị ka Kraịst."

Ndị Hiburu 5:13 Nʼihi na onye ọ bụla nke na-aṅụ mmiri ara ama ama nʼokwu ezi omume: nʼihi na ọ bụ nwa ọhụrụ.

Onye ọ bụla nke na-etozughị okè n'ịghọta okwu ezi omume dị ka nwa ọhụrụ nke pụrụ ịṅụ nanị mmiri ara.

1. Na-eto eto na amamihe anyị nke okwu nke ezi omume

2. Na-eto eto na nghọta anyị banyere uche Chineke

1. Ndị Filipaị 3:15-16 - Ya mere, ka anyị niile bụ ndị zuru okè, nwee echiche dị otú a: ma ọ bụrụ na unu nwere echiche dị iche n'ihe ọ bụla, Chineke ga-ekpughe ọbụna ihe a nye unu. Otú ọ dị, ebe anyị nwetawororịị, ka anyị na-eje ije n'otu ụkpụrụ ahụ, ka anyị na-atụgharị uche n'otu ihe ahụ.

2. Jemes 1:5 - Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, Onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo ma ọ dịghị ata ụta; agēnye kwa ya.

Ndị Hiburu 5:14 Ma ihe oriri siri ike bụ nke ndị tojuru afọ, bụ́ ndị na-eji nghọta ha eme ihe ịmata ezi ihe na ihe ọjọọ.

Ndị kwere ekwe bụ ndị toworo eto na mmụọ nwere ike ịmata ihe ọma na ihe ọjọọ n'ihi ntolite nke uche ha site n'omume.

1. Ụzọ nghọta

2. Na-eto eto na ịma ihe ọma na ihe ọjọọ

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru oke.

Ndị Hibru 6 bụ isi nke isii nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye odee na-ekwu maka mkpa uto ime mmụọ ma dọọ aka ná ntị megide ịdapụ n'okwukwe. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị itozu oke, nnọgidesi ike, na mmesi obi ike na mmekọrịta anyị na Chineke.

Paragraf nke mbụ: Onye edemede ahụ na-agba ndị na-agụ ya ume ka ha gafere nkuzi nke mbụ na gbalịsie ike maka ntozu okè (Ndị Hibru 6: 1-3). Ọ na-agba ha ume ịhapụ ụkpụrụ ntọala ndị dị ka nchegharị site n'ọrụ ndị nwụrụ anwụ, okwukwe n'ebe Chineke nọ, ntụziaka banyere ịsa ahụ́, ibikwasị aka n'isi, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, na ikpe ebighị ebi. Kama nke ahụ, ha kwesịrị ịga n'ihu na nghọta miri emi. Onye dere akwụkwọ ahụ kwupụtara ọchịchọ ya ka Chineke nye ha ohere a ma ọ bụrụ na ọ bụ uche Ya.

Paragraf nke abụọ: Onye odee nyere ịdọ aka ná ntị megide ịdapụ n’okwukwe (Ndị Hibru 6:4–8). Ọ na-akọwa ihe atụ n'echiche bụ́ ebe ndị detụworo ịdị mma nke Okwu Chineke ire ma nweta ike nke ụwa nke na-abịa dapụ. Ọ bụrụ na ha ajụ Kraịst mgbe ha nwesịrị ihe ọmụma ma soro na-arụ ọrụ nke Mmụọ Nsọ, ọ gaghị ekwe omume iweghachi ha ọzọ na nchegharị. Ndị dị otú ahụ ga-adị ka ala nke na-aṅụ mmiri ozuzo ma na-amịpụta nanị ogwu na uke—ihe na-abaghị uru na mbibi dị nso.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na agbamume nye ndị kwere ekwe ka ha nọgidesie ike n’okwukwe ha (Ndị Hibru 6:9–20). Onye edemede ahụ kwupụtara obi ike na ndị na-agụ ya esoghị ná ndị ga-adapụ kama ha bụ ndị na-egosipụta ịhụnanya maka aha Chineke site n’ijere ndị nsọ Ya ozi. Ọ na-agba ha ume ka ha na-agbasi mbọ ike n’imezu olileanya ha ruo ọgwụgwụ ka ha wee keta ihe e kwere ná nkwa site n’okwukwe na ndidi. Iji mesie ha obi ike n’ihu, ọ na-akọwa otú Chineke na Ebreham si ṅụọ iyi dị ka ihe na-akwado nkwa Ya—nkwa a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke na-eje ozi dị ka arịlịka nye mkpụrụ obi anyị site n’ịbanye Jizọs banye n’eluigwe dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị.

Na nchịkọta,

Isi nke isii nke Ndị Hibru na-emesi ike mkpa ọ dị ito eto ime mmụọ, dọọ aka ná ntị megide ịdapụ n’okwukwe, ma na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgidesi ike.

Onye edemede ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha gafere n'ozizi ntọala na gbalịsie ike maka ntozu okè na nghọta ha nke Okwu Chineke.

Ọ na-enye ịdọ aka ná ntị megide ịdapụ n'okwukwe, na-akọwa ihe ọjọọ ga-esi na ya pụta maka ndị na-ajụ Kraịst mgbe ha nwetasịrị ịdịmma Ya ma soro na-arụ ọrụ nke Mmụọ Nsọ.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha tachie obi, na-ekwupụta ntụkwasị obi na okwukwe ha. Onye edemede ahụ na-agba ha ume ka ha gosipụta ịdị uchu, na-aghọta olileanya ha ruo ọgwụgwụ. Ọ na-emesi ha obi ike na nkwa Chineke na-apụghị ịgbanwe agbanwe bụ ihe mgbakwasị maka mkpụrụ obi anyị site n'ọrụ Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe na-echetara mkpa ọ dị inwe uto ime mmụọ, nnọgidesi ike n’okwukwe, na mmesi obi ike ná nkwa Chineke.

Ndị Hiburu 6:1 Ya mere, hapụ ụkpụrụ nke ozizi Kraịst, ka anyị gaa n'iru ruo izu okè; adịghị atọkwa ntọ-ala ọzọ nke nchegharị site n’ọrụ ndị nwụrụ anwụ, na nke okwukwe n’ebe Chineke nọ.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba Ndị Kraịst ume ka ha gafere ụkpụrụ ndị bụ isi nke ozizi Kraịst ma nọgide na-eto eto n'okwukwe ha, na-enweghị mkpa ikwugharị ihe ndị bụ isi dị ka nchegharị site n'ọrụ mmehie na okwukwe na Chineke.

1. "Ịhapụ ntọala: Na-eto eto na Okwukwe"

2. "Ịgafe Ihe Ndị Na-akpata: Ime Ihe Na-esote n'Okwukwe"

1. Matiu 5:48 - "Ya mere unu zuru okè, ọbụna dị ka Nna unu nke bi n'eluigwe zuru okè."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwe-kwa-la ka eme ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè."

Ndị Hiburu 6:2 nke ozizi nke baptism, na nke ibikwasị aka, na nke nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu, na nke ikpé ebighi-ebi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nkuzi nke baptism, ibikwasị aka n'isi, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, na ikpe ebighi-ebi.

1. Mkpa Baptizim dị na ndụ onye kwere ekwe

2. Mkpa maka ikpe ebighi ebi na ndụ nke ndị Chineke

1. Ndị Rom 6: 3-4, "Ùnu amataghi na ayi nile, bú ndi emere baptism iba nime Kraist Jisus, emere ayi baptism iba n'ọnwu-Ya? site n'ebube nke Nna si na ndi nwuru anwu bilie, ayi onwe-ayi we nējeghari n'ọhu nke ndu.

2. Matiu 25:31-32, “Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ọ ga-anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. A ga-achịkọta mba niile n’ihu ya, ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ya nọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu.”

Hib 6:3 Ma nke a ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na Chineke ekwe.

Onye dere akwụkwọ Hibru kwuru na ha ga-eme ihe ma ọ bụrụ na Chineke ekwe.

1. Ọ dị mkpa ịghọta na anyị ga-erubere uche Chineke isi n'ihe niile anyị na-eme.

2. Ekwesịrị ime atụmatụ na omume anyị mgbe niile n'ime oke nke uche Chineke.

1. Jeremaịa 29:11-13 - N'ihi na amaara m atụmatụ m nwere maka gị, ka Jehova kwuru, "atụmatụ ime gị nke ọma, ọ bụghị imerụ gị ahụ, atụmatụ inye gị olileanya na ọdịnihu.

12 Unu gākpọkukwam, bia kperem ekpere, m'gāge kwa unu nti. 13 Unu gāchọm, we chọtam mb͕e unu ji obi-unu nile chọm.

2. Jemes 4:13-15 – Ugbu a, gee ntị, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi ka anyị ga-eje ebe a ma ọ bụ n'obodo ahụ, nọrọ otu afọ n'ebe ahụ, na-azụ ahịa na ịkpata ego. 14 Leenụ, ị maghị ihe ga-eme echi. Gịnị bụ ndụ gị? Ị bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ. 15 Kama, unu kwesịrị ịsị, “Ọ bụrụ na ọ bụ uche Jehova, anyị ga-adị ndụ ma mee ihe a ma ọ bụ ihe ahụ.”

Ndị Hiburu 6:4 Nʼihi na ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume nye ndị ahụ amụworo ihe nʼotu oge, ndị detụkwara onyinye nke eluigwe ahụ ire ma bụrụ ndị e kere eketa na Mmụọ Nsọ.

Ọ gaghị ekwe omume isi n’ebe Chineke nọ pụọ mgbe mmadụ nwetara amara na ike Ya.

1: Ka anyị ghara ịnara amara nke Chineke n'eziokwu

2: Nọgidenụ na-ekwekọ n’Oziọma Chineke

1: Ndị Rom 11:22 - Ya mere, le idi-nma na idi-ike nke Chineke: n'aru ndi dakwasiri ike; ma n'ebe i nọ, idi-nma, ma ọ buru na i nọgide n'idi-nma-ya: ma ọ buru na agēbipu gi onwe-gi.

2: 1 Ndị Kọrint 10:12 - Ya mere, onye na-eche na ọ na-eguzo, ya lezie anya ka ọ ghara ịda.

Ndị Hiburu 6:5 Idetụwokwa ezi okwu Chineke ọnụ, na ike nke ụwa nke na-abịa.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ire ụtọ nke okwu Chineke na ike nke ụwa nke na-abịa.

1. "Ike nke Okwu Chineke"

2. "Ịchọpụta Ịdị Mma nke Okwu Chineke"

1. Abụ Ọma 119:103 - "Lee ka okwu gị si atọ m ụtọ, Karị mmanụ aṅụ n'ọnụ m!"

2. Isaiah 55: 10-11 - "N'ihi na dị ka mmiri ozuzo na snow na-esi n'eluigwe na-agbada ma ghara ịlaghachi n'ebe ahụ ma na-agba ụwa mmiri, na-eme ka ọ pụta ma pulite, na-enye mkpụrụ nye onye na-agha mkpụrụ na nri nye onye na-eri nri, otú ahụ ka ọ dị. ọ̀ ga-abụ na okwu m nke si n’ọnụ m pụta ga-abụ: ọ gaghị alaghachikwute m n’aka efu, kama ọ ga-emezu ihe m chọrọ, ọ ga-emezukwa n’ihe m zitere ya.”

Ndị Hibru 6:6 Ọ bụrụ na ha daa azụ, ime ka ha dị ọhụrụ ọzọ na nchegharị; ebe ha nākpọgidere onwe-ha Ọkpara Chineke n'obe, nēme kwa Ya ihere n'iru.

Ndị dapụrụ mgbe ha nwetasịrị nzọpụta nọ n'ihe ize ndụ nke ịkpọgide Jizọs n'obe ọzọ na imenye Ya ihere.

1. Ejila nzọpụta gị were eziokwu

2. Echefula àjà Jizọs

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ndị Hibru 10:26-27 - N'ihi na ọ bụrụ na anyị anọgide na-ama ụma na-emehie mgbe anyị nwetasịrị ọmụma nke eziokwu ahụ, àjà maka mmehie adịghịkwa fọdụ ọzọ, kama atụmanya dị egwu nke ikpe, na ọnụma ọkụ nke ga-erepịa ndị mmegide. .

Ndị Hibru 6:7 N'ihi na ụwa nke na-aṅụ mmiri ozuzo nke na-abịakwasị ya, ma na-amịpụta ahịhịa ndụ kwesịrị ekwesị nye ndị e jikere ya, na-anata ngọzi sitere n'aka Chineke.

Chineke gọziri ụwa maka ịmị mkpụrụ na inye ndị na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ya ahịhịa.

1. Chineke na-eme amara, Ọ ga-agọzikwa ndị na-arụsi ọrụ ike.

2. Ayi nwere ike muta ihe site na okike ma hu ngozi nke Chineke na ndu ayi.

1. Matiu 5:45: “Ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nke eluigwe, na-eme ka anyanwụ ya wara ndị ajọ mmadụ na ndị ezi omume, na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume.”

2. Abụ Ọma 104:14: "Ọ na-eme ka ahịhịa ndụ pue maka anụ ụlọ na ihe ọkụkụ ka mmadụ kọọ, na-amịpụta ihe oriri n'ụwa: mmanya nke na-eme ka obi mmadụ ṅụrịa, mmanụ na-eme ka ihu ya nwuo, na nri na-akwado obi ha."

Ndị Hiburu 6:8 Ma nke nēbu ogwu na ùgà ka ajuru ya, ọ di kwa nso ọb͕ub͕a-iyi; onye ọgwugwu ya gēre ọku.

Chineke na-ajụ ndị na-atụkwasịghị ya obi, ọ ga-ebibikwa ha.

1. Ịjụ Chineke na-eduba ná mbibi

2. Ịtụkwasị Chineke obi na-eweta ngọzi

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. 1 Pita 5:7 – Tukwasinu Ya nchegbu-unu nile n'ihi na ọ nēcheb͕u unu;

Ndị Hiburu 6:9 Ma, ndị m hụrụ n'anya, ekwetawo anyị ihe ndị ka mma banyere unu na ihe ndị na-eso nzọpụta, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu otu a.

Onye edemede Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha na-agbalịsi ike maka ihe ndị ka mma bụ́ ndị na-eso nzọpụta .

1. Ịchụso Ihe Ka Mma: Ọrụ Anyị nke itolite n'okwukwe

2. Nzọpụta na-eso: Inweta mmekọrịta chiri anya n'ebe Chineke nọ

1. Ndị Filipaị 3: 12-14 - Ọ bụghị na m nwetara nke a ma ọ bụ na m zuru okè, kama ana m agbasi mbọ ike ime ya nke m, n'ihi na Kraịst Jizọs emewo m nke ya. Ụmụnna m, echeghị m na m mere ya nke m. Ma otu ihe m na-eme: na-echezọ ihe dị n'azụ na na-adọpụ uche n'ihe dị n'ihu, ana m anọgide na-erute ihe mgbaru ọsọ ahụ iji nweta ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Kọlọsi 3:1-3 - Ya mere, ọ bụrụ na e mewo ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ, nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa. N'ihi na unu anwuwo, ma ezonariwo ndu-unu n'ebe Kraist-ayi nọ nime Chineke.

Ndị Hiburu 6:10 Nʼihi na Chineke abụghị onye ajọ omume ichezọ ọrụ unu na ndọgbu unu hụrụ nʼanya nke unu gosiri nʼebe aha Ya nọ, nʼihi na unu jeere ndị nsọ ozi ma na-eje ozi.

Chineke agaghị echefu ọrụ ịhụnanya Ndị Kraịst rụrụ iji jeere ndị ọzọ ozi.

1. Ịhụnanya Na-eme Ihe: Ike nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi

2. Ụgwọ ọrụ nke ije ozi kwesịrị ntụkwasị obi

1. 1 Jọn 3: 17-18 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa, ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ okwu ma ọ bụ? kwuo okwu ma n'omume na n'eziokwu."

2. Ndị Galeshia 5:13 - "N'ihi na a kpọrọ unu ka ha nweere onwe ha, ụmụnna m, unu ejila nnwere onwe unu mee ihe dị ka ohere maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi."

Ndị Hiburu 6:11 Anyị na-achọkwa ka onye ọ bụla nʼime unu na-egosipụta otu ịdị uchu ahụ nʼimezu olileanya ahụ ruo ọgwụgwụ.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha nọgide n’okwukwe, na-egosipụta ịdị uchu n’ịchọ mmesi obi ike nke olileanya ruo ọgwụgwụ.

1. Nọgidesienụ ike n’okwukwe: Ndị Hibru 6:11

2. Olileanya na Ọgwụgwụ: Ọmụmụ Ndị Hibru 6:11

1. Ndị Rom 5: 1-5 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

2. Ndị Rom 8:24-25 - N'ihi na ọ bu olile-anya a ka ejiworo zọputa ayi. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu?

Ndị Hiburu 6:12 Ka unu ghara ịdị umengwụ, kama unu bụrụ ndị na-eso ụzọ ndị sitere nʼokwukwe na ntachi obi keta nkwa ahụ.

Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ na okwukwe na ndidi ka anyị wee nweta nkwa Chineke.

1: Na-anọgidesi ike mgbe niile: Ibi ndụ n'okwukwe na ndidi

2: Ike nke ntachi obi: Imezu nkwa Chineke

Ndị Rom 8:25 - Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-enweghị, anyị na-echere ya ndidi.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

Ndị Hiburu 6:13 Nʼihi na mgbe Chineke kwere Ebreham nkwa, nʼihi na ọ pụghị iji ọ dịghị onye dị ukwuu ṅụọ iyi, o ji onwe ya ṅụọ iyi, sị:

Nkwa Chineke kwere Abraham dị ezigbo mkpa nke na o ji onwe ya ṅụọ iyi.

1. A naghị emebi nkwa Chineke

2. Ike nke Okwu Chineke

1. Jenesis 15:1-6

2. Aịz 55:11

Ndị Hiburu 6:14 si, N'ezie ngọzi ka m'gāgọzi gi, ba uba M'gēme ka i ba uba.

Chineke kwere nkwa na ya ga-agọzi ma mụbaa ndị na-eso ya.

1. “Ngọzi nke nrubeisi: Otú Chineke si eme ka ngọzi anyị baa ụba”

2. “Nkwa Chineke: Nara Ngọzi Ya, Ba ụba”

1. Deuterọnọmi 28:1-14 – Nkwa Jehova kwere ná nkwa maka ndị na-erubere ya isi

2. Aisaia 1:19 - Ọ bụrụ na ị dị njikere ma rube isi, ị ga-eri ihe kacha mma nke ala.

Ndị Hiburu 6:15 Ya mere, mgbe o nwesịrị ntachi obi, o nwetara nkwa ahụ.

Chineke nwere ndidi wee nweta nkwa.

1. Ike nke ndidi: Iguzosi ike na Okwukwe

2. Otu esi enweta nkwa Chineke: Ngọzi nke nnọgidesi ike

1. Ndị Rom 8: 22-25, "Anyị maara na ihe niile e kere eke na-asụkwa ude dị ka ihe mgbu nke ịmụ nwa ruo ugbu a. Ma anyị ndị kwere ekwe na-asụkwa ude, n'agbanyeghị na anyị nwere Mmụọ Nsọ n'ime anyị dị ka ihe mbụ nke ihe. otuto nke di n'iru, n'ihi na ọ nāgusi ayi ike ka aru-ayi puta na nmehie na nhuju-anya: ayi onwe-ayi kwa nēwere olile-anya nēchere ubọchi ahu mb͕e Chineke gēnye ayi ihe nile ruuru ayi dika umu-Ya kuchiri, tiyere aru ọhu nke O kwere nkwa ayi. E nyere anyị olileanya a mgbe a zọpụtara anyị. "

2. Jemes 5:7-8, “Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Leenụ ka onye ọrụ ubi si echere ala ka ọ mipụta ihe ubi ya bara uru, jiri ndidi chere oge mgbụsị akwụkwọ na mmiri ozuzo. Gị onwe gị kwa; nwee ndidi, guzosiekwa ike, n’ihi na ọbịbịa Onyenwe anyị dị nso.”

Ndị Hiburu 6:16 Nʼihi na ndị mmadụ ji onye ka ukwuu aṅụ iyi nʼezie: ma iyi imesi ha ike bụ ọgwụgwụ nke iseokwu nile.

Ndị mmadụ na-aṅụ iyi iji dozie esemokwu, na-eji ihe karịrị onwe ha aṅụ iyi.

1. Ike nke Nkwa

2. Ike nke iyi

1. Matiu 5:33-37 - Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha debe iyi na nkwa ha.

2. Jemes 5:12 – ike nke iyi ezi.

Ndị Hiburu 6:17 Nʼime ya, ebe Chineke chọrọ igosi ndị nketa nke nkwa nke ukwuu ihe na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke ndụmọdụ ya, were iyi mesie ya ike.

Nkwa Chineke bụ ndị a pụrụ ịdabere na ha, ha agaghị agbanwekwa.

1. Nkwa Chineke - Arịlịka n'oge a na-ejighị n'aka

2. Okwu Chineke Na-adịghị Agbanwe - Ntọala nke Olileanya

1. Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

2. Abụ Ọma 33:11 - Ndụmọdụ Jehova na-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi, Atụmatụ nke obi ya ruo ọgbọ nile.

Ndị Hiburu 6:18 Ka anyị site nʼihe abụọ na-apụghị ịgbanwe agbanwe, nke Chineke na-apụghị ikwu okwu ụgha nʼime ha, ka anyị wee nweta nkasi obi siri ike, bụ́ ndị gbagara nʼebe mgbaba ijide olileanya ahụ e debere nʼihu anyị.

Chineke enyewo anyị nkwa olileanya a na-apụghị imebi emebi site n'eziokwu abụọ na-apụghị ịgbanwe agbanwe.

1. Nwee olileanya n'eziokwu na-apụghị ịgbanwe agbanwe - Ndị Hibru 6:18

2. Ịgbaba maka mgbaba - Ndị Hibru 6:18

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Taịtọs 1:2 – N'olileanya nke ndu ebighi-ebi, nke Chineke, Nke nāpughi ikwu okwu-ugha, kwere ná nkwa mb͕e uwa akāmaghi.

Ndị Hibru 6:19 nke olileanya anyị nwere dị ka arịlịka nke mkpụrụ obi, ma nke kwesịrị ntụkwasị obi na nke guzosiri ike, nke na-abanyekwa n'ime ihe mkpuchi;

Olileanya nke ndị kwere ekwe bụ arịlịka nke mkpụrụ obi, nke na-enye nkwụsi ike na nkwụsi ike na-eduga ndị kwere ekwe n'ihu nke Chineke.

1. Olileanya nke Mkpụrụ Obi: Ịchọta Ikwusi Ike na Nkwụsi Ike n'ime Chineke

2. Arịlịka dị n'ime mkpuchi: Inweta ọnụnọ nke Chineke

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. Ndị Efesọs 3: 17-19 - "Ka Kraịst wee biri n'ime obi unu site n'okwukwe, ka unu, ebe gbanyesiri mgbọrọgwụ ike n'ịhụnanya, ka unu na ndị nsọ niile nwee ike ịghọta ihe bụ obosara na ogologo na omimi, na elu; na imata ihu-n'anya nke Kraist, nke nāgabiga ihe-ọmuma, ka unu we juputa n'uju nile nke Chineke."

Ndị Hiburu 6:20 Ebe onye bu ụzọ banyere anyị banyere, bụ́ Jizọs, e mere onye isi nchụaja ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.

E mere Jisos onye isi nchu aja ebighi ebi dika usoro nke Melkizedek siri di.

1. Onyeisi nchụaja ebighi ebi: Jizọs Kraịst

2. Usoro nke Melkizedec: Ngọzi ebighi ebi

1. Ndị Hibru 7:17 – N'ihi na ọ nāb͕a àmà, si, Gi onwe-gi bu onye-nchu-àjà rue mb͕e ebighi-ebi, dika usoro nke Melkizedec si di.

2. Abụ Ọma 110:4 – Jehova aṅụwo iyi, Ọ gaghịkwa echegharị, si, Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.

Ndị Hibru 7 bụ isi nke asaa nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye ode akwụkwọ na-ekwu maka ịdị elu nke ọkwa nchụ-aja Melkizedek na otu esi eguzobe ọkwa nchụ-aja Jizọs dịka usoro Melkizedek siri dị. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ọkwa nchụ-aja ebighị ebi nke Jisus ike, ọrụ Ya dị ka onye ogbugbo, na ike Ya ịzọpụta kpam kpam.

Paragraf nke mbụ: Onye odee webatara Melkizedek ma gosipụta ịdị elu ya karịa Abraham (Ndị Hibru 7:1–10). Ọ kọwara na Melkizedek, eze Selem na onye nchụàjà nke Chineke Onye Kasị Elu, gọziri Ebreham mgbe o si agha lọta. Ebreham nyere ya otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile o nwere. Onye edemede ahụ rụtụrụ aka na Livaị, onye sitere n’agbụrụ Ebreham wee bụrụ onye nchụàjà n’usoro ihe nke Israel, si n’aka Ebreham kwụọ Melkizedek otu ụzọ n’ụzọ iri. Nke a na-egosi na ọkwa nchụ-aja Melkizedek karịrị nke Livaị ma nwee ihe ọ pụtara karịa.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ kọwara etu ọkwa nchụ-aja Jizọs si karịa nke ndị nchụaja Livaị (Ndị Hibru 7:11-24). Ọ na-arụ ụka na ọbụrụ na a gaara enweta izu oke site n’ọkwa nchụ-aja nke Livaị, agaraghị enwe mkpa maka onye nchụàjà ọzọ dịka usoro Melkizedek siri dị. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na e nwere mgbanwe n’ọkwa ndị nchụàjà, a ga-enwekwa mgbanwe n’iwu ahụ. Jizọs si n’ebo dị iche—Juda—ọ bụghịkwa nke ndị nchụàjà si na ya pụta. Ọ bụghị n’usoro ọmụmụ ka ọ bụ onye nchụàjà kama ọ bụ site na ndụ a na-apụghị ibibi ebibi.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri site na nkwenye nke ọkwa nchụ-aja ebighi ebi nke Jisus (Ndị Hibru 7:25–28). Onye dere akwụkwọ ahụ na-ekwupụta na Jizọs nwere ike ịzọpụta kpamkpam ndị na-abịakwute Chineke site na Ya n'ihi na ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọchitere ha arịrịọ. N’adịghị ka ndị isi nchụ-aja nke ụwa bụ ndị chọrọ ịchụ aja kwa ụbọchị maka mmehie nke ha yana maka ndị ọzọ, Jizọs chụrụ onwe ya otu ugboro maka ihe niile mgbe ọ chụrụ onwe ya n’àjà n’elu obe. Ọ dị nsọ, na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, na-adịkwa ọcha, dịkwa elu karịa eluigwe. Ọ dịghị mkpa ka ọ chụọ àjà ugboro ugboro kama ọ chụrụ onwe ya dị ka àjà zuru okè maka mmehie otu ugboro.

Na nchịkọta,

Isi nke asaa nke ndị Hibru na-ekwu maka ịdị elu nke ọkwa nchụ-aja Melkizedek na otu esi eguzobe ọkwa nchụ-aja Jisus dịka usoro nke Melkizedek siri dị.

Onye edemede ahụ gosipụtara ịdị elu Melkizedek karịa Abraham na Livaị, na-ekwusi ike na ọkwa nchụ-aja ya nwere ihe ka ukwuu.

Ọ kọwara otú òtù ndị nchụàjà Jizọs si karịa nke ndị nchụàjà bụ́ ndị Livaị. Ebe ọ bụ na e nwere mgbanwe n’ọkwa nchụ-aja, a ga-enwekwa mgbanwe n’iwu ahụ. Jizọs ghọrọ onye nchụàjà ọ bụghị site n'usoro ọmụmụ, kama ọ bụ site na ndụ a na-apụghị ibibi ebibi.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na nkwenye nke ọkwa nchụ-aja ebighị ebi nke Jisus. O nwere ike ịzọpụta kpamkpam n'ihi na ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọchitere ndị kwere ekwe arịrịọ. N’adịghị ka ndị isi nchụaja nọ n’ụwa bụ́ ndị chọrọ ka a na-achụ ugboro ugboro, Jizọs chụrụ onwe ya otu ugboro ka ọ bụrụ àjà zuru okè maka mmehie. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke ọkwa nchụ-aja ka elu nke Jisus dịka usoro Melkizedek siri dị na ike Ya ịzọpụta kpam kpam site n’ọrụ ịchụ-aja Ya n’aha ndị kwere ekwe.

Hib 7:1 N'ihi na Melkisedek nka, bú eze Selem, onye-nchu-àjà nke Chineke kachasi ihe nile elu, onye zutere Abraham ka o si na ntib͕u nke ndi-eze lata, we gọzie ya;

Melkisedek, eze Selem na onye-nchu-àjà nke Chineke kachasi ihe nile, gọziri Abraham mb͕e o siri n'ib͕u ndi-eze lata.

1. Ngọzi nke Chineke - Otu anyị nwere ike isi nweta ngozi Chineke na ndụ anyị

2. Eze nchụ-aja - Melkisedek na Ọrụ Ya na Akwụkwọ Nsọ

1. Jenesis 14:17-20 – Abraham zutere Melkisedek ma gọzie ya

2. Abụ Ọma 110:4 – Chineke na-akpọ Melkisedek ịbụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi

Hib 7:2 Onye Abraham nyekwara otù uzọ n'uzọ iri nke ihe nile; mbụ site n'asusu-ya, bú eze ezi omume, ma emesia kwa eze Salem, nke bu, eze udo;

Abraham nyere Melkizedek otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe onwunwe ya nile, onye a maara dị ka eze ezi omume na eze Selem, nke bụ eze udo.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe site n'ihe atụ Abraham, onye were afọ ntatu na obi umeala nye Melkizedek, Eze ezi omume na udo.

2: Site n’ihe nlereanya ya, Ebreham na-akụziri anyị mkpa inye ihe, na otú o si eme ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.

1: Luk 6:38 - “Nyenụ, a ga-enye unu. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.”

2: Ilu 11:24-25 - “Otu onye na-enye n'efu, ma ọ na-erite uru karịa; onye ọzọ na-ejidesi ike, ma ọ na-ada ogbenye. Onye na-emesapụ aka ga-aga nke ọma; onye ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ nwee ume ka a ga-enweta ume.”

Ndị Hibru 7:3 Enweghị nna, enweghị nne, enweghị nna, enweghị mmalite ụbọchị ma ọ bụ ọgwụgwụ nke ndụ; mana emere ka ọ dị ka Ọkpara nke Chineke; nānọgide onye-nchu-àjà mb͕e nile.

Amaokwu a na Ndị Hibru 7:3 na-ekwu maka ọkwa nchụ-aja ebighi ebi nke Jisus Kraịst, onye na-enweghị mmalite ma ọ bụ ọgwụgwụ.

1. “Ọkwa nchụ-aja ebighị ebi nke Jisus Kraịst”

2. "Ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ nke Onye Nzọpụta anyị"

1. Jọn 1:1-3, "Na mbu ka Okwu ahu diri, Okwu ahu na Chineke dikwara, Okwu ahu buru kwa Chineke. O diri na mbu ya na Chineke. Ekère ihe nile site n'aka-Ya; ihe ọ bụla a na-eme. "

2. 1 Jọn 4: 9-10, "N'ime nke a ka e mere ka ịhụnanya Chineke pụta ìhè n'etiti anyị, na Chineke zitere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa, ka anyị wee dị ndụ site na ya. Na nke a bụ ịhụnanya, ọ bụghị na anyị nwere. hụrụ Chineke n'anya, kama na ọ hụrụ anyị n'anya wee zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ihe udo maka mmehie anyị.

Ndị Hiburu 7:4 Ugbu a tulee otú nwoke a si dị ukwuu, onye ọbụna nna nna Ebreham nyere otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe a kwatara akwata.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịdị ukwuu nke onye ahụ ọbụna Abraham nyere otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe onwunwe ya.

1. Ịdị Ukwuu nke Ndị Ohu Chineke: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Ebreham

2. Ihe Ịbụ Onye Nlekọta Kwesịrị Ntụkwasị Obi Pụtara: Inye otu ụzọ n'ụzọ iri dị ka ihe omume ofufe.

1. Jenesis 14:17-20 (Abraham na-enye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe nkwata)

2. Luk 16:10-12

Ndị Hiburu 7:5 Ma nʼezie ndị bụ́ ụmụ Livaị, ndị na-anata ọkwa nchụ-aja, nwere iwu ka ha nara otu ụzọ nʼụzọ iri nke ndị mmadụ dị ka iwu siri dị, ya bụ, nke ụmụnne ha, ọ bụ ezie na ha siri nʼime obodo pụta. úkwù Abraham:

Ndị nchụàjà bụ́ ndị Livaị nwere iwu ịnara otu ụzọ n’ụzọ iri n’aka ụmụ Izrel ibe ha, n’agbanyeghị na ha niile bụ ụmụ Ebreham.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ dịka iwu Chineke siri dị.

2. Ihe otu ụzọ n'ụzọ iri pụtara na Akwụkwọ Nsọ.

1. Deuterọnọmi 14:22-23 : “Ị ga-ewerekwa otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe omume nile nke mkpụrụ gị, nke na-esi n'ubi a pụta kwa afọ: na n'ihu Jehova bụ́ Chineke gị, n'ebe ọ ga-ahọrọ, ime ka aha ya biri. n'ebe ahu ka i gēri otù uzọ n'uzọ iri nke ọka-gi, na nke manya-vine-gi, na nke manu-gi, na umu eburu uzọ mu nke ìgwè ehi-gi na ìgwè ewu na aturu-gi, ka i we muta itu egwu Jehova, bú Chineke-gi, mb͕e nile.

2. Matiu 23:23: "Ahuhu gādiri unu, ndi-ode-akwukwọ na ndi-Farisi, ndi-iru-abua! na-eleghara ndị ọzọ anya."

Ndị Hiburu 7:6 Ma onye ahụ na-agụrụghị agbụrụ ya site nʼaka ha natara otu ụzọ nʼụzọ iri nke Ebreham, gọziekwa onye ahụ e kwere nkwa.

Melkizedek, onye dị omimi, natara otu ụzọ n'ụzọ iri site n'aka Abraham wee gọzie ya n'agbanyeghị na ya na Abraham esiteghị na agbụrụ ya.

1. Ngọzi nke ụzọ omimi nke Chineke

2. Ike nke Okwukwe na Ala Amaghi

1. Ndị Rom 4: 13-17 - Nkwa nke okwukwe

2. Jenesis 14:17-20 – Ihe omimi nke Melkizedek

Hib 7:7 Ma n’enweghị mgbagha nile, a na-agọzi nke nta site na nke ka mma.

Onye ka nta na-agọzi onye ka ukwuu.

1. Ngozi nke Ịtụkwasị Obi Onye Ka Ukwuu

2. Ike nke ngozi Chineke

1. Ndị Efesọs 3:20 - "Ugbu a nye onye ahụ nke pụrụ ime ihe na-enweghị atụ karịa ihe niile anyị na-arịọ ma ọ bụ na-eche, dị ka ike ya nke na-arụ ọrụ n'ime anyị."

2. Jemes 4: 6-7 - "Ma ọ na-enye anyị amara karịa: ya mere Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, sị: "Chineke na-emegide ndị mpako ma na-emere ndị dị umeala n'obi amara."

Ndị Hibru 7:8 Ma lee, ndị mmadụ na-anwụ anwụ na-anata otu ụzọ n'ụzọ iri; ma n’ebe ahụ ka ọ na-anabata ha, ndị a na-agba ama maka na ọ dị ndụ.

Ndị mmadụ nọ n’ụwa na-enye ndị ọzọ otu ụzọ n’ụzọ iri, ma n’eluigwe ka a na-enye onye dị ndụ, bụ́ Chineke otu ụzọ n’ụzọ iri.

1.Jizọs bụ Chineke dị ndụ bụ onye tozuru oke inye otu ụzọ n'ụzọ iri

2. Otu ụzọ n'ụzọ iri bụ akara nke ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke dị ndụ

1. Ndị Hibru 7:8

2. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Ndị Hibru 7:9 Ma dị ka m ga-asị, Livaị, onye na-anata otu ụzọ n'ụzọ iri, nyere Abraham otu ụzọ n'ụzọ iri.

Livaị bụ onye sitere n’agbụrụ Ebreham onye natara otu ụzọ n’ụzọ iri ma kwụọ otu ụzọ n’ụzọ iri.

1. Irubere Chineke isi na-eweta ngọzi nke okwukwe.

2. Ijere Chineke ozi chọrọ ka anyị nyeghachi Ya.

1. Jenesis 14:20 – Onye agọziri agọzi ka Chineke Nke kachasi ihe nile bu, Onye nyeworo ndi-iro-Gi nye n'aka-gi. O we nye ya otù uzọ n'uzọ iri nke ihe nile.

2. Malakaị 3:10 – Webatanụ otu ụzọ n'ụzọ iri nile n'ụlọ nkwakọba ihe, ka ihe oriri wee dị n'ụlọ m, werekwanụ ya nwaa m ub͕u a, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha siri, ọ buru na M'gaghi-emeghe unu window nile nke elu-igwe, wusi kwa unu. unu ewe gọzie, na ọ dighi ebe gēzuru inara ya.

Ndị Hiburu 7:10 Nʼihi na ọ ka nọ nʼúkwù nna ya mgbe Melkisedek zutere ya.

Ebe a na-akọwa otú Jizọs si nọrọ n’ụdị Melkizedek mgbe ọ zutere Ebreham.

1. Ike nke Ihe A Na-adịghị ahụ anya: Ịchọgharị Ihe Ndị Ga-enwe n'Ọbịbịa Jizọs Bụbu Ya Site n'Onye Melkisedek

2. Ihe jikọrọ Oge: Otú Jizọs si bịa ná nnọkọ Ebreham na Melkizedek

1. Jenesis 14:18-20 - Abram nyere Melkizedek otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe nkwata.

2. Ndị Rom 5: 12-14 - Ka ọnwụ si n'aka otu onye weta ndụ site na ibe ya

Ndị Hiburu 7:11 Ya mere asi na izu-oke sitere n'ọkwa-nchu-àjà nke Livai, (n'ihi na n'okpuru ya ka ndi Israel natara iwu,) gini ka nkpà ọzọ di ka onye-nchu-àjà ọzọ bilie dika ọnọdu Melkizedek siri di, nke anākpọghi kwa dika ọnọdu Eron si di?

Ọkwa nchụ-aja nke Livaị ezughị oke iweta izu-oke, ya mere onye nchụ-aja ọhụrụ sitere n’usoro nke Melkizedek echiri echichi, ọ bụghị site n’usoro nke Erọn.

1. Izu oke site n'aka onye nchuaja kariri

2. Mpụtara nke usoro nke Melkizedec

1. Abụ Ọma 110:4 - Jehova aṅụwo iyi, ọ gaghịkwa agbanwe obi ya, sị: “Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi, n’usoro Melkizedek.”

2. Ndị Rom 10:4 - N'ihi na Kraịst bụ njedebe nke iwu maka ezi omume nye onye ọ bụla nke kwere.

Ndị Hiburu 7:12 Nʼihi na mgbe a gbanwere ọkwa nchụ-aja, ọ dị mkpa ka a gbanweekwa iwu.

Ọkwa nchụ-aja agbanweela, ya mere iwu ga-agbanwekwa.

1: Iwu Chineke na-agbanwe mgbe niile ma na-agbanwe agbanwe iji gboo mkpa nke ndị ya.

2: Ọkwa nchụ-aja Jizọs bụ isi nkuku nke okwukwe anyị, ọ bụkwa site na Ya ka anyị ga-enweta nzọpụta.

1: Ndị Galetia 3:13 - Kraịst agbapụtawo anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, ebe e mere anyị ọnụ.

Jọn 1:17 - N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu, ma amara na ezi-okwu sitere n'aka Jisus Kraist bia.

Ndị Hiburu 7:13 Nʼihi na onye ahụ nke ekwuru ihe ndị a banyere ya sitere nʼebo ọzọ, nke ọ dịghị onye na-eje ozi nʼebe ịchụàjà.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a owo emi mîketieneke mbon oro ẹkedụkde itieuwa.

1. Mkpa ịdị n'otu na obodo dị n'okwukwe.

2. Amara Chineke na-erute mmadụ niile n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ agbụrụ.

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụkwa ibe unu n'anya. nweenụ ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Galeshia 3:28 - “Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghị ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị; n’ihi na unu niile bụ otu n’ime Kraịst Jizọs.”

Ndị Hiburu 7:14 Nʼihi na o doro anya na Onyenwe anyị si na Juda pụta; ebo nke Moses ekwughi okwu ọ bula bayere ọlu-nchu-àjà.

Na Ndị Hibru 7:14 ka ekwuru na Jizọs Kraịst sitere n’ebo Juda, na Mosis ekwughị maka ọkwa nchụ-aja sitere n’ebo ahụ.

1. Jizọs Kraịst: Nnukwu Onye Nchụàjà anyị

2. Nzọpụta anyị site n'amara Chineke

1. Matiu 1: 1-17 - Akụkọ ọmụmụ nke Jizọs Kraịst, nwa Devid, nwa Abraham.

2. Ndị Rom 5:17-19 - N'ihi na asi na ọnwu buru eze site n'aka otù onye ahu site n'ajọ omume nke otù onye, ole ka ndi nānara n'uba nke amara nke Chineke na nke onyinye ezi omume gābu eze na ndu site na ndu . otu nwoke, Jisus Kraịst.

Ndị Hiburu 7:15 Ma ọ pụtakwara ìhè nke ukwuu karị: nʼihi na nʼoyiyi Melkizedek ka onye nchụàjà ọzọ biliri.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na mgbe ihe atụ nke Melkizedec setịpụrụ, onye nchụàjà ọzọ biliri.

1. Ike nke Ezi Ihe Nlereanya: Olee otú ịgbaso nzọụkwụ Melkisedec pụrụ isi mee mgbanwe.

2. Olileanya nke Ụkọchukwu Ọhụrụ: Otu esi enweta ume n'oge ejighị n'aka

1. Ilu 13:20 – Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe: ma enyi ndị nzuzu ka a ga-ala n'iyi.

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:23-24 - Iwu kwadoro ihe niile, ma ihe niile adịghị mma: ihe niile kwadoro m, ma ihe niile adịghị ewuli elu. Ka onye ọ bula ghara ichọ ihe nke aka ya, kama àkù nke onye ọ bula.

Ndị Hiburu 7:16 Onye e                                                                                     nyere usoro iwu nke ihe nke an enyere niwu nke anu-aru n’iwu, kama dika ike nke ndu ebighi-ebi si di.

Ndị Hibru 7:16 kọwara na e mere Jizọs, ọ bụghị dị ka iwu nke ụwa, kama dịka ike nke ndụ na-adịghị agwụ agwụ.

1. "Ike nke Ndụ Ebighị Ebi: Gịnị Ka Ọ Pụrụ Maka Anyị?"

2. "Ibi Ndụ Gafere Iwu: Jizọs na Ike nke Ndụ Na-adịghị Agwu."

1. Jọn 10:10 - "Onye ohi na-abịa naanị izu ohi na igbu na ibibi; Abịara m ka ha nwee ndụ, na-enwekwa ya n'uju."

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Ndị Hiburu 7:17 Nʼihi na ọ na-agba ama, si, Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ama na Jizọs bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dịka usoro nke Melkizedek siri dị.

1. Jizọs: Onye Nchụàjà ebighị ebi

2. Melkisedek: Foto Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-8 - Jizọs wedara onwe ya ala ijere anyị ozi na ịbụ Onyeisi Nchụàjà anyị

2. Jenesis 14:17-20 – Ọrụ Melkisedek dị ka onye nchụàjà na eze

Ndị Hiburu 7:18 Nʼihi na a ga-emebi iwu ahụ nke na-aga nʼihu nʼihi adịghị ike na ihe na-abaghị uru ya.

Iwu ahụ nke bịaworo na mbụ ka ebiriwo n’ihi na ọ dịghị ike na ihe na-abaghị uru.

1. Ike nke mgbanwe: Otu anyị nwere ike isi merie adịghị ike na enweghị uru

2. Mma nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ: Otu anyị nwere ike isi nweta ume n’ime Onyenwe anyị

1. Ndị Rom 8:1-2 "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị ejegharị n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ. N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m. site n’iwu nke mmehie na ọnwụ.”

2. 2 Ndị Kọrint 12:9-10 “O wee sị m: “Amara m ezuworo gị: n'ihi na emewo ka ike m zuo oke n'adịghị ike. Ya mere, n'ezie ọ ga-amasị m ịnya isi n'adịghị ike m niile, ka ike nke Kraịst wee zuru ike. N’ihi ya, adịghị ike, n’ịta ụta, na mkpa, na mkpagbu, na mkpagbu, na mkpagbu, n’ihi Kraịst, na-atọ m ụtọ: n’ihi na mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m na-adị ike.”

Ndị Hibru 7:19 N'ihi na iwu ahụ emeghị ihe ọ bụla ka ọ zuo oke, ma iwebata olileanya ka mma mere; site na nke ayi nābiaru Chineke nso.

Ahịrị ọhụrụ Na Ndị Hibru 7:19, a na-ahụ iwu ahụ dị ka nke na-ezughị okè ma na-ewepụta olile anya ka mma nke na-enye ohere ka anyị bịaruo Chineke nso.

1. Nwee olileanya na Chineke: Otú okwukwe anyị si eme ka anyị na ya dịkwuo ná mma

2. Izu oke nke Okwukwe: Ịmara Chineke Site na Olileanya Anyị

1. Ndị Rom 5:2 - Site n'aka Ya ka ayi nweta-kwa-ra n'okwukwe bata n'amara nka nke ayi nēguzo nime ya, ayi nāṅuri kwa ọṅu n'olileanya nke ebube nke Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:18 - N'ihi na site na ya ka anyị abụọ nwere ohere na Nna.

Ndị Hiburu 7:20 Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị n’aṅụghị iyi, e doro ya onye nchụàjà.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-ekwu banyere otú e si mee Jizọs onye nchụàjà n’iyi.

1. Onye Nchụàjà nwere Nkwa: Ihe Ịṅụ iyi ahụ pụtara na Ndị Hibru 7:20

2. Ndị nchụ-aja nke Onye-nwe: Jisus Kraịst dịka Onye-isi Nchụ-aja

1. Jenesis 22:16-17 - O we si, Ejim Onwem ṅu iyi, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), n'ihi na i mewo ihe a, ma i b͕ochighi nwa-gi nwoke, bú nwa-nwoke i nwere nání ya;

2. Abụ Ọma 110:4 – Jehova aṅụwo iyi, Ọ gaghịkwa echegharị, si, Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.

Hib 7:21 (N'ihi na emere ndi-nchu-àjà ahu n'ebughi iyi; ma nka were iṅu-iyi sitere n'aka onye ahu Nke nāsi Ya, Onye-nwe-ayi ṅuru iyi, Ọ gaghi-echeghari kwa, Gi onwe-gi bu onye-nchu-àjà rue mb͕e ebighi-ebi dika ọchichi nke Melkizedec si di:)

Ndị nchụ-aja nke Testament Ochie bụ ndị echiri echichi n’enweghi iyi, ebe e ji iyi chiri Jizọs echichi site n’aka Chineke n’onwe ya.

1. Ịn̄ụ iyi nke na-adịghị emebi emebi: Nkwa Onyenwe anyị kwere Jizọs

2. Ọkwa nchụ-aja Jizọs: Ọchịchọ Kacha Elu

1. Abụ Ọma 110:4 – “Jehova aṅụwo iyi, Ọ gaghịkwa agbanwe obi ya, sị, ‘Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.’”

2. Jenesis 14:18-20 – “Melkizedek, bú eze Selem, we weputa achicha na manya-vine; ọ bu onye-nchu-àjà nke Chineke kachasi ihe nile elu. Ọ we gọzie ya, si, Onye agọziri agọzi ka Abram bu nke Chineke Nke kachasi ihe nile elu, bú Onye nwe elu-igwe na uwa; Ngọzi nādi kwa Chineke Nke kachasi ihe nile elu, Onye nyeworo ndi-iro-gi n'aka-gi. O we nye ya otù uzọ n'uzọ iri nke ihe nile.

Ndị Hibru 7:22 Nʼotu aka ahụ, e mere Jizọs nʼibé ọgbụgba ndụ ka mma.

E nyere Jizọs dị ka nkwa nke ọgbụgba ndụ dị mma karịa nke Chineke na ụmụ Izrel gbara.

1. Jesus - Nkwenye nke ọgbụgba ndụ ka mma

2. Mpụtara nke Jisọs ji n'aka maka agba ka mma

1. Jeremaịa 31:31-34 - “Lee, ụbọchị na-abịa, ka Jehova kwuru, mgbe mụ na ụlọ Izrel na ụlọ Juda ga-agba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ nke mụ na ndị nna nna ha gbara. n'ubọchi M'jidere ha n'aka ime ka ha si n'ala Ijipt puta, ọb͕ub͕a-ndum nke ha mebiri, ọ bu ezie na Mu onwem bu di-ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. Ma nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ulo Israel gāb͕a, mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta): M'gātiye iwum nime ha, de kwa ya n'obi-ha. M'gābu-kwa-ra ha Chineke, ha gābu-kwa-ram otù ndi. Ọzọ, onye ọ bula gēzí ibe-ya na nwa-nne-ya, si, Mara Onye-nwe-ayi: n'ihi na ha nile gāmam, site n'onye ntà nime ha rue onye uku, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa nmehie-ha ọzọ.

2. Ezikiel 36:25-27 – “M ga-efesa unu mmiri dị ọcha, unu ga-adịkwa ọcha n'adịghị ọcha unu niile, ọ bụkwa arụsị unu niile ka m ga-eme ka unu dị ọcha. M'gēnye kwa unu obi ọhu, ọ bu kwa mọ ọhu ka M'gētiye nime unu. M'gēwepu kwa obi nkume n'anu-aru-unu, nye kwa unu obi nke anu-aru. M'gātukwasi kwa Mọm nime unu, me kwa ka unu nēje ije n'ukpurum nile, lezie anya n'irube isi n'iwum nile.

Ndị Hiburu 7:23 Ma ha bụ ọtụtụ ndị nchụaja nʼezie, nʼihi na e kweghị ka ha dịgide nʼihi ọnwụ.

Ọtụtụ ndị nchụ-aja na agba ochie enweghị ike ịga n’ihu n’ihi ọnwụ.

1: Jizọs bụ Nnukwu Onye Nchụàjà anyị nke na-agaghị anwụ ma ọlị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị Jizọs obi, Onyeisi Nchụàjà na-adịghị agbanwe agbanwe.

1: Ndị Hibru 4:14 - Ya mere ebe anyị nwere nnukwu onye-isi nchụaja, onye gafeworo n'eluigwe, Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike.

2: Ndị Hibru 10:21 - Na inwe onye isi nchụ-aja na-elekọta ụlọ nke Chineke;

Ndị Hiburu 7:24 Ma nwoke a, nʼihi na ọ na-adịru mgbe ebighị ebi, o nwere ọkwa nchụ-aja na-apụghị ịgbanwe agbanwe.

Ọkwa nchụ-aja Jisọs enweghị mgbanwe, n’adịghị ka ọkwa nchụ-aja nke Agba Ochie.

1. Ịhụnanya na-apụghị ịgbanwe agbanwe: Ọkwa nchụ-aja nke Jisus Kraịst na-apụghị ịgbanwe agbanwe

2. Izu-oke nchu-aja nke Jisus: Na-adighi-agbanwe, Na-adighi-ada, na-adighi-agwụ

1. Ndị Hibru 5:6 “Dika ọ kwukwara n'ebe ọzọ, Gi onwe-gi bu onye-nchu-àjà rue mb͕e ebighi-ebi dika usoro Melkizedek siri di.

2. Ndị Rom 8:35-39 “Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu mkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha? Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, N'ihi Gi ka anēb͕u ayi ogologo ubọchi nile; aguwo ayi dika aturu agēb͕u. Ee e, n’ihe ndị a nile anyị karịrị ndị mmeri site n’aka Onye ahụ nke hụrụ anyị n’anya. N'ihi na ekwetaram na ọ bughi ọnwu, ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ike, ma-ọbu ihe di ugbu a, ma-ọbu ihe ndi gaje ibia, ma-ọbu idi-elu, ma-ọbu omimi, ma-ọbu ihe ọ bula ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya. nke Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ndị Hiburu 7:25 Ya mere ọ nwekwara ike ịzọpụta ha ndị na-abịakwute Chineke site n'aka ya ruo mgbe ebighị ebi, ebe ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọchitere ha arịrịọ.

Jizọs nwere ike ịzọpụta ndị na-echigharịkwuru Ya, ọ na-arịọkwa ha arịrịọ mgbe niile.

1. Jisus: Onye-nzọputa nke kachasi ihe nile

2. Jizọs: Onye na-arịọchitere anyị arịrịọ

1. Jọn 14:6, "Jizọs sịrị ya, Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m."

2. Ndị Rom 8:26-27, "N'otu aka ahụ Mmụọ na-enyere anyị aka n'adịghị ike anyị: n'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga-ekpe ekpere maka dị ka anyị kwesịrị, ma Mmụọ Nsọ n'onwe ya na-arịọchitere anyị na-asụ ude nke ukwuu nke ikwu okwu."

Hib 7:26 N'ihi na onye-isi-nchu-àjà di otú a ghọrọ ayi, Onye di nsọ, onye nēmerughi ọlu, onye anēmerughi emeru, onye ekewapuworo n'aru ndi-nmehie, me kwa ka ọ di elu kari elu-igwe;

Jizọs bụ onye isi nchụaja anyị, onye dị nsọ, onye na-adịghị njọ, onye na-emerụghị emerụ, na nke dịpụrụ adịpụ na ndị mmehie. Ọ dị elu karịa eluigwe.

1. Jizọs: Onyeisi Nchụàjà anyị zuru okè

2. Ịdị Nsọ nke Jisus Kraịst

1. 1 Pita 1:15-16 - "Ma dị ka Onye kpọworo unu dị nsọ, otu a ka unu dị nsọ n'ime omume ọ bụla;

2. Matiu 5:48 - "Ya mere unu zuru okè, ọbụna dị ka Nna unu nke bi n'eluigwe zuru okè."

Ndị Hiburu 7:27 Onye ọ na-adịghị mkpa kwa ụbọchị, dị ka ndị isi nchụaja ahụ, ịchụ àjà, buru ụzọ chụọ àjà maka mmehie nke aka ya, e mesịakwa maka mmehie nke ndị mmadụ: nʼihi na nke a ka o mere otu ugboro mgbe ọ chụrụ onwe ya n'àjà.

Onye isi nchụaja chụrụ aja maka mmehie nke ya na maka nke ndị mmadụ, mana naanị otu ugboro ka Jizọs Kraịst kwesịrị ịchụ onwe ya n’àjà.

1. Àjà Jizọs Kraịst: Ihe Ncheta Ịhụnanya Ya Na-adịghị Adị Agbanwe

2. Ịghọta Ihe Àjà Jizọs Pụtara ná Ndụ Anyị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, onye bara ụba na ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na mmebi iwu - ọ bụ site na amara ka e jiri zọpụta gị.

Hib 7:28 N'ihi na iwu nēme madu ndi-isi-nchu-àjà ndi nādighi ike; ma okwu nke iyi, nke dị site n’iwu, na-eme Ọkpara, onye edoro nsọ ruo mgbe nile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka otu iwu nke Moses na-eme ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị isi nchụaja, ndị a kpaara ókè site na adịghị ike ha, ebe okwu nke ịn̄ụ iyi na-eme Jizọs Kraịst Ọkpara, onye edoro nsọ ruo mgbe ebighị ebi.

1. Olileanya nke Ọkwa Nchụ-aja nke Kraịst na-adịghị ada ada

2. Izu-oke nke idoju-anya nke Kraist

1. Ndị Rom 8: 1-4 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs.

2. Ndị Filipaị 2:5-11 - O wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

Ndị Hibru 8 bụ isi nke asatọ nke akwụkwọ Ndị Hibru, ebe onye dere ya na-ekwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Jizọs Kraịst hiwere, na-eji tụnyere ya na ọgbụgba ndụ ochie ahụ n’okpuru Mozis. Isiakwụkwọ ahụ na-ekwusi ike na ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ dị mma na ịdị irè, nkwa ndị o kwere, na ọrụ Jisọs dị ka onye ogbugbo ya.

Paragraf nke Mbụ: Onye edemede ahụ kọwara ịdị elu nke ije ozi Jizọs dị ka onye isi nchụaja n'ebe nsọ nke eluigwe (Ndị Hibru 8:1-6). Ọ kọwara na Jizọs nọ ọdụ n’aka nri Chineke, na-eje ozi dị ka onye ozi n’ezi ụlọikwuu—nke eluigwe nke Chineke hiwere. Ụlọikwuu elu ala bụ ihe oyiyi na onyinyo nke ihe dị n'eluigwe. Ozi Jizọs dị elu n’ihi na Ọ na-achụ àjà ka mma—N’onwe ya—ma na-ejekwa ozi n’ozi kasị mma nke dabeere ná nkwa ndị ka mma. Ọgbụgba ndụ ochie ahụ e si n’aka Mozis mee dị nwa oge, ezughịkwa okè, ma Jizọs enwetawo ozi kasị mma nke na-adịgide adịgide.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ gosipụtara ọdịiche dị n'ọgbụgba ndụ ochie na ọgbụgba ndụ ọhụrụ (Ndị Hibru 8: 7-13). O hotara ihe dị na Jeremaya 31:31-34 iji gosi na Chineke ekwewo nkwa na ya na ndị Ya ga-agba ndụ ọhụrụ. Ọgbụgba ndụ ochie ahụ nwere ntụpọ n'ihi na Izrel anọgideghị na ya; ha mebiri iwu Chineke ma nupụ isi. Otú ọ dị, Chineke kwere nkwa na ya ga-agba ọgbụgba ndụ ọhụrụ na-adịghị ka nke ochie—ọgbụgba ndụ e dere n’obi ha kama ịbụ mbadamba nkume. Ọgbụgba ndụ ọhụrụ a ga-agụnye mgbaghara nke mmehie na ịmara Chineke nke ọma maka ndị Ya nile.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'imesi ike na site n'ọrụ Jizọs, O meela ọgbụgba ndụ mbụ na-emebi emebi (Ndị Hibru 8:13). Site n’ịkpọ ya “ihe agwụla agwụ,” o doro anya na e nweela ihe ka mma—ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ site n’aka Kraịst. Site na nguzobe a, ihe na-adịbu nwa oge abụrụla nke na-adịgide adịgide ugbu a ma dị elu karịa. Site n'ụzọ ọhụrụ a dị mma nke Jizọs nyere, ndị kwere ekwe ga-enweta mgbaghara, mmekọrịta nke onwe ha na Chineke, na mmezu nke nkwa Ya.

Na nchịkọta,

Isi nke asatọ nke Ndị Hibru kwuru na ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ Jizọs Kraịst hiwere ka ịdị mma na ịdị irè, ma e jiri ya tụnyere ọgbụgba ndụ ochie ahụ n’okpuru Mozis.

Onye edemede ahụ kọwara ozi Jizọs dị ka Nnukwu Onye Nchụàjà n’ebe nsọ nke eluigwe, na-ekwusi ike na ọ dị elu karịa ụlọikwuu elu ala na otú ọ ga-adịru nwa oge.

O gosiri ọdịiche dị n'ọgbụgba ndụ ochie ahụ na ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, na-emesi nkwa Chineke kwere ime ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ guzosie ike n'obi. Ọgbụgba ndụ ochie ahụ nwere ntụpọ n’ihi nnupụisi nke Israel, ma site n’ọrụ Jizọs, e hiwela ụzọ ọhụrụ na nke ka mma.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ya ike na site n’ọrụ Jizọs, o meela ọgbụgba ndụ mbụ ahụ na-agaghịzi adị. Nguzobe nke ụzọ ọhụrụ a na nke ka mma na-enye ndị kwere ekwe mgbaghara nke mmehie, ezi amamihe nke Chineke, na ịnweta nkwa Ya. Isiakwụkwọ a na-echetara ịdị elu na ịdị irè nke ọrụ Jizọs dị ka onye ogbugbo n'iguzobe ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ.

Ndị Hiburu 8:1 Ma nke a bụ ihe nke anyị kwuworo nke a: Anyị nwere onye isi nchụaja dị otú ahụ, onye edobere n’aka nri nke ocheeze nke ịdị ebube n’eluigwe;

Anyị nwere nnukwu Onyeisi Nchụàjà nke nọ ọdụ n’aka nri nke Chineke.

1. Oke na ike nke onye isi nchụaja anyị

2. Ịgbaso Ihe Nlereanya Onyeisi Nchụàjà anyị

1. Matiu 3:17 - Ma le, olu sitere n'elu-igwe, si, Nke a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ.

2. 1 Pita 2:21 – N'ihi na obuna nka ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, rapuru ayi ihe-atu, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya nile.

Hib 8:2 Onye nēje ozi nke ebe nsọ, na nke ulo-ikwū ahu n'ezie, nke Jehova mara, ọ bughi madu.

Ebe a na-ekwu maka Jizọs Kraịst, Onyeisi Nchụàjà nke ọgbụgba ndụ ahụ, ịbụ onye na-eje ozi nke ezi ụlọ-ofufe ahụ, nke Onye-nwe wuru na-abụghị mmadụ.

1. Jizọs: Onyeisi Nchụàjà nke ọgbụgba ndụ ahụ

2. Ụlọ-nsọ nke Onye-nwe: Ihe ịrịba ama nke ikwesị ntụkwasị obi Ya

1. Ndị Hibru 10:20, “Site n'ụzọ ọhụrụ dị ndụ meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, ahụ Ya”

2. Jọn 1:14, “Okwu ahu we ghọ anu-aru, we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa ebube-Ya, bú ebube dika nke Ọkpara amuru nání Ya sitere na Nna-ayi, juputara n'amara na ezi-okwu.

Ndị Hiburu 8:3 Nʼihi na edoro onye isi nchụaja ọ bụla echiri inye onyinye na ihe ịchụàjà: ya mere ọ dị mkpa na nwoke a nwekwara ihe ọ ga-achụ.

Onye-isi-nchu-àjà ọ bula anēchiri echichi ichu àjà, nke putara na Jisus gāchu kwa ihe.

1. Mkpa Jizọs dị - N'ileba anya na Ndị Hibru 8: 3, a na-echetara anyị mkpa Jizọs dị na onyinye O nyere anyị.

2. Ọkwa Nchụàjà nke Jizọs - N'ịtụle Ndị Hibru 8:3 , anyị na-achọpụta ọrụ dị mkpa Jizọs na-arụ na ndụ anyị dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị.

1. Ndị Hibru 9:14-15 -Ọbara nke Kraist, onye site na Mọ ebighi-ebi were onwe-ya n'enweghi ntupọ nye Chineke, gēsi kwa aṅa ghara ikpochapu akọ-na-uche-unu n'ọlu nwuru anwu ijere Chineke di ndu ozi? N'ihi nka ọ bu onye-ob͕ochi nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, ka site n'ọnwu, ka ewe b͕aputa ajọ omume nile nke di n'okpuru ọb͕ub͕a-ndu mbu, ka ndi akpọrọ we nara nkwa nke ihe-nketa ebighi-ebi.

2. Levitikọs 17:11 - N'ihi na ndu nke anu-aru di n'ọbara: M'we nye unu ya n'elu ebe-ichu-àjà ikpuchiri nkpuru-obi-unu nmehie-unu: n'ihi na ọ bu ọbara nēkpuchi nmehie-ha.

Ndị Hiburu 8:4 Nʼihi na ọ bụrụ na ọ nọ nʼụwa, ọ gaghị abụ onye nchụàjà, ebe ọ bụ na e nwere ndị nchụàjà na-enye onyinye dị ka iwu si dị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Hibru 8:4 na-akọwa otú Jizọs na-abụghị onye nchụàjà n'ụwa, ebe ọ bụ na e nweelarị ndị nchụàjà na-enye onyinye dị ka iwu si dị.

1. Ịdịiche nke Jizọs dịka onye isi nchụaja anyị

2. Iso Iwu na Ịghọta Ọrụ Ndị Nchụ-aja anyị

1. Ndị Hibru 7:23-28

2. Levitikọs 4:1-35

Ndị Hiburu 8:5 Ndị na-eje ozi nʼihe atụ na onyinyo nke ihe elu-igwe, dị ka Chineke dụrụ Mozis ọdụ mgbe ọ na-achọ ịrụ Ụlọikwuu: nʼihi na, lee, ka i mee ihe niile dị ka ihe atụ ahụ e gosiri gị nʼime ya si dị. ugwu ahụ.

Na Ndị Hibru 8:5, Chineke na-echetara Mozis mkpa ọ dị ịgbaso ụkpụrụ e gosiri ya maka ụlọikwuu ahụ.

1. Ike nke Nrubeisi: Ịnabata Ụkpụrụ Chineke Maka Ndụ

2. Ụgwọ ọrụ nke ịgbaso ụkpụrụ Chineke: Inweta ngozi Ya

1. Ọpụpụ 25:40 - "Ma na-ele anya na ị na-eme ha dị ka ha ụkpụrụ, nke e gosiri gị n'ugwu."

2. Abụ Ọma 119:105 - "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, na ìhè dịịrị okporo ụzọ m."

Ndị Hiburu 8:6 Ma ub͕u a o nwetawo ije-ozi kachasi nke-ọma kari, ebe ọ bu kwa onye-ob͕ub͕o nke ọb͕ub͕a-ndu ka nma, nke emere ka o guzosie ike n'elu nkwa di nma.

Ozi ọhụrụ nke Jizọs dị elu ma guzosie ike na nkwa ndị ka mma.

1. Ihe Kacha Elu nke Ozi Jizọs

2. Ihe ọgbụgba ndụ ka mma na-enye anyị

1. Jeremaịa 31:31-34 - Ọgbụgba ndụ ọhụrụ

2. Ndị Rom 5:6-11 - Àjà Mkpuchi Mmehie nke Jizọs

Ndị Hiburu 8:7 Nʼihi na ọ bụrụ na ọgbụgba ndụ mbụ ahụ enweghị ntụpọ, agaraghị achọkwa ebe nke abụọ ahụ.

Ọgbụgba ndụ mbụ ahụ enweghị mmejọ, ya mere ọgbụgba ndụ nke abụọ dị mkpa.

1. Ndokwa nke Chineke na ọgbụgba ndụ nke abụọ

2. Ezu-oke nke ọgbụgba ndụ nke mbụ

1. Jeremaịa 31:31-34 - “Lee, ụbọchị na-abịa, ka Jehova kwuru, mgbe mụ na ụlọ Izrel na ụlọ Juda ga-agba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ nke mụ na ndị nna nna ha gbara. n'ubọchi M'jidere ha n'aka ime ka ha si n'ala Ijipt puta, ọb͕ub͕a-ndum nke ha mebiri, ọ bu ezie na Mu onwem bu di-ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. Ma nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ulo Israel gāb͕a, mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta): M'gātiye iwum nime ha, de kwa ya n'obi-ha. M'gābu-kwa-ra ha Chineke, ha gābu-kwa-ram otù ndi. Ọzọ, onye ọ bula gēzí ibe-ya na nwa-nne-ya, si, Mara Onye-nwe-ayi: n'ihi na ha nile gāmam, site n'onye ntà nime ha rue onye uku, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. N'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa nmehie-ha ọzọ.

2. Ndị Galeshia 3:13-14 - “Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị—n'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, ‘Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụgburu n’elu osisi bụ’—ka e wee gọzie na Kraịst Jizọs. nke Abraham we biakute ndi mba ọzọ, ka ayi we nara Mọ nke ekwere na nkwa site n'okwukwe.

Ndị Hiburu 8:8 Nʼihi na ọ nwetara mmejọ ha, ọ si, Le, ubọchi nābia, ka Jehova siri, mb͕e Mu na ulo Israel na ulo Juda gāb͕a ndu ọhu:

Chineke ga-eso ụmụ Izrel na Juda gbaa ọgbụgba ndụ ọhụrụ.

1. Ọgbụgba ndụ ọhụrụ: Mmalite ọhụrụ

2. Ike nke mmeghari ohuru: Ọgbụgba ndụ ọhụrụ

1. Jeremaịa 31:31-33

2. Ndị Rom 11:26-27

Hib 8:9 Ọ bughi dika ọb͕ub͕a-ndu ahu si di nke Mu na ndi bu nna-ha b͕ara n'ubọchi M'jidere ha n'aka idupu ha n'ala Ijipt; n'ihi na ha eguzoghi n'ọb͕ub͕a-ndum, ma M'leghi anya ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta.

Ọgbụgba ndụ Chineke na ndị ya adabereghị na nrubeisi ha.

1: Ikwesị ntụkwasị obi Chineke adabereghị na ikwesị ntụkwasị obi anyị.

2: Onye-nwe-anyị abụghị oke n’oke anyị.

1: Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Ndị Hibru 8:10 N'ihi na nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ụlọ Izrel ga-agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Jehova kwuru; M'gātiye iwum nile n'obi-ha, de kwa ha n'obi-ha: M'gābu-kwa-ra ha Chineke, ha gābu-kwa-ram otù ndi;

Chineke kwere nkwa na ya ga-etinye iwu ya n’uche na n’obi nke ndị Izrel.

1. Ọgbụgba ndụ ịhụnanya nke Chineke na-adịghị ada ada

2. Ibi ndụ nke nrube isi nye uche Chineke

1. Jeremaia 31:33 - Ma nka gābu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ulo Israel gāb͕a; Mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), M'gātiye iwum n'obi-ha, de kwa ya n'obi-ha.

2. Jọn 14:15 - Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m.

Ndị Hiburu 8:11 Ma ha agaghị akụziri onye ọ bụla ibe ya na onye ọ bụla nwanne ya, sị: “Mara Onyenwe anyị: n'ihi na mmadụ niile ga-amata m, site n'onye kasị nta ruo n'onye kasị ukwuu.

Onye ọ bụla ga-amata Onyenwe anyị, site n’onye kasị nta ruo n’onye kasị ukwuu.

1: Ịmara Jehova na ịdị ukwuu Ya

2: Mkpa Izi Ndị Ọzọ Banyere Onyenwe Anyị Mkpa

Jeremaia 31:34-34 IGBOB - Ma ha agaghi-akuzi ọzọ, nwoke ọ bula ibe-ya, na nwoke ọ bula nwa-nne-ya, si, Mara Jehova: n'ihi na ha nile gāmam, site n'onye ntà n'etiti ha rue onye uku n'ime ha, ka ọ siri . Jehova: n'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa nmehie-ha ọzọ.

2: Jọn 17:3 - "Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere."

Ndị Hiburu 8:12 N'ihi na M'gātukwasi obi-ebere n'ajọ omume-ha, M'gaghi-echeta kwa ọzọ nmehie-ha na ajọ omume nile ha.

Nkwa nke ebere na amara nke Chineke kwere ndị chegharịrị ma chigharịkwuru Ya.

1. "Ike nke Mgbaghara Chineke"

2. "Mmalite Ọhụrụ site na Ebere Chineke"

1. Aisaia 43:25 - "Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi m, na-echetakwaghị mmehie gị ọzọ."

2. Abụ Ọma 103:12 - "Dị ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ."

Ndị Hiburu 8:13 Nʼihi na ọ na-asị, Ọgbụgba ndụ ọhụrụ, O mewo ka nke mbụ bụrụ ochie. Ugbua nke ahụ nke na-ere ure ma na-eme agadi adịla njikere ịla n'iyi.

Chineke mere ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke nọchiri ọgbụgba ndụ ochie ahụ, ọgbụgba ndụ ochie ahụ na-emebikwa emebi.

1. "Ọgbụgba ndụ Ọhụrụ: Nkwa ebighi ebi"

2. "Ike nke Okwukwe n'ime ọgbụgba ndụ ọhụrụ"

1. Jeremaia 31:31-34 : “Le, ubọchi nābia, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), mb͕e Mu na ulo Israel na ulo Juda gāb͕a ndu ọhu: ọ bughi dika ọb͕ub͕a-ndu ahu si di nke Mu na ha b͕ara. ndi bu nna n’ubọchi M’jidere ha n’aka ime ka ha si n’ala Ijipt puta, bú ọb͕ub͕a-ndum ka ha mebiri, ọ bu ezie na Mu onwem bu di ha, ka Jehova siri: Ma nka gābu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ya gāb͕a. ulo Israel: Mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), M'gātiye iwum n'obi-ha, de kwa ya n'obi-ha, M'gābu-kwa-ra ha Chineke, ha gābu-kwa-ram otù ndi. nwoke ibe-ya, na onye ọ bula nwa-nne-ya, si, Maranu Jehova: n'ihi na ha nile gāmaram, site n'onye ntà nime ha rue onye uku nime ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta: n'ihi na M'gāb͕aghara ajọ omume-ha, M'gēcheta kwa ha. emehiela ọzọ."

2. Ndị Hibru 10:16: "Nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ha ga-agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Jehova kwuru, m ga-etinye iwu m n'ime obi ha, ọ bụkwa n'uche ha ka M ga-ede ha."

Ndị Hibru 9 bụ isi nke itoolu nke akwụkwọ ndị Hibru, ebe onye odee nyochara mkpa na ịdị elu nke àjà Kraịst ma e jiri ya tụnyere ememe na àjà nke ọgbụgba ndụ ochie ahụ. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ọrụ ike nke Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị, ịchụ onwe ya n'àjà dị ka àjà zuru oke, na mgbapụta ebighị ebi O nwetara maka ndị kwere ekwe.

Paragraf nke mbụ: Onye ode akwụkwọ kọwara nke ọma ụlọ-ofufe nke ụwa na emume ya (Ndị Hibru 9:1-10). Ọ kọwara otú ọ bụ nanị mmadụ ole na ole ka e nwetara ọnụnọ Chineke, karịsịa nnukwu onye nchụàjà ji àjà ọbara na-abanye n’Ebe Kasị Nsọ otu ugboro n’afọ. Àjà ndị a bụ ndị na-adịru nwa oge na ihe atụ, ha enweghị ike ime ka akọnuche ndị mmadụ dị ọcha ná mmehie. Ha jere ozi dị ka ihe ncheta nke mmehie kama ịgbaghara mmehie na-adịgide adịgide.

Paragraf nke abụọ: Onye ode akwụkwọ na-akọwa ọdịiche dị n'ememe nke ụwa na aja dị elu nke Kraịst (Ndị Hibru 9:11-22). Ọ na-ekwupụta na Jizọs, Onyeisi Nchụàjà anyị, ji ọbara nke ya bata n’eluigwe n’onwe ya—na-enweta mgbapụta ebighị ebi maka ndị kwere ekwe. N’adịghị ka àjà ụmụ anụmanụ na-adịru nwa oge bụ́ ndị a na-achọ ka a na-emeghachi kwa afọ, Jizọs chụrụ onwe ya otu ugboro n’oge nile. Àjà ya na-asachapụ akọnuche anyị n’ọrụ nwụrụ anwụ ka anyị nwee ike ijere Chineke dị ndụ ozi. Dị nnọọ ka ọbara dị mkpa maka ime ka ọ dị ọcha n’okpuru ọgbụgba ndụ ochie ahụ, ọbara Jizọs wụsịrị dị oké mkpa maka mgbaghara n’okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ọrụ Kraịst ike n’imezu amụma agba ochie (Ndị Hibru 9:23–28). Onye edemede ahụ na-akọwa na dị ka ụkpụrụ Chineke si dị, ime ka ọ dị ọcha chọrọ ihe eluigwe n’onwe ha—ebe nsọ nke eluigwe—na àjà ndị ka mma karịa ndị a na-achụ n’ụwa. Kraịst apụtawo otu ugboro n'ọgwụgwụ nke ọgbọ iji wepụ mmehie site n'ịchụ onwe ya n'àjà. Dị ka a họpụtara ka ndị mmadụ nwụọ otu ugboro wee chee ikpe ihu, otu ahụ ka a chụrụ Kraịst otu ugboro ka o buru mmehie ma ọ ga-apụtakwa ọzọ n’ekwughị banyere mmehie—iji wetara ndị na-echere ya nzọpụta.

Na nchịkọta,

Isi nke itoolu nke Ndị Hibru na-enyocha àjà dị elu nke Kraịst ma e jiri ya tụnyere ememe na àjà nke ụwa.

Onye edemede ahụ kọwara n'ụzọ zuru ezu ka e si kpachie ohere ịbịaru Chineke nso n'okpuru ọgbụgba ndụ ochie site n'àjà anụ nwa oge.

O ji ọdịiche dị n’ememe ndị a n’ụwa na àjà Jizọs chụrụ n’onwe ya dị ka àjà zuru okè—inweta mgbapụta ebighị ebi na sachapụ akọnuche anyị na mmehie.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ike na mmezu nke amụma nke agba ochie nke Kraịst site n’ọrụ ịchụ-aja Ya ma kwe nkwa nloghachi ya n’ọdịnihu iji wetara ndị ahụ ji ịnụ ọkụ n’obi na-echere Ya nweta nzọpụta. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke ọrụ Jizọs dị ka Onyeisi Nchụàjà anyị onye ji onwe ya chụọ onwe ya dị ka àjà zuru okè—àjà dị nnọọ elu n’ịdị irè na ikike nke inye mgbapụta ebighị ebi.

Ndị Hiburu 9:1 Ya mere, nʼezie ọgbụgba ndụ mbụ ahụ nwekwara emume-nsọ nile nke ijere Chineke ozi, na ebe nsọ nke ụwa.

Ọgbụgba ndụ mbụ dị n'etiti Chineke na ndị ya nwere ụkpụrụ maka ofufe na ebe nsọ nkịtị.

1. Ịmụta ike nke nrube isi site na ọgbụgba ndụ ochie

2. Ihe dị n’ebe nsọ ọgbụgba ndụ ochie pụtara

1. Ọpụpụ 25:8-9 Ka ha meekwa m ebe nsọ; ka M'we biri n'etiti ha. Dika ihe nile si di nke Mu onwem nēme ka i hu, dika ihe-atù nke ebe-obibi ahu si di, na ihe-atù nke ihe-ya nile, ọbuná otú a ka unu gēme ya.

2. Ezikiel 37:26-28 Ọzọ, Mu na ha gāb͕a ndu; ọ gābu ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi n'ebe ha nọ: M'gēme kwa ka ha guzosie ike, me ka ha ba uba, M'gētiye kwa ebe nsọm n'etiti ha rue mb͕e ebighi-ebi.

Hib 9:2 N'ihi na emere ulo-ikwū; mbụ, nke ihe-idọba-oriọna ahu, na table, na achicha anēdo, di nime ya; nke a na-akpọ ebe nsọ.

Ụlọikwuu nke mbụ na Baịbụl nwere ihe ndọba oriọna, tebụl, na achịcha e ji egosi ihe, a na-akpọkwa ya ebe nsọ.

1. Ebe nsọ nke Chineke

2. Ihe arịa dị n’ụlọikwuu ahụ pụtara

1. Ọpụpụ 25: 31-40 (Chineke na-enye ntụziaka maka ịrụ ụlọikwuu).

2. Ọpụpụ 26:1-37 (Ntụziaka Chineke maka ime ákwà-nkwuba nke ebe-obibi)

Ndị Hibru 9:3 Ma mgbe ákwà mgbochi nke abụọ gachara, ebe-obibi nke a na-akpọ Ebe Nsọ kachasi ihe nile;

Nke kasị nsọ bụ ụlọikwuu nke dị n'azụ ákwà mgbochi nke abụọ n'akwụkwọ Ndị Hibru.

1. Ike nke ịdị nsọ

2. Ịdị nsọ nke Chineke n’ụlọikwuu

1. Ọpụpụ 25: 8-9 , "Ka ha meekwa m ebe nsọ, ka m wee biri n'etiti ha: dị ka ihe niile m na-egosi gị, dị ka ihe atụ nke ebe-obibi, na ihe nlereanya nke ihe-ya nile, ọbụna. otú ahụ ka unu ga-eme ya."

2. Ndị Hibru 10:19-20, “N'ihi ya, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'Ebe Nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ dị ndụ, nke O doworo nye anyị nsọ, site n'ihe mkpuchi, ya bụ; anụ ahụ ya."

Ndị Hiburu 9:4 nke nwere ihe-igu-ọku ọla-edo, na ib͕e ọb͕ub͕a-ndu ahu nke eji ọla-edo machie buruburu, nke ite ọla-edo nke nwere manna di nime ya, na nkpa-n'aka Eron nke nāma ifuru, na mbadamba nkume nke ọb͕ub͕a-ndu ahu;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Igbe ọgbụgba ndụ ahụ, nke nwere ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke ọla edo, mana, mkpanaka Erọn, na tebụl nke ọgbụgba ndụ ahụ.

1. Igbe ọgbụgba ndụ ahụ: Ihe nnọchianya nke ọgbụgba ndụ Chineke na ndị ya

2. Ihe dị n’ime igbe ọgbụgba ndụ ahụ pụtara

1. Ọpụpụ 16:33-34, “Moses we si Eron, Were ite, tiye omer juputara na manna nime ya, dọba ya n'iru Jehova ka ọ buru ihe-ndebe nye ọb͕ọ-unu nile: dika Jehova nyere Moses iwu; Eron we dọba ya n'iru ihe-àmà ka ọ buru ihe-ndebe.

2. Ọnụ Ọgụgụ 17:8, “O wee ruo n’echi ya, na Mozis banyere n’ụlọikwuu nke ihe àmà, ma, le, mkpara Erọn maka ụlọ Livaị fakwara ifuru, ma ifuru, ma ifuru. , ma mịa mkpụrụ almọnd."

Hib 9:5 na n'elu ya cherubim nke ebube nēkpuchi ebe-nkpuchi-nmehie; nke anyị enweghị ike ikwu ugbu a karịsịa.

Akwụkwọ nke Ndị Hibru na-ekwu maka oche ebere, nke cherọb kpuchiri ya, n'agbanyeghị na a kọwaghị nkọwa ya.

1. Ebere Chineke kpugheere site na oche ebere

2. Otuto nke Chineke nke cherubim nọchitere anya ya

1. Ọpụpụ 25:17-22 - I gēme kwa ebe-nkpuchi-nmehie nke ọla-edo anāgwaghi agwa: cubit abua na nkera ka ogologo-ya gādi, otù cubit na nkera ka obosara-ya gādi.

2. Ezikiel 10:1-5 - M'we hu, ma, le, n'elu mbara ahu nke di n'elu isi cherubim ka ọ di n'elu ha dika nkume sapphire, dika ihe yiri oche-eze.

Ndị Hiburu 9:6 Ma mgbe e doziri ihe ndị a otú a, ndị nchụàjà na-aga n’ụlọikwuu mbụ mgbe niile, na-eje ozi Chineke.

Ndị nchụ-aja nọ n’ọgbụgba ndụ ochie ka e nyere ntụziaka ka ha na-eje ozi n’ime ụlọ-ikwuu nke mbụ dịka emume-nsọ nke Chineke siri dị.

1. Ozi Nchụ-aja: Ihe Nlereanya nke ije ozi na Àjà

2. Ọgbụgba ndụ Ochie: Ntọala maka Ọhụrụ

1. Ndị Rom 12: 1-2 - "Ya mere, ụmụnna m, ana m arịọ unu site n'obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe ime mmụọ unu. ụwa a, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe bụ́ ezi ihe na ihe a na-anakwere na nke zuo okè.”

2. Levitikọs 10:1-3 - "Ma Nedab na Abihu, umu-ndikom Eron, onye ọ bula we were ihe-igu-ọku-ya, tiye ọku nime ya, tukwasi ya ihe-nsure-ọku nēsì ísì utọ, we sure ọku nēnweghi ikike n'iru Jehova, nke Ọ nēnyeghi ha n'iwu. ọku siri n'iru Jehova puta we ripia ha, ha we nwua n'iru Jehova: Moses we si Eron, Otú a ka Jehova siri, N'etiti ndi nọm nso ka agēdo m nsọ, ọ bu kwa n'iru ndi Israel nile ka agēdo m nsọ. A ga-enye m otuto.’+ Erọn wee gbachie nkịtị.

Ndị Hiburu 9:7 Ma nʼime nke abụọ ka onyeisi nchụàjà na-abanye nání ya otu ugboro nʼafọ, ọ bụghị ọbara nke ọ chụrụ nʼàjà maka onwe ya na nʼihi njehie ndị mmadụ.

Onye-isi-nchu-àjà nābà n'akuku nke-abua nke ebe nsọ ahu otù ub͕ò n'arọ, ichuru àjà ọbara bayere onwe-ya na nmehie nile nke ndi Israel.

1: Onyeisi Nchụàjà anyị bụ́ Jizọs chụrụ àjà zuru okè maka anyị na mmehie anyị.

2: A na-agbapụta anyị site n'àjà zuru oke na nke dị irè nke Jizọs Kraịst.

1: Ndị Hibru 10: 10-14 - Site n'ọchịchọ nke edoro anyị nsọ site n'àjà nke ahụ Jizọs Kraịst otu ugboro.

2: Ndị Hibru 4: 14-16 - Ya mere ebe anyị nwere nnukwu onye nchụàjà, onye gafeworo n'eluigwe, Jizọs Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie okwukwe anyị ike.

Ndị Hiburu 9:8 Mmụọ Nsọ na-egosi nke a, na e mebeghị ka ụzọ nke ịba n'ebe nsọ niile pụta ìhè, mgbe ụlọikwuu mbụ ahụ guzo.

Mụọ Nsọ na-egosi na a ka ekpughebeghị ụzọ e si abanye n'ebe kasị nsọ mgbe ụlọikwuu mbụ ka guzo.

1. Nke Kacha Nsọ: Ihe Mmụọ Nsọ Na-ekpughe

2. Ihe Ụlọikwuu Pụtara: Nchịkọta Ndị Hibru 9:8

1. Ọpụpụ 40:34-35 - Igwe-oji ahu we kpuchie ulo-ikwū nzute, ebube Jehova juputa-kwa-ra ebe-obibi ahu. Ma Moses apughi ibà n'ulo-ikwū nzute, n'ihi na igwe-oji ahu adakwasiwo ya, ebube Jehova juputa-kwa-ra ebe-obibi ahu.

2. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

Ndị Hibru 9:9 nke bụ ihe atụ maka oge dị ugbu a, nke a na-achụ ma onyinye ma àjà, nke a na-apụghị ime ka onye ahụ na-eje ozi zuo okè n'ihe gbasara akọ na uche;

Itien̄wed emi eneme n̄kpọ emi odude ke Mme Hebrew 9:9 emi ada aban̄a edinọ enọ ye uwa nnọ Abasi ke ini iso Christ.

1. Jizọs Kraịst: Àjà zuru okè

2. Nkwa nke akọ na uche na Kraịst

1. Ndị Hibru 10:1-4

2. Ndị Rom 6:22-23

Ndị Hiburu 9:10 nke guzoro nání nʼihe-oriri na ihe-aṅụ, na nʼụdị ịsa ahụ nile, na emume nile nke anụ arụ, nke etinyere nʼisi ha ruo nʼoge mgbanwe.

Amaokwu a na-akọwa ka Iwu Agba Ochie si bụrụ naanị n'ihe gbasara nri, ịsacha na ụkpụrụ ndị dị n'ime ya ruo oge mgbanwe.

1. Ike Ndozigharị: Mgbe Anyị Na-agbanwe Ndụ Anyị Ka Mma

2. Iwu nke Agba Ochie: Ịghọta ebumnuche nke iwu

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

2. Ndị Galetia 5:22-23 - “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ.”

Ndị Hibru 9:11 Ma Kraịst, ebe ọ bụ onye isi nchụaja nke ihe ọma ndị gaje ịbịa, site n'ụlọikwuu ka ukwuu nke zukwara okè, nke ejighị aka rụọ, ya bụ, ọ bụghị nke ụlọ a;

Kraist bu onye-isi-nchu-àjà nke ezi ihe ndi gaje ibia, ọ bughi n'ulo-ikwū ejiri aka me, kama ọ bu onye uku na nke zuru okè.

1. Ụlọikwuu nke Kraịst Karịrị na Karịrị Zuru oke

2. Ihe ọma ndị ga-esi na Kraịst bịa

1. Ndị Rom 8: 18-25 - Olileanya na ebube nke nzọpụta n'ọdịnihu site na Kraịst

2. Ndị Kọlọsi 1:19-20 - ike nke Kraịst maka ime ka udo na udo dịrị maka ihe niile e kere eke.

Ndị Hiburu 9:12 Ọ bụghị site nʼọbara ewu na ụmụ ehi, kama o ji ọbara nke ya bata otu ugboro nʼebe nsọ, ebe ọ nwetaworo mgbapụta ebighị ebi nʼihi anyị.

Jizọs ji ọbara nke ya bata n’ebe nsọ, na-enweta mgbapụta ebighị ebi maka anyị niile.

1. "Ụgwọ Mgbapụta: Nnukwu ọnụ ahịa nke nzọpụta anyị"

2. "Ike nke Ọbara: Ịghọta Ezi Àjà Jizọs"

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnya-Ya ka emere ayi di ike."

2. 1 Pita 1:18-19 - "N'ihi na unu maara na ọ bụghị ihe ndị na-emebi emebi, dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo ka e ji gbapụta unu n'ụzọ ndụ efu e nyefere unu n'aka nna nna unu hà, kama ọ bụ site n'ọbara dị oké ọnụ ahịa nke Chineke. Kraịst, nwa atụrụ na-enweghị mmerụ ma ọ bụ nkwarụ."

Ndị Hiburu 9:13 Nʼihi na ọ bụrụ na ọbara nke oke ehi na nke ewu na ntụ nke nwa ehi na-efesa ihe na-adịghị ọcha na-edo nsọ maka ime ka anụ ahụ dị ọcha.

Ọbara oke-ehi na nke ewu, na ntu nke ehi, nwere ike ime ka anu-aru di ọcha.

1: Anyị ga-adị ọcha.

2: Ọ bu kwa ọbara Kraist ka emere ayi ka ha di ọcha.

1:1 Jọn 1:7 - Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka Ọ nọ n'ìhè, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

2: Ndị Rom 5:8-9 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị. Ya mere, ebe aguworo ayi na ndi ezi omume ub͕u a site n'ọbara-Ya, agāzọputa ayi n'ọnuma site n'aka-Ya.

Ndị Hiburu 9:14 Ọbara Kraịst, bụ́ onye jiri mmụọ ebighị ebi nye onwe ya n’enweghị ntụpọ n’ihu Chineke, ga-esi aṅaa mee ka akọ na uche unu dị ọcha karịa ọrụ ndị nwụrụ anwụ iji fee Chineke dị ndụ?

Ọbara Kraịst pụrụ ime ka akọnuche anyị dị ọcha ma mee ka anyị nwee ike ijere Chineke dị ndụ ozi.

1. Ike nke Ọbara Kraist iji mee ka akọ na uche anyị dị ọcha

2. Oku ijere Chineke di ndu ozi

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nmehie, dika àkù nke amara Chineke si di.

2. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

Ndị Hiburu 9:15 Nʼihi nke a ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, ka site nʼọnwụ, maka mgbapụta nke njehie nile nke dị nʼokpuru ọgbụgba ndụ mbụ, ka ndị akpọrọ wee nata nkwa nke ihe nketa ebighị ebi.

Onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ bụ ọrụ maka inye mgbapụta nke mmebi iwu n’okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ, iji nata nkwa nke ihe nketa ebighị ebi.

1. Ịghọta ọgbụgba ndụ nke Kraịst: Lee anya na mgbapụta nke mmebi iwu

2. Nkwa Chineke Maka ihe nketa ebighi ebi: Ihe Agba Ọhụrụ pụtara

1. Ndị Rom 3:23-25 - Mmadụ niile emehiewo wee ghara irukwa otuto Chineke, ma site n'amara, a zọpụtara anyị site n'okwukwe na Jizọs Kraịst.

2. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Ndị Hiburu 9:16 Nʼihi na ebe ọgbụgba-ndụ dị, ọnwụ nke onye-àmà aghaghị ịdịkwa mkpa.

Ọnwụ onye akaebe dị mkpa ka ọgbụgba ndụ wee bụrụ nke ziri ezi.

1. Mkpa ọnwu onye akaebe dị n’ịkwalite ọgbụgba ndụ

2. Olee otú kwesịrị ekwesị na-akwadebe maka-apụghị izere ezere ọnwụ nke a testator

1. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke free bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

2. Ekliziastis 12:7 - "Uzuzu wee laghachi n'ala o si pụta, mmụọ na-alaghachikwutekwa Chineke Onye nyere ya."

Ndị Hiburu 9:17 Nʼihi na ọgbụgba ndụ dị ike mgbe mmadụ nwụsịrị: ma ọ́ bụghị ya, ọ dịghị ike ma ọlị mgbe onye-àmà dị ndụ.

Ọgbụgba-ndụ na-adị irè naanị mgbe onye akaebe nwụsịrị.

1. Ike nke Àmà: Otú Okwu Anyị Si Adị Ndụ Mgbe Anyị Nwụrụ

2. Uru Àmà Anyị Bara: Ihe Anyị Hapụrụ Maka Ọgbọ Ọdịnihu

1. Ilu 13:22 - Ezi mmadụ na-ahapụrụ ụmụ ụmụ ya ihe nketa, ma akụ nke onye mmehie bụ ihe a na-akpakọbara onye ezi omume.

2. Abụ Ọma 49:17 - N'ihi na mgbe ọ nwụrụ, ọ dịghị ihe ọ ga-ebula; ebube-Ya agaghi-ada n'azu ya.

Hib 9:18 Nʼihi nke a, e nweghị ọgbụgba-ndụ mbụ ahụ ewezuga ọbara.

Ewere ọgbụgba-ndụ nke mbụ nye ya na ịwụfu ọbara.

1. Ike nke Ọbara: Ịghọta ihe Ọbara Ịchụ-aja pụtara

2. Ihe nketa nke Ọbara: Mmetụta nke nraranye nke Testament Mbụ

1. Levitikọs 17:11, "N'ihi na ndu nke anu-aru di n'ọbara, M'we nye unu ya n'elu ebe-ichu-àjà ikpuchiri nkpuru-obi-unu, n'ihi na ọ bu ọbara nēkpuchi nmehie site na ndu."

2. Ọpụpụ 24:8, "Mgbe ahụ, Mozis were ọbara ahụ tụkwasị ndị mmadụ, sị, 'Lee ọbara ọgbụgba ndụ nke Jehova na unu gbara dị ka okwu ndị a niile."

Ndị Hiburu 9:19 Nʼihi na mgbe Mozis gwara ndị Izrel niile ihe iwu nyere nʼiwu dị ka iwu si dị, o were ọbara ụmụ ehi na nke ewu na mmiri na ajị uhie uhie na hyssop, fesa ma akwụkwọ ahụ na mmadụ niile. ,

Moses, dika akụkụ nke iwu ahu, gwara ndi Israel okwu, were ihe ngwakọta nke ọbara umu-ehi na nke ewu, na miri, na aji uhie uhie, na hyssop, fesa akwukwọ ahu, fesa ha.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke na imezu emume nke ifesa akwụkwọ na ndị mmadụ n'ọbara.

2. Ụdị ihe atụ nke ifesa ọbara na otú Jizọs si bụrụ àjà kasịnụ maka mmehie anyị.

1. Levitikọs 16: 14-16 - na-akọwa ememe nke ifesa ọbara nke anụ àjà.

2. 1 Jọn 1:7 - "Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile."

Ndị Hibru 9:20 si, Nke a bụ ọbara ọgbụgba ndụ ahụ nke Chineke nyeworo unu nʼiwu.

Amaokwu a na-agwa anyị na a wụfuru ọbara Jizọs iji mezuo ọgbụgba ndụ Chineke na anyị.

1. Nkwa nke nzọpụta site na ọbara Kraịst

2. Ike nke ọbara ọgbụgba ndụ ahụ

1. Aisaia 53:5 - "Ma a mapuworo ya n'ihi njehie-ayi, apiapiawo ya n'ihi ajọ omume nile ayi: ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa n'ọnya-Ya ka emere ayi di ike."

2. 1 Jọn 1:7 - "Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs, Ọkpara ya, na-asachapụ anyị mmehie niile."

Ndị Hiburu 9:21 Ọ bụkwa nʼọbara ka ọ fesa ma ebe-obibi ahụ na ihe niile e ji eje ozi.

Onye dere Ndị Hibru 9 na-ekwusi ike mkpa ọbara dị n’ụlọikwuu na ihe niile a na-eji eme ihe n’ozi.

1. Ike nke Ọbara: Inyocha ihe ọbara pụtara na ihe ọ pụtara n'ụlọikwuu.

2. Ozi nke Ụlọikwuu: Ọmụmụ ihe gbasara mkpa ụlọ-ofufe na ụgbọ mmiri ya.

1. Ọpụpụ 24:3-8; Moses we bia gosi ndi Israel okwu nile nke Jehova, na ikpé-Ya nile: ndi Israel nile we za n'otù olu, si, Okwu nile nke Jehova kwuworo, ayi gēme. Moses we de okwu nile nke Jehova n'akwukwọ, bilie n'isi-ututu, wue ebe-ichu-àjà n'okpuru ugwu ahu, na ogidi iri na abua, dika ebo iri na abua nke Israel si di. O we ziga umu-okorọbia nke umu Israel, ha we sure àjà-nsure-ọku, chuara Jehova àjà-udo, bú ìgwè ehi. Moses we were nkera ọbara-ha, tiye n'ọkwa di iche iche; ọ bu kwa nkera ọbara-ya ka ọ gāwusa n'ebe-ichu-àjà. O we were akwukwọ ọb͕ub͕a-ndu, gua na nti ndi Israel: ha we si, Ihe nile nke Jehova kwuworo, ayi gēme, we nu.

2. Levitikọs 17:11; N'ihi na ndu nke anu-aru di n'ọbara: M'we nye unu ya n'elu ebe-ichu-àjà ikpuchiri nkpuru-obi-unu nmehie-unu: n'ihi na ọbara ka ọ bu nēkpuchi nmehie madu.

Ndị Hiburu 9:22 Ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ka eji ọbara sachapụ n'iwu; ma ọ buru na ikwafu ọbara adighi adi nb͕aghara.

Iwu kwuru na a ga-awụsị ọbara ka e nwee ike ịgbaghara mmehie.

1. Ọnụ Mgbaghara: Olee otú Jizọs si kwụọ ọnụ ahịa kasịnụ

2. Gịnị ka ọbara Jizọs pụtara?

1. Levitikọs 17:11 – N'ihi na ndu nke anu-aru di n'ọbara: M'we nye unu ya n'elu ebe-ichu-àjà ikpuchiri nkpuru-obi-unu nmehie-unu: n'ihi na ọ bu ọbara nēkpuchi nmehie-ha.

2. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ, n'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Ndị Hibru 9:23 Ya mere ọ dị mkpa ka e were ihe ndị a mee ka ihe atụ nke ihe dị n'eluigwe dị ọcha; ma ihe nke elu-igwe n'onwe-ha ji àjà di nma kari ihe ndia.

A ghaghị iji àjà dị mma mee ka ihe ndị dị n'eluigwe dị ọcha karịa ndị dị n'ụwa.

1. Ike nke ịhụnanya ịchụ aja

2. Mkpa ọ dị nrube isi nye Chineke

1. Ndị Rom 12:1-2 Ya mere, ana m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu ziri ezi na nke kwesịrị ekwesị.

2. Ndị Hibru 10:19-22 Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'Ebe Nsọ Kachasị Nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ dị ndụ meghere anyị site na ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, ahụ ya na. ebe ayi nwere onye-nchu-àjà di uku nke nēlekọta ulo Chineke, ka ayi were ezi obi biakute Chineke nso, were kwa nkwesi-ike zuru oke nke okwukwe wetara, ebe ewesara obi-ayi wesa ayi ọcha n'amam-ikpe, were kwa miri di ọcha sa aru-ayi. .

Ndị Hiburu 9:24 N'ihi na Kraist abataghi n'ebe nsọ eji aka me, bú ihe-oyiyi nke ezi-okwu; ma ọ ba n'elu-igwe n'onwe-ya, ka ub͕u a puta ìhè n'iru Chineke n'ihi ayi:

Kraịst banyere n’eluigwe ka ọ pụta ìhè n’ihu Chineke n’ihi anyị.

1. Àjà Kraịst: Ọdịiche Ya n’iru Chineke maka Anyị

2. Ike nke arịrịọ anyị sitere na Kraịst

1. Ndị Rom 8:34 - “Ònye ga-ama ikpe? Kraịst Jizọs bụ onye nwụrụ anwụ—karịsịa, onye e mere ka o si n’ọnwụ bilie—onye nọ n’aka nri Chineke, onye na-arịọchitere anyị arịrịọ n’ezie.”

2. Ndị Hibru 4:16 - "Ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

Ndị Hiburu 9:25 Ma ọ bụghịkwa ka o were onwe ya chụọ onwe ya ọtụtụ ugboro, dị ka onye isi nchụaja na-eji ọbara ndị ọzọ abanye n'ebe nsọ kwa afọ;

Onye dere akwụkwọ Hibru na-akọwa na ọ dịghị Jizọs mkpa ịnọgide na-achụ onwe ya n’àjà, n’adịghị ka nnukwu onye nchụàjà bụ́ onye na-achụ ọbara ndị ọzọ kwa afọ.

1: Àjà Jizọs chụrụ nke otu oge zuru ezu iji wetara anyị nzọpụta.

2: Anyị nwere ike inwe ekele na àjà Jizọs zuru ezu iji kpuchie mmehie anyị.

1: Ndị Rom 6:10 - N'ihi na ọnwu ọ nwụrụ, ọ nwụrụ n'ebe mmehie, otu ugboro, ma ndụ ọ na-adị ndụ na Chineke.

2:1 Pita 3:18 - N'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu otù ub͕ò n'ihi nmehie, onye ezi omume n'ihi ndi ajọ omume, ka O we kuru ayi biakute Chineke.

Ndị Hiburu 9:26 Nʼihi na ya mere ọ ga-abụrịrị na ọ ga-ata ahụhụ ọtụtụ oge site na ntọala ụwa: ma ugbu a ọ pụtara otu ugboro nʼọgwụgwụ ụwa ka o wepụ mmehie site nʼàjà nke onwe ya.

1: Jisus Kraist abiawo iwepu nmehie n'ihi ayi nile site n'chu onwe-ya n'àjà.

2: Jisus Kraist putaworo otù ub͕ò n'ọgwugwu uwa ka O we wepu nmehie site n'àjà nke aka Ya.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: 1 Jọn 2: 2 - Ọ bụ ihe mgbapụta maka mmehie anyị, ọ bụghịkwa maka nke anyị naanị kamakwa maka mmehie nke ụwa dum.

Ndị Hiburu 9:27 Ma dị ka edoro ya nye mmadụ ịnwụ otu ugboro, ma mgbe nke a gasịworo ikpe.

Mmadụ niile ga-emecha nwụọ, ma emesịa, a ga-ekpe ha ikpe.

1. Ebe Ikpeazụ Onye ọ bụla: Ndụ, Ọnwụ, na Ikpe

2. Ejighi-aka nke onwu na ejighi n'aka nke ikpe

1. Eklisiastis 12:7-8 (Nzuzu na-alaghachikwa n'ala o si pụta, mmụọ na-alaghachikwutekwa Chineke bụ́ Onye nyere ya. “Ihe nile bụ ihe efu,” ka Onye Ozizi na-ekwu, “ihe efu kpam kpam!”)

2. Luk 16:19-31 (“Enwere otu ọgaranya nke yi uwe na-acha odo odo na ezi ákwà ọcha na-eri oriri kwa ụbọchị, otu ogbenye aha ya bụ Lazarọs, onye ọnyá kpuchirikwara ya, + tọgbọrọ n’ọnụ ụzọ ya. ihe nēsi na table ọgaranya ahu rie nri: ọzọ kwa, ọbuná nkita bia nāracha ọnyá-ya.

Ndị Hibru 9:28 Ya mere a chụrụ Kraịst otu ugboro ka o buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ; ọzọ kwa, Ọ gāhu ndi nēle anya Ya anya nke ub͕ò abua nēnweghi nmehie rue nzọputa.

A chụrụ Kraịst otu ugboro ka o buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ, ọ ga-apụtakwa nke ugboro abụọ maka nzọpụta.

1: Jisus biara izọputa ayi na nmehie ayi, Ọ gābia kwa ọzọ iwetara ayi nzọputa.

2: Awusiworị anyị ọbara Jizọs, ma otu ụbọchị ọ ga-alaghachi iwebata anyị n'amara nzọpụta.

1: Ndị Rom 5: 8-9 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị. Ebe ewerewo ọbara-Ya gu ayi na ndi ezi omume ub͕u a, àyi gēsi n'aka-Ya zọputa ayi kari kwa n'ọnuma Chineke!

2: Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie-ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

Ndị Hibru 10 bụ isi nke iri nke akwụkwọ Ndị Hibru, ebe onye dere ya gara n'ihu na-ekwusi ike na ịdị elu na izu oke nke àjà Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ na-enyocha otú àjà Jizọs siri dị karịa àjà nke ọgbụgba ndụ ochie ma na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha nọgidesie ike n’okwukwe, nwee ntụkwasị obi na mmesi obi ike nke nzọpụta site na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Onye edemede ahụ na-akọwapụta ezughị oke nke àjà anụmanụ n’okpuru ọgbụgba ndụ ochie (Ndị Hibru 10:1–18). Ọ na-akọwa na àjà ndị a apụghị iwepụ mmehie kama na-echetara mmehie kwa afọ. N’ụzọ dị iche, àjà Jizọs zuru okè ma zuo ezuo. Site n’inye ahụ Ya otu ugboro, O dowo ndị kwere ekwe nsọ wee mee ka ha zuo oke ruo mgbe ebighị ebi. Mụọ Nsọ na-agbakwa ama na Chineke agaghị echeta mmehie ha ọzọ n’okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ a.

Paragraf nke abụọ: Onye edemede ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri obi ike bịakwute Chineke site na Jizọs (Ndị Hibru 10:19-25). Ọ na-ekwusi ike na ebe ọ bụ na anyị nwere obi ike isi n’ọbara Jizọs bata n’ihu Chineke, anyị kwesịrị iji ezi obi na mmesi obi ike zuru ezu nke okwukwe bịaruo nso. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jidesie nkwupụta ha ike n'atụghị egwu n'ihi na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na nkwa Ya. Ha kwesịkwara ịna-eche otú ha nwere ike isi kpalie ibe ha n’ịhụnanya na ime ihe ọma, na-ezukọta mgbe niile maka agbamume.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịdọ aka ná ntị megide ịkpachara anya mee mmehie (Ndị Hibru 10:26–39). Onye edemede ahụ na-adọ aka ná ntị na ọ bụrụ na mmadụ kpachaara anya anọgide na-eme mmehie mgbe ọ nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu ahụ, ọ dịghị àjà fọdụrụnụ maka mmehie ha—nanị ịtụ egwu ikpe na ọnụma dị ọkụ. A na-echetara ndị kwere ekwe ka ha ghara ịtụfu ntụkwasị obi ha kama na-anọgidesi ike n'okwukwe ka ha wee nweta ihe e kwere ná nkwa—ụgwọ ọrụ sitere n'aka Chineke. A na-agba ha ume ka ha ghara ịla azụ kama bụrụ ndị nwere okwukwe ma chekwaa mkpụrụ obi ha.

Na nchịkọta,

Isi nke iri nke Ndị Hibru na-ekwusi ike àjà dị elu nke Kraịst ma e jiri ya tụnyere àjà anụmanụ n’okpuru ọgbụgba ndụ ochie ahụ.

Onye edemede ahụ na-akọwapụta ka àjà Jizọs si zuo oke ma zuo oke, na-edo ndị kwere ekwe nsọ ruo mgbe ebighị ebi.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri obi ike bịakwute Chineke site n’ọbara Jizọs, jidesie nkwupụta ha ike n’atụghị egwu. A na-agba ha ume ka ha gbakọta ọnụ maka agbamume ibe ha n'ịhụnanya na omume ọma.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri na ịdọ aka ná ntị megide ụma ime mmehie, na-echetara ndị kwere ekwe ka ha ghara ịtụfu obi ike ha kama nọgidesie ike n'okwukwe ruo mgbe ha ga-anata ihe e kwere ná nkwa—ụgwọ ọrụ sitere n'aka Chineke. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta nke àjà zuru oke nke Kraịst, na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha nọgidesie ike n'okwukwe na mmesi obi ike zuru ezu ma na-agbarịta ibe ha ume na njem ahụ maka nzọpụta ebighị ebi.

Ndị Hiburu 10:1 Nʼihi na iwu ahụ nwere onyinyo nke ihe ọma ndị gaje ịbịa, ọ bụghịkwa onyinyo nke ihe ndị ahụ, ọ dịghị mgbe ọ ga-eji àjà ndị ahụ ha na-achụ kwa afọ eme ka ndị na-abịarute ya zuo okè.

Iwu nke agba ochie bụ naanị onyinyo nke ihe ndị zuru oke na-abịa. Àjà apụghị ime ka ndị na-efe ofufe zuo okè.

1. Ọnwụ Jizọs emezuola ihe Agba Ochie na-enweghị ike

2. Izu oke nke Ọnwụ Jizọs: Imezu agba ochie

1. Ndị Rom 10:4 - N'ihi na Kraist bu nsọtu iwu ka onye ọ bula nke kwere ezi omume.

2. Ndị Galetia 3:24–25 - Ya mere iwu ahụ bụụrụ anyị onye nche ruo mgbe Kraịst bịara, ka ewe site n'okwukwe gu anyị na ndị ezi omume. Ma ugbu a okwukwe abịala, anyị anọghịkwa n’okpuru onye nlekọta.

Ndị Hiburu 10:2 Nʼihi na ọ̀ bụ na ha agaghị akwụsị ịchụ àjà? n’ihi na ndị na-efe ofufe mgbe e mere ka ha dị ọcha agaraghị enwe akọnuche ọzọ banyere mmehie.

Ndị na-efe Chineke emewo ka ha dị ọcha, ha ekwesịghịkwa inwe akọnuche nke mmehie ọzọ.

1. Ike Ịdị Ọcha: Ịghọta Ihe Mkpuchi Mmehie pụtara

2. Ịtọhapụ akọ na uche anyị n'efu: Inweta nnwere onwe nke ịdị ọcha

1. Abụ Ọma 103:12 – Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

2. 1 Jọn 1:7-9 - Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

Ndị Hiburu 10:3 Ma nʼàjà ndị ahụ, a na-enwe ncheta ọzọ nke mmehie kwa afọ.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-ekwu na n'ime Testament Ochie, a na-achụ àjà dịka ihe ncheta nke mmehie kwa afọ.

1. Ike nke Ncheta: Ịmụta na agba ochie

2. Ihe Àjà pụtara: Ịchọta Ọhụrụ site na Mkpuchi Mmehie

1. Aisaia 43:25 - "Mụ onwe m, ọbụna mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi m, na-echetakwaghị mmehie gị ọzọ."

2. Luk 22:19-20 - “O we were ob͕e achicha, nye ekele, nyawaa ya, nye ha, si, Nke a bu arum nke enyere n'ihi unu; mee ihe a iji na-echeta m.”

Hib 10:4 Nʼihi na ọbara nke oke ehi na nke ewu apụghị iwepụ mmehie.

Ọbara oke-ehi na nke ewu apughi iwepu nmehie.

1. Ike nke ọbara Jisos bupu nmehie ayi

2. Ike nke amara Chineke ịgbaghara anyị

1. Ndị Rom 3: 24-26 - A na-agụ ya na ndị ezi omume n'efu site n'amara ya site na mgbapụta ahụ nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Kọlọsi 1:13-14 - N'ihi na Ọ napụtara anyị n'ọchịchị nke ọchịchịrị wee kpọbata anyị n'alaeze nke Ọkpara ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, bụ mgbaghara mmehie.

Ndị Hibru 10:5 Ya mere, mgbe ọ na-abata n'ụwa, ọ na-asị, Àjà na àjà, ị chọghị, ma otu aru ka I doziri m.

Àjà na àjà abụghị ihe Chineke chọrọ, kama ọ chọrọ ka aru akwadoro ya.

1: Aru nke Kraist - ileba anya ihe mere Chineke ji choo aru edoziworo ya.

2: Ịchụ Onwe Anyị Àjà – Nyochaa ihe ịchụ onwe anyị n’àjà dị ka àjà dị ndụ nye Chineke pụtara.

1: Ndị Filipaị 2: 5-8 - Ka echiche a dị n'ime gị, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs: onye, ebe ọ bụ na ọ dị n'ụdị Chineke, o cheghị na ọ bụ ihe-apụnara mmadụ n'ike ka ya na Chineke ra; we were udi nke orù n'elu Ya, ewe me ya n'oyiyi madu: ewe hu ya n'oyiyi dika madu, we weda onwe-ya n'ala, we rube isi rue ọnwu, bú ọnwu nke obe.

2: Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site n'ebere nile nke Chineke, ka unu were aru unu chere Chineke dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ozi unu nwere ezi uche. Ka eme-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama b͕anwe unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

Hib 10:6 N’àjà-nsure-ọku na àjà n’ihi nmehie atọghị gị ụtọ.

Àjà nsure ọkụ na àjà maka mmehie adịghị atọ Chineke ụtọ.

1. Ebere Chineke Kariri nmehie ayi

2. Ike nke nchegharị na mgbaghara

1. Aịzaya 1:11-17 — “Gịnị n'ebe m nọ bụ ìgwè àjà unu?” ka Jehova siri; “Ejuwo m ihe àjà nsure ọkụ nke ebulu na abụba nke anụ mara mma; Ọbara oke-ehi, ma-ọbu nke umu-aturu, ma-ọbu nke ewu, atọghim utọ.

2. Abụ Ọma 51:16-17 - N'ihi na àjà agaghị atọ gị ụtọ, ma ọ bụ nye ya; àjà-nsure-ọku agaghi-atọ gi utọ. Àjà nile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa; obi tiwara etiwa na nke egwepịara egwepịa, Chineke, ị gaghị eleda anya.

Ndị Hiburu 10:7 M'we si, Le, abiawom (n'akwukwọ nke edeworo ihe bayerem), ime uche-Gi, Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu na uche Chineke ga-emezu site na Jizọs na-abịa n'ụwa.

1. "A na-eme uche Chineke Mgbe niile"

2. "Idobe n'okpuru Uche Chineke"

1. Ndị Rom 8: 28-30 "Anyị makwaara na n'ihe niile, Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, bụ ndị a kpọworo dị ka nzube ya si dị. Ọkpara-Ya, ka O we buru ọkpara n'etiti ọtutu umu-nna-ayi: ma ndi Ọ kworo akara, Ọ kpọ-kwa-ra ndi ọ kpọrọ,    gua-kwa-ra ndi ezi omume;

2. Abụ Ọma 40:7-8 "M wee sị: "Lee m, abịawo m, e dere banyere m n'akwụkwọ mpịakọta. Agụụ m ime uche gị, Chineke m; iwu gị dị n'ime obi m."

Ndị Hiburu 10:8 Nʼelu mgbe ọ sịrị, Àjà na àjà nkịtị na àjà nsure ọkụ na àjà a na-esurecha n'ọkụ na ị chọghị, ha atọkwa gị ụtọ; nke iwu nyere;

Jehova juru àjà-nbuli nke iwu.

1: Jis]s debere iwu izọputa ayi na nmehie ayi.

2: Anyị nwere ike ịbịakwute Chineke site n'okwukwe na Kraịst.

1: Ndị Rom 3: 25-26 - Àjà Jizọs bụ nanị ụzọ a ga-esi mee ka o ziri ezi n'ebe Chineke nọ.

2: Ndị Hibru 9:14 - Ọnwụ Kraịst bụ àjà zuru okè maka mmehie anyị.

Ndị Hiburu 10:9 O we si, Le, abiawom ime uche-Gi, Chineke. Ọ nēwepu nke-mbu, ka o we me ka nke-abua guzosie ike.

Jizọs bịara imezu uche Chineke ma jiri nke ọhụrụ dochie ọgbụgba ndụ ochie ahụ.

1. Jizọs: Onye na-emezu uche Chineke

2. Ọgbụgba ndụ ọhụrụ: Ndochi nke ochie

1. Jọn 3:16-17 "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. ụwa, kama iji zọpụta ụwa site n'aka ya."

2. Ndị Hibru 8: 6-7 "Ma n'ezie ozi Jizọs natara dị elu karịa nke ha dị ka ọgbụgba ndụ nke ọ bụ onye ogbugbo ya dị elu karịa nke ochie, ọ na-adaberekwa na nkwa ka mma. ọ dịghị ihe dị njọ n'ọgbụgba ndụ mbụ ahụ, ọ dịghịkwa ebe agaraghị achọ ọzọ."

Ndị Hiburu 10:10 Site nʼọchịchọ ahụ ka e doro anyị nsọ site nʼàjà ahụ Jizọs Kraịst chụrụ otu ugboro.

Site n’àjà nke ahụ Jizọs Kraịst, edoro anyị nsọ otu ugboro.

1: E dowo anyị nsọ site n’àjà kachanụ Jizọs Kraịst chụrụ ma nye anyị onyinye nzọpụta.

2: Anyị pụrụ inwe obi ike n’ịmara na e  chụrụ ahụ́ Jizọs ka ọ bụrụ àjà ebighị ebi iji doo anyị nsọ ruo mgbe ebighị ebi.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

Hib 10:11 Ma onye-nchu-àjà ọ bula nēguzo kwa-ubọchi nēje ozi nāchu kwa otù àjà ahu ọtutu mb͕e ọ bula, nke nāpughi iwepu nmehie.

Akwụkwọ Nsọ si na Ndị Hibru 10:11 na-akụzi na ndị nchụàjà na-achụ àjà kwa ụbọchị, ma àjà ndị a apụghị iwepụ mmehie.

1: A kpọrọ anyị ka anyị were ndụ anyị chụọ àjà dị ndụ nye Chineke.

2: Anyị ga-agbalịsi ike ibi ndụ n'ụzọ na-asọpụrụ Chineke, ebe ọ bụ na àjà enweghị ike iwepụ mmehie anyị.

1: Ndị Rom 12:1-2 “Ya mere, ụmụnna m, a na m agba unu ume, n’ihi ebere Chineke, ka unu were ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n’ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.”

2: Aisaia 1:16-17 “Sacharanụ ma mee onwe unu ka unu dị ọcha. Wepu ajọ omume-unu n'irum; kwụsị ime ihe ọjọọ. Mụta ime ihe ziri ezi; chọọ ikpe ziri ezi. Chebe ndị a na-emegbu emegbu. Kwenu ọnu-ọnu-ọma; kpee ikpe nke nwanyị ahụ di ya nwụrụ.”

Ndị Hibru 10:12 Ma nwoke a, mgbe ọ chụrụ otu àjà maka mmehie ruo mgbe ebighị ebi, ọ nọdụrụ ala n'aka nri Chineke;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs na-achụ otu àjà maka mmehie nke mmadụ, na ịnọ ọdụ n'aka nri Chineke.

1: Otu àjà nke Jizọs zuru ezu iji kpuchie mmehie anyị niile ugbu a na ruo mgbe ebighị ebi.

2: Anyị aghaghị ịnakwere àjà Jizọs chụrụ iji nweta mgbaghara na onyinye nke ndụ ebighị ebi.

1: Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Ndị Efesọs 2: 8-9 - N'ihi na ọ bụ n'amara ka e ji zọpụta unu, site n'okwukwe - ma nke a esiteghị n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke - ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi.

Hib 10:13 Site ugbu a gaa n’ihu na-atụ anya ruo mgbe a ga-eme ka ndị iro ya mee ihe mgbakwasị ụkwụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere Jizọs na-atụ anya ka e mee ka ndị iro ya mee ihe mgbakwasị ụkwụ ya.

1. Ike nke Ndidi: Ichere Nkwa Chineke Ka O mezu

2. Mmeri nke Okwukwe: Ịtụkwasị Obi n'Atụmatụ Chineke Maka Ndụ Anyị

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Abụ Ọma 37:7-9 - Dịrị jụụ n'ihu Jehova, werekwa ndidi chere Ya; ewela iwe mb͕e madu nāga nke-ọma n'uzọ-ya nile, mb͕e ha nēme ajọ omume-ha. Wepu iwe iwe, si kwa n'ọnuma chigharia; ewela iwe-ọ na-eduga nání n'ihe ọjọ. N'ihi na agēkpochapu ndi nēmebi iwu: Ma ndi nēchere Jehova gēnweta ala ahu.

Hib 10:14 N'ihi na site n'otù àjà-ofufé ka O meworo ka ndi edoworo zu okè rue mb͕e ebighi-ebi.

Site n’otu àjà Jizọs chụrụ, e mewo ka ndị e doro nsọ zuo okè ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ike nke Àjà Kraịst: Otú Jizọs Si Mee Ka Anyị Zuruo Mgbe Ebighị Ebi

2. Izu-oke nke ido nsọ: Otu esi eme ka anyị zuo oke site n’àjà Jizọs

1. Ndị Rom 8: 1-4 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs.

2. Ndị Hibru 9: 11-14 - Ma mgbe Kraịst pụtara dị ka onye isi nchụaja nke ihe ọma ndị bịaworo, mgbe ahụ, o sitere n'ụlọikwuu ahụ ka ukwuu nke zuru okè (nke a na-ejighị aka eme, ya bụ, ọ bụghị nke ihe a) o banyere otu ugboro. maka mmadụ nile na-abanye n’ebe dị nsọ, ọ bụghị site n’ọbara ewu na ụmụ ehi kama site n’ọbara nke ya, si otú a na-enweta mgbapụta ebighị ebi.

Ndị Hibru 10:15 nke Mmụọ Nsọ bụkwaara anyị àmà: nʼihi na mgbe o kwuchara na mbụ,

Mụọ Nsọ na-agba ama anyị na anyị nwere ike ịbịa n’atụghị egwu n’ihu Chineke.

1: “Iji Na-abịaru Chineke nso”

2: “Ike nke ntụkwasị obi na Kraịst”

1: Ndị Rom 8:34 - “Kraịst Jizọs bụ onye nwụrụ anwụ—karịrị nke ahụ, onye e mere ka o si n’ọnwụ bilie—onye nọ n’aka nri Chineke, onye na-arịọchitere anyị arịrịọ n’ezie.”

2:1 Jọn 4:17–18 - “Site na nke a ka e ji mee ka ịhụnanya zuo oke n'etiti anyị, ka anyị wee nwee obi ike maka ụbọchị ikpe, n'ihi na dịka Ọ dị, anyị onwe anyị dịkwa n'ụwa a. Egwu adịghị n’ịhụnanya, ma ịhụnanya zuru okè na-achụpụ egwu.”

Ndị Hiburu 10:16 Nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ha gāb͕a mb͕e ubọchi ahu gasiri, ka Onye-nwe-ayi siri, M'gātiye iwum nile n'obi-ha, ọ bu kwa n'obi-ha ka M'gēde ha;

Ọgbụgba-ndụ nke amara nke Chineke kwere nkwa ide iwu ya n’ime obi na uche anyị.

1. Ike nke ọgbụgba ndụ Chineke na ndụ anyị

2. Inwe amara site na nrube isi

1. Jeremaia 31:33 - "Ma nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ulo Israel gāb͕a; mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), M'gātiye iwum n'obi-ha, de kwa ya n'obi-ha; ga-abụ Chineke ha, ha ga-abụkwa ndị m.”

2. Deuterọnọmi 30:11-14 - "N'ihi na iwu a nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta, ọ bughi ihe ezonariworo n'iru gi, ọ bughi kwa n'ebe di anya: Ọ bughi n'elu-igwe ka i gāsi, Ònye gārigoro ayi? je n'elu-igwe, wetara ayi ya, ka ayi nuru ya me ya, ọ bughi kwa n'ofè oké osimiri, ka i we si, Ònye gāgabigara ayi n'ofè oké osimiri, wetara ayi ya, ka ayi we nu. ma okwu a di gi nso nke-uku, n'ọnu-gi na n'obi-gi, ka i we me ya.

Hib 10:17 Mmehie ha na ajọ omume ha agaghịkwa echeta ọzọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Hibru 10 na-echetara anyị ebere na amara nke Chineke na-adịghị agwụ agwụ, n'ihi na Ọ gaghị echetakwa mmehie anyị na ajọ omume anyị ọzọ.

1: Amara Chineke nke Na-adịghị ada ada - Ndị Hibru 10:17

2: Ebere a na-agaghị echefu echefu - Ndị Hibru 10:17

1: Isaiah 43: 25 - "Mụ onwe m, ọbụna Mụ onwe m, bụ onye na-ehichapụ mmebi iwu gị, n'ihi m, na-echetakwaghị mmehie gị ọzọ."

2: Maịka 7:19 - “Ọ ga-enwekwara anyị ọmịiko ọzọ; Ọ gāzọda ajọ omume-ayi n'ukwu. Ị ga-atụba mmehie anyị niile n’ime ogbu mmiri.”

Ndị Hibru 10:18 Ma ebe ngbaghara nke ihe ndị a dị, àjà mmehie adịghị ọzọ.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-akọwa na mgbe a nakweere mgbaghara Chineke, ọ dịghịzi mkpa iji anụmanụ achụ àjà maka mmehie.

1. Ike nke Mgbaghara: Otu esi enweta onyinye mgbapụta nke Chineke

2. Pụtara nke mgbaghara: Ịghọta mkpa nke ịchụ àjà

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Aisaia 53:4-5 - N'ezie o buruwo iru-uju anyi buru kwa iru-uju anyi; ma ayi guru onye etib͕uru ya, onye Chineke tib͕uru ya, na onye ewedara n'ala. Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi njehie anyị nile; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie ahu nke wetara ayi udo di, ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ayi ka aru di ike.

Ndị Hiburu 10:19 Ya mere, ụmụnna m, ebe anyị nwere obi ike ịbanye nʼebe nsọ site nʼọbara Jizọs.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka nkwuwa okwu anyị ịbịa n'ihu Chineke site n'àjà nke Jizọs.

1. Nkwuwa okwu anyị n’ihu Chineke - Ndị Hibru 10:19

2. Ike nke Ọbara Jizọs - Ndị Hibru 10:19

1. Ndị Efesọs 3:12 - N'ime ya, sitekwa n'okwukwe na ya, anyị nwere ike jiri nnwere onwe na ntụkwasị obi bịakwute Chineke.

2. Jọn 10:7-9 - Jizọs sịrị: “N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Abụ m ọnụ ụzọ ámá atụrụ. Ndị niile bịara n’ihu m bụ ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ihe, ma atụrụ ahụ egeghị ha ntị. Mu onwem bu ọnu-uzọ-ama; onye ọ bula nke nēsi nam bata ka agāzọputa. Ha gābata, pua, chọta ebe-ita-nri.

Hib 10:20 Site n'uzọ ọhu di ndu, nke O doworo ayi nsọ, site n'ihe-nkpuchi, ya bu, anu-aru-Ya;

1: Àjà Jizọs mere ka anyị na Chineke nwee njikọ kpọmkwem na ụzọ ndụ ebighị ebi.

2: Ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs meghere ụzọ ndụ ọhụrụ nke nzọpụta n'ime Ya.

1: Jọn 10:9 - "Abụ m ọnụ ụzọ ámá; onye ọ bụla nke si na m bata ka a ga-azọpụta."

2: Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Hib 10:21 na inwe onye-isi-nchu-àjà onye-isi ulo Chineke;

Ebe ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị inwe onye isi nchụaja na-achị ụlọ nke Chineke.

1. Ọrụ dị mkpa nke onye isi nchụaja n’ụlọ nke Chineke

2. Ihe Onyeisi Nchụàjà pụtara n’ụlọ Chineke

1. Ọpụpụ 28:1 - “Mgbe ahụ, si n'etiti ụmụ Izrel kpọta Erọn nwanne gị na ụmụ ya ndị ikom, ka ha bụrụ ndị nchụàjà—Arọn na ụmụ Erọn, Nedab na Abihu, Eleeza na Ịtama.”

2. Ndị Hibru 4: 14-16 - "Ebe ọ bụ na anyị nwere nnukwu onye nchụàjà nke gafeworo n'eluigwe, Jizọs, Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike. N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke nāpughi ime ebere n'adighi-ike-ayi, kama ọ bu onye anwaworo n'ihe nile dika ayi onwe-ayi, ma o nēnweghi nmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n’oge mkpa.”

Ndị Hiburu 10:22 Ka anyị were ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, ebe e fesasịa obi anyị n’ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.

Jiri okwukwe na obi ike bịaruo Chineke nso.

1: Obi dị ọcha na akọ na uche dị ọcha

2: Jiri obi ike bịakwute Chineke

1: Abụ Ọma 51:10 “Keere m obi dị ọcha, Chineke; meekwa ka mmụọ ziri ezi dị ọhụrụ n’ime m.”

2: Jemes 4:8 “Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso.”

Ndị Hibru 10:23 Ka anyị jidesie ọrụ okwukwe anyị ike n’atụghị egwu; (n'ihi na onye kwesiri ntukwasi-obi ka onye ahu kwere nkwa;)

Ndị Kraịst kwesịrị iguzosi ike n’okwukwe ha, ebe Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi na ọ ga-emezukwa nkwa ya.

1. "Nọgidesie Ike n'Okwukwe Gị"

2. "Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke"

1. Aịzaya 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. 1 Ndị Kọrịnt 15:58 - "Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, na-eguzosi ike, ndị a na-apụghị ịpụ apụ n'ahụhụ, na-aba ụba n'ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu maara na ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n'ọrụ abụghị ihe efu n'ime Onyenwe anyị."

Ndị Hiburu 10:24 Ka anyị tụlekwaara ibe anyị anya ịkpasu ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ.

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbarịta ibe ha ume ka ha na-agbalịsi ike ịhụ ndị ọzọ n'anya na ịrụ ezi ọrụ.

1. "Ike nke agbamume: itinye ego na ndị ọzọ maka ịhụnanya na ezi ọrụ"

2. "Oku ime ihe: Otu esi agbalite ibe ya n'ịhụnanya na ọrụ ọma"

1. Ndị Rom 12:10 "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ekporita ibe unu n'obi, na-asọpụrụ ibe unu."

2. Ndị Galetia 6:10 “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, ọkachasị ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Ndị Hibru 10:25 Ka anyị ghara ịhapụ nzukọ nke onwe anyị, dị ka omume ụfọdụ si dị; kama nāritanu ibe-unu ume: ma kari kwa, ka unu nāhu ka ubọchi nābia.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ileghara ịgbakọta na ịgbarịta ibe ha ume, karịsịa ka ụbọchị Onyenwe anyị na-abịa.

1. Ike Mmekọrịta: Otu ịbịakọta ọnụ na-ewusi okwukwe anyị ike

2. Ịnagide Ọnụ: Ịnọgide Na-enwe Njikọ Site n'Oge Ndị Isi Ike

1. Ọrụ 2: 42-47 - Nkwenye nke Nzukọ-nsọ mbụ na mkpakọrịta

2. Ndị Efesọs 4:2-3 - Mkpa ịdị n'otu dị n'anụ ahụ nke Kraịst

Ndị Hiburu 10:26 Nʼihi na ọ bụrụ na anyị kpachaara anya mehie mgbe anyị nataworo ihe ọmụma nke eziokwu ahụ, ọ dịghị àjà ga-adịkwa ọzọ maka mmehie.

Akụkụ ahụ na-adọ aka ná ntị na ọ dịghị àjà ọzọ maka mmehie ma ọ bụrụ na mmadụ na-ama ụma mehie mgbe ọ natasịrị ọmụma nke eziokwu.

1. Ihe si n'ama ụma mee mmehie

2. Eziokwu Chineke Na-adịghị ada ada

1. Abụ Ọma 51:3-4 "N'ihi na m na-amata njehie m nile, na mmehie m na-adị n'ihu m mgbe nile: Gi onwe-gi, nání gi, ka m'mehieworo megide, M'me kwa ihe ọjọ a n'anya-Gi."

2. Ilu 28:13 "Onye na-ekpuchi mmehie ya agaghị aga nke ọma;

Ndị Hiburu 10:27 Ma ọ dị ịtụ egwu ikpe ikpe na ọnụma dị ọkụ nke ga-eripịa ndị mmegide.

Itien̄wed emi otode Mme Hebrew 10:27 odụri owo utọn̄ aban̄a ubiereikpe oro edide ye ikan̄ ikan̄ iyatesịt ọnọ mbon oro mîkopke uyo Abasi.

1. Atụla egwu: Nkwenye nke amara n'ihu ikpe

2. Na-eto eto n'ịdị nsọ: Iwe ọkụ nke Onyenwe anyị

1. Ndị Rom 8:1-2 "Ya mere ugbu a, ọ dịghị ikpe ọ bụla dịịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị ejegharị n'anụ ahụ, kama dị ka mmụọ nsọ. N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nime Kraịst Jizọs emewo ka m nwere onwe m. site n’iwu nke mmehie na ọnwụ.”

2. Aisaia 26:9 "Mkpụrụ obim ka m'chọworo Gi n'abali; e, Mọm nke di nimem ka M'gāchọ Gi n'isi-ututu: n'ihi na mb͕e ikpé-Gi nile di n'uwa, ndi bi n'uwa gāmuta ezi omume."

Ndị Hiburu 10:28 Onye ahụ nke ledara iwu Mozis anya nwụrụ n’enweghị obi ebere n’okpuru ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ.

Itien̄wed emi odude ke Mme Hebrew 10:28 owụt ete ke mbon oro ẹfepde ibet Moses ẹyebọ ufen ke unana mbọm edieke ntiense iba m̀mê ita ẹdade ntiense ẹban̄a mmọ.

1. Mkpa ọ dị nrube isi n'iwu Chineke.

2. Ihe ga-esi n'imebi iwu Chineke pụta.

1. Matiu 5:17-20 - Jizọs kọwara mkpa ọ dị ịgbaso iwu.

2. Ọpụpụ 20:1-17 - Ekpughere Iwu Iri ahụ.

Ndị Hiburu 10:29 Ọ̀ bụ otú ahụ ka ntaramahụhụ siri ike ka unu ga-ewere na ọ bụ onye kwesịrị ekwesị, bụ́ onye zọchara ụkwụ Ọkpara Chineke ụkwụ, gụakwa ọbara ọgbụgba ndụ ahụ, nke e doro ya nsọ, bụrụ ihe na-adịghị nsọ, mekwaa. n'agbanyeghị na Mọ nke amara?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Ndị Hibru 10:29 na-ekwu maka ntaramahụhụ siri ike ndị zọtọworo Ọkpara Chineke ma leghara ọbara ọgbụgba ndụ ahụ anya ga-anata.

1. Ihe si n’ịjụ àjà Jizọs pụta

2. Ịghọta ọnụ ahịa nke enweghị nkwanye ùgwù maka ọnụnọ Chineke

1. 1 Jọn 1:7-9 - Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị na mmehie niile.

2. Ndị Rom 3:25 - Onye Chineke debere ka ọ bụrụ ihe-ikpuchi-nmehie site n'okwukwe n'ọbara-Ya, ikwuputa ezi omume-Ya maka ngbaghara nmehie nile nke gara aga, site na ntachi-obi nke Chineke.

Ndị Hiburu 10:30 Nʼihi na anyị matara Onye ahụ nke sịrị, ‘Ọ́bọ̀ bụ nke m, m ga-akwụghachi,’ ka Onye-nwe kwuru. Ma ọzọ, Onye-nwe ga-ekpe ndị ya ikpe.

Jehova gēkpe kwa ndi-Ya ikpe, n'ihi na ibọ̀-ọ́bọ̀ diri nání Ya.

1. Onye-nwe-ayi bu Onye-ikpe-ayi

2. Abọla ọbọ n'aka nke aka gị

1. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama rapụ ya nye ọnụma nke Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onye-nwe kwuru."

2. Deuterọnọmi 32:35 - "Ọbọ ọbọ bụ nke m, na nkwụghachi ụgwọ, n'ihi na mgbe ụkwụ ha ga-alọta, n'ihi na ụbọchị nke ọdachi ha dị nso, na ikpe ha na-abịa ngwa ngwa."

Hib 10:31 Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n’aka Chineke dị ndụ.

Ndị Hibru 10:31 na-echetara anyị ọdịdị dị nsọ na ịdị ike nke Chineke, na-ekwusi ike na ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Ya.

1. "Egwu Jehova: Ịmata Ike Chineke"

2. "Ọ bụghị naanị okwu: ịṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị nke Ndị Hibru 10:31."

1. Abụ Ọma 33:8 - "Ka ụwa nile tua egwu Jehova; ka ndị nile bi n'ụwa tụọ egwu Ya."

2. Ilu 1:7 - "Mmalite ihe ọmụma ka egwu Jehova bụ; ndị nzuzu na-eleda amamihe na ntụziaka anya."

Ndị Hiburu 10:32 Ma na-echetanụ ụbọchị mbụ ahụ, bụ́ ndị, mgbe e nyesịrị unu ìhè, unu tachiri obi n'oké ọgụ nke mkpagbu;

E nyere ndị kwere ekwe ìhè ma nagide mkpagbu n'oge gara aga.

1. Nọgidesie Ike Site n'ọnwụnwa na Mkpagbu

2. Na-adabere na Ike Chineke n'oge Ihe isi ike

1. Jemes 1:2-3 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike.

2. 1 Pita 5:7 - Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile, n'ihi na ọ na-eche banyere gị.

Ndị Hiburu 10:33 Otu akụkụ, ebe e mere unu ihe-nlegharị anya ma site nʼitarịị na mkpagbu; na akụkụ ụfọdụ, ebe unu ghọrọ ndị enyi nke ndị e ji mee ihe.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwu maka ịbụ ndị a na-ahụ anya site na nkọcha na mkpagbu, na ịghọ ndị enyi nke ndị na-enweta otu ihe ahụ.

1. Ịnagide Okwukwe n'etiti Ọnwụnwa

2. Ike Obodo n'Ahuhu

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

Ndị Hiburu 10:34 Nʼihi na unu nwere ọmịiko nʼebe m nọ nʼagbụ m, were ọṅụ nara ihe unu nwere nʼagha, ebe unu matara nʼime onwe unu na unu nwere akụ̀ ka mma na nke na-adịgide adịgide nʼeluigwe.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka inwe ọn̄ụ n'etiti nhụjuanya, ebe anyị maara na ụgwọ ọrụ ka ukwuu na-echere anyị n'Eluigwe.

1. Añụrị n'etiti Ahụhụ: Ịchọta Nkasi Obi n'ịmara ụgwọ ọrụ ebighi ebi anyị

2. Ihe dị n'eluigwe: ikwere na ụgwọ ọrụ ka mma na nke na-adịgide adịgide

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha gēji nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

2. Abụ Ọma 73:24-26 - Ị na-eji ndụmọdụ gị na-edu m, emesịa ị ga-anabata m n'otuto. ònye ka m'nwere n'elu-igwe ma-ọbughi gi? Ọ dịghịkwa ihe m chọrọ n'ụwa ma e wezụga gị. Anụ ahụ́ m na obi m ga-ada mbà, ma Chineke bụ ike nke obi m na òkè m ruo mgbe ebighị ebi.

Hib 10:35 Ya mere unu atufula obi-ike-unu, nke nwere ugwọ-ọlu di uku.

Anyị ekwesịghị ịhapụ okwukwe anyị, n’ihi na a ga-akwụghachi ya nke ukwuu.

1. "Ụgwọ Ọrụ nke Okwukwe"

2. "Ịrapagidesi ike na ntụkwasị obi"

1. Jemes 1:12 - "Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa: n'ihi na mgbe anwa ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n'anya nkwa."

2. 2 Timoti 4:7-8 - "Alụwo m ọgụ dị mma, agbasịwo m ọsọ m, edebewokwa m okwukwe ahụ: site ugbu a a tọgbọrọ m okpueze ezi omume, nke Onyenwe anyị, bụ́ onyeikpe ezi omume; ọ ga-enye m n’ụbọchị ahụ: ọ bụghịkwa naanị m, kama ọ bụ nye ndị niile hụrụ ọhụhụ ya n’anya.”

Ndị Hiburu 10:36 Nʼihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka, mgbe unu mesịworo ihe Chineke na-achọ, ka unu wee nata nkwa ahụ.

Ndidi di mkpa iji nweta nkwa nke Chineke ma emechaa uche Ya.

1. “Nkwa nke ndidi”

2. “Inweta Nkwa Chineke site n’ime uche Ya”

1. Ndị Rom 8: 25-27 - "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị na-eji ndidi chere ya."

2. Jemes 5:7-8 – “Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Lee ka onye ọrụ ubi si echere mkpụrụ dị oké ọnụ ahịa nke ụwa, na-enwe ndidi banyere ya, ruo mgbe o nwetara mmiri ozuzo mbụ na nke ikpeazụ.”

Hib 10:37 N’ihi na ọ fọduru nwa oge, onye nke gābia gābia, ọ gaghi-anọ kwa a.

Jehova na-abịa ọsọ ọsọ ma ọ gaghị egbu oge.

1. Oku ngwa ngwa maka nkwadebe - Onyenwe anyi na-abia ngwa ngwa

2. Nkasi obi nke ịmara nzọpụta anyị dị nso - Onye-nwe agaghị egbu oge

1. 2 Pita 3:8-9 - Ma, ndị m hụrụ n'anya, unu aghọtala otu ihe a, na otu ụbọchị n'ebe Onyenwe anyị nọ dị ka otu puku afọ, puku afọ dịkwa ka otu ụbọchị. Onye-nwe-ayi adigh-ume n'okwu-Ya, dika ufọdu nāguru ọnwu; ma ọ na-enwe ntachi obi n’ebe anyị nọ, n’achọghị ka onye ọ bụla laa n’iyi, kama ka mmadụ nile bịa na nchegharị.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

Ndị Hibru 10:38 Ma onye ezi omume ga-adị ndụ site nʼokwukwe: ma ọ bụrụ na onye ọ bụla alọghachi azụ, mkpụrụ obi m agaghị atọ ya ụtọ.

Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu: Ma ndi nālaghachi azu agaghi-atọ Chineke utọ.

1. Onye ezi omume ga-ebi site n'okwukwe: ịdabere na Chineke maka ume

2. Alaghachila azụ: Nọgidenụ na-etinye aka na Atụmatụ Chineke

1. Habakuk 2:4: “Lee, nkpuru-obi-ya nke nēweliri elu eguzozighi ezi nime Ya: ma onye ezi omume gēsite n'okwukwe-Ya di ndu.”

2. Ndị Rom 1:17: “N'ihi na ọ bụ n'ime ya ka ezi omume nke Chineke na-ekpughe site n'okwukwe ruo n'okwukwe: dị ka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ, Onye ezi omume ga-esi n'okwukwe dị ndụ.

Hib 10:39 Ma ayi esiteghi na ndi nālaghachi n'iyì; ma nke ndị kwere na nzọpụta nke mkpụrụ-obi.

Ndị kwere ekwe adịghị alaghachi azụ kama nwee okwukwe nke na-eduba na nzọpụta nke mkpụrụ obi ha.

1. Nọgide na Jehova, Ọ gānọgide kwa nime Gi

2. Guzosie ike n'okwukwe maka nzọpụta nke mkpụrụ obi gị

1. Jọn 15: 4-7 - Nọgidenụ na m, na m na gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine; unu apughi kwa ọzọ, ma ọ buru na unu anọgideghi nimem.

5 Mu onwem bu osisi vine, unu onwe-unu bu alaka-ya: Onye nānọgide nimem, Mu onwem kwa nime Ya, onye ahu nāmi nkpuru ri nne: n'ihi na unu apughi ime ihe ọ bula ma Mu nọghi ya.

2. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-atachi obi n’ọnwụnwa: n’ihi na mgbe anwa ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Jehova kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

Ndị Hibru 11, nke a na-akpọkarị “Ụlọ Nzukọ nke Okwukwe,” bụ isi nke iri na otu nke akwụkwọ Ndị Hibru. Ọ na-enye nkọwapụta dị ike gbasara okwukwe ma na-akọwapụta ọtụtụ ihe atụ sitere na agba ochie nke ndị mmadụ ndị gosipụtara okwukwe dị ukwuu na Chineke.

Paragraf nke mbụ: Onye ode akwụkwọ kọwara okwukwe na mkpa ọ pụtara (Ndị Hibru 11:1–7). A kọwara okwukwe dị ka mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya. Site n'okwukwe, ndị mmadụ n'akụkọ ihe mere eme nile enwetawo ịja mma sitere n'aka Chineke. Onye edemede ahụ kwusiri ike na ọ bụ site n'okwukwe ka anyị na-aghọta na Chineke ji okwu ya kee eluigwe na ala. Ẹkot uwa Abel, nte Enoch akasan̄ade ye Abasi, ye n̄kopitem Noah ke ndibọp ubom nte uwụtn̄kpọ mbon oro ẹkenamde esịt enem Abasi ebe ke mbuọtidem mmọ oro mînyeneke uyo.

Paragraf nke abụọ: Onye odee ahụ gara n’ihu na-akọgharịkwu ihe atụ nke okwukwe pụrụ iche (Ndị Hibru 11:8-31). Nrubeisi Abraham n'ịhapụ ala nna ya na ngọzi Aịzik banyere ọgbọ dị n'ihu na-egosi ntụkwasị obi siri ike ha nwere ná nkwa Chineke. A jara ndị mmadụ ndị ọzọ dị ka Sera, nne na nna Mozis, Mozis n'onwe ya, na Rehab mma maka omume okwukwe ha dị ịrịba ama. Ha gosipụtara obi ike, ntachi obi, na ịtụkwasị Chineke obi ọbụna mgbe ha chere ihe ịma aka ma ọ bụ ọnọdụ ndị a na-ejighị n'aka ihu.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ike ka ndị a nile kwesịrị ntụkwasị obi si nweta ezi àmà site n’ịtụkwasị obi ha na Chineke (Ndị Hibru 11:32-40). Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwetara mmeri na ọrụ ebube n’ihi okwukwe ha, ndị ọzọ chere mkpagbu na ahụhụ ihu. Otú o sina dị, ha guzosiri ike n'ihi na ha na-atụ anya obodo eluigwe nke Chineke kwadebere. Okwukwe ha na-adịgide adịgide na-eje ozi dị ka ihe mkpali nye ndị kwere ekwe taa ka ha nọgide n’ime ọnwụnwa ma na-elegide anya n’ebe Jisọs nọ—ihe atụ kasịnụ nke okwukwe zuru okè.

Na nchịkọta,

Isi nke iri na otu nke ndị Hibru na-eme ka ike na mkpa nke okwukwe pụta ìhè site n'ime ka ọtụtụ ihe atụ sitere na ọnụ ọgụgụ agba ochie.

Onye edemede ahụ kọwara okwukwe dị ka mmesi obi ike na nkwenye siri ike banyere ihe ndị a na-adịghị ahụ anya—ihe ndị Chineke jara mma gosipụtara n’akụkọ ihe mere eme nile.

Isiakwụkwọ ahụ kọrọ banyere omume dị iche iche ndị na-egosipụta okwukwe pụrụ iche—site n’àjà Ebel ruo ná nchebe Rehab—ma na-ekwusi ike otú ndị a si nweta ezi àmà site n’ịtụkwasị Chineke obi.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi otú ndị a kwesịrị ntụkwasị obi si tachie obi n’agbanyeghị ihe ịma aka ma ọ bụ ahụhụ n’ihi na ha na-atụ anya obodo eluigwe nke Chineke kwadebere. Ihe atụ ha na-akpali akpali na-agba ndị kwere ekwe taa ume ilekwasị anya n’ebe Jisọs nọ ka ha na-egosipụta ntụkwasị obi na-adịgide adịgide n’ime ule—ihe àmà nke ike na-adịgide adịgide nke ezi okwukwe.

Ndị Hibru 11:1 Ma okwukwe bụ isi ihe a na-ele anya ya, ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Okwukwe bụ mmesi obi ike nke olileanya anyị na ihe akaebe nke ihe a na-adịghị ahụ anya.

1. Ike nke Okwukwe na Ndụ Anyị

2. Otú Okwukwe Si Ekesi Ike n'Oge A Na-ejighị n'aka

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu?

2. 1 Pita 1:3-5 - Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist bu! Dị ka ebere ya dị ukwuu si dị, o mewo ka a mụọ anyị ọzọ n’olileanya dị ndụ site ná mbilite n’ọnwụ nke Jisọs Kraịst site ná ndị nwụrụ anwụ, gaa n’ihe nketa nke na-apụghị ire ure, nke a na-emerụghị emerụ, nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debere n’eluigwe maka gị, onye site n’ike Chineke. a na-eche ya nche site n’okwukwe maka nzọpụta a na-adị njikere ikpughe n’oge ikpeazụ.

Hib 11:2 N’ihi na site na ya ndị okenye nwetara ozi ọma.

Ndị okenye nwetara akụkọ ọma site n’okwukwe ha.

1. Ike nke Okwukwe - ka okwukwe nwere ike isi weta akụkọ ọma n'ihe gbasara mmụọ na nke ụwa.

2. Iṅomi Ndị Okenye - Otu anyị nwere ike isi mụta n'okwukwe ndị okenye iji weta akụkọ ọma na ndụ anyị.

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Chineke.

2. Jemes 2:17-18 – Otú a okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, bụ ihe nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. Ee, mmadụ nwere ike ịsị, "I nwere okwukwe, ma enwere m ọrụ." Gosi m okwukwe gị ma e wezụga ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.

Ndị Hiburu 11:3 Site nʼokwukwe, anyị ghọtara na e ji okwu Chineke kpụọ ụwa, nke mere na e                     nyere                              oyiri     kèhe ajọ ]lu uwa site n ihe  putara ìhè.

Anyị na-aghọta site n'okwukwe na Chineke kere ụwa site n'okwu ya, ọ bụghị ihe ndị a na-ahụ anya.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Ịmara na Chineke agaghị ada anyị mbà

2. Ike Chineke: Olee otú okwu ya nwere ike isi kee ụwa

1. Jeremaịa 32:17 Ah Onye-nwe Jehova! le, I mewo elu-igwe na uwa site n'oké ike-Gi na ogwe-aka esetiri eseti, ọ dighi kwa ihe di ike kari gi.

2. Abụ Ọma 33:6 Site n'okwu Jehova ka ekère elu-igwe; ọ bu kwa usu-ndi-agha-ha nile site n'iku-ume nke ọnu-Ya.

Ndị Hiburu 11:4 Ọ bụ okwukwe ka Ebel ji chụọrọ Chineke àjà kacha mma karịa Ken, bụ́ nke e site na ya gba-ama na ọ bụ onye ezi omume, ka Chineke na-agba akaebe banyere onyinye ya: ma ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ na-ekwu okwu .

Okwukwe ka Ebel ji chu àjà kariri nke Ken, we nara àmà nke ezi omume-ya n'aka Chineke. Ọ na-ekwu ọbụna ugbu a site n'ili.

1. Ike nke okwukwe na ndụ anyị

2. Ibi ndụ ezi omume

1. Jemes 2:21-24 - Ọ̀ bughi n'ọlu ka aguru Abraham nna-ayi n'onye ezi omume, mb͕e o chuworo Aisak nwa-ya nwoke n'elu ebe-ichu-àjà? Ùnu hu-kwa-ra otú okwukwe-ya si lua ọlu-ya, ewe me ka okwukwe-ya zue okè site n'ọlu-Ya?

2. 1 Jọn 3:12 - Ọ bụghị dị ka Ken, onye sitere n'ajọ onye ahụ ma gbuo nwanne ya. N'ìhi gini kwa ka o b͕uru ya? N'ihi na ọlu-ya bu ihe ọjọ, ọ bu kwa ezi omume nke nwa-nne-ya.

Ndị Hibru 11:5 Ọ bụ okwukwe ka e ji chigharịa Inọk ka ọ ghara ịhụ ọnwụ; ma achọtaghi ya, n'ihi na Chineke ewerewo ya buru ihe-ya: n'ihi na mb͕e akābugharighi Ya, ọ b͕ara àmà nka na ọ di Chineke ezi nma.

Inọk bụ ihe atụ nke nwoke okwukwe nke mere ihe dị Chineke mma.

1: Mgbe anyị na-ebi ndụ anyị maka Chineke, Ọ ga-akwụ anyị ụgwọ n'ụzọ anyị na-enweghị ike iche n'echiche.

2: Inwe okwukwe na Chineke ga-emeghere anyị ụzọ anyị na-echetụbeghị na ọ ga-ekwe omume.

1: Jemes 2:17 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya."

2: Matiu 6:33 - "Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; agētukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile."

Ndị Hibru 11:6 Ma ọ bụghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị ya ụtọ: n'ihi na onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwere na ọ dị adị, nakwa na ọ bụ onye na-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ ọrụ.

Iji mee ihe na-atọ Chineke ụtọ, mmadụ ga-enwerịrị okwukwe na ikwere na Chineke dị ma ga-akwụghachi ndị na-achọ Ya ụgwọ.

1. “Okwukwe: Isi Ihe Na-eme Chineke Obi Ụtọ”

2. "Na-achọsi Chineke ike: Ọ Ga-akwụ Gị ụgwọ"

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile, adaberekwala n'uche nke gi; n'uzọ-gi nile doro Ya onwe-ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile zie ezie.

2. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

Ndị Hiburu 11:7 N'okwukwe Noa, ebe Chineke dọọ ya aka ná ntị banyere ihe ndị a na-ahụbeghị ugbu a, ọ tụrụ egwu wee dozie ụgbọ iji zọpụta ụlọ ya; site na nke o kpere uwa ikpe, we ghọ onye-nketa nke ezi omume ahu nke sitere n'okwukwe.

A dọrọ Noa aka ná ntị banyere ihe Chineke na-ahụghị, o jikwa egwu mee ihe ma kwadebe ụgbọ iji zọpụta ezinụlọ ya. Site n’okwukwe ya, o ji mara ụwa ikpe wee ghọọ onye nketa nke ezi omume.

1. Ike Okwukwe: Ịmụta Ihe n’Ihe Nlereanya Noa

2. Ịghọta Ezi omume Site n'okwukwe: Ihe nketa Noa

1. Ndị Rom 10:10 - "N'ihi na mmadụ ji obi kwere na-agu ya n'onye ezi omume, na ọnụ ka mmadụ na-ekwupụta na-azọpụta."

2. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, olee uru ọ bara, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ ga-azọpụta ya? otu onye n’ime unu wee sị ha: “Lawanụ n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara? "

Hib 11:8 Site n'okwukwe Abraham, mb͕e akpọrọ ya ka ọ pua n'ebe ọ gānara ka ọ buru ihe-nketa, we rube isi; o we pua, nāmaghi ebe ọ nāga.

Abraham rubere Chineke isi mgbe a kpọrọ ya ka ọ gaa n’ebe a na-amaghị, n’agbanyeghị na ọ maghị ihe e ji meere ya.

1. Irubere Chineke isi n'agbanyeghị ejighị n'aka: Ịmụta ihe n'okwukwe Ebreham

2. Ịtụkwasị Chineke obi na Atụmatụ Ya: Ihe Nlereanya Abraham

1. Jenesis 12:1-4 – Oku Jehova kpọkuru Abraham ka ọ hapụ ụlọ ya gaa n’ala ọhụrụ.

2. Ndị Rom 4: 13-17 - Okwukwe Abraham nwere na Chineke na ezi omume ya ka a na-ewere n'aka ya.

Ndị Hibru 11:9 Nʼokwukwe ka ọ nọ nọ nʼala nke nkwa ahụ dị ka ọ nọ nʼala ọzọ, nʼihi na ọ nọ nʼụlọikwuu, ya na Aịzik na Jekọb, bụ́ ndị ha na ya na-eketa otu nkwa ahụ.

Abraham bụ nwoke nwere okwukwe, ọ tụkwasịkwara ná nkwa Chineke mgbe ya na ezinụlọ ya kwagara ná mba ọzọ.

1. Nkwa nke Okwukwe: Ịtụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ dị iche iche

2. Ebe obibi: Abraham, Aịzik na Jekọb na nkekọ nke ezinụlọ

1. Jenesis 12:1-4; 15:7-21 – Nkwa Chineke kwere Abraham

2. Jenesis 26:1-5; 28:10–15 – Abraham, Aịzik na ọbịbịa Jekọb n’ala nke nkwa

Ndị Hiburu 11:10 Nʼihi na ọ tụrụ anya obodo nke nwere ntọ-ala, nke Chineke bụ onye wuru ya na onye meworo ya.

Ebreham nọ na-atụ anya obodo nwere ntọala Chineke wuru.

1. Okwukwe Abraham n’obodo ebighi ebi

2. Ntọala nke olileanya anyị n'ebe Chineke nọ

1. Aisaia 26:4 - Tukwasi Jehova obi rue mb͕e ebighi-ebi, n'ihi na nime Onye-nwe-ayi Chineke ka i nwere oké nkume ebighi-ebi.

2. 2 Ndị Kọrint 5:1 – N'ihi na anyị matara na ọ bụrụ na e mebie ụlọikwuu nke bụ ebe obibi nke ụwa, anyị nwere ụlọ sitere na Chineke, ụlọ a      ghị                                                                                in anya ná nà àyêlê n’elu-igwe.

Ndị Hiburu 11:11 Sitekwa nʼokwukwe Sara nʼonwe ya natara ike ịtụrụ ime mkpụrụ, wee mụọ nwa mgbe ọ gafeworo agadi, nʼihi na o weere onye ahụ kwere nkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi.

Site n’okwukwe, Sera nwetara ume ime nwa n’agadi ya, n’agbanyeghị nkwa ahụ yiri ihe na-agaghị ekwe omume.

1: Okwukwe nwere ike inye anyị ume imeri ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume.

2: Chineke kwesiri ntukwasi-obi, Ọ gēdebe kwa nkwa-Ya, n'agbanyeghị otú o si di ka ihe nāpughi ime.

1: Ndị Rom 4:19-21 - Ma ebe o sighị ike n'okwukwe, ọ gughi aru nke aka ya n'ọnwu ub͕u a, mb͕e ọ b͕ara ihe ra ka ọgu arọ ise, ma-ọbu ọnwu nke àkpà-nwa Sera: ọ bughi kwa nmehie-ya n'okwu Chineke. site na ekweghi-ekwe; ma o siri ike n’okwukwe, na-enye Chineke otuto; Ebe o mezu-kwa-ra ka ihe ahu O kwere ná nkwa, o we puru ime.

2: Luk 1:37 - N'ihi na n'ebe Chineke nọ ọ dighi ihe nāpughi ime.

Ndị Hiburu 11:12 Ya mere e si nʼebe ahụ pụta ọbụna otu onye, na onye dị ka onye nwụrụ anwụ, dị ka kpakpando nke elu-igwe n'uba, na dị ka ájá nke dị n'akụkụ oké osimiri nke na-apụghị ịgụta ọnụ.

E weere Ebreham dị ka onye nwụrụ anwụ, ma Chineke kwere ya nkwa na ụmụ ya ga-aba ụba dị ka kpakpando nke mbara igwe na ájá dị n'ikpere mmiri.

1. Okwukwe Ebreham: Ike nke nkwa Chineke

2. Site n'ihe ọ bula rue ihe: Ike nke okwukwe

1. Ndị Rom 4:17-20 - Abraham kwere na Chineke n'agbanyeghị na enweghị ike ịmụ ụmụ

2. Ndị Hibru 10:22-23 - ike nke okwukwe ịbịaru Chineke nso na ijidesi nkwa ya ike.

Ndị Hiburu 11:13 Ndị a niile nwụrụ nʼokwukwe, ebe ha nataghị nkwa ahụ, kama ha hụrụ ha nʼebe dị anya, ha wee nabata ha, kwupụtakwa na ha bụ ndị ala ọzọ na ndị njem nʼụwa.

Itien̄wed emi otode Mme Hebrew 11:13 etịn̄ aban̄a mbon oro ẹkekpan̄ade ke mbuọtidem, emi mîkenyeneke mme un̄wọn̄ọ Abasi, edi ẹnen̄ede ẹbuọt idem ke mmọ ẹyesu.

1. Ịtụkwasị obi ná Nkwa Chineke - Ndị Hibru 11:13

2. Ibi ndụ dịka ndị ọbịa na ndị njem ala nsọ - Ndị Hibru 11: 13

1. Ndị Rom 8: 24-25 - N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olileanya nke a na-ahụ abụghị olileanya. N'ihi na ònye nēchere ihe ọ nāhu? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị ji ndidi chere ya.

2. 1 Pita 2:11 - Ndị m hụrụ n'anya, a na m agba unu ume dị ka ndị mbịarambịa na ndị a dọọrọ n'agha ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-ebuso mkpụrụ obi unu agha.

Hib 11:14 Nʼihi na ndị na-ekwu ihe ndị dị otu a na-ekwupụta nke ọma na ha na-achọ obodo.

Ndị na-achọ obodo ka mma na-egosipụta ọchịchọ ha site n'okwu ha na-ekwu.

1. Ime Nrọ Gị: Otú Okwukwe Pụrụ Isi nyere Gị Aka Ime Ihe Ọmụma Gị

2. Uru Ikwere na Ọdịnihu Ka Mma

1. Ilu 13:12 - Olileanya a na-echere ogologo oge na-eme ka obi rịa ọrịa, ma agụụ e mezuru bụ osisi nke ndụ.

2. ABÙ ỌMA 37:4- Ka ihe nātọ Jehova utọ, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.

Ndị Hiburu 11:15 Ma nʼezie, ọ bụrụ na ha na-echeta obodo ahụ ha siri pụta, ha gaara enwe ohere ịlaghachi.

Onye edemede Hibru na-echetara ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ ndị nna nna ha ma kwuo na ọ ga-abụ na ha nwere ohere isi n’ebe ha si bịa.

1. Ike Ncheta: Nabata mgbọrọgwụ anyị

2. Na-ele anya n'oge gara aga maka nghọta na nduzi

1. Jenesis 12:1-3 – Ma Jehova siri Abram, Si n'ala-gi, na n'ebe umu-nna-gi, si kwa n'ulo nna-gi pua, rue ala ahu nke M'gēgosi gi;

2. Ndị Filipaị 3:13-14 – Ụmụnna m, anaghị m agụ onwe m na ejidewo m: ma otu ihe ka m na-eme, na-echezọ ihe ndị dị n'azụ, na-agbatịkwa aka n'ihe ndị dị n'ihu.

Ndị Hiburu 11:16 Ma ub͕u a ha nāchọ ala ka nma, ya bu, elu-igwe: n'ihi nka ihere adighi-eme Chineke ka akpọrọ Chineke-ha: n'ihi na O doziworo ha obodo.

Ndị nke Chineke na-achọ obodo ka mma, nke eluigwe, ihere adịghịkwa eme Chineke ka a kpọọ Chineke ha n’ihi na o doziwooro ha obodo.

1. Ibi ndụ nke okwukwe n’ebe Chineke nọ bụ ụzọ na-aga n’ebe obibi ebighị ebi.

2. Nkwa Chineke bụ ihe e ji n’aka na ikwesị ntụkwasị obi ya na-adịru mgbe ebighị ebi.

1. Jọn 14:1-3 Ka obi ghara ilọ unu miri: unu kwere na Chineke, kwerekwa na Mu. N'ulo Nnam ọtutu ebe-obibi di: ọ buru na ọ bughi otú a, agaram gwara unu. M na-aga ịkwadebere gị ebe.

2. Aisaia 26:1 N'ubọchi ahu ka agābù abù a n'ala Juda; Anyị nwere obodo siri ike; Nzọputa ka Chineke gēdoworo ka ọ buru mb͕idi na ihe-nkpuchi;

Ndị Hiburu 11:17 Ebreham, mgbe a nwara ya, ọ bụ okwukwe ka o ji chụọ Aịzik chụọ àjà: onye natara nkwa ahụ wee chụọ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya.

E gosipụtara okwukwe Ebreham mgbe o chụrụ Aịzik n'àjà.

1. Ike Okwukwe: Otú okwukwe Ebreham si gosi na ọ tụkwasịrị Chineke obi

2. Ịhụnanya nke Àjà: Abraham na-erubere Chineke isi n’enweghị ihe ọ bụla

1. Jenesis 22:1-19

2. Jems 2:21-23

Ndị Hiburu 11:18 Onye e kwuru banyere ya, na nʼAịzik ka a ga-akpọ mkpụrụ gị.

Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi nye nkwa Ya ọbụna mgbe ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume.

1: Ikwesị ntụkwasị obi Chineke n’agbanyeghị ọnọdụ ndị na-agaghị ekwe omume

2: Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Chineke Mgbe Ndụ Na-atụghị anya Ya

1: Jenesis 17:19 - Chineke we si, Sera nwunye-gi gāmuru gi nwa-nwoke n'ezie; i gākpọ kwa aha-ya Aisak: M'gēme kwa ka ọb͕ub͕a-ndum guzosie ike n'ebe ọ nọ, bú ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi, Mu na nkpuru-ya gānọchi ya.

2: Ndị Rom 4:17-21 - (Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Emewom gi ka i buru nna nke ọtutu mba,) n'iru Onye ahu Nke Ọ kwere, bú Chineke, Onye nēme ndi nwuru anwu di ndu, nākpọ kwa ihe nādighi ka ọ bu ha. bụ. Onye kwere n'olileanya n'olile-anya, ka o we ghọ nna nke ọtutu mba; dika ihe ekwuru si di, Otú a ka nkpuru-gi gādi. Ma ebe o nēnweghi ike n'okwukwe, ọ gughi kwa aru-ya ka ọ bu ihe nwuru anwu ub͕u a, mb͕e ọ b͕ara ihe ra ka ọgu arọ ise, ma-ọbu ọnwu nke àkpà-nwa Sera: o meghi ka ọ ṅaghari na nkwa Chineke site n'ekweghi-ekwe; ma ọ di ike n'okwukwe, nēnye Chineke otuto.

Ndị Hibru 11:19 n'ihi na Chineke puru ime ka o si na ndi nwuru anwu bilie; O si kwa n'ebe ahu nabata ya n'ihe-oyiyi.

Onye edemede Hibru kwetara na Chineke nwere ike ịkpọlite Jizọs n’ọnwụ.

1: Ike Chineke: Ka Chineke Pụrụ Ime Ihe Na-agaghị ekwe omume

2: Mbilite n’Ọnwụ: Ihe ịrịba ama nke mmeri Chineke

1: Ndị Rom 8: 11 - "Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke Onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka aru unu nke apụghị ịnwụ anwụ site na Mmụọ ya nke bi n'ime unu."

2: Jọn 11:25 - "Jizọs sịrị ya, Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ: onye kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga-adị ndụ."

Ndị Hiburu 11:20 Ọ bụ okwukwe ka Aịzik ji gọzie Jekọb na Isọ banyere ihe ndị gaje ịbịa.

Aịzik gọziri ụmụ ya Jekọb na Isọ site n’okwukwe banyere ọdịnihu.

1. Ike Okwukwe: Otú Ngọzi Aịzik Ga-esi Na-akpali Anyị

2. Ibi n'ugbua: Ihe Ngọzi Aịzik pụtara

1. Jenesis 27:27-29 - Ngọzi Aịzik nke Jekọb

2. Jenesis 27:30-40 – Ngọzi Aịzik nke Isọ

Ndị Hibru 11:21 Jekọb, mgbe ọ nọ na-anwụ, ọ ji okwukwe gọzie ma ụmụ Josef; we kpọ isi ala, nādabere n'elu nkpa-n'aka-ya.

Jekọb ji okwukwe gọzie ụmụ ya ka ọ na-eru nso ọnwụ.

1. Ike Okwukwe n'oge ihe isi ike

2. Ihe nketa nke ịgọzi ụmụ anyị

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ilu 13:22 - Ezi mmadụ na-ahapụ ụmụ ụmụ ya ihe nketa, ma akụ nke onye mmehie ka a na-akpakọbara onye ezi omume.

Hib 11:22 Site n'okwukwe Josef, mb͕e ọ nwuru, o nēkwu okwu bayere ọpupu nke umu Israel; o we nye iwu bayere ọkpukpu-ya.

Josef, bụ́ nwoke nwere okwukwe, kwuru banyere ọpụpụ ndị Izrel tupu ya anwụọ ma nye ntụziaka banyere ọkpụkpụ ya.

1. Ike Okwukwe: Ihe Nlereanya Josef

2. Ịgbaso uche Chineke: Ihe mmụta sitere n’okwu ikpeazụ Josef

1. Ndị Rom 1:17 - "N'ihi na ọ bụ n'ime ya ka e kpughere ezi omume Chineke site n'okwukwe maka okwukwe, dị ka e dere, sị, 'Onye ezi omume ga-adị ndụ site n'okwukwe.'"

2. Jọn 15:14 - “Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu emee ihe m na-enye unu n'iwu.”

Ndị Hibru 11:23 Ọ bụ okwukwe ka ndị mụrụ ya ji zobe Mozis, mgbe a mụrụ ya ọnwa atọ, n’ihi na ha hụrụ na ọ bụ nwa kwesịrị ekwesị; ma ha atughi egwu okwu eze.

Mosis bụụrụ ihe atụ nke okwukwe mgbe a mụrụ ya wee zoo n’irube isi nye uche Chineke.

1: Okwukwe anyị nwere na Chineke ga-echebe anyị mgbe niile pụọ n'ihe ọjọọ, n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Anyị ga-atụkwasịrị obi na atụmatụ Chineke ma nwee okwukwe ime uche Ya, ọbụlagodi mgbe ọ siri ike.

Ọpupu 2:2-4 IGBOB - Nwayi ahu we turu ime, mua nwa-nwoke: o we hu ya na nwa-nwoke mara nma ka ọ bu, o we zobe ya ọnwa atọ.

2: Matiu 10:28-29 Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi: kama tuonụ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n'ala mmụọ.

Hib 11:24 N'okwukwe ka Moses, mb͕e ọ tolitere, ọ ju ka akpọ aha nwa ada Fero;

Mozis họọrọ okwukwe karịa onye ọ bụ.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke ga-anọkwasị n'ihe ọ bụla nke ụwa.

2. Ịkwenye na Chineke na-enye anyị ike ịhọrọ okwukwe karịa ọchịchọ nke ụwa.

1. Ndị Galetia 5:1, “Ọ bụ maka nnwere onwe ka Kraịst mere ka anyị nwere onwe anyị. guzosienụ ike, ya mere, ka unu ekwela ka yoke nke ịbụ ohu na-anyịgbu unu ọzọ.”

2. 2 Timoti 1:7 , “N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke ụjọ, kama mmụọ nke ike, nke ịhụnanya na nke ọzụzụ onwe onye.”

Ndị Hibru 11:25 Ọ na-ahọrọ ka ha na ndị Chineke na-akpagbu, karịa iri ihe ụtọ nke mmehie ruo nwa oge;

Mosis họọrọ ịtachi obi n'ihe isi ike ya na ndị Chineke karịa ịnụ ụtọ ihe ụtọ nke nwa oge nke mmehie.

1. Ike nke Ntachi Obi Kwesịrị Ntụkwasị Obi

2. Ụdị ihe ụtọ nke mmehie na-adịte aka

1. Ndị Galeshia 6:9 "Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

2. Ndị Rom 8:18 "N'ihi na a na m agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesịghị iji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị."

Ndị Hiburu 11:26 N'ịbụ ndị na-ewere ita-ita-uta nke Kraist-ayi ka àkù di n'Ijipt ka ọ di uku: n'ihi na ọ nēleta ugwọ-ọlu-ya.

Ụjọ Kraịst bara uru karịa akụ̀ ụwa. Ọ nọ na-atụ anya ụgwọ ọrụ nke Eluigwe.

1. Uru nke iburu obe anyi

2. Amamihe nke itinye ego na ụgwọ ọrụ ebighi ebi

1. Matiu 16:24-26 – “Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ndị na-eso ụzọ ya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m, ya jụ onwe ya, buru obe ya, soro m. N'ihi na onye ọ bula nke nāchọ izọputa ndu-ya gātufu ya: ma onye ọ bula nke gētufu ndu-ya n'ihim gāchọta ya. N'ihi na gini ka ọ bara madu, ma ọ buru na ọ rite uwa dum n'urù, we tufue nkpuru-obi nke aka ya? Ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ọnọdu nkpuru-obi-ya?

2. Ndị Kọlọsi 3: 1-4 - "Ya mere ọ bụrụ na e mere ka unu na Kraịst si n'ọnwụ bilie, chọọ ihe ndị dị n'elu, ebe Kraịst nọ ọdụ n'aka nri Chineke. Na-atụkwasịnụ obi n'ihe ndị dị n'elu, ọ bụghị n'ihe ndị dị n'ụwa. N'ihi na unu anwuwo, ma ndu-unu ezonariwo ya na Kraist nime Chineke. Mgbe Kraịst, onye bụ ndụ anyị, ga-apụta, mgbe ahụ ka unu na ya ga-apụtakwa n’ebube.”

Ndị Hiburu 11:27 Okwukwe ka o ji rapuru Ijipt, n'atụghị egwu ọnuma eze: n'ihi na ọ tachiri obi, dika ọ nāhu Onye ahu Nke anāpughi ihu anya.

Site n'okwukwe, Moses rapuru Ijipt, tachie obi n'ọnuma eze, n'ihi na ọ huru Chineke Nke anāpughi ihu anya.

1. Ike nke okwukwe imeri egwu na ahụhụ.

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke a na-adịghị ahụ anya obi.

1. Aisaia 26:3-4 - I gēdebe ya n'udo zuru okè, onye uche-ya dabere na Gi: n'ihi na ọ nātukwasi Gi obi. Tukwasinu obi na Jehova rue mb͕e ebighi-ebi: N'ihi na n'Onye-nwe-ayi Jehova ka ike ebighi-ebi di.

2. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya nke Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Ndị Hiburu 11:28 O sitere nʼokwukwe mee ememme ngabiga na nfesa ọbara, ka onye ahụ nke mebiri kpara akpa we ghara imetụ ha aka.

Site n’okwukwe, Mozis mere Ememe Ngabiga ma fesa ọbara nwa atụrụ ahụ ka onye na-ebibi ndị e bu ụzọ mụọ ghara imerụ ụmụ Izrel ahụ́.

1. Ike Okwukwe: Otú Mozis Si tụkwasị Chineke obi ka o duga ụmụ Izrel ná nnwere onwe

2. Ike Ememe Ngabiga: Otú Ọbara Nwa Atụrụ ahụ Si Nweta nzọpụta nke ụmụ Izrel

1. Ọpụpụ 12:12-15; 21-28 - Mozis nyere ụmụ Izrel ntụziaka ka ha mee Ememme Ngabiga ma were ọbara nwa atụrụ ahụ kaa ọnụ ụzọ ha.

2. Ọpụpụ 11:1-10 - Jehova gwara Mozis ka ọ dọọ Fero aka ná ntị banyere ọnwụ ụmụ ndị e bu ụzọ mụọ na-abịanụ.

Ndị Hiburu 11:29 Nʼokwukwe ka ha gabiga nʼOsimiri Uhie dị ka nʼala kpọrọ nkụ;

Site n'okwukwe, ụmụ Israel ji ụkwụ gafee Oké Osimiri Uhie dị ka à ga-asị na ọ bụ ala akọrọ, ma mmiri riri ndị Ijipt n'otu mgbalị ahụ.

1. Okwukwe n'ebe Chineke nọ na-eduga n'ihe dị ebube.

2. Eledala ike Chineke anya.

1. Ọpụpụ 14:21-22 - Mozis wee setịa aka ya n'elu oké osimiri; Jehova we were ifufe Iru-anyanwu di ike me ka oké osimiri ahu laghachi n'azu abali ahu nile, we me oké osimiri ahu ka ọ buru ala-akọrọ, ewe kewa miri ahu.

2. Joshua 3:13-17 - Ọ gēru kwa, mb͕e ọbu-ukwu nke ndi-nchu-àjà ndi nēbu ib͕e Jehova, bú Onye-nwe uwa nile, gēguzosi ike na miri Jọdan; na agēbipu miri Jọdan na miri ahu nke nēsi n'elu ridata; ha gēguzo kwa n'obo.

Ndị Hiburu 11:30 Nʼokwukwe ka mgbidi Jeriko daa, mgbe e gburu ya gburu-gburu ihe dị ka ụbọchị asaa.

Site n’okwukwe, mgbidi Jeriko daa mgbe ụmụ Izrel gbara ya gburugburu ruo ụbọchị asaa.

1. Ike nke Okwukwe: Otu Anyị Pụrụ Imeri Nsogbu Ọ bụla

2. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi

1. Joshua 6:1-20

2. Matiu 17:20 - "O wee sị ha: "N'ihi na unu obere okwukwe. N’ihi na n’ezie, a sị m unu, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ‘Si n’ebe a gaa n’ebe ahụ,’ ọ ga-akwali, ọ dịghịkwa ihe ga-agaghị ekwe unu omume.”

Ndị Hiburu 11:31 Nʼokwukwe, Rehab ahụ na-akwa iko esoghị ndị na-ekweghị ekwe laa nʼiyi, mgbe ọ nabatara ndị nledo ahụ nʼudo.

Okwukwe Rehab nwere na Chineke zọpụtara ya ná mbibi.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-azọpụta anyị ọbụlagodi n'agbanyeghị nnukwu nsogbu.

2: Okwukwe Rehab kwesịrị ịkpali anyị inwe okwukwe na Chineke.

Jemes 2:25 - "N'otu aka ahụ, ọ bụghị na e site kwaghị                      Rehab   akwụna    nye kwa-ra ọlu gu ya n’onye ezi omume, mb͕e ọ natara ndi-ozi ahu, we ziga ha n’uzọ ọzọ?

Joshua 2:1-3 IGBOB - Joshua nwa Nun we si na Acacia Grove ziga ndikom abua na nzuzo, si, Jenu, le ala ahu anya, karịsịa Jeriko. otù nwanyi nākwa iko, aha-ya bu Rehab, we nọ ọnọdu-abali n'ebe ahu: ewe gosi eze Jeriko, si, Le, ndikom esiwo n'umu Israel bia n'abali a iledo ala a.

Ndị Hibru 11:32 Gịnịkwa ka m ga-ekwu ọzọ? n'ihi na mb͕e ub͕u a gāgwuwom ikwu okwu bayere Gideon, na Berak, na Samson, na Jefta; nke Devid, na Samuel, na nke ndi-amuma;

Baịbụl kọrọ akụkọ banyere ọtụtụ ndị dike kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Ndị dike Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ime Ememme Ihe Nlereanya nke Gedeon, Berak, Samson, Jefta, Devid, Samuel, na Ndị Amụma.

2. Ịchụso Okwukwe Ike: Ịmụta Ihe Site ná Ndụ Gedeon, Berak, Samsịn, Jefta, Devid, Samuel, na Ndị Amụma.

1. Jemes 2:17-18 - "Ọbụna okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya. M ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.”

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:11 - "Ma ihe ndị a niile mere ha dị ka ihe atụ: na e dere ha ịdụ ọdụ anyị, ndị ọgwụgwụ nke ụwa bịakwasịrị."

Ndị Hiburu 11:33 Ndị ji okwukwe buda alaeze dị iche iche, mee ezi omume, nweta nkwa, mechie ọnụ ọdụm.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a mbon oro ẹkedade mbuọtidem ẹnam ikpọ n̄kpọ.

1: Nwee okwukwe, nweekwa obi ike - Ndị Hibru 11:33

2: Kwere na onwe gị na ị nwere ike ime ihe ọ bụla - Ndị Hibru 11:33

Jemes 1:6-Ma ka o were okwukwe riọ, nāgaghi-ama jijiji ọ bula. N'ihi na onye na-ama jijiji yiri ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-enugharị na-enugharịkwa ya.

2: Ndị Rom 4: 20-21 - Ọ tụgharịghị n'okwukwe Chineke site na ekweghi-ekwe; ma o siri ike n’okwukwe, na-enye Chineke otuto; Ebe o mezu-kwa-ra ka ihe ahu O kwere ná nkwa, o we puru ime.

Ndị Hiburu 11:34 Emenyu ime ihe-ike nke ọku, we b͕apu n'ọnu mma-agha, site n'adighi-ike ka emere ka ha di ike, buru ndi-dìnkpà n'agha, chigharia n'usu-ndi-agha nke ndi ala ọzọ.

Ha tachiri obi n’ọnwụnwa ndị tara akpụ ma mee ka okwukwe ha sie ike.

1: Okwukwe na-enye anyị ike imeri ihe mgbochi ọ bụla

2: Ike na adịghị ike

1: Aisaia 40:31 - Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2: Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi na nhụjuanya anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olile-anya adighi-eme kwa ayi ihere, n'ihi na awukwasiwo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

Ndị Hibru 11:35 Ụmụ nwanyị natara ndị ha nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie: ma a kpagburu ndị ọzọ, n'ekweghị na nnapụta; ka ha we nweta nbilite-n'ọnwu ka nma:

Ụmụnwaanyị nọ na Baịbụl bụụrụ ihe atụ nke okwukwe na nkwụsi ike n’agbanyeghị mkpagbu na ọnwụ.

1. Ike nke okwukwe na nkwụsi ike n'ihu ahụhụ

2. Mkpa ọ dị ịnakwere ọdịnihu ka mma ọbụna n'ihu ọnwụ

1. Ndị Hibru 11:35

2. Ndị Rom 8:18 - N'ihi na ahụrụ m na ahuhu nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

Ndị Hiburu 11:36 Ma a nwara ndị ọzọ ọnwụnwa nke ịkwa emo obi ọjọọ na iti ihe, e, karịa nke agbụ na mkpọrọ.

Ndị Hibru 11:36 na-ekwu banyere ọnwụnwa na mkpagbu ndị okwukwe na-ata, gụnyere ịkwa emo obi ọjọọ, ihe ụtarị, agbụ, na mkpọrọ.

1. "Obi Ike nke Okwukwe: Na-eguzosi Ike n'Ahụhụ"

2. "Ike nke Chineke: Imeri Ọbụna Ọnwụnwa Kasịnụ"

1. Jemes 1:2-4 – Gunụ ya n’ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche.

2. 1 Pita 1:6-7 - Unu na-aṅụrị ọṅụ na nke a, ọ bụ ezie na ugbu a ruo nwa oge, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, e nwewo mwute site n'ọnwụnwa dị iche iche.

Ndị Hiburu 11:37 A tụrụ ha nkume, kwọwaa ha, a nwara ha ọnwụnwa, e ji mma agha gbuo ha: ha yi akpụkpọ atụrụ na akpụkpọ ewu na-awagharị; ịbụ ndị na-enweghị ike, na-akpagbu, na-ata ahụhụ;

Ihe odide ahụ dị na Ndị Hibru 11:37 na-ekwu maka ihe isi ike ndị ahụ ndị okwukwe na-enwe, gụnyere ịtụ ha nkume, kụwaa nkwọ, nwaa ma were mma-agha gbuo ha. Ha na-awagharị na-enweghị uwe ma ọ bụ ihe oriri kwesịrị ekwesị, ma bụrụ ndị na-enweghị nsogbu, na-akpagbu ma na-emekpa ha ahụ.

1. "Okwekwe Anụcha Site n'Ọkụ: Ịtachi Obi Site n'Ahụhụ"

2. "Ike nke Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Ịtachi Obi na Imeri Ihe isi ike"

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ndị Rom 8:35-37 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? ọ̀ bu nkpab͕u, ma-ọbu ahuhu, ma-ọbu nkpab͕u, ma-ọbu oké unwu, ma-ọbu ọtọ, ma-ọbu ihe ọjọ, ma-ọbu mma-agha? Dika edeworo ya, si, N'ihi Gi ka anēb͕u ayi ogologo ubọchi nile; a na-ewere anyị dị ka atụrụ a ga-egbu.” Ee e, n’ihe ndị a nile, anyị karịrị ndị mmeri site n’aka Onye ahụ hụrụ anyị n’anya.

Ndị Hibru 11:38 (Ndị ụwa na-erughịrị ha:) ha wagharịrị n'ọzara, na n'ugwu, na n'ọgba na n'ọgba nke ụwa.

Amaokwu a na-ekwu maka ndị na-erughị eru maka ụwa ha bi na ya ma dị njikere ịtachi obi n'oké ihe isi ike n'ihi okwukwe ha.

1. "Ike nke Okwukwe: Ịnagide Nsogbu Maka Ihe Anyị Kwere"

2. "Ezughị Nzuzo nke Ụwa: Na-ebi Ndụ N'ikwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị Ajụjụ"

1. Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi -esure kwa gi.

2. Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

Ndị Hibru 11:39 Ma ndị a niile, ebe ha natara akụkọ ọma site nʼokwukwe, ha enwetaghị nkwa ahụ.

Na Ndị Hibru 11:39, onye edemede ahụ na-akọwa okwukwe nke ọtụtụ mmadụ ndị buru anyị ụzọ jaa ha mma, ma ndị na-anataghị nkwa ahụ.

1. "Ike nke Okwukwe: Ikwere Na-ahụghị"

2. "Ibi n'Okwukwe n'Ụwa A Na-ekweghị nkwa"

1. Ndị Rom 4:18-21

2. Jems 2:14-26

Ndị Hiburu 11:40 Chineke nyekwara anyị ihe ka mma, ka e wee ghara ime ka ha zuo oke ma e wezụga anyị.

Chineke ewepụtala ụzọ ka mma anyị ga-esi mee ka anyị zuo oke.

1: Ụzọ Ka Mma - Anyị nwere ike ịhọrọ ịdabere n'atụmatụ Chineke ka e mee ka ndụ anyị zuo oke.

2: Izu-okè site n'okwukwe - Anyị nwere ike ịhọrọ ije ije n'okwukwe ma mee ka anyị zuo oke n'anya Chineke.

Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2: Ndị Hibru 12:2 - Na-elegara Jisus anya, Onye-isi na onye mechaworo okwukwe anyị; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Ndị Hibru 12 bụ isi nke iri na abụọ nke akwụkwọ Ndị Hibru n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n'isiokwu nke ntachi obi na nnọgidesi ike n'okwukwe Ndị Kraịst, na-eji ihe atụ egwuregwu agba ndị kwere ekwe ume ịgba ọsọ ahụ e debere n'ihu ha.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha wepụ ibu ọ bụla na mmehie na-egbochi ha, ka ha wee jiri ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e debere n’ihu ha. A na-agba ha ume ka ha lekwasị anya n’ebe Jisọs nọ, onye bụ ma onye-isi na onye zuru okè nke okwukwe ha (Ndị Hibru 12:1–2). Onye edemede ahụ na-echetara ha ntachi obi Jizọs nwere na nhụjuanya na mmeri ikpeazụ ya, na-agba ha ume ka ha ghara ịda mbà ma ọ bụ daa mbà n'obi.

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 3-13, e nwere agbamume ka ndị kwere ekwe ka ha were ihe nlereanya Jizọs na ịtachi obi n’ihe isi ike dị ka ịdọ aka ná ntị sitere n’aka Chineke. Dị nnọọ ka nna na-ahụ n’anya na-adọ ụmụ ya aka ná ntị maka ọdịmma ha, Chineke na-adọkwa ụmụ ya aka ná ntị maka uto ime mmụọ na ịdị nsọ ha. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ilelị ma ọ bụ ka ha daa mbà n'obi site na ịdọ aka ná ntị nke Chineke kama were ya dị ka ihe àmà nke ịhụnanya Ya (Ndị Hibru 12:5-6). Onye edemede ahụ na-agba ha ume ka ha tachie obi n'ihe isi ike na echiche maka ịmị mkpụrụ udo nke ezi omume.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke iri na anọ gawa, e nwere mkparị na ịchụso udo na mmadụ niile na ịdị nsọ nke na-enweghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị. A gbara ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ikwe ka obi ilu ma ọ bụ omume rụrụ arụ merụọ ha kama ka ha gbasie mbọ ike maka udo n’etiti onwe ha (Ndị Hibru 12:14-17). Onye edemede ahụ dọrọ aka ná ntị megide ịjụ olu Chineke dị ka Israel mere n'Ugwu Saịnaị ma na-agba ndị kwere ekwe ume na ha abịawo n'Ugwu Zayọn, Jerusalem nke eluigwe ebe ha nwere ohere ịbịarute Chineke site na Jizọs Kraịst (Ndị Hibru 12:18-24) . Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a mechiri site n'imesi ike na ndị kwere ekwe anatawo ala-eze na-enweghị mgbagha site na Kraịst; ya mere, ha kwesịrị iji nsọpụrụ na egwu na-efe ofufe dị mma n’ihi na Chineke anyị bụ ọkụ na-erepịa ihe (Ndị Hibru 12:25–29).

Na nchịkọta, Ndị Hibru 12 na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgidesi ike n'okwukwe ha dị ka ndị na-agba ọsọ n'ọsọ. Ọ na-emesi ike ilekwasị anya na Jizọs dị ka ihe nlereanya anyị ka anyị na-atachi obi n'ihe isi ike dị ka ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Chineke. A kpọrọ anyị ịchụso udo na ịdị nsọ, na-aghọta na anyị nwere ohere ịbịarute Chineke site na Kraịst. N'ikpeazụ, a na-echetara anyị na anyị nọ n'alaeze nke na-enweghị ịma jijiji na anyị kwesịrị ife Chineke n'ụjọ ebe anyị maara na ọ ka na-eji ịhụnanya na-adọ ụmụ ya aka ná ntị.

Ndị Hibru 12:1 Nʼihi nke a, ebe e jiriwo igwe-oji nke ndị àmà dị ukwuu gbaa anyị gburugburu, ka anyị wepụ ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ọ bụla na mmehie nke na-adakwasị anyị nʼụzọ dị mfe, ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e debere nʼihu anyị.

Ọtụtụ ndị akaebe gbara anyị gburugburu, anyị kwesịrị iwepụ onwe anyị mmehie na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ na-egbochi anyị azụ, were ndidi gba ọsọ n’ọsọ Chineke nyere anyị.

1. "Iwepụ Arọ nke Mmehie n'akụkụ"

2. "Iji ndidi na-agba ọsọ n'ọsọ Chineke debere anyị n'ihu"

1. Ilu 4:23 - "Karịa ihe niile, chebe obi gị, n'ihi na ihe ọ bụla nke ị na-eme na-esi na ya si."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka egbanwee site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. "

Hib 12:2 Na-elegara Jisus anya, Onye-isi na onye mechaworo okwukwe-ayi; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

Jizọs tachiri obi n’obe maka ọṅụ e debere n’ihu ya, ma ugbu a ọ nọ ọdụ n’aka nri nke ocheeze Chineke.

1. Ọṅụ n'Obe: Otú Ihe Nlereanya Jizọs Pụrụ Isi Mee Ka Anyị Na-atachi Obi

2. Ezi omume nke Jisus: Otu o siri mezu atumatu nzọputa nke Chineke

1. Ndị Filipaị 3:7-8 - Ma uru ọ bụla m nwetara, m'gụrụ ya dị ka ihe na-abaghị uru n'ihi Kraịst. N’ezie, ana m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi uru dị ukwuu nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m.

2. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi; a zọpịara ya n’ihi ajọ omume anyị; n'aru ya ka ahuhu-nmehie wetara ayi ka emeworo ka aru di ayi;

Ndị Hiburu 12:3 Nʼihi na tukwasinu uche nʼonye ahụ nke tachiri obi nʼokwukwe dị otú ahụ nke ndị mmehie megide onwe ya, ka ike ghara ịgwụ unu wee daa mbà nʼobi unu.

Onye edemede Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha tụlee Jizọs, bụ́ onye chere mmegide sitere n’aka ndị mmehie, ka ike ghara ịgwụ ha ma ghara inwe okwukwe.

1: Jizọs bụ Nlereanya Ntachi Obi anyị

Nke 2: Akwụsịla obi n’etiti mmegide

1: Ndị Filipaị 4: 12-13 - "Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwaara m ihe ọ bụ inwebiga ihe ókè: amụtawo m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụrụ na afọ juru m ma ọ bụ agụụ na-agụ; ma-ọbu na ọ bu n'uju ma-ọbu n'ọkọ-ihe, apurum ime ihe a nile site n'aka Onye ahu Nke nēnyem ike.

2: Isaiah 40: 28-31 - "Ị maghị? Ọ̀ bụ na ị nụghị? Jehova bụ Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi, Onye kere nsọtụ ụwa. Ọ nēnye onye dara mba ike ike, Ọ nēme kwa ka ike nke ndi nādighi ike ba uba: ọbuná umu-okorobia nāda mbà, ike gwu kwa umu-okorobia, umu-okorọbia nāsu kwa ngọngọ da: Ma ndi nēle anya Jehova gādighachi ume-ha: Ha nēfeli nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Hib 12:4 unu emegidebeghị ruo ọbara, na-alụso i.

A gbara Ndị Kraịst ume ịnọgidesi ike n’okwukwe ha ma guzogide ọnwụnwa nke ime mmehie, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịchụ ndụ nke onwe ya n’àjà.

1. "Ike nke nnọgidesi ike: Otu esi emeri ọnwụnwa wee rute ihe kachasi anyị ike"

2. “Ụgwọ Ịbụ Ndị Na-eso Ụzọ: Inye Ihe Niile Anyị Na-eso Kraịst”

1. Job 1:21 - “Onyenwe anyị nyere ma Jehova napụrụ; Ka e too aha Jehova.”

2. Ndị Filipaị 3:7-8 - “Ma ihe ọ bụla bụ uru m nwetara ugbu a, ana m agụ ihe na-abaghị uru n'ihi Kraịst. Ọzọkwa, ana m agụ ihe niile dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi uru dị ukwuu nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m, onye m tụfuru ihe niile n’ihi ya.”

Ndị Hiburu 12:5 Ma unu echefuwo agbamume ahụ nke na-agwa unu dị ka ụmụntakịrị, sị: “Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, adakwala mbà mgbe ọ bara gị mba.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba onye na-agụ ume ka ọ ghara ileda ịdọ aka ná ntị nke Onyenwe anyị anya ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ mgbe a na-agbazi ya.

1. Ịdọ aka ná ntị nke Onye-nwe-Ịmụta iji ọṅụ nabata ahụhụ nke Chineke

2. Ịta ahụhụ na ịba mba - Ịbịaru Chineke nso site na ịdọ aka ná ntị

1. Ilu 3: 11-12 - Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, ike gwụla gị n'ihi ịba mba ya, n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya nba mba, dị ka nna na nwa nke ihe ya na-atọ ya ụtọ.

2. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

Ndị Hibru 12:6 Nʼihi na onye Onyenwe anyị hụrụ nʼanya ka Ọ na-adọ aka ná ntị, na-etikwa nwa ọ bụla ọ na-anabata ihe.

Chineke na-adọ ndị ọ hụrụ n’anya aka ná ntị ma na-egosi ha ụzọ ziri ezi.

1. Ike ịdọ aka ná ntị: Otú ịhụnanya Chineke si egosi anyị ụzọ ziri ezi

2. Ike ịdọ aka ná ntị: Otú ịhụnanya Chineke si enye anyị ike

1. Ndị Rom 5: 3-4 - "Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ na nhụjuanya anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-enyekwa olileanya."

2. Ilu 3:11-12 - "Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, ike agwụkwala gị n'ịba mba ya: n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya mba, dị ka nna na nwa onye ihe ya na-atọ ya ụtọ."

Ndị Hibru 12:7 Ọ bụrụ na unu atachie obi n’ịdọ aka ná ntị, Chineke na-emeso unu dị ka ụmụ nwoke; n'ihi na òle nwa-nwoke nke nna-ya nādighi-ata?

Chineke na-adọ anyị aka ná ntị dị ka nna na-adọ nwa ya aka ná ntị n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya.

1. Ịmụta ịnakwere ịdọ aka ná ntị dị ka onyinye ịhụnanya

2. Ịdọ aka ná ntị Chineke: Ihe ịrịba ama nke ịhụnanya Nna Ya

1. Ilu 3: 11-12 - "Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, ike agwụkwala gị n'ịba mba ya: n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya mba, dị ka nna na nwa nke ihe ya na-atọ ya ụtọ."

2. Jemes 1:1-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Ndị Hiburu 12:8 Ma ọbụrụ na unu enweghị ntaramahụhụ, bụ́ ihe mmadụ nile na-eketa, ya mere unu bụ ụmụ-nwoke, ọ bụghịkwa ụmụ.

Ndị kwere ekwe nile nọ n’okpuru ntaram ahụhụ, na anabataghị ntaramahụhụ na-egosi na onye kwere ekwe abụghị ezi nwa Chineke.

1. Ịdọ aka ná ntị Chineke: Ụzọ nke Ịbụ Ezi Nwa

2. Ngọzi nke ntaramahụhụ: Inweta ụgwọ ọrụ nke nnabata

1. Ilu 3:11-12: "Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, ike agwụkwala gị n'ịba mba ya: n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya mba, dị ka nna na nwa nke ihe ya na-atọ ya ụtọ."

2. Jemes 1:12: “Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe o guzosiri ike n’ule, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.”

Ndị Hiburu 12:9 Ọzọ kwa, ayi enwewo nna nke anu-aru-ayi ndi nādọ ayi aka na nti, ayi we nāsọpuru ha: àyi agaghi-edo kwa onwe-ayi n'okpuru Nna nke Mọ Nsọ kari, we di ndu?

Anyị kwesịrị ịna-asọpụrụ Chineke ma na-edo onwe anyị n’okpuru ya ka anyị wee dị ndụ.

1. Ike nke Chineke

2. Ọrụ anyị bụ irubere Chineke isi

1. Ilu 3: 11-12 - Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya, ike gwụla gị n'ihi ịba mba ya, n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya nba mba, dị ka nna na nwa nke ihe ya na-atọ ya ụtọ.

2. Ndị Rom 8:14-15 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. N’ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka unu wee daa azụ n’ụjọ, kama unu anatawo mmụọ nsọ ịbụ ụmụ, onye anyị na-eti mkpu, sị: “Aba! Nna!”

Ndị Hiburu 12:10 Nʼihi na ha tara anyị ahụhụ nʼezie ruo ụbọchị ole na ole ka ha si chọọ; ma ya onwe-ya n’ihi urù-ayi, ka ayi we buru òkè nke idi-nsọ-Ya.

Chineke na-ata anyị ahụhụ maka ọdịmma nke onwe anyị, ka anyị wee keta oke nsọ ya.

1. "Ngọzi nke Ịdọ Aka ná ntị: Otú ịdọ aka ná ntị Chineke pụrụ isi nyere anyị aka ịbịaru ya nso"

2. "Onyinye nke Ịdị Nsọ: Ịghọ Ndị Na-eketa Ịdị Nsọ Chineke Site n'Ịdọ aka ná ntị Ya"

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ilu 3: 11-12 - Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị nke Jehova anya, ike gwụla gị n'ihi ịba mba ya, n'ihi na Jehova na-abara onye ọ hụrụ n'anya nba mba, dị ka nna na nwa nke ihe ya na-atọ ya ụtọ.

Ndị Hibru 12:11 Ma ọ dịghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla dị ugbu a ka ọ bụ ihe ọṅụ, kama ọ na-ewute: ma emesịa ọ na-amịpụta mkpụrụ udo nke ezi omume nye ndị e ji ya mee.

Ịdọ aka ná ntị nwere ike ọ gaghị adị ka ihe ọṅụ n'oge ahụ, ma ọ ga-amịpụta mkpụrụ ezi omume na udo ma emesịa.

1: Ịnabata ihe isi ike nke ndụ iji nweta ụgwọ ọrụ nke ezi omume.

2: Na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ịdọ aka ná ntị Chineke.

Jemes 1: 2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi mezue ọlu-ya ka unu we tozue okè, ọ dighi kwa ihe kọrọ unu.

2: Ilu 3: 11-12 - Nwa m, eledala ịdọ aka ná ntị nke Jehova anya, eweghachila ịba mba ya, n'ihi na Jehova na-adọ ndị ọ hụrụ n'anya aka ná ntị, dị ka nna bụ́ nwa nke ihe ya masịrị ya.

Hib 12:12 Ya mere welie aka nke nēkwudaworo elu, na ikpere nāsu aru;

Akụkụ ahụ na-agba anyị ume ka anyị dị ike na ịghara ịda mbà.

1. Bilie ma Nọgidesie Ike: Otu esi eji okwukwe merie ihe ịma aka

2. Ime Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike: Otú Anyị Ga-esi Na-eguzosi Ike n’Oge Anyị Na-esiri Ike

1. Aịsaịa 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-ejegharị, ghara ịda mbà."

2. 1 Ndị Kọrịnt 16:13 - "Na-echenụ nche, guzosie ike n'okwukwe, dịnụ ka ndị ikom, dị ike."

Ndị Hiburu 12:13 Mere-kwa-nu ukwu-unu uzọ zie ezie, ka ihe nke ngwurọ ghara iwezuga onwe-ya n'uzọ; kama ka ọ gwọọ ya.

Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike maka ụzọ ziri ezi na nke ziri ezi, ma nyere ndị nọ na mkpa aka kama ileghara ha anya.

1. "Ụzọ nke ezi omume"

2. "Inyere Ndị Ngwụrọ Aka"

1. Ilu 14:12 - E nwere ụzọ nke na-egosi na o ziri ezi, ma n'ikpeazụ ọ na-eduba ọnwụ.

2. Jemes 1:27 - Okpukpe nke Chineke Nna anyị nakweere dị ka ihe dị ọcha na nke na-enweghị ntụpọ bụ nke a: ilekọta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha na idebe onwe onye ka ụwa ghara imerụ ya.

Ndị Hibru 12:14 Na-agbaso udo n'etiti mmadụ nile, na ịdị nsọ, nke ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị ma ọ bụrụ na ọ nọghị ya.

Anyị kwesịrị ịgba mbọ maka udo na ịdị nsọ, ebe ọ bụ na ewezuga ha, ọ dịghị onye ga-enwe ike ịhụ Onyenwe anyị.

1. Ịdị nsọ dị mkpa maka mmekọrịta gị na Chineke

2. Ịchụso udo bụ ụzọ ọṅụ

1. 1 Pita 1:15-16 – Ma dika Onye kpọworo unu di nsọ, otú a ka unu di nsọ n'ihe nile unu nēme; n’ihi na e dere, sị: “Dị nsọ, n’ihi na adị m nsọ.”

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị gị n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

Ndị Hibru 12:15 na-elesi anya ike ka onye ọ bụla ghara ịda n'amara Chineke; ka nkpọrọgwu ọ bula nke ihe-ilu nēpupu we ghara ima jijiji, ewe me ọtutu madu site na ya merua;

Na-anụ ọkụ n'obi n'ịchọ amara nke Chineke ka iwe ghara ịbata na ndụ gị wee mee ka ndị ọzọ merụọ.

1. Ekwela ka iwe were gbanye mgbọrọgwụ na ndụ gị

2. Chọọ amara ma zere ọnwụnwa

1. Ndị Efesọs 4:26-27 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke ji gbaghara unu n'ime Kraịst.

2. Jemes 1:14-15 – Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ha site n'ọchịchọ ọjọọ nke onwe ha ma rafuo ha. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

Ndị Hiburu 12:16 Ka onye ọ bụla na-akwa iko ma ọ bụ onye rụrụ arụ ghara ịdị, dị ka Isọ, onye rere ọkpara ya nʼihi otu obere ihe oriri.

Ịghara ịkpachapụ anya nke Ịsọ bụ ịdọ aka ná ntị ka ọ ghara ịbụ onye ọchịchọ nke ụwa rata ya ngwa ngwa.

1: Unu adi-kwa-la ka Isọ, bú onye rapuru ọnọdu-ọkpara-ya na nwa oge.

2: Kpachara anya maka ọchịchọ nke ịbụ ndị ihe ụtọ na-adịghị adịte aka duhiere ná nkwa Chineke.

Jemes 4:3-4 IGBOB - Unu nāriọ, ma unu adighi-anata, n'ihi na unu nāriọ ajọ omume, ka unu we mefu ya n'ihe-utọ-unu.

2:2 Timoti 2:22 - Gbanarịkwa agụụ ihe ọjọọ nke ntorobịa: ma gbasoo ezi omume, okwukwe, ihunanya, udo, soro ndị na-akpọku Onyenwe anyị site n'obi dị ọcha.

Ndị Hiburu 12:17 Nʼihi na unu maara na emesịa, mgbe ọ chọrọ iketa ngọzi ahụ, a jụrụ ya: nʼihi na ọ hụghị ebe nchegharị, ọ bụ ezie na o jiri anya mmiri chọọ ya nke ọma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Isọ enweghị ike ịnata ngozi ọ chọrọ n’aka nna ya bụ́ Aịzik, n’agbanyeghị na o ji ezi obi chegharịa.

1. Mkpa Ezi Nchegharị: Inyocha Akụkọ Isọ

2. Otú E Si Nweta Ngọzi Chineke: Ịmụta Ihe n’Akụkọ Ịsọ

1. 2 Ndị Kọrint 7:10 - “N'ihi na iru újú nke Chineke na-arụpụta nchegharị nke na-eduga ná nzọpụta nke na-enweghị mwute, ma iru újú nke ụwa na-eweta ọnwụ.”

2. Jemes 4:8 – “Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie, me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere obi abua.

Hib 12:18 N'ihi na unu abiarughi ugwu ahu nke anātutu aka, nke nēre kwa ọku, ma-ọbu ọchichiri, na oké ifufe;

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a mme Christian oro mînyeneke ndiyọ idomo eke obụk nte nditọ Israel ẹkebọde ke Obot Sinai.

1: Akpọrọ anyị n'okwukwe dị ndụ, ọ bụghị ọnwụnwa anụ ahụ.

2: E jiwo ọgbụgba ndụ ime mmụọ gọzie anyị, ọ bụghị nke anụ ahụ.

1: Ọpụpụ 19:12-13 – Mozis dọrọ ụmụ Izrel aka ná ntị banyere ọnwụnwa anụ ahụ́ ha ga-anagide.

2: Ndị Hibru 10:22 – A kpọrọ anyị ka anyị nwee okwukwe nke na-arụpụta ezi omume nke ime.

Ndị Hibru 12:19 na olu opi, na olu okwu; nke olu ndi nuru riọriọ ka ewe ghara igwa ha okwu ahu ọzọ;

Ndị nụrụ olu Chineke ka ọ na-ekwu site n’opi rịọrọ ka a ghara ịgwa ha okwu ahụ ọzọ.

1. Ike nke Olu Chineke: Otú Anyị Kwesịrị Isi Nzaghachi

2. Oku Ige Ntị na Irube Isi: Ihe Anyị Na-amụta n’Ala Ndị Hibru 12:19

1. Aisaia 30:21 - Ntị-gi abua gānu kwa okwu n'azu gi, si, Nka bu uzọ, jegharinu nime ya, mb͕e unu nēche iru n'aka-nri, na mb͕e unu nēche iru n'aka-ekpe.

2. Jemes 1:22 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ha, na-aghọgbu onwe unu.

Ndị Hiburu 12:20 (N'ihi na ha apughi idi ihe enyere n'iwu, ma ọ buru na anu-ọhia emetụ ugwu aka, agātu ya nkume, ma-ọbu were ube tupia ya:

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a ndịk oro nditọ Israel ẹkesịnde ke obot Sinai ke ini Abasi eketịn̄de ikọ ọnọ mmọ ke obot onyụn̄ owụk mmọ ete ẹkûtụk enye mîdịghe ẹdibọ ufen.

1. Egwu Jehova bu mmalite amamihe.

2. Chineke dị nsọ, na-achọkwa ịdị nsọ n’aka anyị.

1. Ọpụpụ 19:12-13 - Mgbe Jehova si n'Ugwu Saịnaị gwa ụmụ Izrel okwu, ha tụrụ egwu wee nọrọ n'ebe dị anya.

2. Aisaia 6:1-3 – Ọhụụ nke Aisaia banyere Jehova n’ịdị nsọ ya.

Ndị Hiburu 12:21 Ma ọhụhụ ahụ dị egwu nke ukwuu, na Mozis sịrị, “Ana m atụ egwu nke ukwuu, maa jijiji:)

Ụjọ tụrụ Mozis mgbe ọ hụrụ ebube Chineke n’Ugwu Saịnaị.

1. "Atụla egwu: Lee egwu Chineke"

2. "Ike nke Chineke: Inweta ebube Chineke"

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Abụ Ọma 27:1 - "Jehova bụ ìhè m na nzọpụta m; ònye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m; ònye ka m ga-atụ egwu?"

Hib 12:22 Ma unu abiaruwo ugwu Zaion, biakute kwa obodo nke Chineke di ndu, bú Jerusalem nke elu-igwe, biakute kwa ìgwè ndi-mọ-ozi nādighi-agu ọgu;

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha bịa n’Ugwu Zayọn, bụ́ obodo nke Chineke dị ndụ, na Jeruselem nke eluigwe, bụ́ ebe ìgwè ndị mmụọ ozi na-apụghị ịgụta ọnụ na-echere.

1. Mma nke eluigwe na-enweghị atụ

2. Akpọku òkù ịbịa n’Ugwu Zayọn

1. Abụ Ọma 48:1–2 “Onye uku ka Jehova dị, bụrụkwa onye kwesịrị otuto n'obodo Chineke anyị. Ugwu Ya dị nsọ, nke mara mma n’ịdị elu, bụ ọṅụ nke ụwa nile, Ugwu Zayọn, nke dị n’ebe ugwu, bụ obodo nke Eze ukwu.”

2. Mkpughe 3:12 “Onye na-emeri emeri ka m ga-eme ogidi n'ụlọ nsọ Chineke m. Ha agaghị ahapụ ya ọzọ. M'gēdekwasi kwa ha aha Chinekem na aha obodo Chinekem, bú Jerusalem ọhu, nke nēsi n'elu-igwe ridata site na Chinekem; m ga-edekwa ha aha ọhụrụ m.”

Ndị Hiburu 12:23 Degaara ọgbakọ zuru ezu na ọgbakọ nke ụmụ eburu ụzọ mụọ, bụ́ ndị e dere nʼeluigwe, na Chineke, bụ́ Onyeikpe mmadụ niile, na ndị mmụọ nke ndị ezi omume e mere ka ha zuo okè.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a n̄kpọ aban̄a n̄ka ofụri esop eke mme akpan n̄wed emi ẹwetde ke heaven, ye Abasi, kpa Ebiereikpe kpukpru owo, ye mme spirit emi ẹmekde ndinen owo.

1. Ibi ndụ nke ịdị nsọ - mkpa ọ dị ịgbalịsi ike iru izu oke na Kraịst

2. Nzukọ-nsọ nke Eluigwe-Ịghọta mkpa ọgbakọ dị dịka e dere ya n’elu-igwe

1. Ndị Efesọs 4:1-3 - Na-eje ije n'ụzọ kwesịrị ọkpụkpọ òkù ahụ a kpọrọ anyị.

2. Ndị Kọlọsi 3:12-17 - Yikwasị onwe anyị ọhụrụ na ibi ndụ n'ịhụnanya na udo n'ebe ibe unu nọ.

Hib 12:24 nēdega-kwa-ra Jisus, bú onye-ob͕ub͕o nke ọb͕ub͕a-ndu ọhu, nēdega kwa ọbara nke nfesa, nēkwu okwu di nma kari nke Ebel.

Onye dere Hibru Jizọs dị ka onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, na ọbara nke ifesa nke na-ekwu ihe dị mma karịa nke Ebel.

1. Jizọs Onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ - ka àjà ya si enye anyị olileanya

2. Ihe Ka Mma Nke Na-ekwu Site n'ọbara nke Ịfesa - Inwe ekele maka Àjà Jizọs.

1. Jenesis 4:10 - Ọ si, Gini ka i meworo? olu ọbara nwa-nne-gi nētikum site n'ala.

2. 1 Jọn 1:7 – Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ dị n'ìhè, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị na mmehie niile.

Hib 12:25 Lezienụ anya ka unu ghara i. N'ihi na ọ buru na ha ab͕apughi, bú ndi juworo Onye nēkwu okwu n'uwa, ayi agaghi-ab͕apu kari kwa ya, ma ọ buru na ayi esi n'ebe Onye ahu nēkwu okwu si n'elu-igwe chigharia;

Anyị ekwesịghị ịjụ okwu Chineke, n'ihi na ọ bụrụ na ndị nụrụ ya n'ụwa enweghị ike ịgbanarị ntaramahụhụ, anyị agaghị enwe ike ma ọ bụrụ na anyị esi n'ebe Onye ahụ na-ekwu okwu si n'eluigwe wezụga onwe anyị.

1. Ọjụjụ nke Okwu Chineke: Nhọrọ dị ize ndụ

2. Ịjụ Okwu Chineke: Ihe ga-esi na ya pụta

1. Jeremaia 17:9-10 - Obi di aghughọ kari ihe nile, o we jọrọ njọ nke-uku: ònye gāmara ya? Mu onwem, bú Jehova, nāchọ obi, anānwa akuru, ọbuná inye onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, na dika nkpuru nke omume-ya nile si di.

2. Ndị Rom 2:3-4 - Ì chere, gị nwoke—gị onye na-ekpe ndị na-eme ihe ndị dị otú ahụ ikpe ma na-eme ha n'onwe gị—na ị ga-agbanarị ikpe Chineke? Ma-ọbu ùnu nānara àkù nke ebere-Ya na ntachi-obi-Ya na ogologo-ntachi-obi-Ya, n'amaghi na ebere Chineke bu n'obi iduba gi na ncheghari?

Ndị Hiburu 12:26 Onye olu ya mere ka ụwa maa jijiji;

Chineke kwere nkwa na ya ga-emekwa ka ụwa na eluigwe maa jijiji ọzọ.

1. Nkwa Chineke: Na-ama jijiji Ụwa na Eluigwe

2. Ike nke Nkwa Chineke

1. Aisaia 34:4 Ma usu nile nke elu-igwe gāb͕aze, agākpọkọta kwa elu-igwe dika akwukwọ-npiakọta: usu-ha nile gāda kwa n'ala, dika akwukwọ nēsi n'osisi vine dapu, na dika fig nādapu n'osisi vine, na dika fig nke nēsi n'osisi vine puta. osisi fig.

2. Aisaia 13:13 n'ihi nka ka m'gāmaghari elu-igwe, uwa gēsi kwa n'ọnọdu-ya wezuga onwe-ya, n'ọnuma Jehova nke usu nile nke ndi-agha, na n'ubọchi iwe-Ya di ọku.

Ndị Hiburu 12:27 Ma okwu a, Otu ugboro ọzọ, na-egosi iwepụ ihe ndị a na-eme nkpagharị, dị ka ihe e mere, ka ihe ndị a na-apụghị imegharị anya wee dịgide.

Onye dere Ndị Hibru 12:27 na-akọwa na nkebi ahịrịokwu a, “Ọzọkwa ọzọ,” na-ezo aka n’iwepụ ihe ndị e kere eke nke a pụrụ ime ka ha maa jijiji, nke mere na ọ bụ nanị ihe ndị a na-apụghị imegharịgharị ka ga-anọgide.

1. "Ịma jijiji nke ihe niile: Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n'aka Ndị Hibru 12:27?"

2. “Iguzo na Ntọala Na-adịghị Mma: Ibi Ndụ Ndị Hibru 12:27 na Ndụ Anyị”

1. Aịzaya 66:1-2 - "Otú a ka Jehova kwuru: "Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m: òle ebe ụlọ ị ga-ewu m dị? Oleekwa ebe izu ike m dị? N'ihi ihe ndị a niile? Aka m emewo, ihe niile ahụ dịkwa,” ka Jehova kwuru.

2. Matiu 7:24-27 - "Ya mere, onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha, m ga-eji ya tụnyere nwoke maara ihe, onye wuru ụlọ ya n'elu nkume: mmiri ozuzo wee zoo, idei mmiri bịa, na ifufe. tib͕ue ulo ahu, ti kwa ulo ahu, ma ọ daghi, n'ihi na atọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu: ma onye ọ bula nke nānu okwum ndia, ma o meghi ha, ọ gādi ka nwoke-nzuzu nke wuru ulo-ya n'elu ájá ; na mmiri ozuzo wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ, o wee daa, ọdịda ya dịkwa ukwuu.

Ndị Hibru 12:28 Ya mere, anyị na-anata ala-eze nke a na-apụghị ịkpagharị emegharị, ka anyị nweta amara, nke anyị ga-eji na-asọpụrụ Chineke na egwu Chineke na-ejere Chineke ozi nke ọma.

Anyị kwesịrị iji nsọpụrụ na egwu Chineke na-ejere Chineke ozi ka anyị wee nata ala-eze Ya nke na-enweghị mgbagha.

1. Ibi ndụ nke nsọpụrụ na egwu Chineke

2. Anata ala eze Chineke

1. Eklisiastis 12:13 Ka ayi nuru nkwubi okwu a nile: tua egwu Chineke, debe kwa ihe nile Ọ nyere n'iwu: n'ihi na nka bu ọlu nile nke madu.

2. Matiu 6:33 Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

Hib 12:29 n’ihi na Chineke anyị bụ ọkụ na-erepịa a.

Chineke bụ onye dị ike na onye na-anụ ọkụ n'obi nke na-achọ ime ka obi anyị rie anyị.

1: Chineke anyị bụ ọkụ nke mmetụta uche - Ndị Hibru 12:29

2: Ike nke ọkụ Chineke - Ndị Hibru 12:29

1: Diuterọnọmi 4:24 - N'ihi na Jehova, bú Chineke-gi, ọku nēripia eripia ka ọ bu, Chineke ekworo.

2: Ọpụpụ 24:17 - Ma ọdịdị ebube Jehova dị ka ọkụ na-eripịa n'elu ugwu ahụ n'anya ụmụ Izrel.

Ndị Hibru 13 bụ isi nke iri na atọ na nke ikpeazụ nke akwụkwọ Ndị Hibru n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a nwere agbamume na ntụzịaka dị iche iche maka ndị kwere ekwe, na-ekwusi ike ibi ndụ nke Ndị Kraịst bara uru na mkpa ịhụnanya, ile ọbịa na nrube isi dị.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ịgba ndị kwere ekwe ume ka ịhụnanya ụmụnna na-aga n’ihu. A na-agba ha ume ka ha na-ele ndị ha na-amabughị ọbịa, ebe ụfọdụ na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n’amaghị ya. Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na ndị kwere ekwe kwesịrị icheta ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị a na-emegbu, dịka a ga-asị na ha onwe ha na-ata ahụhụ (Ndị Hibru 13: 1-3). A na-asọpụrụ alụmdi na nwunye, a dọọkwa aka ná ntị megide ịkwa iko. A na-emesi afọ ojuju n’ihe mmadụ nwere pụta ìhè karịa ịhụ ego n’anya (Ndị Hibru 13:4–6).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 7-17, e nwere agbamume ka anyị cheta ndị ndú ndị gwara ha okwu Chineke ma were ụzọ ndụ ha dị ka ihe atụ nke okwukwe. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ịbụ ndị ozizi dị iche iche ebupụ ha kama ka ha guzosie ike n’amara nke Kraịst (Ndị Hibru 13:8–9). A na-agba ha ume ka ha na-achụ àjà otuto mgbe nile site n’aha Jizọs ma na-arụ ọrụ ọma mgbe ha na ndị ọzọ na-ekerịta ihe (Ndị Hibru 13:15-16). A na-ekwusi ike nrube isi nye ndị ndu ime mmụọ, ka ha na-elekọta mkpụrụ obi na ga-enye nkọwa.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu 18 gawa, e nwere arịrịọ maka ekpere maka onye dere ya na ọchịchọ maka mweghachi ka o wee nwee ike ileta ha n’oge na-adịghị anya (Ndị Hibru 13:18-19). Odee mechiri site n'ịkwado ozi n'ekwupụta ọchịchọ ya maka udo nke Chineke nke karịrị nghọta niile ịnọnyere ha site na Jizọs Kraịst. Ọ na-ezipụ ndị nọ n’Ịtali (ma eleghị anya ndị kwere ekwe ibe ha) ekele ma na-agba ha ume ka ha jiri nsusu ọnụ dị nsọ kelee ibe ha. N’ikpeazụ, ọ na-ekpe ekpere ka amara Chineke dịnyere ha nile (Ndị Hibru 13:20–25).

Na nchịkọta, Ndị Hibru 13 na-enye ntụziaka bara uru maka ibi ndụ Ndị Kraịst. Ọ na-emesi ịhụnanya ụmụnna ike, ile ndị ọbịa ọbịa, icheta ndị na-ata ahụhụ ma ọ bụ ndị a tụrụ mkpọrọ, ịkwanyere alụmdi na nwunye ùgwù ma na-ezere ịkwa iko. Ọ na-akwalite afọ ojuju n'ihi anyaukwu maka akụ na ụba. Isiakwụkwọ ahụ gosikwara mkpa ọ dị ịgbaso ihe atụ nke ndị ndu kwesịrị ntụkwasị obi ka ha na-eguzosi ike n'amara n'etiti nkuzi dị iche iche. Nrubeisi nye ndị ndu ime mmụọ na-arụsi ọrụ ike yana ịchụ aja otuto site n'aha Jizọs mgbe ị na-arụ ọrụ ọma ma na-eso ndị ọzọ na-ekerịta ihe. Onye edemede ahụ rịọrọ ekpere n'aha ha na-achọ mweghachi olileanya maka udo nke Chineke n'elu ha na-ezite ekele sitere n'Ịtali na-agba ume ekelerịta ibe n'etiti ndị kwere ekwe na-egosipụta ọchịchọ maka amara Chineke n'elu mmadụ nile.

Hib 13:1 Ka ịhụnanya ụmụnna dị n’i.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ịnọgide na-egosi ịhụnanya ụmụnna.

1. "Ike nke Ịhụnanya: Otú Anyị Ga-esi Na-egosi Ịhụnanya Ụmụnna"

2. "Ihe ịma aka nke Ịhụnanya Ụmụnna: Otú Anyị Ga-esi Azụlite Mmekọrịta Ịhụnanya"

1. Jọn 13:34-35 - “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya: dị nnọọ ka m hụrụ unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. 1 Jọn 4:7-8 - “Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke. Onye ọ bụla nke na-adịghị ahụ n’anya amaghị Chineke, n’ihi na Chineke bụ ịhụnanya.”

Ndị Hiburu 13:2 Echefula ile ndị ọbịa ọbịa: n'ihi na site na nke a ụfọdụ ejiriwo ọbịa ndị mmụọ ozi na-amaghị ama.

Echefula ile ndị ọbịa ọbịa: ụfọdụ anabatala ndị mmụọ ozi n'amaghị ama dịka ndị ọbịa.

1. Mkpa ile ọbịa na ịnabata ndị bịara abịa.

2. Otu anyị ga-esi mee ka amara Chineke n'amaghị ama site n'ile ọbịa.

1. Jenesis 18:1-8 – Abraham na Sera nabatara ndị ala ọzọ atọ.

2. Luk 10:25-37 – Ilu nke ezi onye Sameria.

Hib 13:3 Chetanu ndi nọ n'ab͕u, dika ab͕u ha na ha; na ndi nāhu ahuhu, dika unu onwe-unu nọ kwa n'aru.

Anyị kwesịrị icheta ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ na ndị na-ata ahụhụ otú ahụ anyị ga-esi na-echeta onwe anyị.

1. A na-akpọ anyị ka anyị hụ mmadụ ibe anyị n’anya ma na-elekọta ya

2. Ọmiko maka ndị mgba na ndị emegbu

1. Matiu 25:36-40 - “Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu wee bịa leta m”

2. Ndị Rom 12:15 - “Soronụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ; soro ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.”

Ndị Hibru 13:4 Alụmdi na nwunye bụ ihe nsọpụrụ n'ebe mmadụ nile nọ, ihe ndina adịghịkwa emerụ emerụ: ma ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ka Chineke ga-ekpe ikpe.

Alụmdi na nwunye bụ ụlọ nsọ nke kwesịrị nsọpụrụ; Chineke agaghị ata omume rụrụ arụ.

1: Alụmdi na nwunye bụ onyinye sitere n'aka Chineke: Sọpụrụ ya na Chineke ga-agọzi ya

2: Chineke bụ Onyeikpe Kasị Elu: Ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko kpachara anya

1: Ndị Efesọs 5:25-33 - Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n'anya, ọbụna dị ka Kraịst hụkwara ọgbakọ ahụ n'anya ma nyefee onwe ya maka ya.

2: 1 Ndị Kọrịnt 6: 18-20 - Gbanarị ịkwa iko. Nmehie ọ bula nke madu nēme nēwepu aru; ma onye nākwa iko nēmehie megide aru-ya.

Ndị Hibru 13:5 Ka omume unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe nile unu nwere: n'ihi na Ọ siri, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli.

Anyị kwesịrị ịna-emesapụ aka n’okwu anyị na afọ ojuju n’ihe anyị nwere, n’ihi na Chineke ekwewo nkwa na ọ gaghị ahapụ anyị ma ọ bụ gbahapụ anyị.

1. Nkwa nke ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada

2. Afọ ojuju n'ụwa enweghị afọ ojuju

1. Diuterọnọmi 31:6 - Dị ike, nweekwa obi ike. Atụla egwu, atụkwala ụjọ n'ihi ha, n'ihi na Jehova bụ́ Chineke gị na-eso gị; Ọ gaghị ahapụ gị ma ọlị, ọ gaghịkwa agbahapụ gị.

2. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. Amaaram ma uzọ isi-ala, ama-kwa-ram iribiga ókè: n'ebe ọ bula na n'ihe nile anēzím ka m'we riju afọ na inwe agu, ma ibabiga ókè na inwe nkpà.

Ndị Hiburu 13:6 Ka anyị wee nwee obi ike ịsị, Onyenwe anyị bụ onye na-enyere m aka, ma m gaghị atụ egwu ihe mmadụ ga-eme m.

Chineke bụ onye na-enyere anyị aka, ọ dịghịkwa anyị mkpa ịtụ egwu ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ime.

Nke 1: Iji Okwukwe n'ime Chineke chere egwu ihu

2: Ịtụkwasị Chineke obi n’agbanyeghị mkpagbu

1: Abụ Ọma 46: 1-2 "Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike anyị, Onye enyemaka dị ugbu a na mkpagbu: n'ihi ya, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na a na-ewezuga ụwa, ọ bụrụkwa na a na-ebuga ugwu n'etiti oké osimiri."

Aisaia 41:10 “Atụla egwu; n'ihi na anọnyeere m gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-eme ka ị dị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri nke aka nri kwado gị. ezi omume m."

Ndị Hiburu 13:7 Chetanụ ndị na-achị unu, bụ́ ndị gwaworo unu okwu Chineke: na-agbasonụ okwukwe ha, na-aghọta ọgwụgwụ nke ndụ ha.

Cheta na soro ihe nlereanya nke ndị ahụ kwuworo okwu Chineke.

1. Bụrụ Ezi Ihe Nlereanya Iso

2. Na-ebi ndụ ka a ga-asị na taa bụ ụbọchị ikpeazụ

1. Ndị Filipaị 3:17 – Ụmụnna m, soronụ na-eṅomi m, na-edebekwa ndị na-ebi ndụ dị ka ihe nlereanya unu nwere n’ime anyị si dị.

2. Jemes 4:14 – Ị maghị ihe ga-eme echi. Gịnị bụ ndụ gị? Ị bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ.

Hib 13:8 Jisus Kraịst otu ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi.

Jizọs Kraịst na-adịgide adịgide na-adịghị agbanwe agbanwe.

1: Chineke kwesịrị ntụkwasị obi - Anyị nwere ike ịdabere na nkwa ya ma tụkwasị obi n'omume ya.

2: Chineke adịghị agbanwe agbanwe - Àgwà ya bụ otu ụnyaahụ, taa na ruo mgbe ebighị ebi.

1: Aisaia 40:8 - Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru atalata, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

2: 1 Pita 1:25 - Ma okwu Jehova na-adịru mgbe ebighị ebi. Okwu a bu kwa ozi ọma nke ezisaworo unu.

Hib 13:9 Ka e werela ozizi dị iche iche na i. N'ihi na ọ di nma ka ewe me ka obi guzosie ike n'amara; ọ bughi ihe-oriri, nke nādighi-abara ndi nēbi nime ya urù.

Onye edemede nke Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ghara ịbụ ndị ozizi dị iche iche na-eme ka ọ dị mma, n'ihi na ọ ka mma ka e guzobe ya n'amara karịa na-eche banyere iwu ndị dị n'èzí.

1. Amara Chineke Kariri Iwu

2. Ime ka obi gị guzosie ike na amara Chineke

1. Ndị Galetia 5:1-4 - Ya mere guzosie ike na nnwere onwe nke Kraist jiri me ka ayi nwere onwe-ayi, ekwe-kwa-la ka ejikọta-kwa-la onwe-ya ọzọ n'okpukpe nke ibu-orù.

2. Ndị Rom 8:1-2 - Ya mere ub͕u a ọ dighi ikpe ọ bula diri ndi nọ nime Kraist Jisus, ndi nējegharighi dika anu-aru, kama dika Mọ Nsọ si di.

Hib 13:10 Ayi nwere ebe-ichu-àjà, nke ndi nēje ozi n'ulo-ikwū nēnweghi ikike iri ya.

Itien̄wed emi owụt ubahade ke ufọt mbon oro ẹnamde utom ataya ye mbon oro ẹnyenede itieuwa.

1. Ihe ùgwù Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Inyocha ihe dị iche n'etiti ndị na-eje ozi n'ụlọikwuu ahụ na ndị nwere ebe ịchụàjà.

2. Ihe Ebe ịchụàjà ahụ pụtara: Ịghọta mkpa ọ dị ịnweta ebe ịchụàjà ahụ

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:18 - "Lee Israel dị ka anụ ahụ si dị: ndị na-eri ihe àjà abụghị ndị na-ekere òkè n'ebe ịchụàjà?"

2. Ọpụpụ 24:4-8 - "Moses we de okwu nile nke Jehova, bilie n'isi-ututu, wue ebe-ichu-àjà n'okpuru ugwu ahu, na ogidi iri na abua, dika ebo iri na abua nke Israel si di."

Ndị Hiburu 13:11 Nʼihi na ozu anụ ọhịa ndị ahụ, ndị onyeisi nchụàjà na-ewebata ọbara ha nʼebe nsọ, a na-akpọ ha ọkụ nʼazụ ọmuma-ulo-ikwū.

Na Ndị Hibru 13:11, a kọwara na a na-akpọ ozu anụ ndị e ji achụ àjà ọkụ n’azụ ogige ahụ mgbe nnukwu onye nchụàjà webatara ọbara ha n’ebe nsọ maka mmehie.

1: Anyị kwesịrị inwe ekele maka aja Jizọs na ebere ya nke na-azọpụta anyị na nmehie anyị.

2: Anyị kwesịrị ịghọta mkpa usoro ịchụ-aja dị na agba ochie na ụzọ o si arụtụ aka na àjà zuru oke nke Jizọs.

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Aisaia 53:4-5 - Ma ọ bu uche Jehova ka ọ zọpia ya na ime ka ọ hu ahuhu: ma asi na Jehova nēme ndu-ya ka ọ buru àjà-ikpe-ọmuma, Ọ gāhu kwa nkpuru-ya, me ka ubọchi-ya nile di anya, na ọchichọ nke Jehova. Jehova ga-aga nke ọma n’aka ya.

Hib 13:12 Ya mere Jisus kwa, ka O were ọbara nke aka Ya do ndi-Ju nsọ, ọ hu-kwa-ra ahuhu n'azu ọnu-uzọ-ama.

Àjà Jizọs chụrụ iji doo ndị mmadụ nsọ bụ ihe atụ kasịnụ nke ịchụ onwe onye n’àjà.

1: Ihe nlereanya kasịnụ nke Jizọs n’ịchụ onwe ya n’àjà.

2: Ihe àjà Jizọs pụtara.

1: Mak 10:45 - N'ihi na ọbuná Nwa nke madu abiaghi ka ewe je ozi, kama ka ofè, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu.

2: Jọn 15:13 - Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a: mmadụ ịtọgbọ ndụ ya maka ndị enyi ya.

Hib 13:13 Ya mere ka ayi pukuru ya jekuru ọmuma-ulo-ikwū, nēbu ita-uta-ya.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha nabata nkọcha Jizọs ma na-agakwuru Ya n'enweghị ogige ahụ.

1: Nabata nkọcha Jizọs ma jụ ụkpụrụ nke Ụwa

Nke 2: Ịnagide Ụjọ Jizọs na Ịkwụsị Eziokwu Chineke

1: Aisaia 53:3-5 - Ọ bụ onye a na-eleda anya na ndị mmadụ jụrụ ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2: Matiu 10:39 - Onye na-achọta ndu ya ga-atụfu ya: ma onye na-atụfu ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya.

Ndị Hiburu 13:14 Nʼihi na anyị enweghị obodo na-adịgide adịgide nʼebe a, kama anyị na-achọ nke ga-abịa.

Ndị kwere ekwe na-atụ anya obodo eluigwe nke na-agaghị agabiga.

1. "Anyị Na-achọ Ụlọ Eluigwe"

2. "Ibi Ndụ Na-enweghị Nchebe Ụwa"

1. 2 Ndị Kọrint 5:1-4 - N'ihi na anyị matara na ọ bụrụ na ụlọ anyị nke ụwa nke ebe obibi a gbazere, anyị nwere ụlọ sitere na Chineke, ụlọ nke ejiri aka rụọ, nke na-adịru ebighị ebi n'eluigwe.

2. Nkpughe 21:1-2 - M'we hu elu-igwe ọhu na uwa ọhu: n'ihi na elu-igwe mbu na uwa mbu agabigawo; oké osimiri adịghịkwa ọzọ. M'we hu obodo nsọ ahu, bú Jerusalem ọhu, ka o nēsi n'elu-igwe ridata, ka o siri n'elu-igwe ridata, edoziworo dika nwunye ọhu nke achọsiri di-ya mma.

Ndị Hiburu 13:15 Ya mere, ka anyị site nʼaka ya na-achụrụ Chineke àjà otuto mgbe niile, ya bụ, mkpụrụ egbugbere ọnụ anyị na-enye ekele aha ya.

Àjà otuto bụ àjà a na-achụrụ Chineke nke e kwesịrị inye ya mgbe nile.

1. Àjà otuto: Àjà a na-achụrụ Chineke 2. Inye Chineke ekele: Ọrụ otuto.

1. Abụ Ọma 100:4-5 Were ekele bata n'ọnụ ụzọ ámá ya, werekwa otuto bata n'ogige ya nile! Kelenu ya; gọzie aha-Ya! 2. Ndị Kọlọsi 3:15-17 Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'obi unu, bụ́ nke a kpọrọ unu ka ọ bụrụ otu ahụ. Ma nwee ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku, nēzí-kwa-ra ibe-unu aro n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēkele kwa Chineke n'obi-unu.

Ndị Hiburu 13:16 Ma ime ihe ọma na imekọrịta ihe, unu echefula: nʼihi na àjà dị otú ahụ na-atọ Chineke ụtọ.

Ime ihe ọma na inye ndị ọzọ ihe na-atọ Chineke ụtọ.

1: Ihe nlereanya Jizọs nke inwe ọmịiko na mmesapụ aka na-echetara ihe na-atọ Chineke ụtọ.

2: Igosi obiọma na inye ndị ọzọ ihe bụ ụzọ isi sọpụrụ Chineke.

1: Ọrụ 10: 38, "Otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, onye jeregharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya."

2: Ndị Galetia 6:10, “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye mmadụ niile, ọkachasị ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Ndị Hiburu 13:17 Na-eruberenụ ndị na-achị unu isi, na-edokwanụ onwe unu n'okpuru: n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi unu nche, dị ka ndị ga-aza ajụjụ, ka ha wee were ọṅụ mee ya, ọ bụghị n'iru uju: n'ihi na nke ahụ agaghị abara unu uru. .

Anyị kwesịrị irubere isi ma na-edo onwe anyị n'okpuru ndị ndu ime mmụọ anyị, ebe ọ bụ na ha na-ahụ maka mkpụrụ obi anyị na ha ga-enye nkọwa maka nlekọta ha na-elekọta anyị.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso ikike ime mmụọ

2. Añụ nke Ịkwado Ndị Ndú Chineke chiri echichi

1. 1 Pita 5:5 “N'otu aka ahụ, unu ndị ntorobịa, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị okenye. E, unu nile na-edo onwe unu n’okpuru ibe unu, werekwa ịdị umeala yikwasị uwe: n’ihi na Chineke na-emegide ndị mpako, na-enyekwa ndị dị umeala n’obi amara.”

2. Aisaia 9:6-7, “N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke: ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya: agākpọ kwa aha-Ya ebube, Onye-ndụmọdụ, Chineke di ike, bú Chineke ebighi-ebi. Nna, Onye-isi Udo. N'iba-uba nke ochichi-Ya na udo-Ya agaghi-agwugwu, n'elu oche-eze Devid, na n'elu ala-eze-ya, ime ka ọ guzosie ike, na ime ka o guzosie ike n'ikpé na n'ezi omume site n'ub͕u a we rue mb͕e ebighi-ebi. Ekworo Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

Ndị Hiburu 13:18 Na-ekpe ekpere maka anyị: n’ihi na anyị kwenyesiri ike na anyị nwere akọ na uche dị ọcha, na-achọkwa ibi ndụ n’eziokwu n’ihe niile.

Anyị kwesịrị ikpe ekpere maka ndị dị njikere ibi ndụ n’eziokwu ma nwee akọnuche dị ọcha.

1. Ike Ekpere: Iji Ekpere Na-akwado Onye Dị Mma na Ime Ihe n'Eziokwu

2. Mkpa ezi akọ na uche dị: Ibi ndụ n'iguzosi ike n'ezi ihe na ime ihe n'eziokwu

1. Ilu 11:3 (Izu-oke nke ndị ziri ezi na-eduzi ha, ma nkwubi okwu nke ndị aghụghọ na-ebibi ha.)

2. 1 Pita 3:16 (Nweenụ ezi akọ na uche, ka e wee mee ndị na-ekwujọ omume ọma unu n’ime Kraịst mgbe a na-ekwutọ unu.)

Ndị Hiburu 13:19 Ma a na m arịọ unu ka unu mee nke a, ka eweghachi m ọzọ bịakwute unu ngwa ngwa.

Onye edemede Hibru na-agba ndị na-agụ ya ume ime ihe ka o wee nwee ike ịlaghachikwute ha ngwa ngwa.

1: Mee ihe ziri ezi, Chineke ga-akwụkwa gị ụgwọ.

2: Mgbe anyị gbakọtara ime ihe ọma, Chineke ga-agọzi anyị.

1: Ndị Rom 12: 10-13 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

2: Ndị Galetia 6:9-10 - Ka ike gharakwa anyị ike ịgwụ anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị mee ihe ọma nye onye ọ bụla, ma karịsịa ndị ezinụlọ nke okwukwe.

Ndị Hiburu 13:20 Ma Chineke nke udo, Onye mere ka Onye-nwe-anyị Jisọs si na ndị nwụrụ anwụ bịaghachi, Onye ọzụzụ atụrụ ukwu nke atụrụ ahụ, site nʼọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi ahụ.

Chineke nke Udo na-eweghachi Jisus, Onye-ọzụzụ atụrụ nke atụrụ, site na ọgbụgba-ndụ ebighi-ebi.

1: Anyị nwere ike ịdabere na ọgbụgba ndụ udo ebighị ebi nke Chineke.

2: Jizọs bụ onye ọzụzụ atụrụ ukwu anyị, anyị nwekwara ike ịtụkwasị ọgbụgba ndụ ebighị ebi ya obi.

1: Aisaia 53:5-6 “Ma e merụrụ ya ahụ́ n’ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n’ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n’ahụ́ ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike. Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; ayi chighariwo, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; ma Jehova emewo ka ajọ omume nke anyị nile tukwasi ya.”

2: Jeremaia 32:40 Mu na ha gāb͕a kwa ndu ebighi-ebi, na M'gaghi-esi n'ebe ha nọ chigharia, ime ha ezi ihe; ma a ga m etinye egwu m n’ime obi ha, ka ha wee ghara isi n’ebe m nọ pụọ.”

Ndị Hibru 13:21 Mee ka unu zuo oke n’ezi ọrụ ọ bụla ime uche ya, na-arụ ọrụ n’ime unu ihe dị mma n’anya ya site n’aka Jizọs Kraịst; Onye otuto diri rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-ejere Ya ozi na ime uche Ya, na Jizọs Kraịst na-enye anyị ike ime otú ahụ.

1. Ibi ndụ dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ

2. Ike Jizọs Kraịst na ndụ anyị

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, ma ọ bụ n'okwu ma ọ bụ n'omume, mee ya ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site na ya.

2. Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume.

Ndị Hibru 13:22 Ma a na m arịọ unu, ụmụnna m, nagidenụ okwu agbamume ahụ: n’ihi na edewo m unu akwụkwọ ozi n’okwu ole na ole.

Onye dere Ndị Hibru 13:22 na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha gee ntị n’agbamume ya, ebe o ji okwu ole na ole degara ha akwụkwọ ozi.

1. Ike nke Okwu ole na ole: Ịmụta ikwu okwu n'amamihe

2. Ngọzi nke Ntị: Ịṅa ntị n'Okwu nke Ndụmọdụ

1. Ilu 10:19 - N'iba-uba nke okwu nmehie adighi-atu: Ma onye nēkpuchi eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua bu onye mara ihe.

2. Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

Ndị Hibru 13:23 maranụ na a tọhapụwo nwanne anyị Timoti; onye, ọ buru na ọ bia ngwa ngwa, m'gāhu gi.

A tọhapụla nwanna anyị Timoti, o nwekwara ike ịbịa leta anyị n’oge na-adịghị anya.

1. Nnwere onwe nke ịdị n'otu: Ịchọta ike na nkwado nke ndị ọzọ

2. Isi Ọhụrụ: Ịnabata ohere mgbanwe

1. Ndị Rom 8:31 - “Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?”

2. Ndị Efesọs 4:2-3 - “[2] jiri ịdị umeala n'obi na ịdị nwayọọ niile, jiri ndidi na-edi ibe ha n'ịhụnanya, [3] na-anụ ọkụ n'obi ịnọgide na-adị n'otu nke Mmụọ Nsọ n'ihe nkekọ nke udo.

Ndị Hiburu 13:24 Keleenụ ndị niile na-achị unu na ndị nsọ niile. Ndị Ịtali na-ekele unu.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha kelee ndị nọ n’ọchịchị na ndị nsọ niile, ma na-akọwapụta na ndị Italy na-ezipụkwa ekele ha.

1. "Na-ekele Ndị Na-achị Isi"

2. "Igosi ndị nsọ niile ịhụnanya"

1. Ndị Rom 13:1-7

2. 1 Pita 5:5-7

Hib 13:25 Amara dịnyere unu niile. Amen.

Onye dere akwụkwọ Hibru na-echetara ndị na-agụ ya na amara Chineke dịnyeere ha niile.

1. "Ike nke amara"

2. "Ngọzi nke amara Chineke"

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Ma nke a abụghị nke gị onwe gị, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịnya isi."

2. Jọn 1:17- "N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu ahu; amara na ezi-okwu sitere n'aka Jisus Kraist bia."

Jemes 1 bụ isi nke mbụ nke akwụkwọ ozi Jemes na agba ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-ekwu okwu dị iche iche dị ka ọnwụnwa, amamihe, na nnọgidesi ike na ndụ Ndị Kraịst.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ime ka uru ọ bara n’ịtachi obi n’ọnwụnwa na-ewere ya dị ka ohere nke ito eto. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe ha na-eche ọnwụnwa dị iche iche ihu n’ihi na ha na-arụpụta ntachi obi na n’ikpeazụ na-eduba na ntozu okè (Jemes 1:2–4). Onye edemede ahụ kwusiri ike na ndị na-enweghị amamihe kwesịrị ịrịọ Chineke, onye na-enye amamihe n'ụba n'enweghị nkọcha. Otú ọ dị, ha aghaghị ịrịọ n’okwukwe n’enweghị obi abụọ, n’ihi na onye nwere uche abụọ ekwesịghị ịtụ anya ịnata ihe ọ bụla n’aka Onye-nwe (Jemes 1:5–8).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 9-18, e mesiri ike n’ịdị umeala n’obi na inwe afọ ojuju. A na-agba nwanna ume ka o jiri mpako na-ebuli ya elu ebe ndị ọgaranya kwesịrị ịnya isi na mmechuihu ha n'ihi na akụ na ụba ụwa na-adịru nwa oge. A dọrọ ndị kwere ekwe aka ná ntị ka ha ghara ịbụ ndị e ji ọchịchọ ha duhie ha nke pụrụ iduga ná mmehie na ọnwụ (Jemes 1:12–15). Kama, ezi onyinye ọ bụla na-abịa site na Chineke bụ onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe. O weputara ayi site n’okwu nke ezi-okwu Ya ka ayi we buru udi nkpuru mbu n’etiti ihe O kere (Jemes 1:16-18).

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu 19 gawa, e nwere agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha na-adị ngwa n’ịnụ ihe, ndị na-adịghị ngwa ikwu okwu, na ndị na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume; ya mere, a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha wepụ ihe ruru unyi nile na ajọ omume juru ebe niile ebe ha na-eji nwayọ na-anata okwu ahụ a kụnyere nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi ha (Jemes 1:19-21). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịkpọ oku ka a na-erubere ya isi kama ịnụ naanị okwu Chineke. Ezi okpukpe na-agụnye ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n’ahụhụ ha ma na-edebe onwe anyị n’enweghị mmerụ n’ụwa (Jemes 1:22-27). Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike mkpa ntachi obi dị site n'ọnwụnwa, iji ikwesị ntụkwasị obi na-achọ amamihe sitere na Chineke, na-eme ịdị umeala n'obi na afọ ojuju n'agbanyeghị ọnọdụ ụwa, ịchịkwa okwu na iwe site n'ịdị nwayọọ n'ihu Okwu Chineke.

Jemes 1:1 Jemes, orù nke Chineke na nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, nēdegara ebo iri na abua ahu ndi b͕asaworo n'azu, nēkele.

Jemes, odibo nke Chineke na Onye-nwe Jisus Kraịst, na-ezitere ebo iri na abụọ nke Israel gbasasịrị n’ụwa nile.

1. Soro ihe nlereanya Jemes ma jiri obi gị dum jeere Chineke ozi.

2. N'agbanyeghị esemokwu anyị, anyị niile bụ otu ezinụlọ, dịrị n'otu n'ịhụnanya anyị nwere n'ebe Chineke nọ.

1. Ndị Rom 12:10 - Na-atụkwasịnụ onwe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu.

2. Ndị Kọlọsi 3: 12-14 - Ya mere, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, yikwasị onwe unu ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi. Na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu nwere iwe megide mmadụ. Gbaghara dịka Jehova gbaghaara gị. Na n'elu omume ọma ndị a niile, yiri ịhụnanya, nke na-ejikọta ha niile ọnụ n'otu zuru okè.

Jemes 1:2 Ụmụnna m, gụọnụ ya ihe ọṅụ mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ndị kwere ekwe ume inweta ọṅụ n'oge ọnwụnwa.

1. Ịtụgharị Ọnwụnwa ka ọ bụrụ mmeri: Ịchọta ọṅụ n'oge ihe isi ike

2. Ọnwụnwa: Olee Otú Anyị Ga-esi Na-enweta Ọṅụ ná Mgbalị Anyị Na-alụ?

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya.

2. 1 Pita 1:6-7 – Na nke a unu na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu, ọ bụ ezie na ugbu a nwa oge nwa oge, unu nwere ike na-enwe mwute na ụdị ọnwụnwa niile. Ndị a bịara ka ezi okwukwe unu egosipụtara—nke dị oké ọnụ ahịa karịa ọla edo, nke na-ala n’iyi n’agbanyeghị na a nụchara ya site n’ọkụ—nwere ike weta otuto, otuto na nsọpụrụ mgbe a ga-ekpughe Jizọs Kraịst.

Jemes 1:3 ebe unu matara nka, na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ntachi obi dị, n'ihi na ọnwụnwa na mkpagbu nwere ike ime ka obi sie ike na ịzụlite ndidi.

1. "Ịtachi Obi n'Okwukwe: Otú Ịnọgidesi Ike Na-eme Ka Anyị Sikwuo Ike"

2. "Ike nke ndidi: Otu anyị nwere ike isi too site n'ọnwụnwa"

1. Ndị Rom 5:3-4 "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, àgwà; na àgwà, olileanya."

2. Ndị Hibru 10:36 "N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka unu wee nata nkwa ahụ mgbe unu mesịrị ihe Chineke na-achọ."

Jemes 1:4 Ma ka ntachi-obi zue ọlu-ya nke-ọma, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

Ndidi dị mkpa maka uto ime mmụọ na iji nweta ndụ na-enweghị ntụpọ ọ bụla.

1: Ndidi bụ omume ọma na-eduga na ntozu oke nke mmụọ.

2: Ịzụlite ndidi na-eduga ná ndụ nke zuru oke na enweghị ihe ọ bụla.

1: Ndị Filipaị 4: 12-13 - Amaara m ka eweda ya ala, amakwaara m ịba ụba. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu.

2: Abụ Ọma 37:7-8 - Dua du n'iru Jehova, were kwa ntachi-obi chere Ya; ewesola onwe-gi iwe n'ihi onye nāgara nke-ọma n'uzọ-ya, N'aru onye nēme ihe ọjọ.

Jemes 1:5 Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, ma ọ dighi-atu kwa uta; agēnye kwa ya.

Jemes na-agba ndị na-enweghị amamihe ume ịrịọ Chineke maka ya, ebe Ọ na-enye ya n'ụba n'enweghị ịba mba.

1. Imesapụ aka Chineke: Ịmụta ịnara Amamihe Ya

2. Amamihe nke Ịjụ: Itinye Jems 1:5 n'ọrụ ná Ndụ Anyị

1. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso; ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Jehova, ka O we nwe ọmiko n'aru Ya, biakute kwa Chineke-ayi;

2. Ilu 2:6-7 - N'ihi na Jehova na-enye amamihe; n'ọnu-ya ka ihe-ọmuma na nghọta si aputa; Ọ nākpakọba ezi amam-ihe nye ndi ziri ezi; Ọta ka Ọ buworo ndi nējeghari n'izu-okè.

Jemis 1:6 Ma ya rịọ nʼokwukwe, ọ dịghịkwa mgbagwoju anya. N'ihi na onye na-ama jijiji yiri ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-enugharị na-enugharịkwa ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịrịọ maka enyemaka Chineke site n'okwukwe na mmesi obi ike, kama ịtụgharị uche na ịkwagharị.

1. "Ibi Ndụ nke Okwukwe na Nkwenye"

2. "Igbochi Ọnwụnwa Ime Obi Abụọ"

1. Ndị Rom 4:17-21 - A gụrụ okwukwe Ebreham na nkwa Chineke dị ka ezi omume.

2. Aisaia 7:9 - Ọ bụrụ na ị kwụsighị ike n'okwukwe gị, ị gaghị eguzo ma ọlị.

Jemes 1:7 N’ihi na ka onye ahụ ghara iche na ọ ga-anata ihe ọ bụla n’aka Onyenwe anyị.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na Jehova agaghị enye onye na-atụkwasịghị Ya obi ihe ọ bụla.

1. "Ịtụkwasị obi n'ime Onyenwe anyị: Àgwà dị mkpa iji nweta ngọzi Ya"

2. "Ike nke Okwukwe: Imeghe ngozi nke Onyenweanyị"

1. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

2. Ilu 3:5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile mara Ya, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile guzozie."

Jemes 1:8 Onye nwere uche abụọ na-eguzosighị ike n’ụzọ ya niile.

Onye nwere obi abụọ enweghị ntụkwasị obi n'akụkụ niile nke ndụ ya.

1. Na-eguzosi ike na Nkwenye Gị, Ọ bụghị Na-enwe Obi Abụọ - Jemes 1:8

2. Ndụ na-adịghị akwụsi ike nke onye nwere uche abụọ - Jemes 1:8

1. Ilu 11:3 - Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi na-eduzi ha, ma nkwubi okwu nke ndị aghụghọ na-ebibi ha.

2. Ilu 4:23 – Jiri nchekwube debe obi gị, n’ihi na site na ya ka isi iyi nke ndụ si asọpụta.

Jemis 1:9 Ka nwanna nke dị umeala n’obi ṅụrịa ọṅụ n’ihi na eweliwo ya elu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba Ndị Kraịst ume inweta ọṅụ n'ọnọdụ ha, n'agbanyeghị otú o si dị umeala n'obi.

1. A maka mkpa afọ ojuju dị n'ọnọdụ niile.

2. A na ọṅụ a na-ahụ na ịbụ akụkụ nke nnukwu obodo Ndị Kraịst.

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ.

2. Ndị Rom 12:15-16 - Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá. Nweenụ otu obi n'ebe ibe unu nọ. Etukwasila uche n'ihe di elu, kama nārapara n'aru ndi di ala. Emela ka ọ mara ihe n'echiche nke onwe-gi.

Jemes 1:10 Ma ọgaranya, n’ime ka ọ dị ala: n’ihi na dị ka ifuru ahịhịa ka ọ ga-agafe.

Agēweda ọgaranya, dika àkù-ya nāgabiga ngwa ngwa dika ifuru nke ahihia.

1. Ihe efu nke Akụnụba: Otú mpako ga-esi eduga n'ịdị umeala n'obi

2. Ịchọ Ezi Akụ̀ na Ụba: Adịghị Ike nke Ihe onwunwe Ụwa

1. Ilu 21:20 - "Akụ̀ dị oké ọnụ ahịa na mmanụ dị n'ụlọ ndị maara ihe: ma onye nzuzu na-emecha ya."

2. Eklisiastis 5:10-11 - "Onye hụrụ ọlaọcha n'anya, ọ gaghị eju ọlaọcha n'anya; n'ebe ndi-nwe-ya nọ, ma-ọbughi n'ile ha anya n'anya-ha?

Jemes 1:11 N'ihi na anyanwu esighi-awa ngwa ngwa n'oké ọku, ma ọ nākpọ ahihia ahihia, okoko-ya nile nāda kwa, amara nke iru-ya nāla kwa n'iyì: otú a ka ọgaranya gātalata kwa n'uzọ-ya nile.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ụdị mgbanwe nke akụ na ụba na otú ọ na-apụghị ịdịru ruo mgbe ebighị ebi.

1. "Ngbanwe nke Akụ na ụba" - Inyocha eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ na akụ na ụba na-adịte aka na nwa oge.

2. "Enweghị Akụ na ụba" - Inyocha otú akụ na ụba adịghị ekwe nkwa ọṅụ na afọ ojuju na-adịgide adịgide.

1. Matiu 6: 19-20 - "Unu akpakọbala onwe unu akụ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi; ndị ohi adịghị abanye na-ezu ohi.”

2. Eklisiastis 5:10 - "Onye hụrụ ego n'anya enweghị ego ga-ezuru ya: onye hụrụ akụ n'anya agaghị eju afọ ya n'ihe ọ na-akpata. Nke a bụkwa ihe efu."

Jemes 1:12 Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-atachi obi n’ọnwụnwa: n’ihi na mgbe anwa ya, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Onyenwe anyị kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ịtachi obi n’ọnwụnwa na ọnwụnwa iji nweta ngozi nke ndụ ebighị ebi.

1. "Ngọzi nke nnọgidesi ike: Otu esi atachi obi n'ọnwụnwa wee nweta okpueze nke ndụ"

2. "Ụgwọ Ọrụ Nkwa ahụ E kwere ná Nkwa: Ngọzi nke Ndụ Ebighị Ebi Maka Ndị Hụrụ Onyenwe Anyị n'anya"

1. Ndị Rom 8:17 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

2. Matiu 5:10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume: n'ihi na ala-eze elu-igwe bu nke ha. Ngọzi nādiri unu, mb͕e madu nāta unu uta, nākpab͕u kwa unu, nēkwu kwa ihe ọjọ nile megide unu n'okwu-ugha, n'ihim. Ṅurianu ọṅu, teghari-kwa-nu egwú ọṅù: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe.

Jemes 1:13 Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, si, Chineke na-anwa m;

Chineke adịghị eji ihe ọjọọ anwa onye ọ bụla, ọ bụkwa ihe ọjọọ iche na Ọ na-eme ya.

1. Imeri Ọnwụnwa site n'ike Chineke

2. Kpachara anya maka ebubo ụgha eboro Chineke

1. 1 Ndị Kọrint 10:13 - Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

2. Ndị Hibru 2:18 - N'ihi na ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a nwara ya, o nwere ike inyere ndị a na-anwa aka.

Jemes 1:14 Ma a na-anwa onye ọ bụla, mgbe a na-adọpụ ya site nʼọchịchọ nke onwe ya ma rafuo ya.

A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya duhiere ya.

1. "Nọrọ na Nche: Chebe Onwe Gị Ka Ọnwụnwa"

2. "Ihe ize ndụ nke ọchịchọ nke anyị"

1. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

2. Ndị Hibru 2:18 - N'ihi na ebe ya onwe ya taworo ahuhu mgbe anwa ya, O nwere ike inyere ndi anwunwa aka.

Jemes 1:15 Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie;

Jems dọrọ aka ná ntị megide ihe ga-esi ná mmehie pụta, nke bụ́ ọnwụ.

1. Ihe ize ndụ nke Mmehie: Ịghọta ihe ga-esi na nhọrọ anyị pụta

2. Ike nke Nrubeisi: Ịchọta Ndụ Site n'Ezi omume

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ilu 11:19 – Onye ezi omume n’ezie na-enweta ndụ, ma onye na-achụ ihe ọjọọ ga-anwụ.

Jemes 1:16 unu emehiela, ụmụnna m.

ngafe:

Jemes 1:16-17: “Unu emehiela, ụmụnna m m hụrụ n’anya. Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe na-adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị na-adịghị.”

Jemes na-agba ndị kwere ekwe ume ka a ghara iduhie ha, na-echetara ha na onyinye niile dị mma na nke zuru oke sitere na Chineke, onye na-adịghị agbanwe agbanwe.

1. Ịhụnanya Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe - na-enyocha otú ịhụnanya Chineke si apụ apụ na otú anyị nwere ike isi tụkwasị obi na nkwụsi ike Ya.

2. Izu oke nke Chineke - na-atụle ka onyinye niile dị mma na nke zuru oke si na Chineke pụta na ka anyị kwesịrị inwe ekele maka ebere na amara Ya.

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Abụ Ọma 145: 8-9 - "Jehova nwere amara, na-emekwa ebere, Ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, Ọ na-abakwa ụba n'ebere.

Jemes 1:17 Ezi onyinye ọ bụla na onyinye ọ bụla zuru oke si n’elu bịa, na-esikwa n’aka Nna nke ìhè rịdata, onye mgbanwe adịghị n’ebe ọ nọ, ma-ọbụ onyinyo nke nchigharị.

Chineke bụ isi iyi nke onyinye ọma niile, ọ naghị agbanwe agbanwe.

1: Chineke bụ onye na-enye onyinye ọma niile na agwa ya na-agbanwe agbanwe na anaghị agbanwe agbanwe.

2: Ṅụrịa ọṅụ n’onyinye nke Chineke nyeworo anyị, ebe ị ma na Ọ bụ isi iyi ịhụnanya na amara na-adịghị agbanwe agbanwe.

1: Malakaị 3:6 "N'ihi na Mu onwem bu Jehova, adighm-agbanwe: ya mere unu umu-ndikom Jekob agaghi-adi n'iyì."

2: Ndị Hibru 13: 8 "Jizọs Kraịst dị otu ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

Jemes 1:18 Site n'ihe nke aka Ya ka O ji okwu nke ezi-okwu mua ayi, ka ayi we buru udi nkpuru mbu nke ihe O kere.

Chineke kere anyị site n'ọchịchọ nke Ya na eziokwu Ya, ka anyị bụrụ akụkụ mbụ nke okike Ya.

1: Chineke nāchọ ayi, were kwa ezi-okwu-Ya me ka ayi buru ndi mbu nke ihe Okè.

2: N’ịhụnanya ya, Chineke họọrọ ike anyị ka anyị bụrụ ndị mbụ n’ime ihe O kere, O were ezi-okwu Ya mee otu ahụ.

1: Ndị Efesọs 2:10 - "N'ihi na anyị bụ ọrụ ya, nke e kere n'ime Kraịst Jizọs ịrụ ezi ọrụ, nke Chineke doworo tupu oge eruo ka anyị na-ejegharị na ha."

2: Ndị Kọlọsi 3: 10 - "Uwe-kwa-ra mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na-eme ka ọ dị ọhụrụ n'ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya."

Jemes 1:19 Ya mere, umu-nnam ndi m’huru n’anya, ka onye ọ bula di ngwa n’ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-ege ntị nke ukwuu na ikwu obere okwu, na ịchịkwa mmetụta anyị.

1: "Ike nke ndidi: Ịmụta ige ntị na ịchịkwa mmetụta anyị"

2: "Ngọzi nke Ịdị nwayọọ: Ịghọ Ọsọ Ịnụ"

Ilu 12:23 - Onye nwere ezi uche nēkpuchi ihe-ọmuma: Ma obi ndi-nzuzu nēkwusa ihe-nzuzu.

2: Jemes 1:5 - Ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula nime unu, ya riọ n'aka Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nādighi-ata kwa uta; agēnye kwa ya.

Jemes 1:20 N’ihi na ọnụma mmadụ adịghị arụ ọrụ ezi omume nke Chineke.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na iwe ụmụ mmadụ apụghị iwepụta ezi omume Chineke.

1: "Ike nke Ezi omume: Ịfefe iwe"

2: "Ụzọ nke Ịdị Nsọ: Imeri Iwe"

1: Ndị Efesọs 4: 31-32 - "Ka iwere ilu niile na ọnụma na iwe na iti mkpu na ikwu okwu ọjọọ n'ebe unu nọ pụọ, ya na ajọ omume niile: na-enwekwaranụ ibe unu ebere, nweekwa obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu. , ọbụna dị ka Chineke gbaghaara unu n’ihi Kraịst.”

2: Abụ Ọma 37:8 - "Kwụsị n'iwe, hapụkwa ọnụma: ewela onwe gị iwe n'ụzọ ọ bụla ime ihe ọjọọ."

Jemes 1:21 Ya mere, kewapụ iru-árú nile na ihe-nzuzu nile nke ihe-efu, were kwa nwa-nwayọ nara okwu ahu nke nābakwasi, nke puru izọputa nkpuru-obi-unu.

Anyị kwesịrị ikpochapụ onwe anyị ihe ọjọọ niile na ajọ omume wee jiri obi umeala nabata Okwu Chineke nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi anyị.

1. "Ike nke Okwu"

2. "Ihe si na unyi pụta"

1. Mak 4:24-25 - "O we si ha, Lezienu anya ihe unu nānu: ihe ọ bula unu ji tù, agēji tùru unu: ma unu ndi nānu ka agēnye kari: n'ihi na onye nwere; agēnye ya: ma onye nēnweghi, n'aka-ya ka agēnapu ọbuná ihe o nwere.

2. Jọn 3:16-17 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ikpe ikpe. ụwa; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa.

Jemis 1:22 Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Bụrụ onye na-eme Okwu ahụ, ọ bụghịkwa naanị onye na-anụ ihe ka ị ghara ịghọgbu onwe ya.

1. Anụla naanị Okwu ahụ, mee Okwu ahụ

2. Zere ịghọgbu onwe onye site n'omume

1. Matiu 7:24-27 - Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ya dị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume.

25 Mmiri wee daa, iyi wee malite ifesa, ifufe fekwaara ụlọ ahụ; ma ọ daghi, n'ihi na ọ tọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ihe ọma ha kwesịrị ime ma o meghị ya, ọ bụụrụ ha mmehie.

Jemes 1:23 N'ihi na asi na onye ọ bula bu onye nānu okwu ahu, ma ọ bughi onye nēme ya, ọ di ka onye nēle anya iru-ya n'enyo;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ ji onye na-ege ntị n'okwu Chineke ma ọ dịghị eme ya tụnyere onye na-ele echiche nke onwe ya n'enyo.

1. Okwu Chineke bụ enyo maka mkpụrụ obi anyị

2. Ihu Onwe-ayi N'okwu Chineke

1. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; iwu adịghị megide ihe ndị dị otú ahụ.

2. Jemes 1:22 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

Jemes 1:24 N'ihi na o lere onwe-ya anya, we je, ngwa ngwa we chezọ udi madu ọ bu.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị na-ele onwe anyị anya nke ọma ma mata adịghị ike anyị, ka anyị nwee ike ịgbalịsi ike ịbụ ezigbo mmadụ.

1. Ike nke Ntugharị Onwe Onye: Otu esi eme mgbanwe dị mma na ndụ anyị

2. Imeri ihe mgbochi site na nyocha onwe onye

1. Ndị Filipaị 4:8 "N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị ùgwù, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla dị mma, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ ihe kwesịrị otuto, chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Ilu 11:14 "Ebe nduzi na-adịghị, ndị mmadụ na-ada: ma n'uba nke ndị ndụmọdụ, nchebe dị."

Jemes 1:25 Ma onye ọ bụla na-eleba anya n’iwu zuru okè nke nnwere onwe, ma nọgide na ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu, kama ọ bụ onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi nwoke a n’omume ya.

Ndị na-eleba anya n'iwu zuru oke nke nnwere onwe ma na-agbaso ya mgbe niile, na-aghọ onye na-arụ ọrụ ahụ kama ịbụ onye na-anụ ihe na-echefu, a ga-agọzi n'omume ha.

1. Ngọzi nke Ndị Na-eme Ihe: Otu esi enweta uru dị n'ịgbaso iwu nnwere onwe zuru oke.

2. Inweta ezi nnwere onwe site na nrube isi kwesiri ekwesi

1. Ndị Galetia 5:1 - "Ọ bụ maka nnwere onwe ka Kraịst mere ka anyị nwere onwe anyị. guzosienụ ike, ekwela ka yoke nke ịgba ohu bokwa unu ibu ọzọ."

2. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - "Ihe ọ bụla unu na-eme, jiri obi unu dum na-arụ ya, dị ka ndị na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị maka ndị nna ukwu, ebe unu maara na unu ga-anata ihe nketa n'aka Onyenwe anyị dị ka ụgwọ ọrụ. ọ bụ Onyenwe anyị Kraịst ka ị na-efe.”

Jemes 1:26 Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime unu dị ka onye na-ekpe okpukpe ụgha, ma ọ dịghị achịkwa ire ya, kama ọ na-aghọgbu obi nke ya, okpukpe nke nwoke a bụ ihe efu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka mkpa ọ dị ịchịkwa ire ka mmadụ nwee ezi okwukwe.

1. Ike Ire: Otu esi achịkwa okwu gị maka ezi okwukwe

2. Ibi ndụ nke Ezi Okpukpe: Ịchịkwa ire

1. Ndị Efesọs 4: 29-31 - Ka ọ ghara ikwu okwu ire ure ka o si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dịka o kwesịrị ekwesị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

2. Ilu 16:23-24 - Obi onye mara ihe na-eme ka okwu ya bụrụ ikpe ziri ezi, Ọ na-atụkwasịkwa obi n'egbugbere ọnụ ya. Okwu amara di ka ub͕ub͕ọ-manu-aṅu, Ihe nātọ nkpuru-obi utọ na aru di-kwa-ra aru.

Jemis 1:27 Okpukpe dị ọcha nke e merụrụ emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a, ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe ya n'enweghị ntụpọ site n'ụwa.

Okpukpe dị ọcha bụ inyere ndị nọ ná mkpa aka ma nọgide bụrụ ndị a na-emerụghị emerụ site ná mmetụta nke ụwa.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke ịdị ọcha

2. Otu esi enyere ndị nọ ná mkpa aka

1. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna anyị, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla a na-adọrọ mmasị - ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị mma ma ọ bụ ihe kwesịrị otuto - chee echiche banyere ihe ndị dị otú ahụ.

2. Aisaia 1:17 - Mụta ime ihe ziri ezi; chọọ ikpe ziri ezi. Chebe ndị a na-emegbu emegbu. Kwenu ọnu-ọnu-ọma; kpenu ikpe nke nwanyi di-ya nwuru.

Jemes 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Jemes na agba ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na isiokwu nke okwukwe na ọrụ, na-ekwusi ike na a na-egosipụta ezi okwukwe site n'omume ezi omume ọ bụghị nanị site na nkwenye ọgụgụ isi.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ na-amalite site n’ịkọwa okwu banyere ịhụ mmadụ n’anya na ile mmadụ anya n’ihu n’ọgbakọ Ndị Kraịst. Onye edemede ahụ katọrọ nke ukwuu imeso ndị ọgaranya mmeso ọjọọ mgbe a na-eleghara ma ọ bụ na-emegbu ndị ogbenye. Ọ na-echetara ndị kwere ekwe na omume dị otú ahụ megidere iwu Chineke ka ha hụ ndị agbata obi ha n’anya dị ka onwe ha (Jemes 2:1–9). Ezi okwukwe adịghị ele mmadụ anya n’ihu kama ọ na-emeso mmadụ nile nhata na nkwanye ùgwù.

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 10 ruo 17, e na-ekwusi ike na njikọ na-enweghị atụ n’etiti okwukwe na ọrụ. Onye dere akwụkwọ ahụ kwuru na onye ọ bụla na-edebe iwu dum ma daa n'otu ebe ga-ama ikpe nke imebi ya niile. Ọ na-arụ ụka na okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ, jiri ya tụnyere arụ nke na-enweghị mmụọ (Jemes 2:14-17). Ezi okwukwe na-arụpụta omume ndị na-egosipụta ịhụnanya na ezi omume Chineke.

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke 18 gaa n’ihu, e nwere ihe ịma aka kpọmkwem nye ndị na-azọrọ na ha nwere okwukwe ma ha enweghị ọrụ kwekọrọ ekwekọ. Onye edemede ahụ na-ama ha aka site n’ịsị, “Gosi m okwukwe gị n’abụghị n’ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m” ( Jemes 2:18b ). O ji ihe atụ ndị dị ka Ebreham na Rehab mee ihe atụ otú omume ha si gosi na ha tụkwasịrị Chineke obi n’ezie. Njikere Abraham chụrụ Aịzik n’àjà gosiri na ọ na-erubere ya isi, ebe ọbịa Rehab nwere n’ebe ndị nledo nọ gosiri na o kweere na Chineke (Jemes 2:21–26). Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na ezi okwukwe nke nzọpụta bụ ihe a na-egosipụta site n'omume ezi omume kama ịbụ naanị nkwenye amamihe ma ọ bụ ọrụ efu.

Na nchịkọta, Jemes 2 na-akọwapụta mkpa ọ dị n'eleghị mmadụ anya n'ihu n'etiti obodo Ndị Kraịst, na-akatọ ajọ mmadụ nke dabere n'ọkwa ụwa. Ọ na-ekwusi ike na ezi okwukwe enweghị ikewapụ ya na omume ezi omume ma na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha gosipụta nkwenye ha site n'omume ịhụnanya n'ebe ndị ọzọ nọ. Ọ na-ama ndị na-azọrọ na ha nwere okwukwe aka n’enweghị ọrụ kwekọrọ ekwekọ, na-ekwusi ike na ezi okwukwe nzọpụta na-apụta ìhè site n’irube isi siri ike gbanyere mkpọrọgwụ na Chineke.

Jemis 2:1 Ụmụnna m, unu enwela okwukwe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, bụ́ Onyenwe ebube, nʼihu mmadụ.

Jemes na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-eme okwukwe na-enweghị ajọ mbunobi n'ebe onye ọ bụla nọ.

1. "Onyenwe ebube: Oku nke okwukwe n'enweghi ajọ mbunobi"

2. "Ememme mmadụ niile na-enweghị nkwanye ùgwù nke mmadụ"

1. 1 Ndị Kọrịnt 12:13 - "N'ihi na site n'otu mmụọ nsọ, e mere anyị niile baptizim baa n'otu ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Jentaịl, ma anyị bụ ohu ma ọ bụ nweere onwe, na e mere ka anyị niile ṅụọ n'ime otu Mmụọ."

2. Ndị Galetia 3:28 - "Enweghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị: n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs."

Jemes 2:2 N'ihi na asi na nwoke nwere nb͕a-aka ọla-edo, na uwe mara nma, bia na nkpọkọta-unu, ma ọ buru kwa na otù ob͕eye nke yi uwe jọrọ njọ bata;

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ihu ọma dị n'etiti ndị mmadụ dabere n'ọdịdị elu ha.

1. Hụ onye agbata obi gị n'anya: Achọghị ihu ọma

2. Ime Ka Okwukwe Anyị Na-adị: Ịjụ Ajọ Ajọ

1. Luk 6:31 – Meere ndị ọzọ dị ka ị chọrọ ka ha mee gị.

2. Ndị Galeshia 5:14 - N'ihi na e mezuru iwu ahụ dum n'idebe otu iwu a: “Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.”

Jemes 2:3 Ma unu nāsọpuru onye ahu nke nēyi uwe-nwoke, si ya, Nọdu ala ebe a n'ebe di nma; si ndi ewedara n'ala, Guzo n'ebe ahu, ma-ọbu nọdu ala n'okpuru ihe-nb͕akwasi ukwum;

Itien̄wed emi aban̄a ndikpono mbon inyene ye ndifụmi mbon ubuene .

1. "Ezi Akụnụba: Oku Ka Ị Bara Onye Ọ bụla Uru"

2. "Ozi Ọma Imesapụ Aka: Ijere Ndị Na-akpa Aka"

1. Luk 14: 12-14, "Mgbe ahụ, Jizọs sịrị onye ọbịa ya, 'Mgbe ị na-eri nri ehihie ma ọ bụ nri abalị, akpọla ndị enyi gị, ụmụnne gị ma ọ bụ ndị ikwu gị, ma ọ bụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya; ọ bụrụ na ị na-eme ya, ha nwere ike ịkpọ gị òkù. ọzọ, otú a ka agēkwughachi gi: ma mb͕e unu nēri oriri, kpọ ndi-ob͕eye, ndi-ngwurọ, ndi-ngwurọ, ndi-ìsì, agāgọzi kwa gi: ọ bu ezie na ha enweghi ike ikwughachi gi, agēnyeghachi gi na nbilite-n'ọnwu nke ndi ezi omume. ."

2. Matiu 25:34-36, "Mgbe ahụ, Eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, 'Bịanụ, unu ndị Nna m gọziri agọzi, were ihe nketa unu, alaeze ahụ edoziworo unu kemgbe e kere ụwa. agu agu, unu nyekwam ihe ka m'rie, akpiri nākpọm, unu we nyem ihe ka m'ṅua, abum onye ala ọzọ, unu kpọbatara, achọrọm uwe, yikwasim, aru-kwa-ra m ike, unu lekọtam, arum. nọ n'ụlọ mkpọrọ ma ị bịara ileta m.'

Jemes 2:4 Ya mere, ùnu adighi-ele anya n'etiti onwe-unu, we buru ndi-ikpé nke èchìchè ọjọ?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ihe egwu dị n'ikpe ikpe na ihu abụọ.

1: Adịla ngwa ngwa ikpe ikpe

2: Dị umeala n'obi n'ihu Chineke

1: Matiu 7: 1-5 - "Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe unu ikpe.

2: Ndị Rom 2: 1-3 - "Ya mere i nweghị ihe ngọpụ, gị mmadụ, onye ọ bụla n'ime unu na-ekpe ikpe. N'ihi na n'ikpe ikpe n'ebe ibe ya, ị na-ama onwe gị ikpe, n'ihi na gị, onyeikpe, na-eme otu ihe ahụ."

Jemes 2:5 Ṅaa ntị, ụmụnne m ndị m hụrụ n’anya, Ọ̀ bụ na Chineke ahọpụtaghị ndị ogbenye n’ụwa a ndị ọgaranya n’okwukwe na ndị nketa nke alaeze ahụ nke O kwere nkwa inye ndị hụrụ ya n’anya?

Chineke ahọrọla iji okwukwe gọzie ndị ogbenye ma kwere ha nkwa ọnọdụ n’alaeze ya ma ọ bụrụ na ha hụrụ ya n’anya.

1. N'agbanyeghị ọnọdụ gị na ndụ, ịhụnanya Chineke dị maka ndị niile hụrụ ya n'anya.

2. Anyị nile hà nhata n’anya Chineke, Ọ na-akwụkwa ndị hụrụ ya n’anya ụgwọ ọrụ.

1. Ndị Galetia 3:26-29 - N'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke, site n'okwukwe.

2. 1 Jọn 4:7-11 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke, marakwa Chineke.

Jemes 2:6 Ma unu eledawo ndị ogbenye. Ọ̀ bughi ndi-ọgaranya adighi-akpab͕u unu, we dọba unu n'iru oche-ikpé nile?

Ebe e si na Jemes 2:6 na-ekwu banyere otú ndị ọgaranya si emegbu ndị ogbenye na-akpọbata ha n’ihu oche ikpe.

1. Ihe ize ndụ dị n'imegbu ndị ogbenye: A banyere ihe ga-esi na mmeso ọjọọ na imegbu ndị na-enweghị isi pụta.

2. Ònye Bụ onye agbata obi m? A banyere ọrụ nke iji nkwanye ùgwù na obiọma na-emeso ndị a kpasasịa anya.

1. Ọpụpụ 22:21-24 - "Emegbula onye mbịarambịa, emegbula ya, n'ihi na unu bụ ndị ọbịa n'ala Ijipt. Emegbula nwanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nwa na-enweghị nna. mu onwem, aghaghm inu ntiku-ha, iwem gēre kwa ọku, were mma-agha b͕ue unu, ndinyom-unu gāghọ kwa ndinyom di-ha nwuru, umu-unu gāghọ kwa nna.

2. Ilu 31: 8-9 - "Meghee ọnụ gị maka onye ogbi, maka ikpe ziri ezi nke ndị niile na-adịghị. Meghee ọnụ gị, kpee ikpe n'ezi omume, gbachiteere ndị ogbenye na ndị ogbenye aka."

Jemes 2:7 Ọ̀ bughi ha nēkwulu aha ahu kwesiri ntukwasi-obi, nke akpọrọ unu?

Akụkụ ahụ bụ ịdọ aka ná ntị megide ikwulu aha Chineke nke e ji kpọọ Ndị Kraịst.

1. "Ike nke Aha: Ihe Mere Anyị Kwesịrị Ịsọpụrụ Aha Chineke"

2. "Ngọzi nke Aha: Otú Anyị Pụrụ Isi Na-asọpụrụ Aha Chineke"

1. Aisaia 42:8 - "Mụ onwe m bụ Jehova, nke ahụ bụ aha m, ọ bụghị onye ọzọ m na-enye otuto m, ọ dịghịkwa enye arụsị a pịrị apị otuto m."

2. Ndị Efesọs 3: 14-15 - "N'ihi nke a ka m na-akpọ ikpere n'ala n'ihu Nna m, onye sitere n'aka ya kpọọ ezinụlọ ọ bụla n'eluigwe na n'elu ụwa."

Jemes 2:8 Ọ buru na unu emezu iwu ala-eze dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ si di, Hu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi, unu nēme nke-ọma.

Jemes na-agba anyị ume imezu iwu eze dịka akwụkwọ nsọ siri dị nke bụ ịhụ onye agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi ahụ onye agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị

2. Iwu Eze nke Ịhụnanya: Ihe Akwụkwọ Nsọ Na-agwa Anyị Banyere ịhụ Onye agbata obi anyị n'anya

1. 1 Jọn 4:7-12

2. Mak 12:28-31

Jemis 2:9 Ma ọ bụrụ na unu na-ele mmadụ anya nʼihu, unu na-eme mmehie, iwu na-emekwa ka unu bụrụ ndị na-emebi iwu.

Ịsọpụrụ mmadụ ekwesịghị iduba n'ime mmehie, ma ọ bụghị ya, a ga-emebi iwu.

1. Na-asọpụrụ onye ọ bụla n'agbanyeghị ọnọdụ ọha mmadụ

2. Hụrịtanụ ibe unu n’anya ma rube isi n’iwu

1. Ndị Efesọs 6:9 - Ma ndị nna ukwu, na-emeso ndị ohu unu otú ahụ. Unu eyila ha egwu, ebe unu maara na Onye bụ́ ma Nna ha ukwu nọ n’eluigwe, ọ dịghịkwa ihu ọma ya n’anya.

2. Matiu 22:37-39 - Jizọs zara, sị: “'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Onyenwe anyị bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke a bụ iwu mbụ na nke kasị ukwuu. Ma nke abụọ dị ka ya: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.'

Jemis 2:10 Nʼihi na onye ọ bụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma mehie nʼotu ihe, ikpe mara ya nʼihe niile.

A ga-edobe iwu niile ka ọ bụrụ onye ikpe na-amaghị; ịdaba n'otu isi ihe pụtara ikpe ọmụma maka isi ihe niile.

1. "Ụkpụrụ zuru oke: Idebe Iwu dum"

2. "Inweta Ezi omume: Ịgbalịsi ike maka izu okè"

1. Matiu 5:48 - "Ya mere unu zuru okè, ọbụna dị ka Nna unu nke bi n'eluigwe zuru okè."

2. Ndị Galetia 3:10-11 - “N'ihi na ka ha ra bụ ndị sitere n'ọrụ nke iwu nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ; ime ha: ma na ọ dighi onye ọ bula anāgu n'onye ezi omume site n'iwu n'iru Chineke, ọ putara ìhè: n'ihi na, Onye ezi omume gādi ndu site n'okwukwe.

Jemes 2:11 N'ihi na onye nāsi, Akwala iko, o we si, Eb͕ula madu. Ma ọ buru na i ghara ikwa iko, ma i nēb͕u, i ghọrọ onye-njehie n'iwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na ezughị ezu ịghara ịkwa iko, ma anyị ekwesịghịkwa igbu mmadụ ka anyị wee nọgide na-ezi omume.

1. "Ibi Ndụ n'Eziokwu: Ịhapụ ịkwa iko na igbu ọchụ"

2. "Iwu Chineke: Irube isi n'iwu Iri niile"

1. Ọpụpụ 20:13 - "Egbula."

2. Matiu 5:27-28 - "Unu nuru na ekwuru site n'ọnu ndi ochie, si, Akwala iko: ma asim unu, na onye o bula nke lere nwanyi anya ka agu ya, ya na ya akwawo iko. ugbua n'obi ya."

Jemes 2:12 Otú a ka unu na-ekwu, na-emekwa otú ahụ, dị ka ndị a ga-ekpe ikpe site nʼiwu nke nnwere onwe.

Ndị Kraịst kwesịrị ibi ndụ ha dị ka iwu nke nnwere onwe siri dị, na-ekwu okwu ma na-eme ihe n'ụzọ a ga-ekpe ikpe site n'iwu ahụ.

1. Iwu nke nnwere onwe: Ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ n'uche Chineke

2. Ikpe nke nnwere onwe: Ime nhọrọ ziri ezi na ndụ

1 Luk 6:46 Gịnị mere unu ji na-akpọ m, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ma unu adịghị eme ihe m na-ekwu?

2. Ndị Rom 8:1-2 Ya mere ub͕u a ọ dighi amam-ikpe adighi diri ndi di nime Kraist Jisus, n'ihi na site na Kraist Jisus iwu nke Mọ nke ndu merem ka m'pua n'iwu nke nmehie na ọnwu.

Jemes 2:13 N'ihi na ọ ga-ekpe ikpe na-adịghị ebere, onye na-emeghị ebere; ebere nāṅuri kwa megide ikpé.

Amaokwu a na-ekwu maka ikpe na ebere nke Chineke: ndị na-emere ndị ọzọ ebere ka Chineke ga-emere ha ebere, ebe ndị na-adịghị anataghị ebere.

1. "Ibi Ndụ nke Ebere: Ike nke Mgbaghara"

2. "Ebere Chineke na ikpe ziri ezi: Ntụle nke ọmịiko na ezi omume"

1. Maịka 6:8 "Ọ gwawo gị, mmadụ, ihe dị mma; gịnịkwa ka Jehova na-achọ n'aka gị ma ọ́ bụghị ime ihe ziri ezi, na ịhụ ebere n'anya, na iji obi umeala soro Chineke gị na-eje ije?"

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 "Ma Chineke, ebe ọ bụ ọgaranya n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na njehie anyị, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ - site na amara ka e jiri zọpụta gị. "

Jemis 2:14 Gịnị ka ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe, ma o nweghị ọrụ? okwukwe nwere ike ịzọpụta ya?

Jemes na-ajụ gịnị ka okwukwe bụ ma ọ bụrụ na omume adịghị eso ya.

1) Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ, 2) Omume anyị na-egosipụta okwukwe anyị.

1) Ndị Rom 10:17: “Ya mere okwukwe si n’ọnụnụ abịa, ọ bụkwa n’okwu Kraịst ka ịnụ ntị na-abịa.” 2) Matiu 7:​21-23, “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze ahụ. nke elu-igwe, kama ọ bu onye nēme ihe Nnam Nke bi n'elu-igwe nāchọ: n'ubọchi ahu ọtutu madu gāsim, Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, ọ̀ bughi n'aha-Gi ka ayi buru amuma, chupu kwa ndi-mọ ọjọ n'aha-Gi, me kwa ha. ọtutu ọlu di ike n'aha-Gi? M'gāsi kwa ha, Ọ dighi mb͕e ọ bula M'mara unu: si n'ebe m'nọ pua, unu ndi nālu ajọ omume.

Jemes 2:15 Ọ buru na nwa-nna-ayi ma-ọbu nwa-nne-nwanyi ab͕a ọtọ, nēnweghi kwa nri nke ubọchi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị inye ndị nọ ná mkpa mkpa.

1. "Obi nke ọmịiko: ịhụ ndị ogbenye na ndị nọ ná mkpa n'anya n'anya na ilekọta ha"

2. “Ime Ezi Omume: Imezu Iwu Jemes 2:15”

1. Matiu 25:35-36 - “N'ihi na agụụ gụrụ m, unu wee nye m nri ka m rie, akpịrị kpọkwara m nkụ, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m.”

2. Aisaia 58:6-7 - “Ọ̀ bughi obubu-ọnu nke M'rọputaworo: Itọpu ab͕u nile nke ajọ omume, imeghe ibu di arọ́, Ime ka onye anēmeb͕u pua n'orù, na ka unu tijie yoke nile? Ọ́ bughi ya na ndi agu nāgu nēkesa nri-gi, Na i wetara n'ulo-gi ndi-ob͕eye nke achupuworo; Mgbe ị na-ahụ onye gba ọtọ, na ị na-ekpuchi ya, na ị gaghị ezonarị onwe gị n'anụ ahụ gị?

Jemes 2:16 Otu onye n’ime unu wee sị ha, Lanụ n’udo, ka afọ ju unu; na-agbanyeghị na unu enyeghị ha ihe ndị ahụ dị mkpa maka arụ; gini ka ọ bara?

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwapụta mkpa ọ dị igosipụta omume ebere na ịdị mma n'ebe ibe ya nọ, n'ihi na ịchọ ha ka ọ dị mma ezughị.

1. "Onyinye Kasịnụ nke Niile: Ọmiko"

2. "Ike nke Obiọma na Ọrụ ebere"

1. 1 Jọn 3:17-18 : “Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n’ime ya? kwuo okwu ma n'omume na n'eziokwu."

2. Ilu 19:17: "Onye na-emesapụrụ ogbenye ihe na-agbazinye Jehova ihe, ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ ọrụ ya."

Jemes 2:17 Otú a okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ naanị ya.

Okwukwe ezughị oke n'onwe ya, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-esonyere ya na omume ka o wee dị irè.

1. "Okwukwe Na-enweghị Ọrụ Nwụrụ Anwụ"

2. "Ike nke Okwukwe n'omume"

1. Ndị Rom 4:20-21 - "O nweghị obi ike n'ekweghị ekwe banyere nkwa Chineke, kama e mere ka okwukwe ya sie ike wee nye Chineke otuto, ebe o kwenyesiri ike na Chineke nwere ike ime ihe ahụ o kwere ná nkwa."

2. Jemes 1:22 - "Unu egela ntị nání okwu ahụ, wee ghọgbuo onwe unu. Meenụ ihe ọ na-ekwu."

Jemes 2:18 E, mmadụ nwere ike ịsị, I nwere okwukwe, enwekwara m ọrụ: gosi m okwukwe gị nke na-enweghị ọrụ gị, m ga-egosikwa gị okwukwe m site n’ọrụ m.

Jemes na-ama ndị na-agụ akwụkwọ aka ka ha gosi na okwukwe dị adị site n'iji ọrụ gosi ya.

1. Ike Okwukwe: Otú Omume Anyị Si Egosiputa Nkwere Anyị

2. Ihe akaebe nke Okwukwe: Na-egosi Nkwenye Anyị Site n'omume Anyị

1. Ndị Rom 10:17 - Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ma ọnunu sitere n'okwu Kraist.

2. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi. N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

Jemes 2:19 I kwere na e nwere otu Chineke; I nēme nke-ọma: ndi-mọ ọjọ nēkwere kwa, we ma jijiji.

Ikwere n’otu Chineke bụ ihe kwesịrị ịja mma, ma o zughị ezu ịzọpụta mmadụ n’ihe ga-esi ná mmehie pụta.

1: Anyị ga-etinye okwukwe na Jizọs na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka a zọpụta anyị.

2: Anyị ga-elepụ anya karịa naanị ikwere na Chineke ma na-ebi ndụ okwukwe anyị n'ụzọ anyị si ebi ndụ.

1: Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2: Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

Jemis 2:20 Ma ị̀ ga-amata, gị onye efu, na okwukwe nke na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ?

Jemes 2:20 na-akụzi na okwukwe na-enweghị ọrụ kwekọrọ ekwekọ abaghị uru.

1. "Ime Ka Okwukwe Gị Dị Ndụ: Otú Ọrụ Gị Si egosipụta Nkwenkwe Gị"

2. "Mkpa njikọ dị n'etiti okwukwe na omume"

1. Matiu 7:16-20 (Ị ga-amata ha site na mkpụrụ ha)

2. Ndị Kọlọsi 1:9-11 (Na-eje ije n'ụzọ kwesịrị Onyenwe anyị, na-eme ihe na-atọ Ya ụtọ n'ụzọ zuru ezu, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla)

Jemes 2:21 Ọ̀ bughi n'ọlu ka aguru Abraham nna-ayi n'onye ezi omume, mb͕e o chuworo Aisak nwa-ya nwoke n'elu ebe-ichu-àjà?

Itien̄wed emi eneme nte ẹkebatde Abraham ke edinen ke ntak utom esie ke ini enye akawade Isaac eyen esie ke itieuwa.

1: Omume anyị na-ekwu okwu karịa okwu.

2: Ewetara okwukwe Abraham na nrube-isi nye Chineke site n'ọlu-Ya.

1: Ndị Hibru 11:17-19 - Okwukwe Abraham, mgbe a nwara ya, were Aịzik chụọ àjà, onye natara nkwa ahụ chụọkwara Ọkpara ọ mụrụ naanị ya.

2: Jenesis 22: 1-18 - Abraham rubere Jehova isi wee chụọ àjà nke nwa ya nwoke Aịzik.

Jemes 2:22 Ì huwo ka okwukwe siri n'ọlu-Ya lua ọlu, ewe me ka okwukwe-ya zue okè site n'ọlu-Ya?

Jemes 2:22 na-akụzi na okwukwe na ọrụ na-arụkọ ọrụ: a na-eme ka okwukwe zuo oke mgbe ya na ọrụ ọma na-esonyere ya.

1. "Okwukwe na Ọrụ: Na-arụkọ ọrụ ọnụ maka izu okè"

2. "Ike nke Omume Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

1. Ndị Rom 4:20-21 - "Ọ dịghị ekweghi ekwe mere ka ọ tụgharịa uche n'ihe banyere nkwa Chineke, kama ọ na-esi ike n'okwukwe ya ka ọ na-enye Chineke otuto, na-ekwenyesi ike na Chineke nwere ike ime ihe ahụ o kwere ná nkwa."

2. Ndị Hibru 11: 17-19 - "Okwukwe Abraham, mgbe a nwalere ya, were Aịzik chụọ àjà, onye natara nkwa ahụ nọkwa n'ịchụ otu nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya, onye e kwuru banyere ya, 'site n'aka Aịzik. ka agākpọ aha nkpuru-gi. O chere na Chineke pụrụ ọbụna ịkpọlite ya n’ọnwụ, bụ́ ebe o si na ya nabata ya n’ụzọ ihe atụ.”

Jemes 2:23 Ewe mezu ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nke nāsi, Abraham kwere Chineke, ewe gua ya nye ya dika ezi omume: ewe kpọ ya Enyi Chineke.

Chineke nyere Abraham eziomume mgbe o kwere na Ya, e wee nye ya utu aha nke "Enyi nke Chineke".

1. Ike nke Okwukwe: Ọmụmụ nke Mmekọrịta Abraham na Chineke

2. Ngọzi nke Ezi omume: Ịghọta ịhụnanya Chineke nwere n'ebe Abraham nọ

1. Jenesis 15:6 - O we kwere na Jehova; o we gua ya nye ya n'ezi omume.

2. Aisaia 41:8 - Ma gi onwe-gi, Israel, bu orùm, Jekob onye M'rọputara, nkpuru Abraham eyìm.

Jemes 2:24 Unu hụkwara na e sitere nʼọrụ gu mmadụ nʼonye ezi omume, ọ bụghịkwa nʼokwukwe nání ya.

Jemes na-akụzi na nzọpụta na-enweta site na ezi ọrụ ọ bụghị naanị okwukwe.

1. Mkpa maka ezi ọrụ iji nweta nzọpụta

2. Mkpa nke okwukwe na ọrụ

1. Ndị Rom 2:13 - "N'ihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume n'ihu Chineke, kama ọ bụ ndị na-eme iwu ka a ga-agụ na ndị ezi omume."

2. Ndị Efesọs 2:10 - "N'ihi na anyị bụ ọrụ ya, nke e kere n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo, ka anyị na-ejegharị na ha."

Jemis 2:25 Otú a, ọ̀ bughi n'ọlu ka ewe gua Rehab, bú nwanyi nākwa iko, n'onye ezi omume, mb͕e ọ natara ndi-ozi ahu, we zipu ha n'uzọ ọzọ?

Ọrụ ya gosiri na Rehab bụ́ nwaanyị akwụna bụ onye ezi omume mgbe o chebere ndị ozi Chineke.

1. Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ

2. Mkpa ọ dị ime ihe

1. Ndị Hibru 11:31 - "Site n'okwukwe Rehab, bụ́ nwanyị akwụna esoghị ndị na-enupụ isi laa n'iyi, n'ihi na ọ nabatara ndị nledo ahụ nke ọma."

2. Matiu 25:35-36 - "N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyere m nri ka m rie, akpịrị na-akpọkwa m, unu nyekwa m ihe ka m ṅụọ, abụ m ọbịa, unu kpọbakwara m."

Jemes 2:26 Nʼihi na dịka ahụ́ ahụ nke nwụrụ anwụ ma mmụọ adịghị ya, otú ahụkwa ka okwukwe ma ọlụlụ bụrụ ihe nwụrụ anwụ.

Okwukwe nke na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ, dị nnọọ ka ahụ nke na-enweghị mmụọ nwụrụ anwụ.

1. "Ike nke Okwukwe na Ọrụ"

2. "Mkpa nke Okwukwe na Ọrụ"

1. Levitikọs 19:18, "Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị"

2. Ndị Rom 12:10, "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya;

Jemes 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi Jemes na agba ọhụrụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n'ụzọ bụ́ isi n'ikike na mkpa ọ dị ịchịkwa okwu mmadụ, na-eme ka a mara ihe nwere ike imerụ ire a na-asụghị ede.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ na-amalite site n'ịdọ ndị kwere ekwe aka na ntị gbasara ibu ọrụ na mmetụta dị n'ịbụ ndị nkuzi ma ọ bụ ndị isi n'ime obodo Ndị Kraịst. Onye edemede ahụ kwusiri ike na a ga-ekpe ndị na-akụzi ikpe n’ụzọ siri ike karịa, n’ihi na okwu ha na-ebu ibu ma na-emetụta ndị ọzọ (Jemes 3: 1-2). Ọ na-ejikwa ihe atụ doro anya mee ihe atụ otú obere ntakịrị nwere ike isi chịkwaa ịnyịnya, obere ụgbọ epeepe nwere ike ịkwọ nnukwu ụgbọ mmiri, n’otu aka ahụkwa, obere ire pụrụ inwe mmetụta dị ukwuu. A kọwara ire dị ka ọkụ nke nwere ike ime ka oke ọhịa gbaa ọkụ (Jemes 3:3–6).

Paragraf nke abụọ: N'amaokwu nke 7-12, e nwere nyocha nke ọdịdị okwu mmadụ na-emegiderịta onwe ya. Onye dere akwụkwọ ahụ mere ka ọ pụta ìhè otú ụmụ mmadụ si zụọ ma na-azụ anụ dị iche iche ma na-agbasi mbọ ike ịzụ asụsụ nke ha. Ọ kọwapụtara na site n’otu ọnụ ahụ ka ngọzi na nkọcha nile si apụta, nke ekwesịghị ịdị otú ahụ (Jemes 3:9–10). O ji ekwekọghị ekwekọ a tụnyere mmiri ọhụrụ na mmiri nnu na-esi n’otu isi iyi ma ọ bụ osisi fig na-amị oliv ma ọ bụ osisi vine na-amịpụta fig. Nkwekọrịta dị otú ahụ na-egosi enweghị amamihe.

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke iri na atọ gaa n’ihu, a na-ekwusi okwu ike n’ezi amamihe a na-egosipụta site n’omume ọma kama ikwu okwu efu. Onye edemede ahụ na-ama ọdịiche dị n'etiti amamihe nke ụwa nke e ji ekworo, ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, na ọgba aghara na amamihe nke elu-igwe nke e ji ịdị ọcha, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ, ezi uche, ebere, adịghị ele mmadụ anya n'ihu, na ezi obi ji mara (Jemes 3:14-18). Ezi amamihe na-eduba ná ndụ ezi omume ma na-amị ezi mkpụrụ ná mmekọrịta gị na ndị ọzọ.

Na nchịkọta, Jemes 3 na-eme ka ike ikwu okwu pụta ìhè na ikike ọ nwere imerụ ma ngozi. Ọ na-adọ aka ná ntị ka anyị ghara iji ire anyị eme ihe n’akpachapụghị anya ma ọ bụ na-ebibi ihe ma na-agba ndị kwere ekwe ume igosipụta njide onwe onye n’okwu ha. Ọ na-emesi ike na a na-ekpughe ezi amamihe site n'omume na-agbanwe agbanwe nke e ji ịdị umeala n'obi na ezi omume mara karịa okwu efu ma ọ bụ ọchịchọ nke ụwa. N'ikpeazụ, ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ịchụso amamihe nke eluigwe nke na-akwalite mmekọrịta udo nke dabeere na ịdị ọcha, ịdị nwayọọ na ebere ma na-ezere ekworo, ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na omume rụrụ arụ.

Jemes 3:1 Ụmụnna m, unu abụla ọtụtụ ndị-isi, ebe unu matara na anyị ga-anata amamikpe ka ukwuu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị ka anyị ghara ịdị ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkuzi ma ọ bụ idu ndú, n'ihi na ọ nwere ike imeghe anyị n'ikpe ka ukwuu.

1. E kwesịghị iji ịbụ onye ndú n’ozi Jehova egwuri egwu.

2. Anyị kwesịrị iji obi umeala na ịkpachapụ anya bịaruo idu ndú n’ozi Jehova.

1. Matiu 23:8-10 - "Ma ka a ghara ịkpọ unu Rabai: n'ihi na otù Onye bu Onye-nwe-unu, bú Kraist, unu nile bu kwa umu-nna-ayi. n'elu-igwe: Ka aghara-kwa-la ikpọ unu ndi-nwe: n'ihi na otù Onye bu Onye-nwe-unu, bú Kraist.

2. 1 Pita 5:2-3 - "Na-azụnụ ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'etiti unu, na-elekọta ya, ọ bụghị ná mmachi, kama na obi gị; ihe nketa, ma bụrụ ihe atụ nye ìgwè atụrụ ahụ.

Jemes 3:2 N’ihi na n’ọtụtụ ihe anyị na-asụ ngọngọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'okwu, onye ahụ bụ onye zuru okè ma nwee ike ịchịkwa ahụ dum.

Anyị niile na-emehie ihe, ma nwoke zuru okè nwere ike ịchịkwa ahụ ya dum.

1. "Ike nke njide onwe onye"

2. "Nwoke zuru oke"

1. Ndị Galeshia 5:22-23 - "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye: ọ dịghị iwu megidere ihe ndị dị otú ahụ."

2. Ilu 16:32 - "Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike, na onye na-achị mmụọ ya karịa onye na-ewere obodo."

Jemes 3:3 Le, ayi nētiye atu n'ọnu inyinya, ka ha we ge ayi nti; ayi nēchighari kwa aru-ha nile.

Jems 3:3 na-akọwa otú ụmụ mmadụ nwere ike isi na-achị ịnyịnya site n’iji ihe na-agba agba eme ka ha na-erubere ya isi.

1) Ike nke nrubeisi: Otu esi erubere Chineke isi ma bụrụ onye na-achịkwa ya

2) Ike nke Nrubeisi: Ịmụta ido onwe ha n'okpuru uche Chineke

1) Ilu 16:9 - "N'ime obi ha ka mmadụ na-atụpụta ụzọ ha, ma Jehova na-eme ka nzọụkwụ ha guzosie ike."

2) Matiu 6:33 - "Ma buru ụzọ na-achọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-enyekwara unu ihe ndị a niile."

Jemis 3:4 Lee kwa ụgbọ mmiri ndị ahụ, ọ bụ ezie na ha dị ukwuu, ndị oké ifufe na-ebulikwa ha, ma a na-eji obere okpu agha na-atụgharị ha, ebe ọ bụla onye ọchịchị chọrọ.

Akụkụ a na-emesi ike ike nke obere ike ịkwaga nnukwu ihe, dị ka ụgbọ mmiri, site n'ịchịkwa ntụziaka nke ifufe.

1. Ike nke obere omume na nnukwu ụwa

2. Otu esi eji ikuku mgbanwe

1. Ilu 21:5 - Atụmatụ onye dị uchu na-eduga n'ụba, ma onye ọ bụla ọ na-adị ngwa ngwa na-abịara naanị ịda ogbenye.

2. Matiu 17:20 - Ọ sịrị ha, ? N'ihi okwukwe nta gị. N'ihi na n'ezie, asim unu, Ọ buru na unu enwee okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, ? 쁌 Ove si ebe a na-, na ọ ga-akpali, na ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

Jemes 3:5 Otú a ka ire bu ntà n'aru, nānya isi kwa ihe uku. Le, le, ka otù okwu di ntà ka ọ nēre!

Ire bụ akụkụ dị nta nke anụ ahụ, ma ọ pụrụ ịkpata mbibi dị ukwuu. Obere ọkụ nwere ike ime nnukwu ọkụ.

1. Ike nke ire - Otu okwu anyị nwere ike isi kpata mbibi dị ukwuu

2. Obere ọkụ - Ileba anya ka obere ọkụ nwere ike isi mepụta nnukwu ọkụ

1. Jemes 1:26 – Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eche na ya na-ekpe okpukpe ma ọ dịghị achịkwa ire ya ma na-eduhie obi ya, okpukpe onye a bụ ihe efu.

2. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

Jemes 3:6 Ire bu kwa ọku, uwa nke ajọ omume: otú a ka ire di n'etiti aru-ayi, na ọ nēmeru aru dum, nāmuye ije-uzọ nke okike ọku; ewe sure ya ọku ala-mọ.

Ire bụ ike dị ike nke nwere ike ibibi ma merụọ ahụ dum, ọkụ ala mmụọ na-amụnyekwa ya.

1. Ike nke Okwu Anyị - Otu esi eji ire mee ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ

2. Ọkụ sitere n'ọkụ mmụọ - ike mbibi nke mmehie

1. Ilu 18:21 – Ọnwụ na ndụ dị n’ike ire

2. Ndị Efesọs 4:29 - Ka okwu rụrụ arụ ghara isi n'ọnụ unu pụta

Jemis 3:7 Nʼihi na ụdị anụ ọhịa ọ bụla, na nke anụ ufe, na nke agwọ, na nke ihe dị nʼoké osimiri, ka a na-azụrụ ya, ndị mmadụ aghọwokwa ha azụ.

Ihe a kpọrọ mmadụ egosiwo na ha nwere ike ịzụ anụ ọhịa, nnụnụ, na ihe ndị dị n'oké osimiri azụ.

1. Ike nke ịkụ azụ: nkuzi sitere na okike

2. Ngọzi nke Ezinụlọ: Ịchọta ihe anyị nwere ike ime

1. Ilu 16:32 - Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike, ma onye na-achị mmụọ ya karịa onye na-ewere obodo.

2. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ndị mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

Jemes 3:8 Ma ire ọ dighi onye ọ bula puru imezu; ọ bu ihe ọjọ nke nādighi-eguzosi ike n'ihe, juputara n'ihe-nsure-ọku nēfe efe.

Ire adighi-adi nma, ọ bu kwa isi iyi nke ihe ọjọ na nbibi.

1. Ike nke Okwu Gị: Ịghọta Mmetụta nke Tounge Anyị

2. Ịzụ Asụsụ: Nnyocha nke ike nke Okwu anyị

1. Ilu 18:21 – Ọnwụ na ndụ dị n’ike ire.

2. Ekliziastis 5:2 – Ejila ọnụ gị were iwe ọkụ, ekwekwala ka obi gị kwuo ihe ọ bụla ngwa ngwa n’ihu Chineke.

Jemes 3:9 Anyị ji gọzie Chineke, bụ́ Nna; ma site na ya ka ayi nākọcha ndikom, ndi emeworo dika oyiyi nke Chineke.

Akụkụ ahụ dị na Jemes 3:9 na-ekwu maka otu anyị kwesịrị isi gọzie Chineke ma ghara ịkacha ndị mmadụ, bụ ndị e kere n'onyinyo Chineke.

1: Anyị niile kwesịrị ịgbalịsi ike igosi ịhụnanya Chineke n'ebe ndị ọzọ nọ, n'agbanyeghị ọdịiche anyị, dịka e mere anyị niile n'oyiyi ya.

2: Anyị kwesịrị iji ire anyị gosi ịhụnanya na inye Chineke ekele kama iji ya na-akọcha ndị mmadụ.

1: Ndị Efesọs 4:29 - Ka okwu ọ bụla rụrụ arụ pụta site n'ọnụ unu, kama nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee jeere ndị na-anụ ihe amara.

2: Ndị Kọlọsi 3:8-10 - Ma ub͕u a unu onwe-unu kwapuru ihe ndia nile; iwe, ọnụma, obi ọjọọ, nkwulu, okwu rụrụ arụ nke si n’ọnụ unu pụta.

Jemes 3:10 N’otu ọnụ ahụ ka ngọzi na nkọcha si a. Ụmụnna m, ihe ndị a ekwesịghị ịdị otu a.

Jemes dọrọ aka ná ntị na anyị ekwesịghị ikwu ma ngọzi ma ọbụbụ ọnụ sitere n’otu ọnụ.

1. Ike nke Okwu Anyị: Na-achịkwa ire anyị

2. Ngọzi ma ọ bụ Ịkọ ọnụ: Jems 3:10

1. Ndị Efesọs 4:29 - ? Ọ dighi okwu ire-utọ nēsi kwa n'ọnu-unu aputa, kama ọ bu nání ihe ahu nke di nma iwuli elu, dika o kwesiri, ka o we nye ndi nānu ihe amara.

2. Ilu 18:21 - ? 쏡 eath na ndu di n'ike ire, ma ndi huru ya n'anya gēri nkpuru-ya.

Jemis 3:11 Isi iyi, ọ̀ na-esi nʼotu ebe na-asọpụta mmiri ụtọ na mmiri ilu?

Jemes 3:11 na-ajụ ma isi iyi pụrụ isi n’otu ebe na-amịpụta ma mmiri ụtọ na nke ilu.

1. "Ike nke Okwu Anyị: Ntụgharị uche na Jemes 3:11"

2. "Ihe ụtọ na ilu nke ndụ: Ịchọgharị Jemes 3:11"

1. Ilu 16:24 - "Okwu ọma dị ka ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, ụtọ mkpụrụ obi na ahụike nke ọkpụkpụ."

2. Isaiah 5:20 - "Ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpọ ihe ọjọọ ezi ihe na ezi ihe ọjọọ, ndị na-etinye ọchịchịrị n'ọnọdụ ìhè na ìhè n'ọchichiri, ndị na-etinye ilu n'ọnọdụ ụtọ na ụtọ n'ọnọdụ ilu!"

Jemis 3:12 Ụmụnna m, osisi fig ọ̀ pụrụ ịmị mkpụrụ oliv? ma-ọbu osisi vine, fig? ya mere isi-iyi apughi inye miri nnu na miri di ọhu.

Ọ gaghị ekwe omume ka ihe mepụta ihe abụọ na-emegiderịta onwe ya n'otu oge.

1. "Ihe Na-adịghị Agbanwe nke Na-atụ anya Mmegide"

2. "Ike nke nkwekọrịta"

1. Luk 6:37-38 "Ekpela ikpe, agaghịkwa ekpe unu ikpe: unu amala ikpe, a gaghịkwa ama unu ikpe: gbaghara, a ga-agbagharakwa unu."

2. Ndị Galetia 5:22-23 "Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị nwayọọ, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, ịdị nwayọọ: ọ dịghị iwu megidere ndị dị otú ahụ."

Jemes 3:13 Ònye bu nwoke mara ihe nke nwere ihe-ọmuma n'etiti unu? Ya were kwa nwayọ nke amam-ihe gosi ọlu-Ya nile site n'ezi nbibi.

A ghaghị igosipụta amamihe na ihe ọmụma site n'ọrụ ọma na ịdị nwayọọ.

1. Amamihe nke ezi ọrụ

2. Ibi ndụ nke ihe ọmụma na ịdị nwayọọ

1. Ilu 16:22-24 - "Isi iyi nke ndụ ka ezi uche bụ n'ebe onye nwere ya nọ: ma ịdọ aka ná ntị ndị nzuzu bụ uche gbagọrọ agbagọ: Obi onye mara ihe na-ezi ọnụ ya ihe, na-atụkwasịkwa obi n'egbugbere ọnụ ya abụọ. Ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, ụtọ mkpụrụ obi, na-agwọkwa ọkpụkpụ.

2. Ndị Filipaị 2: 14-15 - "Na-eme ihe niile n'enweghị ntamu ma ọ bụ esemokwu, ka unu wee bụrụ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke ndị na-enweghị ntụpọ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na-enwu dị ka ìhè n'ụwa. "

Jemes 3:14 Ma ọ buru na unu nwere ekworo di ilu na ise-okwu n'obi-unu, unu enwela isi, unu ekwu-kwa-la okwu-ugha megide ezi-okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ikwe ka anyaụfụ, esemokwu, na ụgha dị n'ime obi mmadụ.

1. Ihe ize ndụ nke anyaụfụ na esemokwu: Otu esi ezere ọnwụnwa iji atụnyere.

2. Ike nke Eziokwu: Otú Ụgha si ebibie mmekọrịta.

1. Ilu 14:30 – Obi zuru okè bu ndu nke anu-aru: ma ire-ure nke ọkpukpu.

2. Ndị Rom 12:14-16 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu: gọzienụ, unu akọchakwala. Soro ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, sorokwa ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá. Nweenụ otu obi n'ebe ibe unu nọ. Etukwasila uche n'ihe di elu, kama nārapara n'aru ndi di ala. Emela ka ọ mara ihe n'echiche nke onwe-gi.

Jemes 3:15 Amamihe a esighi n’elu rida, kama ọ bụ nke ụwa, nke anụ ahụ́, na nke ekwensu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa amamihe nke ụwa dị ka ihe megidere amamihe dị nsọ, dịka ọ bụ nke anụ ahụ na nke ekwensu.

1. Kpachara anya maka Amamihe nke Ụwa

2. Ọdịiche Dị n'etiti Amamihe Chineke na nke Ụwa

1. Aịzaya 55:8-9 ??? ma -ọbu èchìchèm, ọ bughi èchìchè-unu, uzọ-unu abughi kwa uzọm, ka Jehova siri. N'ihi na dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di kwa elu kari èchìchè-unu.

2. Ilu 3:5-7 ??? were obi-gi nile were nchara nime Jehova; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile. Abula onye mara ihe n'anya onwe-gi: tua egwu Jehova, si n'ihe ọjọ wezuga onwe-gi.

Jemes 3:16 N'ihi na ebe ekworo na ise-okwu di, n'ebe ahu ka ọb͕a-aghara na ọlu ọ bula di.

Amaokwu a sitere na Jemes na-akụziri anyị na mgbe anyaụfụ na esemokwu dị, ọgbaghara na ihe ọjọọ ga-esochi.

1: Ekwela ka ekworo na esemokwu napu n'udo nke ndu gi.

2: Kama inwe anyaụfụ, gbalịsie ike ka afọ ju gị n'ihe Jehova nyere gị.

1: Ilu 15:17 "Nri nri nke ahịhịa ndụ dị mma n'ebe ịhụnanya dị, Kari nwa ehi mara abụba ya na ịkpọasị."

2: Ndị Filipaị 4:11-13 “Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. ebe ọ bu kwa n'ihe nile a na-agwam ka i riju afọ na inwe agu, ma ubabiga ókè na inọ nkpà: apurum ime ihe nile site n'aka Kraist Onye nēmem ike.

Jemes 3:17 Ma amamihe nke si nʼelu pụta na mbụ dị ọcha, emesia ọ dị udo, dịkwa nwayọọ, dịkwa mfe arịrịọ, juputara nʼebere na ezi mkpụrụ, ọ dịghị ele mmadụ anya nʼihu, na-enweghị ihu abụọ.

Jemes 3:17 na-ekwu maka amamihe nke sitere n’elu ịdị ọcha, onye na-eme udo, dị nwayọọ, na onye dị mfe arịrịọ, jupụta n’ebere na ezi mkpụrụ, na-enweghị ihu abụọ, na-enweghị ihu abụọ.

1. "Amamihe nke Dị n'elu: Ịhapụ Ele mmadụ anya n'ihu na ihu abụọ"

2. "Ibi Ndụ nke Ebere na Ezi Mkpụrụ"

1. Matiu 7:12 - "Ya mere, ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị mmadụ mee unu, unu onwe unu ọbụna otú ahụ ha: n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma."

2. Jọn 15:12 - "Nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụrụ unu n'anya."

Jemes 3:18 Ma a na-agha mkpụrụ nke ezi omume n’udo nke ndị na-eme udo.

Udo bụ mkpụrụ nke ezi omume nke ndị na-agba mbọ ime udo na-agha.

1. Udo bụ Nhọrọ: Otu esi akụ mkpụrụ nke ezi omume

2. Ike nke Ezi omume: Ịzụlite Obi udo

1. Ndị Filipaị 4:4-7 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe nile; ọzọ ka m ga-asị, ṅụrịa ọṅụ! Mee ka onye ọ bụla mara ịdị nwayọọ gị. Jehova nọ nso. Unu echegbula onwe unu n’ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

Jemes 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ozi Jemes na agba ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-ekwu okwu dị iche iche metụtara esemokwu, ọchịchọ nke ụwa, na ịdị umeala n'obi n'ihu Chineke.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ịkọwa isi ihe na-akpata esemokwu na esemokwu n’etiti ndị kwere ekwe. Onye edemede ahụ na-ekwu na esemokwu ndị a bụ ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke na-ebu agha n'ime ndị mmadụ n'otu n'otu. Ọ na-ekwusi ike na mgbe ndị mmadụ na-arịọ maka ihe n'ebumnobi ọjọọ ma ọ bụ na-achọ ime ihe ụtọ nke onwe ha, ha agaghị enweta ihe ha rịọrọ n'aka Chineke (Jemes 4: 1-3). Onye edemede ahụ dụrụ ha ọdụ ka ha na-edo onwe ha n’okpuru Chineke, guzogide ekwensu, na bịaruo Chineke nso na nchegharị.

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 4-10, e                               ghị ike n'ihe ize ndụ dị n'ịbụ enyi nke ụwa na                              ghị ike n'ihe ize ndụ. Onye edemede ahụ dọrọ aka ná ntị megide ịbụ enyi ụwa n'ihi na ọ na-eduga n'iro Chineke. Ọ na-akọwapụta na ọbụbụenyi nke ụwa bụ ịkwa iko ime mmụọ na iguzosi ike n'ihe nke kewara n'etiti Chineke na nchụso nke ụwa (Jemes 4:4-6). Kama, a na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha weda onwe ha ala n'ihu Chineke, na-amata ọbụbụeze Ya na ịchọ amara Ya. A na-agba ha ume ka ha sachapụ aka ha na mmehie na sachapụ obi ha ọcha site na ezi nchegharị.

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 11 gawa, a na-elekwasị anya n'izere àgwà ikpe n'ebe ibe ha nọ. Onye dere akwụkwọ ahụ dọrọ aka ná ntị megide ikwu okwu ọjọọ ma ọ bụ ikpe ndị kwere ekwe ibe ya ikpe ebe ọ bụ na ọ pụtara ịnara ọrụ Chineke dị ka Onyeikpe (Jemes 4:11-12). Ọ na-ekwusi ike na naanị otu onye bụ Onye na-enye iwu na Onyeikpe—Chineke n'onwe Ya—na ndị kwere ekwe kwesịrị iji obi umeala mata ọnọdụ ha dị ka ụmụ mmadụ na-ada ada. A na-agba ha ume ka ha ghara ịnya isi maka atụmatụ ndị ga-abịa n’ọdịnihu kama kweta na ha dabere n’uche Chineke maka ndụ ha (Jemes 4:13–17). Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-egosi mkpa ọ dị ịdị umeala n'obi n'ihu Chineke, iguzogide ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke na-eduga n'esemokwu, izere ọbụbụenyi na ụkpụrụ nke ụwa ma na-achọ mmekọrịta chiri anya n'ebe Chineke nọ site na nchegharị, na izere àgwà ikpe ziri ezi n'ebe ndị ọzọ nọ na-amata oke nghọta anyị.

Na nchịkọta, Jemes 4 na-ekwu okwu metụtara esemokwu na-esite n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n'ime ndị mmadụ n'otu n'otu. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ịchụso ụkpụrụ nke ụwa ma na-agba ndị kwere ekwe ume kama ịchọ Chineke mmekọrịta site na nrubeisi, iguzogide ihe ọjọọ, na ezi nchegharị. site na mmehie, na ịdabere n'uche Chineke kama ịnya isi maka atụmatụ onwe onye.

Jemes 4:1 Òle ebe agha na agha si bia n'etiti unu? ha esighi n'ebe a bia, ọbuná n'ọchichọ-obi-unu nke nēbu agha n'aru-unu?

Ụmụ mmadụ na-alụ ọgụ mgbe nile n'ihi ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe ha nanị.

1. Ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye na-eduga na esemokwu

2. Ọnụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị

1. Jemes 1:14-15 "Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ya site n'ọchịchọ ọjọọ nke aka ya, na-arafukwa ya. na-amụ ọnwụ."

2. Ilu 14:12 "E nwere ụzọ nke ziri ezi, ma n'ikpeazụ ọ na-eduba ọnwụ."

Jemes 4:2 Unu onwe-unu nāgu agu, ma unu enweghi: unu nēb͕u, nāchọ kwa inwe, ma unu apughi inweta: unu nēbu agha nēbu kwa agha, ma unu enweghi, n'ihi na unu ariọghi.

Ụmụ mmadụ na-achọ mgbe nile imezu ọchịchọ ha, ma ọtụtụ mgbe ha adịghị eme ya n'ihi enweghị ịrịọ maka enyemaka.

1. Ike Ekpere Dị: Otú Ịrịọ Maka Enyemaka Pụrụ Isi Mezuo

2. Oke nke ọchịchọ mmadụ: Ịchọta afọ ojuju n'ihu ọchịchọ na-emezughị.

1. Ndị Filipaị 4:11-13 - Ọ bụghị na m na-ekwu maka ụkọ: n'ihi na amụtara m inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla m nọ. Amaaram ma uzọ isi-ala, ama-kwa-ram iribiga ókè: n'ebe ọ bula na n'ihe nile anēzím ka m'we riju afọ na inwe agu, ma ibabiga ókè na inwe nkpà.

13 Enwerem ike ime ihe nile site na Kraist Onye nēmem ka m’di ike.

2. Matiu 6:25-34 - Ya mere asim unu, Unu echeb͕ula onwe-unu nye ndu-unu, ihe unu gēri, ma-ọbu ihe unu gāṅu; ma-ọbu maka aru-unu, ihe unu gēyiri. Ọ̀ bughi ndu kariri anu-aru, ọ̀ bughi kwa aru kari uwe? Lenu anu-ufe nke elu-igwe: n'ihi na ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba; ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha. Ùnu onwe-unu adighi nma kari ha?

Jemes 4:3 Unu nāriọ, ma unu anataghi, n'ihi na unu nāriọ ajọ omume, ka unu we mebie ya n'ọchichọ-unu.

Anyị ekwesịghị ịrịọ Chineke ihe ndị ga-eme ka afọ ju anyị agụụ.

1: Anyị ekwesịghị ịrịọ maka ihe ga-eduga naanị mbibi nke onwe anyị.

2: Ekpere anyị kwesịrị ilekwasị anya n'ịchọ uche Chineke ọ bụghị ịchọ ọdịmma onwe anyị.

1: Ndị Filipaị 4: 6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ọnọdụ ọ bụla, site n'ekpere na arịrịọ, ya na ekele, were ekpere na-arịọ Chineke arịrịọ gị.

Jemes 1:5-11 IGBOB - Ọ buru na amam-ihe fọduru onye ọ bula n'etiti unu, riọ Chineke, Onye nēnye madu nile n'afọ-ofufo, nāhughi kwa ujọ, agēnye kwa unu ya.

Jemes 4:4 Unu ndi nākwa iko na ndinyom nākwa iko, ùnu amataghi na ibụ enyi nke uwa bu ibu-iro Chineke? ya mere onye ọ bula nke gābu eyì uwa bu onye-iro nke Chineke.

Ịbụ enyi nke ụwa bụ ịrara ọbụbụenyi nke Chineke. 1: Anyị ekwesịghị ikwe ka ịhụnanya anyị nwere n’ihe ụwa mee ka anyị ghara ịhụ Chineke n’anya. 2: Anyị ekwesịghị ikwe ka ịhụnanya anyị nwere n’ụwa bụrụ ihe na-egbochi mmekọrịta anyị na Chineke. 1:1 Jọn 2:15-17, “Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n’ụwa n’anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya. N’ihi na ihe niile dị n’ụwa—ọchịchọ anụ ahụ́ na ọchịchọ nke anya na mpako nke ndụ—esighị n’aka Nna anyị kama o si n’ụwa. Ụwa na-agabigakwa, ya na ọchịchọ ya, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi.” 2: Ndị Rom 12: 2, "Unu ekwela ka ụwa a yie, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

Jemes 4:5 Ùnu chere na ihe edeworo n'akwukwọ nsọ nēkwu n'efu, si, Mọ nke bi nime ayi nāgu ekworo?

Akwụkwọ Nsọ na-adọ anyị aka ná ntị na mmụọ nke bi n'ime anyị chọrọ inwe anyaụfụ.

1. Mụta ịchịkwa anyaụfụ gị na ịdị umeala n'obi.

2. Ekwela ka ọchịchọ nke gị duhie gị.

1. Ilu 14:30 - "Obi nke udo na-enye anụ ahụ ndụ, ma anyaụfụ na-ereka ọkpụkpụ."

2. Ndị Galeshia 5:16-17 - "Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-eme ka ọchichọ nke anu-aru mezu: n'ihi na ọchichọ nke anu-aru megide Mọ Nsọ; anụ ahụ́, n’ihi na ndị a na-emegiderịta onwe ha, ka unu ghara ime ihe unu chọrọ ime.”

Jemes 4:6 Ma ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara.

Chineke na-enye ndị dị umeala n'obi amara ma ọ na-emegide ndị mpako.

1. Amara Chineke: Nabata ịdị umeala n'obi ma jụ mpako

2. Ike nke ịdị umeala n'obi: Nara onyinye amara nke Chineke

1. Ilu 22:4 - "Ịdị umeala n'obi bụ egwu Jehova: ụgwọ ọrụ ya bụ akụ na ụba na nsọpụrụ na ndụ."

2. 1 Pita 5: 5-6 - "Yirinụ onwe unu ịdị umeala n'obi n'ebe ibe unu nọ, n'ihi na "Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara." Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu n’oge kwesịrị ekwesị.”

Jemes 4:7 Ya mere, doonụ onwe unu nʼokpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Anyị kwesịrị ido onwe anyị n’okpuru Chineke ma guzogide ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe anyị nọ.

1. Ikike nke Nrubeisi: Otú A Ga-esi Na-eguzogide Ekwensu

2. Imeri Ọnwụnwa: Ịgbaso Uche Chineke

1. 1 Pita 5:8-9 - "Nweenụ uche ziri ezi, na-echenụ nche. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. òtù ụmụnna unu n’ụwa niile na-ahụ ya.”

2. Ndị Efesọs 6: 10-11 - "N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu."

Jemes 4:8 Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie; me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere uche abua.

Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa gị nso. Chegharịa na mmehie gị ma mee ka ebumnobi gị dị ọcha.

1: Chineke nọ nso mgbe niile, mana Ọ na-eche anyị ka anyị bịaruo ya nso.

2: Nyochaa obi gị wee si na mmehie gị chigharịa ka ịbịaru Chineke nso.

1: Aisaia 55:6 Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta ya; kpọkuo Ya mgbe Ọ nọ nso.

2: Abụ Ọma 32:8 M ga-ezi gị ntụziaka, zíkwa gị ụzọ ị ga-eso; M ga-adụ gị ọdụ ka anya ịhụnanya m dị n’ahụ́ gị.

Jemis 4:9 Ka e wedara unu n'ala, ru-kwa-nu ákwá, kwa-kwa-nu ákwá: ka ọchì-unu ghọ iru-újú, ka ọṅù-unu ghọ kwa nb͕u.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị mata na anyị na-anwụ anwụ ma hapụ ọṅụ na ọchị gaa n'iru uju na iru uju.

1. "Ike nke iru újú: Ịtụgharị site n'Ọṅụ na-eru uju"

2. "Arọ nke ọnwụ: Iji nhụjuanya mee ka ndụ anyị gbanwee"

1. Eklisiastis 3:4 - “Oge ịkwa ákwá, na oge ịchị ọchị; oge iru újú, na oge ịgba egwú”

2. Aisaia 61:3 - “Iji kasie ndị na-eru uju na Zaịọn obi, inye ha ịma mma n'ọnọdụ ntụ, mmanụ ọṅụ n'ọnọdụ iru újú, uwe otuto maka mmụọ nke ịdị ukwuu; Ka ewe kpọ ha osisi ezi omume, ihe-ọkukú nke Jehova, ka ewe nye Ya otuto.

Jemes 4:10 weda onwe-unu ala n’iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị weda onwe anyị ala n'ihu Jehova ka o wee bulie anyị elu.

1. Ịhụnanya na nduzi Chineke: Otú ịdị umeala n'obi pụrụ isi mee ka okwukwe anyị sikwuo ike.

2. Ịchọta Ike n'ịdị umeala n'obi: Idobe n'Atụmatụ Chineke

1. Matiu 5:5 - "Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa."

2. Abụ Ọma 25:9 - “Ọ na-eduzi ndị dị umeala n'obi n'ezi ihe, na-ezikwa ha ụzọ ya.”

Jemes 4:11 ụmụnna, unu agwala ibe unu okwu ọjọọ. Onye nēkwujọ nwa-nna-ya, nēkpe kwa nwa-nne-ya, nēkwu iwu megide iwu, nēkpe kwa iwu: ma ọ buru na i nēkpe iwu, i bughi onye nēme iwu, kama ọ bu onye-ikpé.

Unu ekwula okwu ọjọọ megide ibe unu, n’ihi na o megidere iwu.

1. Chebe ire Gị: Ike nke Okwu

2. Ibi Iwu Chineke: Izere Ikpe

1. Matiu 12:36-37 "Ma ana m asị unu na onye ọ bụla ga-aza ajụjụ n'ụbọchị ikpe maka okwu efu ọ bụla ha kwuru. "

2. Ndị Efesọs 4:29 “Unu ekwela ka okwu ọjọọ ọ bụla pụta n'ọnụ unu, kama ọ bụ naanị ihe ga-enyere ndị ọzọ aka iwuli elu dị ka mkpa ha si dị, ka o wee baara ndị na-ege ntị uru.”

Jemes 4:12 Otù onye nēnye iwu di, Nke puru izọputa na ibibi: gi onwe-gi bu onye nēkpe ibe-ya ikpe?

Jemes na-echetara anyị na ọ bụ nanị Chineke bụ onye ikpe kasịnụ nakwa na anyị ekwesịghị ịgbalị ikpe ndị ọzọ ikpe.

1. Chineke bụ Onyeikpe - Anyị kwesịrị ịchọ ịghọta echiche nke ndị ọzọ na-enweghị ikpe.

2. Nganga na ịdị umeala n'obi - Anyị kwesịrị iji obi umeala na-agakwuru ndị ọzọ, na-aghọta na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ikpe ikpe.

1. Ndị Rom 14:10-13 - Onye ọ bụla n'ime anyị ga-enye Chineke akụkọ banyere onwe ya.

2. Matiu 7: 1-5 - Unu ekpela ndị ọzọ ikpe, n'ihi na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ikpe.

Jemis 4:13 Ugbu a, jenụ, unu ndị na-asị, Ta ma ọ bụ echi ka anyị ga-aga nʼobodo dị otú a, nọrọkwa nʼebe ahụ otu afọ, zuonụ ree, nwetakwa urù.

Akụkụ ahụ na-echetara anyị ejighị n'aka nke ndụ ma na-agba anyị ume ịtụkwasị Chineke obi kama ime atụmatụ maka ọdịnihu anyị.

1. Tukwasi Dinwenu obi: Ihe ejighi n'aka nke ndu

2. Mụta Hapụ Na-ahapụ Chineke

1. Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke."

2. Ilu 3: 5-6 - "Tụkwasị Jehova obi gị nile, adaberekwala ná nghọta gị: n'ụzọ gị nile doro ya n'okpuru, Ọ ga-emekwa ka okporo ụzọ gị nile zie ezie."

Jemes 4:14 ebe unu amataghị ihe ga-abụ n’echi. Maka gịnị bụ ndụ gị? Ọbuná uzuzu ka ọ bu, nke nāputa nwa mb͕e ntà, we pua.

Ndụ anyị adịghị nkenke, anyị amaghịkwa ihe ga-eme echi.

1. Ndụ Anyị N’Ụwa Na-aga n’ihu—Jemes 4:14

2. Iji Oge Anyị Na-eme Ihe nke Ọma—Jemes 4:14

1. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, lezienụ anya otú unu si ebi ndụ—ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji ohere ọ bụla eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a jọrọ njọ.

2. Abụ Ọma 90:12 - Kụziere anyị ịgụta ụbọchị anyị ọnụ, ka anyị wee nweta obi amamihe.

Jemes 4:15 N'ihi na unu kwesiri isi, Ọ buru na Onye-nwe-ayi nāchọ, ayi gādi ndu, me nka, ma-ọbu ihe ahu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike mkpa ọ dị ido onwe ya n'okpuru uche Chineke na ịtụkwasị Ya obi maka ọdịnihu.

1. “Ibi Ndụ n’Iju afọ: Idobe N’uche Chineke”

2. "Ịtụkwasị Chineke obi maka Ọdịnihu"

1. Ilu 3: 5-6 - Tukwasi Jehova obi gị niile, adaberekwala na nghọta gị.

6. Abụ Ọma 37:3-5 - Tukwasi Jehova obi, me kwa ezi ihe; biri n'ala, rie kwa ebe-ita-nri di n'udo. Na-atọ onwe gị ụtọ na Jehova, Ọ ga-enyekwa gị ọchịchọ nke obi gị. Nyenu uzọ-gi nye Jehova; tukwasi Ya obi, Ọ gēme kwa nka.

Jemes 4:16 Ma ub͕u a unu nāṅuri n'anya-unu: ọṅù nile di otú a jọrọ njọ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ aka ná ntị megide ịṅụrị ọṅụ na mpako, n'ihi na ọ bụ omume ọjọọ.

1. Nganga bụ mmehie: aṅụrị na-etu ọnụ bụ ihe ọjọọ

2. Zenarị nganga na-aṅụrị ọṅụ na ya

1. Ilu 16:18-19 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda. Ọ di nma ka mọ di ume-ala n'obi soro ob͕eye nọ, Kari iso ndi-npako ekesa ihe-nkwata.

2. Ndị Rom 12:3 - N'ihi na site n'amara nke e nyere m, a na m asị onye ọ bụla n'ime unu ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka o kwesịrị iche, kama ka o were ezi uche chee echiche, onye ọ bụla dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ okwukwe nke Chineke nwere. ekenyere.

Jemes 4:17 Ya mere onye matara ime ezi ihe ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie.

A na-atụ anya ime ihe ọma n’aka ndị maara ezi ihe.

1. Anyị na-atụ anya ime ihe ziri ezi

2. Imezu ihe anyị kwesịrị ime nke ọma

1. Jemes 1:22 – Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ha, na-aghọgbu onwe unu.

2. Maịka 6:8 - O gosiwo gị ihe dị mma, gị mmadụ; ma gini ka Jehova nāchọ n'aka-gi, ma-ọbughi ime ezi omume, na ihu ebere n'anya, na iji obi-ume-ala soro Chineke-gi nēje ije?

Jemes 5 bụ isi nke ise na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ Ozi Jemes na Agba Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’isiokwu dị iche iche dị ka akụ̀ na ụba, ndidi ná nhụjuanya, ikpe ekpere, na mkpa ọ dị iweghachi ndị si n’eziokwu ahụ kpafuo.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ na-amalite site n'ịkọba okwu gbasara akụ na ụba na ọnyà ndị ọ nwere. Onye edemede ahụ na-adọ ndị ọgaranya aka ná ntị banyere ikpe ha na-abịa ma na-agba ha ume ka ha kwaa ákwá ma kwaa ákwá maka nhụsianya ga-abịakwasị ha. Ọ na-akọwapụta otu akụ na ụba ha siri ree, uwe ha riri, na ọla-edo na ọla-ọcha ha emebiwo emebi (Jemes 5:1–3). Onye edemede ahụ kwusiri ike na ihe onwunwe ndị a enweghị ike ịzọpụta ha kama kama ọ bụ ihe akaebe megide ha maka irigbu ndị ọzọ. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha nwee ndidi n’ahụhụ ha n’ihi na ikpe Chineke na-abịa.

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7 ruo nke 12, e na-ekwusi okwu ike ná ntachi obi na ndidi n’oge ọnwụnwa. Onye edemede ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee ndidi dị ka onye ọrụ ugbo na-echere ihe ubi ya ka ọ mịpụta mkpụrụ. A na-agba ha ume ime ka obi ha guzosie ike n’ihi na ọbịbịa nke Onye-nwe dị nso (Jemes 5:7–8). Ọ na-adụ ọdụ ka ha ghara ịtamu ntamu ma ọ bụ mkpesa megide ibe ha kama ọ na-agba ha ume ilele ihe atụ dị ka Job onye ji ntachi obi tachie obi ahụhụ (Jemes 5:9-11). A na-echetara ndị kwere ekwe na ha kwesịrị ikwe ka ee ha bụrụ ee na “ee e” ha bụrụ ee ka ha ghara ịdaba n’ikpe.

Paragraf nke atọ: Malite n’amaokwu nke iri na atọ gawa, a na-elekwasị anya n’ekpere na mweghachi n’ime obodo. Onye edemede ahụ na-agba ndị ahụ na-ata ahụhụ ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ na-ekpe ekpere—ma ọ bụ maka ọgwụgwọ ma ọ bụ inye ekele—ma na-ekerịta na ekpere nwere ike mgbe e jiri okwukwe kpee ya (Jemes 5:13-16). A na-agbakwa ndị kwere ekwe ume ka ha kwupụtaara ibe ha mmehie ha ka e wee gwọọ ha. A na-akpọku ha ka ha rịọchitere ibe ha arịrịọ n’ekpere, na-ekwenye na ọ dị irè (Jemes 5:16b). N'ikpeazụ, e nwere ihe mgbakwasị ụkwụ na iweghachi ndị ahụ kpafuru n'eziokwu site n'ịkpọghachite ha site n'ịhụnanya na nchegbu maka mkpụrụ obi ha.

Na nchịkọta, Jemes 5 na-ekwu okwu metụtara akụ na ụba, na-ekwusi ike na ọdịdị ya dị nwa oge ma na-adọ aka ná ntị megide iji ndị ọzọ eme ihe maka ọdịmma onwe onye. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha jiri ndidi na-atachi obi n'oge ọnwụnwa ma na-atụ anya ikpe ikpeazụ nke Chineke. Ekwuwapụtara ekpere dị ka ngwá ọrụ dị ike n'oge nhụjuanya na inye ekele ma na-ekwusi okwu ike na nkwupụta nke mmehie n'etiti ndị kwere ekwe tinyere ịrịọchitere ibe ha. Isiakwụkwọ ahụ mesikwara ike mweghachi n'ime obodo site n'ịhụnanya na-eweghachite ndị si n'eziokwu ahụ laghachite n'ịghọta mkpa anyị nwere. ndidi, ntachi obi, na nkwado ibe.

Jemes 5:1 Ugbu a, unu ndị ọgaranya, kwaa ákwá, kwasie ákwá ike maka ahụhụ unu ga-adakwasị unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-adọ ndị ọgaranya aka ná ntị ka ha na-echeta omume ha na ịkwa ákwá na iti mkpu n'ihi nhụsianya nke ga-abịa site na ya.

1. Ihe ize ndụ nke anyaukwu: Otu ị ga-esi ghara ikwe ka akụ na ụba mebie mkpụrụ obi gị

2. Inwe afọ ojuju: Ịchọta Ọṅụ n'Ihe I Nwere, Ọ bụghị Ihe Ị Na-enweghị

1. Ilu 11:28 - "Onye na-atụkwasị obi n'akụnụba ya ga-ada: ma onye ezi omume ga-ama ifuru dị ka alaka."

2. Matiu 6:19-21 - "Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-emebi emebi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi: ma kpakọbanu onwe-unu àkù n'elu-igwe, ebe nla ma-ọbu nchara nādighi-emebi emebi; , ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba na-ezu ohi: n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

Jemes 5:2 Àkù-unu ebibiewo, uwe unu a.

Akụkụ ahụ bụ ịdọ aka ná ntị Jemes nye ndị bara ọgaranya ma tụkwasịworo obi n'akụnụba ha. Ọ dọrọ aka ná ntị na akụ̀ na ụba ha ga-emecha mebie, uwe ha ga-aghọkwa nla.

1. Atụkwasịla Obi Gị Obi na Akụnụba - Ihe ize ndụ nke Iche Akụ na Ụba Gị Ga-adịru Mgbe Ebighị Ebi

2. Akụ̀ na ụba na-adịghị agwụ agwụ - Jemes 5:2 na-adọ anyị aka ná ntị banyere nrụrụ a na-apụghị izere ezere nke akụnụba anyị.

1. Ilu 11:28 - "Onye na-atụkwasị obi na akụ ya ga-ada, ma onye ezi omume ga-ama nke ọma dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ."

2. Mak 8:36 - "N'ihi na gịnị ka ọ ga-abara mmadụ ma ọ bụrụ na ọ ga-erite ụwa dum, na-atụfukwa mkpụrụ obi nke ya?"

Jemes 5:3 Ọla-edo na ọla-ọcha-unu akpuru-ọcha; nchara-ha gābu kwa ihe-àmà megide unu, rie anu-unu dika ọku. Unu kwakọbaworo àkù rue ubọchi ikpe-azu.

Na Jemes 5:3 Akwụkwọ Nsọ na-adọ aka ná ntị banyere ihe egwu dị n’ịkwakọba akụ̀ na ụba, n’ihi na nchara nke akụ̀ ndị ahụ ga-abụ ihe àmà megide ha ma na-eri anụ ha dị ka ọkụ.

1. Kpachara anya maka ihe ize ndụ nke ịchekwa akụ na ụba

2. Ike ire ure nke anyaukwu

1. Ilu 11:28 - “Onye na-atụkwasị obi n’akụ̀ ya ga-ada: ma onye ezi omume ga-ama ifuru dị ka akwụkwọ ndụ ndụ.”

2. Ekliziastis 5:10 - “Onye hụrụ ego n'anya agaghị ezuru ya; onye hụrụ akụ̀ n’anya, ego agaghị eju ya afọ.”

Jemis 5:4 Le, ugwo-ọlu nke ndi-ọlu ndi ghọworo ihe-ubi-unu, nke sitere n'ebe unu nọ site n'idina-n'iyì, nēti nkpu: ma iti-nkpu nke ndi nēwe ihe-ubi abàra na nti nke Onye-nwe sabaot.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na Jemes 5:4 bụ ịdọ aka ná ntị megide igbochi ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ n'ihi wayo ma ọ bụ anyaukwu.

1: Chineke na-anụ iti-nkpu nke ndị a na-emegbu, ga-ekpekwa ndị na-emegbu ha ikpe

2: Ihe ize ndụ nke anyaukwu na mkpa maka ikpe ziri ezi ga-eje ozi

1: Ilu 22:16 - Onye nēmeb͕u onye ewedara n'ala ime ka àkù-ya ba uba, na onye nēnye ọgaranya ihe, aghaghi imeri ya.

2: Aisaia 58:6 - Ọ̀ bughi nka bughi obubu-ọnu nke M'rọputara? tọpu ab͕u nile nke nmebi-iwu, ime ka ihe di arọ́ di arọ́, na izipu ndi anēmeb͕u ka ha nwere onwe-unu, na unu tijie yoke nile ọ bula?

Jemes 5:5 Unu ebiriwo n'ihe nātọ utọ n'uwa, we buru ihe nātọ utọ; unu emejuwo obi-unu, dika n'ubọchi ob͕ub͕u.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ịdọ aka ná ntị nye ndị biworo ndụ okomoko ma na-emebiga ihe ókè n'ọṅụ, na oge ngụkọ ha na-abịa.

1. Ụbọchị ngụkọ: Ibi ndụ okomoko Ugbu a agaghị adịru mgbe ebighị ebi

2. Na-azụta obi unu maka Ụbọchị Ogbugbu: ịdọ aka ná ntị sitere n'aka Jemes

1. Eklisiastis 11:9 – Ṅụrịa ọṅụ, gị nwa okorobịa, na nwata; ka obi-gi me kwa gi utọ n'ubọchi-gi na nwata, je kwa ije n'uzọ nile nke obi-gi na n'iru anya-gi: ma gi mara na n'ihi ihe ndia nile ka Chineke gēme ka i ba n'ikpé.

2. Nkpughe 3:17-18 - N'ihi na i nāsi, Abum ọgaranya, me kwa uba n'àkù, ọ dighi kwa ihe ọ bula nāchọm; ma i maghi na i bu onye ewedara n'ala, na nhuju-anya, na onye ewedara n'ala, na kpuru ìsì, na onye b͕a ọtọ: a nam adụ gi ọdụ ka i zutaram n'akam ọla-edo a nwara n'ọku, ka i we buru ọgaranya; na uwe ọcha, ka ewe yikwasi gi, ka ihere ọtọ-gi we ghara iputa; were kwa anya-anya te anya-gi, ka i we hu.

Jemes 5:6 unu amawo ikpe ma gbuo onye ezi omume; ma Ọ dighi-emegide unu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu banyere otú ndị na-eme ezi omume agaghị emegide ndị na-ama ha ikpe ma na-egbu ha.

1. Ike Ebere: Otu esi azaghachi ndị mejọrọ anyị

2. Adịla ngwa ngwa ikpe ikpe: Ike nke mgbaghara

1. Luk 6: 37-38 - "Unu ekpela ikpe, a gaghịkwa ekpe gị ikpe; ekpela ikpe, a gaghịkwa ama gị ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị."

2. Ndị Rom 12:19 - "Unu abọ ọ́bọ̀, ndị enyi m m hụrụ n'anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị: 'Ọ bụ m nwe ịbọ ọbọ, m ga-akwụghachi,' ka Onyenwe anyị kwuru."

Jemes 5:7 Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba ume na ndidi na okwukwe n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na Ọ ga-eweta ụgwọ ọrụ kachasị elu n'oge ya.

1. Ichere Onyenweanyị: Ntachi Obi na Okwukwe na Oge Chineke

2. Ibi ndụ bara ụba: ụgwọ ọrụ nke ichere Onyenwe anyị

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Abụ Ọma 27:14 - Chere Jehova: di ike, Ọ gēme kwa ka obi-gi di ike: Asim, chere Jehova.

Jemes 5:8 unu onwe-unu kwa nwe ntachi-obi; me ka obi-unu guzosie ike: n'ihi na ọbibia nke Onye-nwe-ayi di nso.

Ndidi di mkpa n'ichere ọbịbịa nke Onye-nwe.

1: Mgbe anyị na-eche nloghachi nke Onye-nwe, anyị ga-enwe ndidi na iguzosi ike n’okwukwe anyị.

2: Ka anyị na-eche nloghachi nke Onye-nwe, obi anyị kwesịrị iguzosi ike na jupụta na ndidi.

1: Ndị Rom 8: 25 "Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-enweghị, anyị na-echere ya ndidi."

2: Abụ Ọma 27:14 “Chere Jehova; di ike, nwe kwa obi, chere Jehova.

Jemes 5:9 Ụmụnna m, unu akọọla ibe unu iwe, ka a ghara ikpe unu ikpe: le, onye-ikpe nēguzo n'iru ọnu-uzọ.

Ekwela ka iwe na iwe n'ebe ibe unu nọ na-arị elu, kama gbaghara ma mee ka ha dịghachi ná mma.

1. Ike nke Mgbaghara: Ịhapụ iwe iwe

2. Oku a na-akpọ ka emezigharị: imeri obi ilu

1. Ndị Kọlọsi 3:13 - Na-anagiderịta ibe unu ma, ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, na-agbaghara ibe ya; dika Onye-nwe-ayi b͕aghara unu, otú a ka unu gāb͕aghara kwa gi.

2. Ndị Efesọs 4: 31-32 - Ka ewepụ obi ilu na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, ya na ihe ọjọọ niile. Na-enwenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweenụ obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

Jemis 5:10 Ụmụnna m, werenụ ndị amụma, bụ́ ndị kwuworo okwu nʼaha Onyenwe anyị, dị ka ihe atụ nke mkpagbu na ntachi obi.

Ndị amụma nke Onye-nwe bụ ihe atụ nke ndidi na ntachi obi n’ime ahụhụ.

1. Ntachi obi na ntachi obi na nhụjuanya - Jemes 5: 10

2. Ihe Nlereanya nke Ndị Amụma - Jemes 5:10

1. Ndị Hibru 12: 1-3 - Ya mere, ebe ọ bụ na igwe-oji nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ́, ka anyị werekwa ntachi obi gba ọsọ ahụ e debere n'ihu. ayi nēle anya Jisus, Onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe-ayi, Onye diri obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere anya, nānọdu kwa n'aka-nri nke oche-eze Chineke.

2. Ndị Rom 5:3-5 - karịa nke ahụ, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke. banye n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.

Jemes 5:11 Lee, anyị na-agụ ndị na-atachi obi dị ụtọ. Unu onwe-unu anuwo ihe bayere ntachi-obi nke Job, hu kwa ọgwugwu Jehova; na Onye-nwe-ayi nwere ọmiko nke-uku, Ọ bu kwa obi-ebere.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume inwe ndidi n'ọnwụnwa anyị, dị ka anyị pụrụ ịmụta n'ihe atụ nke Job bụ́ onye ji ndidi tachie obi ná nsogbu ya ma jiri ebere Chineke kwụọ ụgwọ n'ikpeazụ.

1. "Ndidi nke Job: Nduzi maka Ịtachi Obi Ọnwụnwa"

2. "Chineke nwere obi ebere: Na-enweta ụgwọ ọrụ nke ntachi obi kwesịrị ntụkwasị obi"

1. Ndị Rom 5: 3-5 - "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, àgwà; na àgwà, olileanya. na olileanya adịghị eme anyị ihere, n'ihi na Chineke nke Chineke. Awụsawo ịhụnanya n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyeworo anyị.”

2. 2 Ndị Kọrịnt 12:9-10 - "Ma ọ sịrị m: "Amara m ezuola gị, n'ihi na emewo ike m zuo oke n'adịghị ike." N'ihi nka ka m'nānya isi nke-uku kari n'adighi-ikem, ka ike Kraist we dakwasim: n'ihi nka, n'adighi-ike na n'ita-n'iru, na nkpab͕u, na nkpab͕u, na n'ihe-ike, nātọm utọ n'ihi Kraist. adịghị ike, mgbe ahụ ka m dị ike."

Jemes 5:12 Ma nke ka ihe nile, umu-nnam, ewere-kwa-la elu-igwe, ma-ọbu uwa, ma-ọbu ṅu iyi ọ bula ọzọ: kama ka e-unu buru e; na ee-unu, é-è; ka unu we ghara ịdaba n'ikpe.

Amaokwu a na-adụ ọdụ ka anyị na-ekwu eziokwu na-enweghị mkpa iyi.

1. Ike nke Eziokwu: Imeri Mkpa Ịṅụ iyi

2. Idebe Okwu Anyị: Ọrụ nke Ịsọpụrụ Nkwa Anyị

1. Ndị Efesọs 4:29 - Ka okwu ọ bụla nke rụrụ arụ pụta site n'ọnụ unu, kama nke dị mma maka iwuli elu, ka o wee jeere ndị na-anụ ihe amara.

2. Matiu 5:33-37 - "Ọzọ, unu nụrụ na e kwuru ndị oge ochie, sị, 'Aṅụla iyi ụgha, kama ṅụọrọ Onyenwe anyị iyi.' Ma asim unu, Unu ewere-kwa-la ṅu iyi ma-ọli: eji-kwa-la elu-igwe, n'ihi na ọ bu oche-eze Chineke, were-kwa-la ala, n'ihi na ọ bu ihe-nb͕akwasi-ukwu-Ya; were isi-unu ṅu iyi, n'ihi na unu apughi ime otù agiri-isi ọcha ma-ọbu oji: ma ka e-unu buru e, ka e-unu buru kwa e-è. N'ihi na ihe ọ bụla karịrị ihe ndị a sitere n'ajọ onye ahụ.

Jemis 5:13 Ọ̀ dị onye ọ bụla nʼime unu nọ nʼahụhụ? ya kpee ekpere. Ọ nwere obi ụtọ? ya bù abù ọma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume iji ekpere na abụ dị ka nzaghachi mmetụta uche na ọnọdụ anyị.

1. "Na-eto site na Mgbu: Otú Okwukwe Anyị Si Eme Ka Anyị Na-emeri"

2. "Jirinụ Abụ Ọṅụ: Otú Egwú Pụrụ Ime Ka Mmụọ Gị dị ọhụrụ"

1 Fil 4:4-7: Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị oge nile; ọzọ ka m'gāsi, ṅuria. Mee ka onye ọ bụla mara ezi uche gị. Onye-nwe-ayi nọ nso; unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Aisaia 61:3: inye ndi nēru újú na Zaion, inye ha ákwà-nkwuba mara nma n'ọnọdu ntu, manu obi-utọ n'ọnọdu iru-újú, uwe otuto n'ọnọdu mọ nke dara mbà; ka ewe kpọ ha osisi oak nke ezi omume, ihe-ọkukú nke Onye-nwe-ayi, ka ewe nye Ya otuto.

Jemes 5:14 Ọ̀ dị onye ọ bụla na-arịa ọrịa nʼetiti unu? ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ-nsọ; ka ha kpekwara ekpere n'isi ya, were manu te ya n'aha Jehova.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ka anyị na-achọ enyemaka n'aka ndị okenye ụka mgbe anyị na-arịa ọrịa, na ịnata mmanụ na mmanụ n'aha Onyenwe anyị.

1: Ike Agwọ nke Ekpere - Jemes 5:14

2: Na-agbalịsi ike Maka Enyemaka Chineke - Jems 5:14

1: Aisaia 53:4-5 - "N'ezie O buruwo ihe-nb͕u-ayi nile, buru kwa ihe-nb͕u-ayi: ma ayi guru ya onye etipiaworo, onye Chineke tib͕uworo na onye ewedara n'ala. : ahuhu-nmehie nke udo-ayi di n'aru Ya;

2: Mak 6:13 - "Ha chụpụrụ ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ, were mmanụ tee ọtụtụ ndị ọrịa, wee gwọọ ha."

Jemes 5:15 Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa onye ọrịa, Onye-nwe ga-emekwa ka o bilie; ọ buru kwa na o mehieworo, agāb͕aghara ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ike nke okwukwe n'ekpere iji gwọọ ndị ọrịa na inye mgbaghara maka mmehie.

1. Ike Ngwọta nke Okwukwe: Olee otú ekpere pụrụ isi weta ahụike na mgbaghara

2. Nkwa Chineke na-adịghị ada: Nkwenye nke azịza ya n'ekpere

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. 1 Pita 5:7 - "Na-atụkwasịnụ ya nchegbu gị niile, n'ihi na ọ na-eche banyere gị."

Jemes 5:16 nēkwuputanu ajọ omume-unu nye ibe-unu, nēkpe-kwa-nu ekpere bayere ibe-unu, ka ewe me ka aru-unu di ike. Ekpere ike nke onye ezi omume bara uba nke-uku.

Na-ekwupụtara onwe gị ma na-ekpe ekpere maka ibe gị maka ọgwụgwọ. Ekpere dị ike nke onye ezi omume na-adị irè nke ukwuu.

1. Ike Ekpere: Iji Ekpere mee ihe maka ọgwụgwọ

2. Nkwuputa: Ụzọ nke mweghachi na ọgwụgwọ

1. Isaiah 40: 28-31 - "Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ gaghi-adi ike, ike gāgwu kwa ya, Ọ dighi kwa onye ọ bula puru ima nghọta-ya. Ọ nēnye onye nādi ike ume, Ọ nēme kwa ka onye nādighi ike di ike. Ọbuná umu-okorobia nāgwu ike, ike gāgwu kwa ha, umu-okorọbia nāsu kwa ngọngọ da; Ma ndị na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.”

2. Jọn 14:12-14 – “N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye ọ bula nke kwere na Mu gālu ọlu M'nālu; ha gālu kwa ihe kariri ihe ndia, n'ihi na Mu onwem nāgakuru Nnam. M'gēme kwa ihe ọ bula unu gāriọ n'aham, ka ewe nye Nnam otuto nime Ọkpara-Ya. Ị nwere ike ịrịọ m ihe ọ bụla n'aha m, m ga-eme ya.

Jemis 5:17 Ịlaịja bụ nwoke nwere mmasị dị ka anyị onwe anyị, o wee kpesie ekpere ike ka mmiri ghara izo, ma mmiri zooghị nʼelu ụwa ruo afọ atọ na ọnwa isii.

Ịlaịja bụ nwoke nwere adịghị ike dị ka anyị, o kpesikwara ekpere ike ka mmiri zoo ruo afọ atọ na ọkara, ma o meghị.

1. Ike Ekpere: Ịmụta ihe n’ihe atụ Elaịja

2. Ike nke adịghị ike: Ịnabata mmadụ anyị n'ekpere

1. Daniel 6:10 – Ma mb͕e Daniel matara na edewo aha n'akwukwọ nsọ, ọ we ba n'ulo-ya; windo ya meghekwara n’ime ụlọ ya chere ihu na Jeruselem, o gburu ikpere n’ala gbuo ikpere n’ala ugboro atọ n’ụbọchị, kpee ekpere, keleekwa Chineke ya, dị ka o mere na mbụ.”

2. Ndị Filipaị 4:6 - “Lezienụ anya maka ihe ọ bụla; ma n’ihe ọ bụla site n’ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara arịrịọ unu.”

Jemes 5:18 O we kpe ekpere ọzọ, elu-igwe we nye miri-ozuzo, ala we weputa nkpuru-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa otú Ịlaịja si kpekuo Chineke ekpere ugboro abụọ maka mmiri ozuzo na zaa ekpere ya.

1: Chineke na-aza ekpere, anyị kwesịrị inwe okwukwe na Ọ ga-emezu ya.

2: Anyị kwesịrị ịna-ekpesi ekpere ike, na-arịọkwa Chineke ihe ndị dị anyị mkpa.

1: Matiu 7:7-8 “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, a ga-emeghere unu. N’ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta ya, onye na-akụkwa ka a ga-emeghere ya.”

2:1 Jọn 5:14-15 “Ma nke a bụ ntụkwasị obi anyị nwere n’ebe ọ nọ, na ọ bụrụ na anyị arịọ ihe ọ bụla dị ka uche Ya si dị, Ọ na-anụ olu anyị. Ma ọ bụrụ na anyị maara na ọ na-anụ anyị, ihe ọ bụla anyị na-arịọ, anyị maara na anyị nwere arịrịọ anyị rịọrọ ya. "

Jemes 5:19 Ụmụnna m, ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu emehie n'eziokwu, ma otu onye e megharịa ya;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume inyere ibe anyị aka ịnọgide n'ụzọ ziri ezi.

1: "Aka Enyemaka" - Anyị niile chọrọ aka enyemaka site n'oge ruo n'oge. Anyị kwesịrị ịdị njikere inyere ndị ọzọ aka ka ha nọgide n’ụzọ ziri ezi ma mee ka ha ghara isi n’eziokwu ahụ pụọ.

2: “Nọgidenụ Ezi-Okwu”—Anyị aghaghị ịnọgidesi ike n’eziokwu ahụ ma nyere ndị ọzọ aka ime otu ihe ahụ. Ọ bụ ọrụ anyị inyere ụmụnna anyị aka ka ha na-eme ihe ziri ezi.

1: Ilu 27:17 - "Dị ka ígwè si amụ ígwè, otú ahụ ka otu onye na-amụ ibe ya."

2: Ndị Galetia 6:1 - "Ụmụnna m, ọ bụrụ na e jide mmadụ na mmehie, unu ndị na-ebi ndụ site na Mmụọ Nsọ, kwesịrị iji nwayọọ na-eweghachi onye ahụ.

Jemes 5:20 Ka ọ mara, na onye na-atụgharị onye mmehie na njehie nke ụzọ ya ga-azọpụta mkpụrụ obi n’ọnwụ, na-ezobekwa ọtụtụ mmehie.

Amaokwu a na-agba anyị ume ka anyị nyere ndị si n’eziokwu ahụ kpafuo aka ma kpọghachite ha n’ezi omume, n’ihi na nke a pụrụ ịzọpụta mkpụrụ obi n’ọnwụ ma kpuchie ọtụtụ mmehie.

1. "Ike Ntugharị"

2. "Ebere nke mgbaghara"

1. Ezikiel 18:20-21 - "Mkpụrụ obi nke na-emehie ga-anwụ. Nwa agaghị ata ahụhụ n'ihi ajọ omume nna , nna agaghịkwa ata ahụhụ n'ihi ajọ omume nwa. Ezi omume nke onye ezi omume ga-adakwasị onwe ya; ihe ọjọọ nke onye ajọ omume ga-adakwasịkwa onwe ya.”

2. Matiu 18:15-17 - "Ọ bụrụ na nwanne gị emehie megide gị, gaa gwa ya mmejọ ya, n'etiti naanị gị na ya. Ọ bụrụ na ọ na-ege gị ntị, ị ritewo nwanne gị n'uru. otù onye ma-ọbu madu abua ọzọ tiyere gi, ka ewe me ka okwu ọ bula guzosie ike n'ihe àmà nke ndi-àmà abua ma-ọbu atọ: ọ buru na ọ ṅaghi ha nti, gosi ya nzukọ Kraist: ọ buru kwa na ọ ṅaghi nti ọbuná nzukọ Kraist, ya rie ya. dịrị gị ka onye mba ọzọ na onye ọnaụtụ.”

1 Pita 1 bụ isi nke mbụ nke akwụkwọ ozi Pita n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na isiokwu dịka nzọpụta, okwukwe, na olile anya n'etiti ọnwụnwa na nhụjuanya.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n'ịgbasi ike na olileanya dị ndụ na ihe nketa nke ndị kwere ekwe sitere na Jizọs Kraịst. Onye ode akwụkwọ na-eto Chineke maka ebere Ya bara ụba, nke meworo ka a mụọ ndị kwere ekwe ọzọ n’ime olile anya dị ndụ site na mbilite n’ọnwụ nke Kraịst (1 Pita 1:3). Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ihe nketa nke a bụ ihe na-adịghị emebi emebi, adịghị emerụ emerụ, na nke na-adịghịkwa ada ada, nke e debere n’eluigwe maka ndị ike Chineke na-eche nche site n’okwukwe (1 Pita 1:4-5). N’agbanyeghị ọnwụnwa dị iche iche chere okwukwe ha ule, ndị kwere ekwe nwere ike ị ṅụrịa ọṅụ n’ihi na a na-anụcha okwukwe ha dị ka ọla edo site n’ọnwụnwa ndị a.

Paragraf nke abụọ: N'amaokwu nke 6 ruo 12, enwere nyocha nke ụdị ọṅụ dị n'etiti ahụhụ. Onye dere akwụkwọ ahụ na-ekweta na ndị kwere ekwe nwere ike nweta iru uju na ahụhụ n’ihi ọnwụnwa dị iche iche mana ọ na-echetara ha na ọnwụnwa ndị dị otú ahụ nwere nzube—iji nụchaa okwukwe ha na wetara Chineke otuto. Ọ na-agba ha ume ka ha ṅụrịa ọṅụ ọbụna n’ime ihe isi ike ndị a n’ihi na ha na-ekere òkè na nhụjuanya Kraịst (1 Pita 1:6-7). Onye edemede ahụ kọwakwara nsọpụrụ na ihe ùgwù e nyere ndị kwere ekwe site n’ịbụ ndị nnata nke nzọpụta—nzọpụta nke ndị amụma oge ochie tụrụ anya ya nke ukwuu ma kpughee ya nke ọma site na Jisus Kraịst (1 Pita 1:10–12).

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke iri na atọ gawa, e nwere oku ibi ndụ dị nsọ dabere na ntọala nke amara Chineke. A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha kwado echiche ha maka ime ihe ma nwee uche ziri ezi ka ha na-atụkwasị olileanya ha nke ọma n’amara nke a ga-eweta na mkpughe Jizọs (1 Pita 1:13). Akpọrọ ha ka ha bụrụ ụmụ na-erube isi bụ ndị na-adịghị agbaso ụzọ ndị mbụ na-amaghị ihe kama na-ebi ndụ dị nsọ na-egosipụta àgwà Chineke (1 Pita 14-16). Onye ode akwụkwọ kwusiri ike na mgbapụta dị oke ọnụ— ọbara nke Kraịst ahụ—na kpọrọ oku maka ezi ịhụnanya ụmụnna n’etiti ndị kwere ekwe (1 Pita 18–22).

Na nchịkọta, 1 Pita 1 na-eme ka olile anya dị ndụ na ihe nketa onye kwere ekwe nwere site na Jizọs Kraịst n'agbanyeghị ọnwụnwa chere ihu. Ọ na-enyocha otú ọṅụ nwere ike isi na-ebikọ ọnụ ka ọ na-anụcha okwukwe mmadụ. Ọ na-ekwusi ike ibi ndụ dị nsọ dabere n'amara Chineke ebe ọ na-akpọ maka nrubeisi gbanyere mkpọrọgwụ n'ezi ịhụnanya n'ebe ibe anyị nọ na-amata ihe nketa anyị na-adịghị emebi emebi site na Kraịst.

1 Pita 1:1 Pita, onye-ozi nke Jisus Kraist, nēdegara ndi-ọbìa a b͕asaworo na Pọntọs, Galetia, Kapadosia, Esia, na Bitinia;

Pita, bụ́ onyeozi Jizọs Kraịst, degaara ndị bịara abịa ná mba dị iche iche n’Eshia Maịnọ akwụkwọ ozi.

1. Ịhụnanya Chineke na-erute mmadụ niile, n'agbanyeghị ebe ha nọ.

2. Ike nke ozi-ọma Ya Garu n’ebe di anya.

1. Ndị Rom 10:18 : “Ma ana m ajụ, ọ̀ bụ na ha anụbeghị? N'ezie, ha nwere, n'ihi na "Olu ha apụwo n'ụwa nile, na okwu ha ga-eru nsọtụ nke ụwa."

2. Matiu 28:19-20 : “Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu.”

1 Pita 1:2 Ndị ahọpụtara dị ka ọmụma Chineke Nna si dị, site na ido nsọ nke Mmụọ Nsọ, ka ha wee rube isi na ifesa ọbara Jizọs Kraịst: Amara dịrị unu na udo, ka ha baa ụba.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte ẹmekde mme andinịm ke akpanikọ ebe ke ndibem iso ndiọn̄ọ Abasi, ebe ke edisana spirit, man ẹkop uyo ye edisịn iyịp Jesus Christ.

1. "Ike nke Chineke Buru ụzọ mara: Otú e si ahọrọ anyị site n'ịhụnanya Ya"

2. “Odokwa nke Mmụọ Nsọ: Ibi n’irubere Chineke isi”

1. Ndị Rom 8: 29-30 - "onye ya na-eche echiche, o mekwara ka e nwee ihe oyiyi nke Ọkpara ya, onye ọ na-akpọkwa ya : ma ndị ọ kpọrọ, ha ka Ọ gu-kwa-ra n’onye ezi omume;

2. Jọn 14:15-17 - "Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m. M ga-arịọkwa Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka o wee nọrọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi; ọbụna Mmụọ nke eziokwu; uwa apughi inata, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, ọ dighi-ama kwa Ya: ma unu mara Ya: n'ihi na Ya na unu nānọgide, Ọ gānọ kwa nime unu.

1 Pita 1:3 Ngọzi na-adịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, bụ́ onye mụrụ anyị ọzọ dị ka ebere ya dị ukwuu si dị maka olileanya dị ndụ site na mbilite nʼọnwụ nke Jisọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ.

Site na ebere Chineke bara ụba, O nyewo anyị olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ Jizọs.

1. Ebere Chineke na oke ihunanya

2. Ike nke olileanya ibi ndụ

1. Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

2. Jọn 11:25-26 - Jisus siri ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu: onye nēkwere na Mu, ọ bu ezie na Ọ nwuru anwu, ọ gādi kwa ndu: ma onye ọ bula nke di ndu, nke nēkwere kwa na Mu, agaghi-anwu ma-ọli. I kwere nke a?

1 Pita 1:4 Nye ihe nketa nke na-apụghị ire ure, nke a na-emerụghịkwa emerụ, nke na-adịghịkwa emebi emebi, nke e debeere unu nʼeluigwe.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume na ha nwere ihe nketa n’Eluigwe nke na-agaghị ala n’iyi.

1. Olileanya nke Eluigwe: Otú ihe nketa ebighị ebi anyị pụrụ isi nye anyị ike

2. Ndobe na Kraịst: Ịghọta ihe nketa nke eluigwe na-adịghị ada ada

1. Ndị Rom 8:16-17 - Mmụọ nsọ na-eso mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke, ma ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ, yabụ ndị nketa - ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ.

2. Ndị Kọlọsi 3:1-4 - Chọọnụ ihe ndị dị n'elu ebe Kraịst nọ, ọdụ n'aka nri Chineke. Tukwasinu uche n'ihe di n'elu, ọ bughi ihe di n'elu uwa.

1 Pita 1:5 Ndị a na-echekwa site nʼike nke Chineke site nʼokwukwe ruo na nzọpụta nke a na-achọsi ike ikpughe nʼoge ikpeazụ.

Na 1 Pita 1:5, a na-echekwa ndị kwere ekwe site n’ike nke Chineke site n’okwukwe na ha ga-anata nzọpụta n’oge ikpeazụ.

1. Ike Chineke na-adịghị ada: Nkwa nke nzọpụta

2. Okwukwe na Olileanya: Ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na m ji n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Ndị Hibru 11: 1 - "Ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-ele anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya."

1 Pita 1:6 Nʼihi nke unu na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu, ọ bụ ezie na ugbu a ruo nwa oge, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, unu nọ nʼoké mwute site nʼọnwụnwa dị iche iche.

Ndị Kraịst kwesịrị ịna-aṅụrị ọṅụ n’agbanyeghị ahụhụ ha na-ata n’ọnwụnwa dị iche iche.

1. Ịtụkwasị Chineke obi n'oge Nhụjuanya

2. Aṅụrị ọṅụ n'agbanyeghị ihe isi ike

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

1 Pita 1:7 ka e wee hụ ọnwụnwa nke okwukwe unu, ebe ọ dị oké ọnụ ahịa nke ukwuu karịa ọla-edo nke na-ala n’iyi, ma ọ bụrụ na a jiri ọkụ nwapụta ya, ka ewe chọta ya maka otuto na nsọpụrụ na otuto na mpụta Jizọs Kraịst.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ule nke okwukwe dị oke ọnụ ahịa karịa ọla edo, na na a ga-achọta ya maka otuto na nsọpụrụ na otuto na mpụta nke Jisus Kraịst.

1. Uru nke Okwukwe Anyị na Jizọs Kraịst

2. Ezi Akụ nke Onye kwere ekwe

1. Jemes 1:2-3 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

1 Pita 1:8 Onye unu na-ahụbeghị nʼanya; n'ihi na ọ bu ezie na unu ahughi Ya ub͕u a, ma unu kwere, unu nāṅuri n'ọṅù anāpughi ikwu okwu, ju kwa n'ebube;

Ndị Kraịst nwere okwukwe nke na-eduga n’ọṅụ n’agbanyeghị na ha enweghị ike ịhụ Jizọs n’oge ugbu a.

1. Ọṅụ nke Okwukwe: Otu esi aṅụrị ọṅụ n'ime Onyenwe anyị n'agbanyeghị ejighị n'aka

2. Ngọzi nke Olileanya A Na-adịghị ahụ anya: Inweta Ọṅụ Site n'Okwukwe Ndị Kraịst

1. Ndị Rom 5: 1-5 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha di ọhu; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

1 Pita 1:9 Na-anata ọgwụgwụ nke okwukwe unu, ọbụna nzọpụta nke mkpụrụ obi unu.

Pita na-agba Ndị Kraịst ume ka ha nwee okwukwe na Chineke ma na-ebi ndụ n'ihe ọmụma na nzọpụta na-echere ha.

1. "Ike nke Okwukwe: Inweta ụgwọ ọrụ nke ikwere na Chineke"

2. "Ibi Ndụ n'Okwukwe: Ịghọta Ịhụnanya Chineke Na Ndụ Anyị"

1. Matiu 19:26 - "Ma Jisus lere ha anya, si ha, N'ebe madu nọ nka apughi ime; ma n'ebe Chineke nọ ka ihe nile kwere omume."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

1 Pita 1:10 Nzọputa ya ka ndị amụma jụrụ ma chọsie ike ike, ndị buru amụma banyere amara nke ga-abịara unu.

Ndị amụma nke Testament Ochie chọsiri ike maka nzọpụta nke a ga-eweta site n’amara.

1. Otu ndị amụma agba ochie siri chọpụta na nkwa nke nzọpụta

2. Ịchọ nzọpụta na onyinye amara

1. Luk 24:25-27 - O we si ha, Unu ndi-nzuzu, ndi di kwa urè n'obi ikwere ihe nile ndi-amuma kwuworo: ọ̀ bughi Kraist aghaghi ihu ahuhu ndia na ibà n'ebube-Ya? O we malite site na Moses na ndi-amuma nile, kọwaara ha okwu bayere Onwe-ya n'akwukwọ nsọ nile.

2. Aisaia 53:5 - Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi mmebi iwu anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

1 Pita 1:11 Na-enyocha gịnị, ma ọ bụ ụdị oge Mmụọ nke Kraịst nke dị nʼime ha gosiri, mgbe ọ gbaa ụzọ gbaa akaebe ahụhụ nke Kraịst na ebube nke gaje iso.

Mụọ nke Kraịst gbara-ama mbụ maka ahụhụ nile nke Kraịst na ebube nke ga-esochi.

1. Ahụhụ na otuto nke Kraịst

2. Mmụọ nke Kraịst pụtara

1. Aisaia 53:3-5 A na-eleda ya anya, ndị mmadụ na-ajụkwa ya; nwoke iru-újú, mara kwa iru-újú: ayi we zonari ya iru-ayi dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. Ndị Rom 8:17 Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto.

1 Pita 1:12 Ndị e kpugheere ya, na ọ bụghị onwe ha ka ha jere ozi, kama ọ bụ anyị ka ha jeere ihe ndị ahụ, bụ́ ndị na-ekwusara unu ozi ọma ugbu a site n’aka ndị ji Mmụọ Nsọ e si n’eluigwe bịa zie unu ozi ọma; ihe ndị mmụọ ozi na-achọsi ike ileba anya.

Amaokwu a na-ekwu maka ike nke Oziọma ahụ, nke e bu ụzọ kpughee nye ndị amụma wee kwusaa ya site n'aka ndị nwere ike nke Mmụọ Nsọ, ozi nke ọbụna ndị mmụọ ozi chọrọ ịghọta.

1. Ike nke Ozioma: Otu okwu anyi ga-esi eru eluigwe na uwa

2. Ọchịchọ nke ndị mmụọ ozi: Otu Oziọma si gafere nghọta mmadụ

1. Ndị Rom 1: 16-17 - N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere, onye Juu buru ụzọ ma onye Grik. N'ihi na nime ya ka anēkpughe ezi omume Chineke site n'okwukwe bayere okwukwe, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Onye ezi omume gēsite n'okwukwe di ndu.

2. Matiu 28:19-20 - Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

1 Pita 1:13 Ya mere kee ihe-ọkiké n'úkwù nke uche-unu, nwe-kwa-nu uche-unu, nēle anya n'ọgwugwu amara nke anēwetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist;

Anyị kwesịrị ịdị uchu ma nọgide na-enwe olile anya n’ịtụ anya amara nke a ga-enye mgbe Jizọs Kraịst ga-alọghachi.

1. Nọgidenụ na-enwe olileanya - 1 Pita 1:13

2. Kechie Uche Gị n'Uche Na-enwe Obi Ụtọ - 1 Pita 1:13

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha di ohuru. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

1 Pita 1:14 Dị ka ụmụ na-erube isi, unu emela onwe unu dị ka ọchịchọ mbụ unu si dị nʼamaghị ama.

Ndị Kraịst agaghị ebi ndụ dị ka ọchịchọ ochie ha si dị, kama na-ebi ndụ n'irubere Chineke isi.

1. Irubere Chineke isi n'agbanyeghị ọnwụnwa

2. Ike nke nrube isi na ndu anyi

1. Ndị Rom 6:12-13 - "Ya mere, ka mmehie ghara ịchị n'ahụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erube isi n'ọchịchọ ya. ndị dị ndụ site na ndị nwụrụ anwụ, na akụkụ gị dị ka ngwá ọrụ ezi omume nke Chineke.

2. Taịtọs 2: 11-12 - "N'ihi na amara nke Chineke nke na-eweta nzọpụta apụtawo n'ihu mmadụ nile, na-akụziri anyị na, na-agọnarị asọpụrụghị Chineke na ọchịchọ nke ụwa, anyị kwesịrị ịdị na-eche nche, n'ezi omume, na nsọpụrụ Chineke, n'ụwa nke ugbu a."

1 Pita 1:15 Ma dị ka onye ahụ nke kpọworo unu dị nsọ, bụrụkwanụ ndị dị nsọ nʼụdị omume ọ bụla;

Ndị Kraịst kwesịrị ibi ndụ dị nsọ, na-egosipụta àgwà Chineke onye kpọrọ ha.

1. Ibi ndụ nke ịdị nsọ - 1 Pita 1:15

2. Ụkpụrụ Ịdị Nsọ nke Chineke - 1 Pita 1:15

1. Levitikọs 19:2 - "Gwa nzukọ nile nke umu Israel okwu, si ha, Unu gādi nsọ: n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-unu, di nsọ."

2. Matiu 5:48 - "Ya mere unu zuru okè, ọbụna dị ka Nna unu nke bi n'eluigwe zuru okè."

1 Pita 1:16 N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu di nsọ; n'ihi na nsọ ka m'bu.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha bie ndụ dị nsọ, n’ihi na Chineke dị nsọ.

1. “Akpọrọ Ịdị Nsọ: Nabata Ịdị Nsọ nke Chineke”

2. "Ike nke Ịdị Nsọ Chineke: Ibi ndụ nke ịdị ọcha"

1. Levitikọs 11:44-45 - "N'ihi na Mu onwem bu Jehova, bú Chineke-unu: unu gēdo kwa onwe-unu nsọ, di kwa nsọ: n'ihi na nsọ ka Mu onwem di..."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4:3-5 - "N'ihi na nke a bụ uche Chineke, ọbụna ido nsọ unu, ka unu ghara ịkwa iko: ka onye ọ bụla n'ime unu mara ka ọ ga-esi nweta ihe ya n'ime nsọ na nsọpụrụ..."

1 Pita 1:17 Ma ọbụrụ na unu kpọkuo Nna ahụ, bụ́ onye na-ekpe ikpe dị ka ọrụ mmadụ ọ bụla si dị nʼihu ọha nʼihu ọha, were egwu gabiga oge nke ọbịbịa unu nʼebe a.

Anyị kwesịrị ibi ndụ n'ụzọ nkwanye ùgwù na nsọpụrụ, ebe anyị ga-aza ajụjụ n'ihu Chineke onye na-ekpe ikpe dị ka omume anyị si dị.

1. Ibi ndụ maka ndị na-ege ntị nke otu: Oku na-ebi ndụ na nsọpụrụ

2. Atula egwu, n'ihi na olile anya di na Chineke: Iji okwukwe bi n'etiti ihe ejighi n'aka.

1. Aịzaya 41:10 - "Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị; M ga-ewusi gị ike, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

2. Ndị Hibru 4:13 - "Ọ dịghịkwa ihe e kere eke ezoro ezo n'anya ya, ma ihe niile gba ọtọ na-ekpughere n'anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ."

1 Pita 1:18 N'ihi na unu matara na ewereghi ihe ire ure, dika ọla-ọcha na ọla-edo, b͕aputa unu site na omume efu unu natara n'aka nna-unu-hà;

A gbapụtaworo ndị kwere ekwe na mmehie, ọ bụghị site n'ihe onwunwe, kama site n'amara Chineke.

1. Ike nke Mgbapụta: Ka amara Chineke si azọpụta anyị

2. Nnwere onwe nke ndụ n'ime Kraịst: Otu esi ebi ndụ efu na omenala

1. Ndị Rom 3:24 - A na-agụ onye ezi omume n'efu site n'amara ya site na mgbapụta ahụ nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ndị Kọlọsi 2:6-7 - Ya mere, dị ka unu natara Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, na-ejegharịnụ na ya: gbanye mgbọrọgwụ na-ewuli elu n'ime ya, na ndị guzosie ike n'okwukwe, dị ka a kụziiri unu, na-aba ụba na ekele.

1 Pita 1:19 Ma site nʼọbara dị oké ọnụ ahịa nke Kraịst, dị ka nke nwa atụrụ zuru okè na nke enweghị ntụpọ.

ngafe:

Pita onyeozi dere na Jizọs Kraịst bụ nwa atụrụ kasịnụ nke na-enweghị mmerụ na enweghị ntụpọ, nakwa na ọbara Ya dị oké ọnụ ahịa.

Pita onyeozi na-akụzi na Jizọs Kraịst bụ Nwa Atụrụ ahụ zuru okè, nke na-enweghịkwa mmehie, na ọbara Ya bara uru nke ukwuu.

1. Nwa Atụrụ zuru okè: Ka Jizọs Kraịst si bụrụ Onye Nzọpụta anyị

2. Ọbara Kraịst dị oké ọnụ ahịa: Ịghọta mkpa nke Àjà Ya

1. Aisaia 53:7 - Ewe meb͕u ya, ewedara ya n'ala, ma o sagheghi ọnu-ya: ewe kpọ ya dika nwa-aturu ka anēb͕u ob͕u, na dika aturu nāb͕a ogbi n'iru ndi nākpacha ya aji, ya mere ọ dighi-asaghe ọnu-ya.

2. Ndị Kọlọsi 1:20 - Ma, ebe o mere ka udo site n'ọbara nke obe ya, ka o were ya mee ka ya na ya dịghachi ihe niile; site n’aka-Ya, asim, ma ha bu ihe di n’uwa, ma-ọbu ihe di n’elu-igwe.

1 Pita 1:20 Onye e buru ụzọ họpụta tupu a tọọ ntọala ụwa, ma                  g  a n'oge ikpeazụ a nʼihi unu.

Itien̄wed oro etịn̄ aban̄a Jesus emi ẹkebemde iso ẹbem iso ẹbem iso ẹbem iso ẹbem iso ẹbem iso ẹtọn̄ọ ke ererimbot ẹnyụn̄ ẹyarade ke ukperedem ini.

1. Odi ebube nke Jisos

2. Ngosipụta nke Jizọs na Oge Ikpeazụ

1. Ndị Efesọs 1:4 – Dika ọ rọputara ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa, ka ayi we di nsọ, nādighi kwa ita uta n'iru Ya nime ihunanya.

2. 1 Jọn 3:8 – Onye nēme nmehie sitere na ekwensu; n'ihi na ekwensu nēmehie site na mbu. N'ihi nka ka Okpara Chineke putara ìhè, ka o we bibie ọlu nile nke ekwensu.

1 Pita 1:21 Onye si n'aka-Ya kwere na Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, nye kwa Ya otuto; ka okwukwe-unu na olile-anya-unu we di na Chineke.

Ebe ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha tụkwasị Chineke obi bụ́ onye mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie ma nyekwa ya otuto, ka okwukwe na olileanya ha wee dịrị na Chineke.

1: Ịtụkwasị obi na Jehova n'oge ihe isi ike

2: Ike nke okwukwe na olile anya na Chineke

1: Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs, na i kwere n'obi gị na Chineke emewo ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

1 Pita 1:22 Ebe unu mere ka mkpụrụ obi unu dị ọcha nʼirube isi nʼezi-okwu site nʼime Mmụọ Nsọ nʼịhụnanya ụmụnna, hụnụ ibe unu nʼanya nʼobi dị ọcha.

Ndị kwere ekwe emewo ka mkpụrụ obi ha dị ọcha site n’irube isi n’ezi-okwu nke Mụọ, ma were obi dị ọcha hụ ibe ha n’anya.

1. Otu esi ahụ ibe anyị n'anya site n'obi dị ọcha

2. Ike nke ịhụnanya enweghị atụ

1. Ndị Rom 12: 9-10 - Ịhụnanya aghaghị ịbụ nke sitere n'obi. Kpọnu ihe ọjọ asì; jidesienụ ezi ihe ike.

2. Ndị Efesọs 4:32 - Na-enwenụ obi ebere na ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke ji gbaghara unu n'ime Kraịst.

1 Pita 1:23 Ka amuworo ọzọ, ọ bughi site na nkpuru apuru ire ure, kama site na nke nādighi-emebi emebi, site n'okwu Chineke, nke di ndu nādi kwa ebighi-ebi.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ịmụrụ ọzọ site n'okwu Chineke.

1. Ndụ Ọhụrụ Site n'Okwu Chineke

2. Mmalite na-enye ume ọhụrụ site n'Okwu Chineke

1. Jọn 1:12-13 – Ma ka ha ra, bú ndi natara Ya, O nye-kwa-ra ha ike ighọ umu-ndikom Chineke, bú ndi kwere n'aha-Ya: ndi amuru, ọ bughi site n'ọbara, ọ bughi kwa n'ọchichọ nke Chineke. anụ ahụ, ma-ọbụ nke uche mmadụ, kama nke Chineke.

2. Jemes 1:18 - Site n'uche nke Ya ka O ji okwu nke ezi-okwu mua ayi, ka ayi we buru udi nkpuru mbu nke ihe O kere.

1 Pita 1:24 N’ihi na anụ arụ niile dị ka ahịhịa, ebube niile nke mmadụ dịkwa ka ifuru ahịhịa. Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru ya na-adapụkwa;

Ebube nile nke mmadụ na-adịru mgbe ebighị ebi, na-agwụkwa, dị ka ahịhịa na okooko osisi nke ọhịa.

1. Nabata Transience: Ịchọta ọṅụ n'oge

2. Ndụ Na-ahụ N'anya: Ime ememe ịma mma nke ndụ n'agbanyeghị ọdịdị ya na-agba ọsọ

1. Jemes 1: 10-11 - "Ma ọgaranya, n'ime ka ọ dị ala: n'ihi na dị ka ifuru ahịhịa ka ọ ga-agabiga. , ma ifuru ya na-ada, ma amara nke ọdịdị ya na-ala n'iyi.

2. Aisaia 40:6-7 - "Olu ahu we si, Tie nkpu. O we si, Gini ka m'gākpọ? : n'ihi na Mọ nke Jehova nēfekwasi ya: n'ezie ndim bu ahihia.

1 Pita 1:25 Ma okwu Jehova na-adịru mgbe ebighị ebi. Ma nka bu okwu nke anēzisa unu ozi-ọma.

Okwu nke Onye-nwe-ayi na-adi ebighi-ebi, a kwusakwara ayi site n'Ozi-ọma.

1. Okwu Jehova nke ebigh-ebi

2. Ikwusa ozi-ọma nke nzọpụta

1. Aisaia 40:8: "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru na-akpọnwụ: ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi."

2. Mak 1:14-15: "Ma mgbe a tụrụ Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jizọs bịarutere Galili, na-ekwusa ozi ọma nke alaeze Chineke, na-asị, 'Oge oge eruwo, na alaeze Chineke dị nso. chegharịanụ, kwerekwa ozi ọma.”

1 Pita 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Pita nke mbụ n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’isiokwu ndị dị ka uto ime mmụọ, ibi ndụ dị ka ndị Chineke họpụtara, na ịgbaso ihe nlereanya Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ na-amalite site na agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha wepụ onwe ha n'obi ọjọọ, aghụghọ, ihu abụọ, anyaụfụ, na nkwutọ. Akpọrọ ha ka ha chọọ mmiri ara ime mmụọ dị ọcha ka ha wee too na nzọpụta ha (1 Pita 2:1–3). Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na ha bụ ndị a họpụtara—òtù nchụ-aja dị nsọ na mba ndị eze—akpọpụtara site n’ọchịchịrị baa n’ìhè dị ebube nke Chineke (1 Pita 2:9). A na-agba ndị kwere ekwe ume ikwusa ịdị-mma nke Chineke na ibi ndụ nsọpụrụ nke na-ewetara Ya otuto.

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 4 ruo 10, e nwere nkwuwa okwu na Jizọs Kraịst dị ka nkume dị ndụ na ndị kwere ekwe dị ka nkume dị ndụ nke a na-ewu n’ime ụlọ ime mmụọ. Onye dere akwụkwọ ahụ na-akọwapụta otú ndị mmadụ si jụ Jizọs ma Chineke họọrọ ya dị ka nkume isi nkuku—ntọala ahụ e wukwasịrị ihe nile n’elu ya (1 Pita 2:4-8). A kọwara ndị kwere ekwe dị ka agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ—akpọsa ịkpọsa otuto Chineke. Ha abụbughị ndị mmadụ ma ugbu a enwetawo ebere site na Kraịst.

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 11 gawa, enwere agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha bie ndụ n'ụzọ nkwanye ùgwù n'etiti ndị na-ekweghị ekwe. Onye edemede ahụ na-agba ha ume ka ha zere ọchịchọ mmehie nke na-ebuso mkpụrụ obi ha agha, kama na-eme onwe ha omume nsọpụrụ dị otú ahụ nke na ọbụna ndị na-ekwu okwu megide ha ga-enye Chineke otuto n'ụbọchị nleta (1 Pita 2: 11-12). A kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha na-edo onwe ha n’okpuru Onyenwe anyị—n’aka ndị ọchịchị na ndị ọchịchị—na kwanyere onye ọ bụla ùgwù ma na-ahụ ụmụnna ha n’anya nke ukwuu (1 Pita 2:13-17). Onye edemede ahụ kwukwara banyere mmekọrịta ezinụlọ—ịkpọ ndị ohu ka ha na-edo onwe ha n'okpuru ọbụna n'omume na-ezighị ezi na ịgba ndị di na nwunye ume iji nghọta na nkwanye ùgwù na-arụ ọrụ nke ha.

Na nchịkọta, 1 Pita 2 na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha wepụ onwe ha n'omume mmehie mgbe ha na-achọ uto ime mmụọ. Ọ na-emesi ike na ha bụ ndị a họọrọ bụ́ ndị e wetara n’ìhè dị ebube nke Chineke site n’aka Jizọs Kraịst. Ọ na-akọwapụta Kraịst dị ka isi nkuku nke e wukwasịrị ndị kwere ekwe n'elu ụlọ ime mmụọ ma na-agba ume omume nsọpụrụ n'etiti ndị na-ekweghị ekwe. Ọ na-ekwukwa okwu nrubeisi n'ime ụlọ ọha ma na-enye nduzi maka mmekọrịta ezinụlọ na-adabere na ịhụnanya, nkwanye ùgwù na imezu ọrụ mmadụ n'ịmata ọkpụkpọ anyị dị ka ndị a họọrọ site na amara.

1 Pita 2:1 Nʼihi ya, unu wezuganụ obi ọjọọ niile, na aghụghọ niile, na ihu abụọ, na ekworo, na okwu ọjọọ niile.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha wepụrụ àgwà na omume ọjọọ niile.

1. Ibi ndụ nke Omume ọma: Otu esi azụlite àgwà ọma.

2. Na-asachapụ Mkpụrụ Obi Gị: Ịtụfu Ọnwụnwa Dị Mmehie.

1. Ndị Filipaị 4:8 - N'ikpeazụ, ụmụnna, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke kwesịrị ịja mma, ọ bụrụ na e nwere ihe ọma ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla kwesịrị otuto, cheenụ echiche. banyere ihe ndị a.

2. Ndị Kọlọsi 3:12 - Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

1 Pita 2:2 Dị ka ụmụ ọhụrụ a mụrụ ọhụrụ, chọsienụ ike mmiri ara nke ezi-okwu ahụ, ka unu wee si na ya tolite.

Ndị Kraịst ọhụrụ kwesịrị ịchọ mmiri ara dị ọcha nke Okwu Chineke ka ha wee too n’ụzọ ime mmụọ.

1. Na-eto eto n'Okwu: Ịghọta mkpa okwu Chineke dị na ndụ anyị.

2. Mmiri ara Ime Mmụọ: Ịmụta mkpa Okwu Chineke dị dị ka Ndị Kraịst a mụrụ ọhụrụ.

1. Ndị Hibru 5: 12-14 - "N'ihi na mgbe unu kwesịrị ịbụ ndị ozizi, ọ dị unu mkpa ka otu onye kuziere unu ọzọ nke bụ ụkpụrụ mbụ nke okwu Chineke, wee ghọọ ndị dị mkpa mmiri ara; ọ bughi kwa nke ihe-oriri siri ike: n'ihi na onye ọ bula nke nāṅu miri-ara-ehi adighi-ama n'okwu ezi omume: n'ihi na nwa-nwoke ka ọ bu: ma ihe-oriri siri ike diri ndi tozuru okè, ọbuná ndi nēnwe uche-ha n'ihi ihe eji eme ihe. mata ihe ọma na ihe ọjọọ."

2. 1 Pita 2:1-3 - "Ya mere, nēwepunu ihe ọjọ nile, na aghughọ nile, na iru-abua nile, na ekworo, na okwu-ugha nile, dika umu-ntakiri amuru, chọnu miri-ara nke ezi-okwu nke okwu ahu, ka unu we si na ya tolite; Ọ bụrụ otú ahụ, unu detụwo ire na Jehova nwere amara.”

1 Pita 2:3 ọbụrụ na unu edetụwo ire na Onye-nwe-anyị na-eme amara.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịghọta na ịghọta na Onye-nwe na-eme amara.

1. Igosi ekele nye Jehova maka amara Ya

2. Ịghọta Amara Chineke na iji obiọma zaghachi

1. Ndị Efesọs 2:4-7 - Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu na ndahie-ayi, mere ayi na Kraist di ndu-site n'amara ka ejiworo zoputa unu. — O we me ka ayi na Ya si n’ọnwu bilie we nọkwasi ayi na Ya n’ebe di n’elu-igwe nime Kraist Jisus.

2. Abụ Ọma 84:11 - N'ihi na Jehova Chineke bụ anyanwụ na ọta; Onye-nwe-ayi nēnye amara na nsọpuru; Ọ dighi ezi ihe ọ bula Ọ nēb͕ochi n'aru ndi nējeghari n'izi-ezi.

1 Pita 2:4 Onye na-abịakwute, dị ka nkume dị ndụ, nke mmadụ jụrụ n'ezie, ma Chineke họọrọ, dịkwa oké ọnụ ahịa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa Jizọs dị ka nkume dị ndụ, nke ndị mmadụ jụrụ ma họrọ ma dị oké ọnụ ahịa n'anya Chineke.

1. Dị oké ọnụ ahịa n'ebe Chineke nọ: Inyocha Ọjụjụ Ndị Mmadụ jụrụ Jizọs

2. Nkume dị ndụ: Ịchọta njirimara anyị n'ime Kraịst

1. Aisaia 53:3 - Ndị mmadụ na-eleda ya anya ma jụ ya; nwoke iru-uju, na amara na iru uju; ayi we zonari ya dika iru-ayi; ewe leda ya anya, ma ayi eleghi ya anya.

2. Abụ Ọma 118:22 - Nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ ghọrọ isi nkuku.

1 Pita 2:5 Unu onwe unu kwa, dị ka nkume dị ndụ, ka e wulitere ụlọ ime mmụọ, bụ́ òtù ndị nchụàjà dị nsọ, ịchụ àjà ime mmụọ, nke Chineke na-anara nke ọma site na Jisọs Kraịst.

Ndị kwere ekwe bụ nkume dị ndụ n’ụlọ ime mmụọ, nke a kpọrọ ka ha chụọrọ Chineke àjà ime mmụọ site na Jisus Kraịst.

1. "Nkume Dị Ndụ: Oku nke Àjà Ime Mmụọ"

2. “Akpọrọ Ịdị Nsọ: Ọkwa Nchụ-aja nke Ndị kwere ekwe”

1. Aisaia 28:16 - "Ya mere otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova ji si, Le, M'nētiye na Zaion ka ọ buru ntọ-ala otù nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa."

2. Ọpụpụ 19:6 - "Ị ga-abụkwara m alaeze ndị nchụàjà, na mba dị nsọ. Ndị a bụ okwu ndị ị ga-agwa ụmụ Izrel."

1 Pita 2:6 Ya mere ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, si, Le, Mu onwem nētiye isi nkuku nime Zaion, bú isi nkume nkuku arọputa, nke di oké ọnu-ahia: ma onye nēkwere na Ya agaghi-eme ihere.

Na 1 Pita 2:6, Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na ndị kwere na isi nkume nkuku, nke a họọrọ na dị oké ọnụ ahịa, agaghị eme ihere.

1: Chineke arọputaworo ayi we me ka ayi di oké ọnu-ahia. Ayi bu isi nkuku nke ala eze Ya, ma mgbe ayi tukwasiri ya obi, O gaghi emechu anyi ihu.

2: Jisus bu nkume nkuku nke ala-eze Chineke. Mgbe anyị nwere okwukwe na Ya, Ọ gaghị eme ka anyị daa mbà. Ntụkwasị obi anyị na Ya agaghị abụ ihe efu.

1: Aisaia 28:16 - N'ihi nka ka Onye-nwe-ayi Jehova ji si otú a: Le, Mu onwem nētiye ntọ-ala nime Zaion otù nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa.

2: Ndị Efesọs 2:20 - E wukwara ya n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Jizọs Kraịst n'onwe ya bụ isi nkume nkuku.

1 Pita 2:7 Ya mere, nye unu ndị kwere na ọ dị oké ọnụ ahịa: ma nye ndị na-enupụ isi, nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, nke ahụ bụ isi nkuku.

Ndị kwere ekwe dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke, ma a ga-ajụ ndị na-enupụrụ ya isi.

1. Dị oké ọnụ ahịa n'anya Ya: Gịnị ka ịbụ onye Chineke na-asọpụrụ pụtara?

2. Ịjụ Okwute Nkuku Chineke: Gịnị Na-eme Mgbe Anyị Na-enupụrụ Chineke Isi?

1. Matiu 21:42 - Jizọs sịrị ha: "Ọ̀ bụ na unu agụbeghị n'Akwụkwọ Nsọ, sị: 'Nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ, bụ isi nkuku: Onyenwe anyị emewo ihe a, ọ dịkwa ebube n'anya anyị'?

2. Abụ Ọma 118:22 - Nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọwo isi nkuku.

1 Pita 2:8 na nkume ịsụ ngọngọ, na oké nkume nke nkwulu, ọbuná ndi nāsu ngọngọ n'okwu ahu, bú ndi nānupu isi;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Pita 2:8 na-akọwa otú e si họpụta ndị na-enupụ isi na ndị na-asụ ngọngọ n'okwu Chineke maka otu nzube.

1. Atụmatụ Chineke Maka Onye Na-ekweghị ekwe: Ikpughe ebumnobi nke nnupụisi

2. Ike nke Okwu Chineke: Ịghọta Mmetụta nke Omume Anyị

1. Aisaia 8:14 - Ọ gābu kwa ebe nsọ; kama ka ọ buru ulo abua nke Israel nkume isu-ngọngọ na nkume nkpasu-iwe, ka ọ buru gin na ọnyà nye ndi bi na Jerusalem.

2. Ndị Rom 9:33 - Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Le, Mu onwem nētiye nkume-isu-ngọnkpọ na nkume nmebi-iwu na Zaion: ma onye ọ bula nke kwere na Ya, ihere agaghi-eme ya.

1 Pita 2:9 Ma unu bụ ọgbọ arọpụtara, òtù ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ, ndị pụrụ iche; ka unu we gosi otuto nke Onye kpọworo unu n'ọchichiri ba n'ìhè-Ya di ebube;

A họpụtara ndị kwere ekwe ka ha bụrụ otu ndị nchụ-aja nke eze, mba dị nsọ, na ndị pụrụ iche, ma ga-egosipụtarịrị otuto Chineke.

1. Akpọrọ Ịdị Ndụ Dị Ka Ndị Na-ekewapụ Apụ

2. Akpọrọ Chineke otuto

1. Aisaia 43:7 - Onye ọ bula nke akpọrọ n'aham, onye M'kere ka ọ buru otutom, onye M'kpuworo me kwa.

2. Ndị Efesọs 3:10 – Ebumnobi ya bụ na ugbu a, site n’ọgbakọ, ekwesịrị ime ka ndị ọchịchị na ndị ọchịchị nọ n’eluigwe mara ụdị amamihe dị iche iche nke Chineke.

1 Pita 2:10 Ndị nʼoge gara aga abụghị ndị mmadụ, ma ugbu a bụ ndị Chineke;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Pita na-akwado mgbanwe nke ndị na-abụghị akụkụ nke ndị Chineke, ma ugbu a enwetala ebere ma bụrụ ndị a na-ewere dị ka ndị nke Chineke.

1. Ike nke Mgbanwe: Ka Ebere Chineke Pụrụ Ịgbanwe Ndụ

2. Obodo Hụrụ n'Anya: Ịghọta Ebe Anyị N'Atụmatụ Chineke

1. Ndị Rom 5:20-21 - "Ma n'ebe nmehie bara ụba, amara bara ụba nke ukwuu: ka dịka mmehie chịrị ruo ọnwụ, ka amara wee bụrụ eze site n'ezi omume ruo ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

2. Ndị Efesọs 2: 4-5 - "Ma Chineke, onye bara ụba n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke Ọ hụrụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmehie, mere ka anyị dị ndụ na Kraịst, (site n'amara na-azọpụta unu; )"

1 Pita 2:11 Ndị m hụrụ n'anya, a na m arịọ unu dị ka ndị ọbịa na ndị njem ala nsọ, ka unu zere ọchịchọ anụ ahụ́ nke na-alụso mkpụrụ obi ọgụ;

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha zere ọchịchọ mmehie ma gbaa ha ume ibi ndụ dị nsọ.

1. Ije ije n'ịdị nsọ: Izere n'ọchịchọ anụ ahụ

2. Agha megide mkpụrụ obi anyị: iguzogide ọchịchọ ọjọọ

1. Ndị Rom 6:12-13 - "Ya mere, ka mmehie ghara ịchị n'ahụ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ, ka unu wee na-erube isi n'ọchịchọ ya. ndị dị ndụ site na ndị nwụrụ anwụ, na akụkụ gị dị ka ngwá ọrụ ezi omume nke Chineke.

2. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

1 Pita 2:12 Na-emenụ omume ọma nʼetiti ndị mba ọzọ, ka, ebe ha na-ekwu okwu megide unu dị ka ndị na-eme ihe ọjọọ, ka ha site nʼezi ọrụ unu nke ha ga-ahụ, we nye Chineke otuto nʼụbọchị nleta.

Ndị Kraịst kwesịrị iji iguzosi ike n’ezi ihe na-akpa àgwà ọma n’etiti ndị na-ekweghị ekwe ka e wee nye Chineke otuto.

1. Ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe n'ụwa nke ọchịchịrị

2. Ike nke ezi ihe nlere anya na ndu anyi kwa ubochi

1. Matiu 5:16 “Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto.

2. Taịtọs 2:7-8 “N'ihe niile, gosi onwe gị ihe atụ nke ezi ọrụ: n'ozizi, na-egosipụta mmebi iwu, ike ndọda, ezi obi, okwu ziri ezi, nke a na-apụghị ịkatọ; ka ihere wee mee onye na-emegide ibe ya, n’enweghị ihe ọjọọ ọ ga-ekwu banyere unu.”

1 Pita 2:13 Donu onwe-unu n'okpuru iwu ọ bula nke madu n'ihi Onye-nwe-ayi: ma ọ bu n'aka eze, dika onye kachasi elu;

Ndị Kraịst kwesịrị irubere iwu gọọmenti isi, ọ bụrụgodị na gọọmenti abụghị Ndị Kraịst.

1. Irube isi n'iwu nke ala

2. Amaala kwesịrị ntụkwasị obi

1. Ndị Rom 13:1-7

2. 1 Timoti 2:1-3

1 Pita 2:14 Ma-ọbụ nye ndị ọchịchị, dị ka ndị o zitere maka ntaramahụhụ nke ndị na-eme ihe ọjọọ, na maka otuto ndị na-eme ihe ọma.

Ndị Kraịst kwesịrị ido onwe ha n’okpuru ndị ọchịchị, na-erubere ha isi, ma hà na-ata ndị ajọ omume ahụhụ ma hà na-aja ndị na-eme ihe ọma mma.

1. Ọrụ Ndị Kraịst kwesịrị irubere ndị ọchịchị isi

2. Ime Ihe Ọma na Izere Ihe Ọjọọ: Ọrụ Anyị Na-arụ Ọha

1. Ndị Rom 13:1-7

2. Taịtọs 3:1-2

1 Pita 2:15 Nʼihi na otu a ka uche Chineke dị, ka unu were ezi ihe mee ka ọnụ mechie amaghị ndị nzuzu.

Anyị kwesịrị ime ihe ziri ezi na ihe ọma ka e wee mechie ndị na-emegide anyị.

1. Ime ihe ọma n'ihu mmegide

2. Ike Ime Ihe Ọma

1. Jemes 1:27 – Okpukpe dị ọcha nke emerughi-kwa-ra onwe-ya n'iru Chineke na Nna, bu nka, ileta umu-nb͕ei na ndinyom di-ha nwuru nime nkpab͕u-ha, na idebe onwe-ya n'ihe nādighi ntupọ site n'uwa.

2. Ilu 3:27 – Eb͕ochila ezi ihe n'ebe ha nọ, mb͕e ọ di n'ike aka-Gi ime ya.

1 Pita 2:16 Dị ka ndị nweere onwe ha, unu ejighịkwa nnwere onwe unu mee ihe mkpuchi nke ajọ omume, kama dị ka ndị ohu Chineke.

Ndị Kraịst kwesịrị iji nnwere onwe ha na-ejere Chineke ozi kama iji ya mee ihe ọjọọ.

1. Jiri nnwere onwe gị jeere Chineke ozi kama ime ihe ọjọọ.

2. Nabata ọkpụkpọ Chineke ma jiri nnwere onwe gị mee ihe ziri ezi.

1. Ndị Galetia 5:13 - "N'ihi na, ụmụnna m, a kpọwo unu na nnwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi."

2. Ndị Rom 6:18 - "Ebe e mere ka unu nwere onwe unu na mmehie, unu ghọrọ ndị ohu ezi omume."

1 Pita 2:17 Sọpụrụ mmadụ niile. Hụ òtù ụmụnna n'anya. Tụọ egwu Chineke. Sọpụrụ eze.

Anyị kwesịrị ịsọpụrụ mmadụ niile, hụ ezinụlọ anyị Ndị Kraịst n’anya, na-atụ egwu Chineke, na-asọpụrụkwa ndị ndú anyị.

1. Ike nkwanye ùgwù: Ihe Mere Anyị Kwesịrị Ịsọpụrụ Mmadụ Nile

2. Tụọ egwu Chineke, hụ òtù ụmụnna n'anya: Mkpa mkpakọrịta Ndị Kraịst dị

1. 1 Pita 2:17

2. Ndị Rom 13:1-7

1 Pita 2:18 Ndị ohu, werenụ egwu niile na-edo onwe unu n'okpuru ndị nna unu ukwu; ọ bụghị nanị nye ndị ezi omume na ndị dị nwayọọ, kamakwa nye ndị gbagọrọ agbagọ.

Pita gwara ndị ohu ka ha na-erubere ndị nna ha isi isi n’agbanyeghị àgwà ha.

1. "Ndabere n'okpuru ikike: Ntuziaka maka ndị ohu"

2. "Atụmanya Chineke maka nrubeisi"

1. Ndị Kọlọsi 3:22-24 - "Ndị ohu, na-eruberenụ isi n'ihe nile ndị nna unu ukwu dị ka anụ ahụ́ si dị; ọ bughi n'ije-ozi anya, dika ndi nātọ madu utọ; kama n'otù obi, nātu egwu Chineke; ihe ọ bula unu nēme, werenu obi-unu nēme ya; n'ebe Onye-nwe-ayi nọ, ọ bughi madu: ebe unu matara na Jehova ka unu gānata ugwọ-ọlu nke ihe-nketa: n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist.

2. Ndị Efesọs 6:5-8 - "Ndị ohu, werenụ egwu na ịma jijiji na-eruberenụ ndị bụ́ nna unu isi n'anụ ahụ́, n'ịdị ọcha nke obi unu, dị ka unu na-ejere Kraịst ozi; Ndi-orù Kraist, nēme ihe Chineke nāchọ site n'obi; Were ezi obi nējere Jehova ozi, ọ bughi kwa madu: ebe imara na ezi ihe ọ bula onye ọ bula nēme, nke ahu ka ọ gānata n'aka Onye-nwe-ayi, ma ọ buru na ọ bu ya. njikọ ma ọ bụ free."

1 Pita 2:19 Nʼihi na nke a bụ ihe ekele, ma ọ bụrụ na mmadụ atachie obi nʼihe mwute nʼihi akọ na uche nʼebe Chineke nọ, na-ata ahụhụ nʼụzọ na-ezighị ezi.

Ndị Kraịst kwesịrị ịtachi obi n’ahụhụ, ọ bụrụgodị na a na-eme ya n’ụzọ na-ezighị ezi, n’ihi akọ na uche n’ebe Chineke nọ.

1. "Nhụjuanya n'ihi akọ na uche"

2. “Jiri akọ na uche doro anya na-edi ahụhụ”

1. Matiu 5: 10-12, "Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụgha n'isi m. Ṅurianu, ṅuria kwa ọṅu: n'ihi na ugwọ-ọlu-unu di uku n'elu-igwe: n'ihi na otú a ka ha kpagburu ndi-amuma ndi buru unu uzọ.

2. Ndị Hibru 12: 1-3, "Ya mere, ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jirikwa ntachi obi gba ọsọ nke edobere anya. n'iru ayi, nēle anya Jisus, Onye nchoputa na onye zuru okè nke okwukwe-ayi, onye diri obe n'ihi ọṅù ahu nke edobere n'iru Ya, nēleda ihere anya, nānọdu kwa n'aka-nri nke oche-eze Chineke: tukwasinu uche n'Onye ahu Nke tachiri obi site n'ọṅù ahu nke edobere n'iru Ya. ndị mmehie na-ebuso onwe ya iro, ka ike ghara ịgwụ unu ma ọ bụ daa mbà.”

1 Pita 2:20 Nʼihi na otuto gịnị bụ, ma ọ bụrụ na, mgbe a tara unu ụta nʼihi mmejọ unu, unu ewere ndidi nagide ya? ma ọ buru na unu eme nke-ọma, nāhu ahuhu n'ihi ya, unu were ntachi-obi, nka bu ihe nātọ utọ n'iru Chineke.

Ịta ahụhụ mgbe a na-eme ihe ọma bụ ihe Chineke na-anabata.

1. Ike nke ndidi n'ime ihe oma

2. Ahụhụ na Nnabata n'ebe Chineke nọ

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na ịhụnanya Chineke abụwo ihere. wụsa n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyeworo anyị.

1 Pita 2:21 N'ihi na ọbuná nke a ka akpọrọ unu: n'ihi na Kraist hu-kwa-ra ahuhu n'ihi ayi, nārapuru ayi ihe-ile-anya, ka unu we so nzọ-ukwu-Ya.

A kpọrọ Ndị Kraịst ka ha gbasoo ihe nlereanya Jizọs na ịta ahụhụ n’ihi ezi omume.

1. Akpọrọ anyị ka anyị soro ihe nlereanya nke Kraịst

2. Ike nke nhụjuanya maka ezi omume

1. Matiu 16:24-25 - “Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya ma buru obe ya soro m. N’ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya.’”

2. Ndị Rom 8:17 - “Ọ bụrụkwa na ọ bụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa—ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka ewee sorokwa anyị nye anyị otuto.”

1 Pita 2:22 Onye na-emeghị mmehie, a hụghịkwa aghụghọ n’ọnụ ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa Jizọs dị ka o nweghị mmehie, ọ dịghịkwa aghụghọ n'ọnụ ya.

1. Ịdị Nsọ nke Jizọs Kraịst: Otu izu okè Ya si eguzobe ihe nlereanya nye ndị kwere ekwe

2. Ike nke ire dị Ọcha: Otú Okwu Jizọs Pụrụ Isi Mee Ka Ndụ Anyị Na-agbanwe

1. Matiu 22:37-40 – Were obi gị dum, mkpụrụ obi gị na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Ndị Efesọs 4: 29-32 - Ka ọ ghara ikwu okwu ire ure ka o si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dịka o kwesịrị ekwesị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

1 Pita 2:23 Onye, mgbe e kwujọrọ ya, o kwughịkwa ya ọzọ; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu; ma nye onwe-ya n'aka onye nēkpe ezi omume;

Jizọs Kraịst tara ahụhụ n’emeghịgwara ya ihe ma tụkwasị Chineke obi na ọ ga-ekpe ya ikpe ziri ezi.

1. Ike Ịgbaghara: Otú Jizọs Si Gosi Anyị Otú Anyị Ga-esi Na-emeghachi omume n’ahụhụ

2. Ịtụkwasị Chineke obi n'Oge Ihe Isi Ike: Ihe Nlereanya Jizọs

1. Matiu 5:38-42 - Ozizi Jizọs banyere ịhụ ndị iro gị n'anya na ịghara imegwara ihe.

2. Aisaia 53:7 – Amụma Aịzaya banyere ahụhụ Jizọs tara na ịtụkwasị Chineke obi.

1 Pita 2:24 Onye ya onwe ya buuru mmehie anyị n’ahụ́ nke ya n’elu osisi, ka anyị, ebe anyị nwụrụ anwụ n’ebe mmehie dị, ka anyị wee dị ndụ n’ezi omume.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka Jizọs, onye buru mmehie anyị n'ahụ ya n'elu obe, ka e wee gwọọ anyị ma bie ndụ n'ezi omume.

1. Ike nke Àjà Jizọs: Otú Jizọs Si Si kwụọ Ọnụ Ahịa Kacha Elu Maka Nzọpụta Anyị

2. Onyinye Ngwọta: Otú Jizọs Si Nye Anyị Ndụ Ezi Omume Ọhụrụ

1. Aisaia 53:5 Ma e merụrụ ya ahụ́ n'ihi njehie anyị, e chifịa ya n'ihi ajọ omume anyị: ahụhụ nke udo anyị dị n'isi ya; ọ bu kwa ihe-otiti-Ya ka emere ka aru di ayi ike.

2. Ndị Efesọs 2:4-5 Ma Chineke, Onye bara ụba n'ebere, n'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke O ji hụ anyị n'anya, ọbụna mgbe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na mmehie, mere ka anyị na Kraịst dịkọọ ndụ, (site n'amara ka e ji zọpụta unu;)

1 Pita 2:25 Nʼihi na unu dị ka atụrụ na-akpafu; ma ugbua alaghachikwuteworo nye Onye-ọzụzụ-atụrụ na Bishop nke mkpụrụ-obi unu.

Ndị Kraịst esiwo n’ụzọ ezi omume kpafuo ma ha nwere ike ichọta ụzọ ha azụ ma ha laghachikwute Jizọs, Onye ọzụzụ atụrụ na Bishop nke mkpụrụ obi ha.

1. Jisus, Onye-ọzùzù-aturu nke nēduzi aturu furu efu

2. Ichigharịkwuru Jizọs, bụ Bishọp nke mkpụrụ obi anyị

1. Aisaia 53:6 – Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; ayi chighariwo, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; ma Onye-nwe tukwasiwo ya ajọ omume nke ayi nile.

2. Jọn 10:11 – Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma: onye ọzụzụ atụrụ ọma na-enye ndụ ya maka atụrụ ya.

1 Pita 3 bụ isi nke atọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ nke Pita n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na ntuziaka maka mmekọrịta dị iche iche, gụnyere alụmdi na nwunye na mmekọrịta gị na ndị na-ekweghị ekwe.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ ji ntụziaka ndị nwunye na ndị di malite. A na-agba ndị nwunye ume ka ha na-edo onwe ha n’okpuru di ha, ọ bụrụgodị na ha enupụrụ isi n’okwu ahụ, na-enwe olileanya na omume nsọpụrụ Chineke ha nwere ike ime ka ha nwetaghachi ha (1 Pita 3:1-2). Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na ịma mma nke ime na mmụọ dị nro dị ka àgwà bara uru nke kwesịrị iji mara nwunye kama ịchọ mma nke mpụga (1 Pita 3: 3-4). N’aka nke ọzọ, a gwara ndị di ka ha na ndị nwunye ha na-akpakọrịta, na-egosikwa ha nsọpụrụ dị ka ndị ha na ha ga-eketa amara Chineke (1 Pita 3:7).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 8-12, e na-ekwusi okwu ike n’ịdị n’otu, ọmịiko, na iji ihe ọma merie ihe ọjọọ. A kpọrọ ndị kwere ekwe ka ha na-adị n’otu, ndị na-enwe ọmịiko, na-ahụ n’anya dị ka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, ndị nwere obi dị nro, na ịdị umeala n’obi na mmekọrịta ha na ibe ha (1 Pita 3:8). A na-agba ha ume ka ha ghara ịkwụghachi ihe ọjọọ ụgwọ ihe ọjọọ ma ọ bụ mkparị n'ọnọdụ mkparị kama na-agọzi ndị ọzọ ka ha wee keta ngọzi n'onwe ha (1 Pita 3:9-12). Onye edemede ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè na ndị chọrọ ịhụ ndụ n'anya na ịhụ ụbọchị dị mma aghaghị isi n'ihe ọjọọ pụọ ma gbasoo ezi omume.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke iri na atọ gawa, e nwere agbamume maka ndị kwere ekwe ka ha dị njikere ịzachite ọnụ maka okwukwe ha mgbe ha chere mmegide ma ọ bụ mkpagbu chere ha ihu. Onye edemede ahụ na-agba ha ume ka ha ghara ịtụ egwu ndị nwere ike imerụ ha ahụ kama kama ido Kraịst nsọ dị ka Onyenwe anyị n'ime obi ha. Ha kwesịrị ịdị na-adị njikere mgbe nile inye ihe kpatara olile anya ha ma na-edobe àgwà dị nwayọọ na nkwanye ùgwù n’ebe ndị ọzọ nọ (1 Pita 3:14–16). Onye edemede ahụ kọwakwara na ọ ka mma ịta ahụhụ maka ime ihe ọma karịa ime ihe ọjọọ—na-akọwapụta ihe nlereanya Kraịst nke ịta ahụhụ n’ụzọ na-ezighị ezi ma n’ikpeazụ na-emeri mmehie site n’ọnwụ na mbilite n’ọnwụ ya.

Na nchịkọta, 1 Pita 3 na-enye ntụziaka gbasara mmekọrịta dị iche iche n'ime obodo Ndị Kraịst. Ọ na-ekwu maka ọrụ nke ndị nwunye na ndị di na-emesi ike nrubeisi, nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe n'ịdị n'otu, ọmịiko, na imeri ihe ọjọọ site na ngọzi kama imegwara. Ihe nlereanya Kraịst nke ịta ahụhụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Isiakwụkwọ ahụ na-ekwusi ike ibi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ Chineke n'ime mmekọrịta, na-agba akaebe maka olileanya anyị, na ịtachi obi n'ikwesị ntụkwasị obi.

1 Pita 3:1 Otú ahụkwa, unu ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu; ka, ọ buru na onye ọ bula erubeghi isi n'okwu-ọnu-ya, ewe rite ha n'ọnwu ma-ọbughi okwu-ya site n'omume nke ndinyom;

Ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n’okpuru di ha, sitekwa n’ime otú ahụ, e nwere ike imeri di n’ekwusaghị ha ozi ọma.

1. Iso Atumatu Chineke: Idobe Di Gi

2. Ike nke Ihe Nlereanya Chineke n'alụmdi na nwunye

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu dị ka n'okpuru Onyenwe anyị.

2. Ndị Kọlọsi 3:18-19 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu, dị ka o kwesịrị n'ime Onyenwe anyị.

1 Pita 3:2 Ka ha na-ahụ omume unu dị ọcha yana egwu.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ibi ndụ ha n’ụzọ ga-egosi na ha na-asọpụrụ Chineke.

1. Bie ndụ nke na-egosipụta nsọpụrụ Chineke.

2. Gosipụta okwukwe gị site n'omume gị.

1. Ndị Kọlọsi 3:12-17 - Yikwasị obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi.

2. Jemes 2:26 – Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.

1 Pita 3:3 Onye ịchọ mma ya ekwela ka ịchọ mma nke a pụta ìhè bụ isi ajị, na iyi ọla edo, ma ọ bụ nke iyi uwe;

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ilekwasị anya n'ọdịdị elu ahụ, dị ka isi ntutu isi na uwe dị oke ọnụ.

1. "Ịma mma Site n'ime: Ịjụ Ụkpụrụ Mmasị Ụwa"

2. "Ezigbo ịchọ mma: Ọdịdị na àgwà"

1. Aisaia 61:10 - "M ga-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị; mkpụrụ obi m ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke m, n'ihi na o yikwasịwo m uwe nzọpụta, werekwa uwe mwụda nke ezi omume kpuchie m."

2. Ndị Kọlọsi 3:12 - "Ya mere, yikwasịnụ obi ọmịiko, dị ka ndị Chineke họọrọ, ndị dị nsọ na ndị a hụrụ n'anya, obi ebere, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ na ndidi."

1 Pita 3:4 Ma ka ọ bụrụ onye ezoro ezo nke obi, n’ihe a na-apụghị ire ure, bụ ihe ịchọ mma nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị nwayọọ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbalịsi ike ịzụlite mmụọ dị nwayọọ na nke dị nwayọọ, bụ́ nke Chineke ji kpọrọ ihe nke ukwuu.

1. "Ịma mma nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ"

2. "Uru nke Mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ"

1. Jemes 1:19-20 - “Mara nke a, ụmụnna m m hụrụ n'anya: ka onye ọ bụla dị ngwa n'ịnụ ihe, onye na-adịghị ngwa ikwu okwu, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ; n’ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke.”

2. Aisaia 66:2 - "N'ihi na ihe niile aka m meworo, na ihe niile dị," ka Jehova kwuru. "Ma onye a ka m ga-ele anya: onye ewedara n'ala, nke mọ-kwa-ra egweri, nke nāma kwa jijiji n'okwum."

1 Pita 3:5 Nʼihi na otu a nʼoge ochie, ndị inyom dị nsọ, bụ́ ndị tụkwasịrị Chineke obi, were onwe ha chọọ onwe ha mma, na-edo onwe ha nʼokpuru di ha.

Ndị inyom dị nsọ n’oge gara aga tụkwasịrị Chineke obi ma chọọ onwe ha mma mgbe ha na-edo onwe ha n’okpuru di ha.

1. Ike nke nwunye na-asọpụrụ Chineke

2. Tukwasi obi na Chineke na Atumatu Ya maka Alu na Nwunye

1. Ndị Efesọs 5:22-24 - Ndị nwunye na-edo onwe ha n'okpuru di unu

2. Ilu 31:10-31 - nwunye na-eme omume ọma

1 Pita 3:6 Ma dika Sera gere Abraham isi, nākpọ ya Onye-nwe-ayi: umu-ndinyom unu ka unu bu, mb͕e ọ bula unu nēme nke-ọma, unu atugh kwa ujọ n'iju-anya ọ bula.

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya Sera bụ́ onye rubeere Ebreham isi ma kpọọ ya Onyenwe anyị, ma ọ bụrụ na ha emee ihe ọma ma ghara ịtụ egwu, a ga-agọzi ha.

1. Ike nke nrubeisi: Ịmụta ihe site na ihe atụ nke Sera

2. Atụla Egwu: Imeri Nchegbu na Ịnata Ngọzi nke Okwukwe

1. Jenesis 21:12 - Chineke we si Abraham, Ka ọ ghara idi ọku n'anya-gi n'ihi nwa-okoro ahu, na n'ihi orù-gi nwayi; n'ihe nile Sera nāsi gi, ge nti olu-ya; n'ihi na ọ bu nime Aisak ka agākpọ nkpuru-gi.

2. Ndị Hibru 13:7 – Chetanụ ndị na-achị unu, bụ́ ndị gwaworo unu okwu Chineke;

1 Pita 3:7 Otú ahụkwa, unu ndị bụ́ di, soro ha na-ebi dị ka ihe ọmụma si dị, na-asọpụrụ nwunye, dị ka ndị na-esighị ike, na dị ka ndị nketa ọnụ nke amara nke ndụ; ka e we ghara igbochi ekpere-unu.

Ndị bụ́ di kwesịrị ịsọpụrụ nwunye ha ma na-akwanyere ha ùgwù, ka e wee ghara igbochi ekpere ha.

1. Ike nke nkwanye ugwu di na nwunye

2. Ịsọpụrụ Di na Nwunye Gị: Ụzọ Ekpere Zara

1. Ndị Efesọs 5:25-33 - Ndị di kwesịrị ịhụ nwunye ha n'anya dị ka Kraịst si hụ ọgbakọ n'anya.

2. Ndị Kọlọsi 3:19 - Di kwesịrị inwe obi oma na obi ọmịiko n'ebe nwunye ha nọ.

1 Pita 3:8 Nʼikpeazụ, nweenụ otu obi, nweenụ ọmịiko nʼebe ibe unu nọ, nweenụ ịhụnanya dị ka ụmụnna, nweenụ obi ebere, nweenụ omume ọma.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ Pita na-agba Ndị Kraịst ume ịdị n'otu, obiọma, ịhụnanya, na ịkwanyere ibe ha ùgwù.

1. “Ibi Ndụ n’Ịdị n’Otu: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịhụ Ụmụnna Anyị n’Anya n’ime Kraịst”

2. “Ọmịiko n’ime Nzukọ-nsọ: Otú Anyị Ga-esi Na-emere ibe anyị ebere”

1. Jọn 13:34-35 “Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya; dika m'huru unu n'anya, ka unu onwe-unu hu kwa ibe-unu n'anya. Site na nke a ka mmadụ nile ga-ama na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Rom 12:10 “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwekwanụ obi ọmịiko n'ebe ibe unu nọ; n'ịsọpụrụ na-ahọrọ ibe unu."

1 Pita 3:9 Ọ bughi n'inyeghachi ihe ọjọ n'ọnọdu ihe ọjọ, ma-ọbu nkwulu n'ọnọdu nkwulu; ebe unu matara na a kpọworo unu nime ya, ka unu we keta ngọzi.

Anyị ekwesịghị iji ihe ọjọọ karịa azaghachi ihe ọjọọ, kama anyị kwesịrị ịgọzi ndị na-eme anyị ihe ọjọọ, na-aghọta na ọ bụ ọkpụkpọ anyị ka anyị keta ngọzi sitere na Chineke.

1: Ewela ihe ọjọ kari ihe ọjọ azaghachi; kama gọzie ndi nēme unu ihe ọjọ, ebe unu matara na Chineke akpọwo unu ka unu we nweta ngọzi.

2: Anyị ekwesịghị ịna-abọ ọbọ maka ihe ọjọọ e mere anyị, kama anyị kwesịrị ịgọzi ndị mejọrọ anyị ma tụkwasị obi na Chineke ga-enye anyị ngọzi.

1: Ndị Rom 12:14-21 - Gọzienụ ndị na-akpagbu unu; akọchala ha.

2: Matiu 5: 43-48 - Hụ ndị iro gị n'anya ma kpee ekpere maka ndị na-akpagbu gị.

1 Pita 3:10 N'ihi na onye nāhu ndu n'anya, hu kwa ezi ubọchi, ya b͕ochie ire-ya n'ihe ọjọ, na eb͕ub͕ere-ọnu-ya ka ha ghara ikwu okwu-ugha:

Iji bie ndụ nke ịhụnanya na ọṅụ, mmadụ ga-ezere ikwu okwu ọjọọ na aghụghọ.

1. Ike Okwu: Otu esi ekwu ndụ na ịhụnanya

2. Ịzụlite Ezi Ụbọchị: Otu esi ezere ihe ọjọọ

1. Jemes 3: 5-12 - Ịzụ ire

2. Ilu 12:18 - Okwu ezi omume na-eweta ọṅụ na ndụ

1 Pita 3:11 Ka ọ hapụ ihe ọjọọ, mee ezi ihe; ya chọ udo, me kwa ya.

Ndị Kraịst kwesịrị ịhapụ ihe ọjọọ ma mee ihe ọma, na-achụso udo ma nọgide na-achụso ya.

1. "Ịhọrọ Ụzọ Udo"

2. "Ịhapụ Ihe Ọjọọ"

1. Ndị Rom 12:18 - "Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, dịrịnụ n'udo n'etiti mmadụ niile."

2. Ndị Filipaị 4: 8 - "N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla nke ọma aha, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mma na ọ bụrụ na ihe ọ bụla kwesịrị otuto." lekwasị anya n'ihe ndị a."

1 Pita 3:12 N'ihi na anya nke Onye-nwe-ayi di n'aru ndi ezi omume, Nti-Ya ghe-kwa-ra oghe nye ekpere-ha: ma iru nke Onye-nwe-ayi di megide ndi nēme ihe ọjọ.

Jehova nānu ekpere ndi ezi omume, Ọ nēmegide kwa ndi nēme ihe ọjọ.

1. Chineke na-anụ ekpere ndị ezi omume, ọ ga-echebekwa ha.

2. Ayi aghaghi igbali ime ihe ziri ezi n'anya Jehova, n'ihi na O ga-emegide ihe ojo.

1. ABÙ ỌMA 34:15-Anya abua nke Jehova di n'aru ndi ezi omume, Nti-Ya abua ghe-kwa-ra oghe nye nkpu-ha.

2. Ilu 15:29 - Jehova dị anya n'ebe ndị ajọ omume nọ, ma ọ na-anụ ekpere ndị ezi omume.

1 Pita 3:13 Ma ònye bu onye ahu nke gēmejọ unu, ma ọ buru na unu aburu ndi nēso ezi ihe?

Ndị kwere na Kraịst ekwesịghị ịtụ egwu ihe ọjọọ ndị na-emegide ha ga-emerụ ha n’ihi na ime ihe ọma na-eweta nchebe.

1. Atụla egwu ndị na-emegide Chineke n’ihi na ọ ga-echebe ndị na-eso ya.

2. Tụkwasa obi gị na Chineke, ị ga-echebekwa gị pụọ ná nsogbu.

1. Aisaia 41:10 - "Atụla egwu; n'ihi na m nọnyeere gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-ewusi gị ike, e, m ga-enyere gị aka; e, m ga-eji aka nri kwado gị. nke ezi omume m."

2. Abụ Ọma 34:7 - "Mụọ-ozi nke Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu Ya, na-anapụtakwa ha."

1 Pita 3:14 Ma ọ buru na unu ahuhu n'ihi ezi omume, ngọzi nādiri unu: unu atula egwu egwu-ha, unu atu-kwa-la ujọ;

Ndị Kraịst ekwesịghị ịtụ ụjọ na a na-akpagbu ha n’ihi okwukwe ha nwere na Chineke, n’ihi na ọ na-enye ha ọṅụ.

1. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri: ka Onyenweanyị si na-akasi anyị obi site na mkpagbu

2. Ṅụrịa ọṅụ n'ime Onyenweanyị: Ịchọta ọṅụ n'ahụhụ maka ezi omume

1. Aisaia 41:10 - “Atụla egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwado gị.”

2. 2 Ndị Kọrint 4:17-18 - “N'ihi na mkpagbu anyị dị mfe, nke dị naanị nwa oge, na-arụ ọrụ ebube karịa karịa na ịdị arọ ebighi ebi; Ọ bụ ezie na anyị adịghị ele ihe ndị a na-ahụ anya, kama na ihe ndị a na-adịghị ahụ anya: n'ihi na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge; ma ihe ndị a na-adịghị ahụ anya na-adịru ebighị ebi.”

1 Pita 3:15 Ma doo Onye-nwe-ayi Chineke nsọ n'obi-unu: di-kwa-nu njikere mb͕e nile iza onye ọ bula nke nāju unu ajuju nke olile-anya ahu nke di nime unu n'idi-nwayọ na egwu.

Ndị Kraịst kwesịrị ịdị njikere mgbe nile iji ịdị umeala n'obi na nkwanye ùgwù na-akọwa okwukwe ha.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke okwukwe na inwe ike ịkọwara ndị ọzọ ya.

2. Otu esi ekesa olile-anya nke ozi-ọma jiri nwayọ na nsọpụrụ.

1. Matiu 5:16 – Ka ìhè unu nwue otu a n'iru madu, ka ha we hu ezi ọlu-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

2. Ndị Kọlọsi 4:5-6 - Na-ejegharị n'amamihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ, na-agbapụta oge ahụ. Ka okwu-unu di kwa n'amara mb͕e nile, ka ọ nātọ kwa nnú utọ, ka unu we mara otú unu gāza onye ọ bula.

1 Pita 3:16 Inwe ezi akọ na uche; ka, ebe ha nēkwujọ unu, dika ndi nēmebi iwu, ka ihere we me ha ndi nēbo ajọ omume-unu ebubo ugha nime Kraist.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-agba Ndị Kraịst ume ịnọgide na-enwe ezi akọ na uche, ka ndị na-akpagbu ha wee nwee ike ime ihere maka ebubo ụgha ha.

1. "Ezi Akọnuche: Ntọala nke Ndụ Ndị Kraịst"

2. "Ibi ndụ n'ìhè: Imeri mkpagbu site na ezi akọ na uche"

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:31 – Ya mere, ma unu na-eri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya niile maka otuto nke Chineke.

1 Pita 3:17 N'ihi na ọ di nma, ọ buru na ọchichọ Chineke di otú a, ka unu ta ahuhu n'ihi ime ezi ihe kari n'ihi ime ihe ọjọ.

Ọ ka mma ịta ahụhụ maka ime ezi ihe karịa ime ihe ọjọọ, dịka uche Chineke si dị.

1. Ike Ime Ihe Ọma: Otu esi ebi ndụ nke nhụjuanya nke Chineke

2. Ụgwọ Ọrụ nke Ịhụ Ahụhụ Ezi Omume: Ịmụta Ime Uche Chineke

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. Ndị Filipaị 1:29 - N'ihi na e nyewo unu na n'ihi Kraịst ka unu ghara ikwere naanị na ya, kamakwa ịta ahụhụ n'ihi ya.

1 Pita 3:18 N'ihi na Kraist atawo kwa ahuhu otù ub͕ò n'ihi nmehie, onye ezi omume n'ihi ndi ajọ omume, ka o we kutara ayi biakute Chineke, ebe e b͕uru ya n'anu-aru, ma Mọ Nsọ we me ka ayi di ndu.

Kraist tara ahuhu ma nwua ka o weta ayi biakute Chineke, ma o mere ka o di ndu site na mo.

1. "Onye ezi omume na ndị ajọ omume: Àjà Kacha Elu nke Kraịst"

2. "Ike nke Mbilite n'Ọnwụ"

1. Aisaia 53:5 - Ma a mapuru ya n'ihi njehie ayi, apiapia ya n'ihi ajọ omume nile ayi; ahuhu-nmehie nke wetara ayi udo di n'aru ya, site kwa na ọria-ya ka emere ayi ka aru di ike.

2. Ndị Rom 8:11 – Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie dị ndụ n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ n'ihi na Mmụọ ya nke bi n'ime unu.

1 Pita 3:19 Sitekwa na nke o jere kwusa ozi ọma nye ndị mmụọ nọ nʼụlọ mkpọrọ;

Jizọs ziri ndị mmụọ nọ n’ụlọ mkpọrọ ozi ọma.

1. Ike Jizọs: Izigara Mmadụ Nile Ozi Chineke.

2. Olee otú Oziọma Jizọs pụrụ isi gbanwee ọbụna ndị yiri ka hà enweghị olileanya.

1. Ndị Efesọs 4: 8-10 - Ya mere ọ na-ekwu, "Mgbe ọ rịgoro n'elu, o duuru ìgwè ndị a dọọrọ n'agha, na-enyekwa mmadụ onyinye." (N'ịsị, “Ọ rịgoro,” gịnị ka ọ pụtara ma ọ́ bụghị na ọ rịdawokwa n’ala ndị dị ala, bụ́ ụwa?

2. Ndị Hibru 2: 14-15 - Ya mere, ebe ọ bụ na ụmụaka na-ekekọrịta n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya keere òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike nke ọnwụ, ya bụ, ekwensu, na site na ọnwụ. napụta ndị niile site n’egwu ọnwụ bụ ndị edoro n’ịbụ ohu ogologo ndụ nile.

1 Pita 3:20 Ndị na-enupụ isi n’oge gara aga, mgbe ogologo ntachi obi nke Chineke chere n’ụbọchị Noa, mgbe a na-edozi ụgbọ ahụ, nke e ji mmiri zọpụta mmadụ ole na ole, ya bụ, mkpụrụ obi asatọ.

N’oge Noa, Chineke chere ndidi ka a na-edozi ụgbọ ahụ, ma ọ bụ naanị mkpụrụ obi asatọ ka a zọpụtara n’ikpeazụ.

1. Mụta inwe ndidi chere Chineke, na-atụkwasị obi na Ọ ga-emezu nkwa ya.

2. Mkpa ọ dị nrube isi nye uche Chineke.

1. Jenesis 6:5-7 - Chineke we hu na ihe ọjọ nke madu riri nne n'uwa, na ncheputa ọ bula nke echiche obi-ya bu nání ihe ọjọ mb͕e dum. O we chegharia Jehova na o mere madu n'elu uwa, o we wute ya n'obi-ya. Jehova we si, M'gēkpochapu madu nke M'keworo n'elu uwa; ma madu, ma anumanu, na ihe nākpu akpu, na anu-ufe nke elu-igwe; n’ihi na ọ chegharịrị na m mere ha.

2. Ndị Rom 5:6-8 - N'ihi na mgbe anyị ka dị ike, mgbe oge ruru, Kraịst nwụrụ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. N'ihi na ọ di ike ka otù onye gānwu n'ihi onye ezi omume: ma eleghi anya n'ihi ezi madu, ufọdu gābu kwa anwa anwa nwua. Ma Chineke nēgosi ihu-n'anya-Ya n'ebe ayi nọ, n'ihi na, mb͕e ayi bu ndi-nmehie, Kraist nwuru n'ihi ayi.

1 Pita 3:21 Otu ihe atụ ahụ nke ọbụna baptizim na-azọpụtakwa anyị ugbu a (ọ bụghị iwepụ ihe ọjọọ nke anụ ahụ́, kama ọzịza nke akọ na uche dị nʼebe Chineke nọ,) site ná mbilite nʼọnwụ nke Jisọs Kraịst.

A na-ahụ Baptizim dịka ihe nnọchianya nke nzọpụta nke sitere na mbilite n'ọnwụ Jizọs Kraịst, nke na-ewetara anyị ezi akọ na uche n'ihu Chineke.

1. Baptizim bụ ihe nnọchianya dị ike nke nzọpụta anyị site na Jizọs Kraịst.

2. Ayi aghagh inwe ezi ako na uche n'iru Chineke site na nbilite n'onwu nke Jisos Kraist.

1. Ndị Rom 6:3-4 – Ọ̀ bụ na unu amaghị na e mere ọtụtụ n'ime anyị bụ́ ndị e mere baptizim baa na Jizọs Kraịst baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

2. Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

1 Pita 3:22 Onye gara n'eluigwe, nọkwa n'aka nri Chineke; ndị mmụọ ozi na ndị ọchịchị na ndị dị ike na-edo onwe ha n'okpuru ya.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ịdị elu na ikike nke Kraịst, ebe ndị mmụọ ozi na ikike na ike nile na-edo onwe ha n'okpuru Ya.

1. Ebube na ike nke Kraịst

2. Ịghọta ọbụbụeze Kraịst

1. Ndị Kọlọsi 1:15-17 Onye bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, onye e bu ụzọ mụọ n'ime ihe ọ bụla e kere eke;

2. Nkpughe 5:11-14 Ma ihe ọ bula ekere eke nke di n'elu-igwe, na n'elu uwa, na n'okpuru uwa, na ihe nile nke di n'oké osimiri, na ihe nile nke di nime ha, anurum ka m'nāsi, Ngọzi na nsọpuru; ma ebube, na ike, dịrị Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze ahụ, na dịrị Nwa-atụrụ ahụ ruo mgbe nile na mgbe nile.

Pita Mbụ 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ ozi mbụ nke Pita, ebe onye ozi ahụ na-agwa ndị kwere ekwe okwu ma na-agba ha ume ibi ndụ n’ìhè nke njirimara ọhụrụ ha n’ime Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị ibi ndụ maka nzube Chineke, ịtachi obi n’ahụhụ, na igosipụta ịhụnanya na ile ọbịa n’ebe ibe ya nọ.

Paragraf nke mbụ: Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha were echiche nke Kraịst kee onwe ha (1 Pita 4:1–6). Ọ na-echetara ha na ebe ọ bụ na Kraịst tara ahụhụ na ndụ ya n’ụwa, ha kwesịrị ịdị na-akwadokwa ịta ahụhụ. Site n’ịnabata echiche e lekwasịrị anya n’uche Chineke kama itinye aka n’ọchịchọ ime mmehie, ha pụrụ ịdị ndụ ruo oge fọdụrụnụ n’ụwa dị ka nzube Chineke si dị. Onyeozi ahụ mere ka ọ pụta ìhè na e ji àgwà ụwa mara ndụ ha gara aga, ma ugbu a, a kpọrọ ha ibi ndụ dị iche—ịsọpụrụ Chineke kama ịgbaso ọchịchọ ụmụ mmadụ.

Paragraf nke abụọ: Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha hụrịta ibe ha n'anya nke ukwuu ma na-ele ọbịa (1 Pita 4:7-11). Ọ na-ekwusi ike na ọgwụgwụ nke ihe niile dị nso, na-agba ha ume ka ha nwee uche ziri ezi na ndị na-ejide onwe ha n’ekpere. Ha kwesịrị ịhụrịta ibe ha n’anya n’ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie. A na-agbakwa ndị kwere ekwe ume ka ha jiri onyinye ime mmụọ ha na-ejere ibe ha ozi n’ikwesị ntụkwasị obi—ma ọ̀ bụ ikwu okwu ma ọ bụ ije ozi—iji wetara Chineke otuto site n’aka Jizọs Kraịst.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkọ ahụhụ maka ịbụ Onye Kraịst (1 Pita 4:12-19). Pita na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na o kwesịghị iju ha anya ma ha chere ọnwụnwa ọkụ ihu dị ka à ga-asị na ihe pụrụ iche na-eme. Kama nke ahụ, ha kwesịrị ịṅụrị ọṅụ n'ihi na ha na-ekere òkè ná nhụjuanya Kraịst—ihe na-akpata ọṅụ na otuto n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na a kpagbuo ha n’ihi ịbu aha Kraịst, a na-agọzi ndị kwere ekwe n’ihi na ọ na-egosi na Mụọ nke otuto dị n’isi ha. A na-agba ha ume ka ha ghara ime ihere kama na-enye Chineke otuto ọbụna n'etiti mkpagbu ma na-enyefe onwe ha na nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi Ya.

Na nchịkọta,

Isi nke anọ nke Pita nke mbụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ebi ndụ n’uche mgbanwe gbadoro ụkwụ na uche Chineke.

Pita na-agba ha ume ka ha nabata nhụjuanya dị ka ndị na-ekere òkè ná nhụjuanya Kraịst ma na-ahapụ àgwà nke ụwa.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha hụ ibe ha n’anya nke ukwuu ma na-ele ọbịa site n’iji onyinye ime mmụọ ha n’ikwesị ntụkwasị obi.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’imesi ndị kwere ekwe obi ike na ọ bụ ezie na ha pụrụ iche mkpagbu ma ọ bụ ọnwụnwa ihu n’ihi ịbụ Ndị Kraịst, ha pụrụ ịṅụrị ọṅụ n’ihi na ha maara na ha na-ekere òkè ná nhụjuanya Kraịst na ebube n’ọdịnihu. A na-akpọ ha ka ha ghara ime ihere kama kama inye Chineke otuto n'ime ihe isi ike ka ha na-enyefe onwe ha na nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi Ya.

1 Pita 4:1 Ya mere, ebe ọ bụ na Kraịst tara ahụhụ n'ihi anyị n'anụ ahụ́, werenụ otu echiche ahụ kee onwe unu otú ahụ: n'ihi na onye ahụ tara ahụhụ n'anụ ahụ akwụsịwo na mmehie;

Ndị Kraịst kwesịrị ịgbaso ihe nlereanya nke Kraịst ma jiri otu echiche ahụ kee onwe ha, dịka Kraịst tara ahụhụ n'ihi anyị ma kwụsịkwa mmehie.

1. Ibi ndụ nke Àjà: Otú e si agbaso ihe nlereanya Kraịst

2. Ịkwụsị Mmehie: Otu esi ebi ndụ nke ịdị nsọ

1. Ndị Rom 6:1-2 - "Gịnị ka anyị ga-ekwukwa? Ànyị ga-anọgide na-eme mmehie, ka amara wee baa ụba? Chineke ekwela.

2. Ndị Galetia 5:24 - "Ma ndị bụ nke Kraịst akpọgidewo anụ ahụ n'obe ya na ọchịchọ na agụụ ihe ọjọọ."

1 Pita 4:2 Ka ọ gharakwa ibi ndụ ọzọ nke oge ya fọdụrụ nʼanụ ahụ maka ọchịchọ nke mmadụ, kama ọ ga-eme uche Chineke.

Ndị kwere ekwe ekwesịghịkwa ibi ndụ dịka ọchịchọ nke mmadụ siri dị, kama dịka uche Chineke siri dị.

1. Ike Uche Chineke: Otu esi ebi ndụ nke nrubeisi

2. Ịhọrọ uche Chineke karịa ọchịchọ nke onwe gị

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Ndị Efesọs 5:15-17 - Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije, ọ bụghị dị ka ndị na-amaghị ihe kama dị ka ndị maara ihe, na-eji oge ahụ eme ihe nke ọma, n'ihi na ụbọchị ndị a dị njọ. Ya mere, unu abụla ndi-nzuzu, kama ghọtanu ihe uche Jehova bu.

1 Pita 4:3 Nʼihi na oge gara aga nke ndụ anyị ga-ezuru anyị ime ihe ndị mba ọzọ na-achị, mgbe anyị jere ije nʼime omume rụrụ arụ, na agụụ ihe ọjọọ, ịkabiga mmanya ókè, nʼoké oriri na ọṅụṅụ, na nʼikpere arụsị jọgburu onwe ya.

Oge gara aga nke ndụ anyị ka etinyere na-eso ọchịchọ nke ndị Jentaịlụ, gụnyere itinye aka n'omume mmehie na ife arụsị.

1. Ike nke nchegharị

2. Ịdị mma nke mgbaghara Chineke

1. Aisaia 55:7 - Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile: Ya laghachikute Jehova, Ọ gēnwe kwa obi-ebere; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

2. Ndị Rom 5:8- Ma Chineke nēgosi ihu-n'anya-Ya n'ebe ayi nọ, n'ihi na, mb͕e ayi bu ndi-nmehie, Kraist nwuru n'ihi ayi.

1 Pita 4:4 Nʼihi ya, ọ bụ ihe ijuanya na unu esoghị ha gbaa ọsọ nʼotu ntabi anya ahụ, na-ekwujọ unu.

A na-akatọ Ndị Kraịst n’ihi na ha adịghị ekere òkè n’otu ihe omume mmehie dị ka ndị ọgbọ ha.

1. Zere omume mmehie ma jụ ime ka ụwa kwekọọ

2. Ekwela ka ụwa kwekọọ, kama gbanwee site na ime ka uche gị dị ọhụrụ

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n'ụwa n'anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya. N’ihi na ihe nile nke dị n’ụwa—ọchịchọ nke anụ ahụ́ na ọchịchọ nke anya na nganga n’ihe onwunwe—esighị n’aka Nna anyị kama o si n’ụwa. Ụwa na-agabigakwa, ya na ọchịchọ ya, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi.

1 Pita 4:5 Onye ga-aza onye ahụ dị njikere ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe.

Ihe odide: Onye ọ bụla ga-enye nkọwasị nke omume ha nye Chineke, onye dị njikere ikpe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ikpe.

1. Ọ dịghị onye nwere ike ịgbanarị ikpe Chineke - anyị ga-adị njikere.

2. Anyị niile ga-ebi ndụ na-atọ Chineke ụtọ, ka anyị ghara ịtụ egwu ụbọchị ikpe.

1. Ndị Hibru 9:27 - Ma dịka edoro ya nye mmadụ ịnwụ otu ugboro, ma mgbe nke a gasịworo ikpe;

2. Ndị Rom 14:12 - Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ maka onwe ya nye Chineke.

1 Pita 4:6 Nʼihi na ọ bụ nʼihi nke a ka e zisara ndị nwụrụ anwụ ozi ọma, ka e wee kpe ha ikpe dị ka mmadụ si dị nʼanụ ahụ, ma dị ndụ dị ka Chineke si dị na mmụọ.

E zisara ndị nwụrụ anwụ ozi ọma ka ndị mmadụ wee kpee ha ikpe n’anụ ahụ́ ma bie ndụ n’ime mmụọ Chineke.

1. Ike nke Ozioma: Otu Ozioma Pụrụ Igbanwe Ndụ

2. Mmụọ Chineke Na-enye Ndụ: Inweta Ndụ nke Mmụọ Nsọ Na-enweta ume

1. Jọn 6:63 - Ọ bụ Mmụọ na-enye ndụ; anụ ahụ abụghị ihe enyemaka ma ọlị.

2. Ndị Rom 8:11 - Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kpọlitere Jizọs na ndị nwụrụ anwụ bi n'ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs na ndị nwụrụ anwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime unu .

1 Pita 4:7 Ma ọgwugwu ihe nile di nso: ya mere nweenu uche, nēche kwa ekpere.

Anyị kwesịrị ịmụrụ anya na njikere maka ọgwụgwụ ụwa, na-elekwasịkwa anya n'ekpere.

1. Mgbe Ọgwụgwụ Na-eru nso: Mkpa Ekpere Dị n’Oge N’Enweghị N’aka

2. Nwee uche ma kpee ekpere: Otu esi akwado maka njedebe nke ụwa

1. Matiu 6:5-13 – Ozizi Jizọs gbasara ekpere

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:6-8 - Pọl kụziri banyere ịmụrụ anya na ịmụrụ anya

1 Pita 4:8 Ma nke kachanụ, nweenụ ịhụnanya siri ike nʼetiti onwe unu: nʼihi na ịhụnanya ga-ekpuchi ọtụtụ mmehie.

Ndị Kraịst kwesịrị inwe ịhụnanya siri ike n’ebe ibe ha nọ, n’ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.

1. "Ike nke Ịhụnanya: Otú ịhụnanya si kpuchie mmehie anyị"

2. "Afọ obi ebere: Iwu Kasịnụ nke Niile"

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - "Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya nwere obiọma, ọ dịghị ekworo, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghị mpako. Ọ dịghị mfe iwe iwe, ọ dịghị edekọ ajọ omume: ịhụnanya adịghị atọ ụtọ n'ihe ọjọọ kama ọ na-aṅụrị ọṅụ n'eziokwu.

2. Jemes 5:16 - "Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ."

1 Pita 4:9 Na-elenụ ibe unu ọbịa n’ebughị iwe n’obi.

Ndị Kraịst kwesịrị ịna-ele ibe ha ọbịa n’emeghị mkpesa.

1. Imesapụ aka: Ihe mmụta sitere na 1 Pita 4:9

2. Ike nke ile ọbịa: Igosi ndị kwere ekwe ibe anyị ịhụnanya

1. Ndị Rom 12:13 - Soro ndị Chineke nọ ná mkpa kerịta. Na-ele ọbịa.

2. Ndị Hibru 13:2 - Echefula ilere ndị bịara abịa ọbịa, n'ihi na site n'ime otú ahụ ụfọdụ mmadụ na-ele ndị mmụọ ozi ọbịa n'amaghị ya.

1 Pita 4:10 Dị ka onye ọ bụla na-anata onyinye ahụ, ọ bụkwa otu a ka unu na-ejere ibe unu ozi, dị ka ezi ndị nlekọta nke ọtụtụ amara Chineke.

Ndị Kraịst kwesịrị iji onyinye ha na-ejere ibe ha ozi n’ịdị umeala n’obi na obi ekele.

1. "Ndị nlekọta nke amara Chineke"

2. "Ịdị umeala n'obi n'ijere ndị ọzọ ozi"

1. Matiu 25:14-30 - Ilu nke Talent

2. Ndị Efesọs 4:7 - Onye ọ bụla n'ime anyị nwere onyinye ọ ga-eji mee ihe maka ọdịmma nke ahụ Kraịst.

1 Pita 4:11 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu, ya kwuo dị ka okwu Chineke; ọ buru na onye ọ bula nēje ozi, ya me ya dika ike nke Chineke nēnye: ka ewe nye Chineke otuto n'ihe nile site n'aka Jisus Kraist, Onye otuto na ike diri rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Ndị Kraịst kwesịrị iji okwu na ikike ha na-enye Chineke otuto site n’aka Jizọs Kraịst.

1. “Na-enye Chineke otuto site na Jizọs Kraịst”

2. "Iji Okwu na Ike Anyị Na-asọpụrụ Chineke"

1. Ndị Efesọs 2:10: N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ka ọ buru ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Ndị Kọlọsi 1:10: ka i we je ije n'uzọ kwesiri Onye-nwe-ayi, nēme ihe nātọ Ya utọ n'uju, nēmi nkpuru n'ezi ọlu ọ bula, nāba kwa uba nime nmazu nke Chineke.

1 Pita 4:12 Ndị m hụrụ n'anya, unu echela na ọ bụ ihe ijuanya banyere ọnwụnwa nke ọkụ ahụ nke bụ ịnwa unu, dị ka à ga-asị na ihe dị iche iche mere unu.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara iju ha anya mgbe ha chere ọnwụnwa ihu, ebe ọ bụ akụkụ nke ahụmahụ Ndị Kraịst.

1. "Inwe okwukwe na-eche ọnwụnwa ihu: Otu esi enweta ume n'oge ihe isi ike"

2. "Nnwale Ọkụ: Ịghọta Ọnwụnwa Na Ndụ nke Onye kwere ekwe"

1. Jemes 1:2-4 - “Ụmụnna m, mgbe unu zutere ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezuo oke, ka unu wee zuo oke na zuru oke, na-enweghị ihe ọ bụla kọrọ unu.”

2. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube ahụ nke gaje ikpughe nye anyị."

1 Pita 4:13 Ma ṅụrịa ọṅụ, ebe unu bụ ndị òkè nke ahụhụ Kraịst; ka, mb͕e agēme ka ebube-Ya puta, ka unu we were kwa ọṅù ṅuria ọṅu.

Ndị kwere ekwe kwesịrị inwe ọn̄ụ na nhụjuanya, dịka ọ bụ akụkụ nke ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst, ma mgbe ebube Kraịst ga-ejupụta, ha ga-ejupụta na ọṅụ.

1. Na-aṅụrịnụ Ọṅụ n'Ahụhụ: Otu esi enweta ọṅụ na mgbu

2. Otuto nke Kraịst: Inweta ọn̄ụ site n’ịma mma Ya ekpughere

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ anyị, ebe anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi, ntachi obi na-arụpụtakwa àgwà, àgwà na-arụpụtakwa olileanya, olileanya adịghịkwa eme anyị ihere.

2. Aisaia 35:10 - Ma ndi Jehova gbaputara ga-alọta, were iti-nkpu bia na Zaion; ọṅù ebighi-ebi gādi n'isi-ha; obi-utọ na ọṅù ka ha gēnweta, iru-újú na isu-u-ume gāb͕alaga kwa.

1 Pita 4:14 Ọ bụrụ na a na-akọcha unu n’ihi aha Kraịst, ndị ihe na-agara nke ọma na-adịrị unu; n'ihi na Mọ nke ebube na nke Chineke nādakwasi unu: n'akuku ha ka anākwulu Ya, ma ọ bu n'akuku unu ka anēnye Ya otuto.

Ndị kwere na Kraịst ekwesịghị ime ihere na a na-akọcha ya n’ihi aha ya, n’ihi na ọ bụ ihe ịrịba ama na Mọ nke Chineke na-adakwasị ha ma na-enye ya otuto.

1. Ṅụrịa ọṅụ n'ịta ụta: Ime ememe mkpagbu n'ihi Kraịst

2. Ngọzi nke Mmụọ Nsọ: Inweta ezumike Chineke n'ihu nkatọ

1. 2 Timoti 3:12 - A ga-akpagbu ndị niile na-achọ ibi ndụ nsọpụrụ Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

2. Ọrụ Ndịozi 5:41 - Ndịozi ahụ ṅụrịrị ọṅụ na a gụrụ ha ná ndị ruru eru ka a na-akparị ha n'ihi aha Jizọs.

1 Pita 4:15 Ma ka onye ọ bụla nʼime unu ghara ịta ahụhụ dị ka onye na-egbu ọchụ, ma ọ bụ dị ka onye ohi, ma ọ bụ dị ka onye na-eme ihe ọjọọ, ma ọ bụ dị ka onye na-etinye uche nʼihe ndị ọzọ.

Ndị Kraịst ekwesịghị ịta ahụhụ n’ụzọ ọ bụla n’ihi ịbụ ogbu mmadụ, onye ohi, onye ajọ omume, ma ọ bụ onye ji ọrụ n’aka.

1. "Ibi ndụ nke ịdị ọcha"

2. “Ibi Ndụ Dị ka uche Chineke si dị”

1. Ilu 11:3 - Iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ziri ezi na-eduzi ha, ma nkwubi okwu nke ndị aghụghọ na-ebibi ha.

2. Ndị Efesọs 4:28 - Ka onye ohi gharakwa izu ohi ọzọ, kama ka ọ dọgbu onwe ya n'ọrụ, jiri aka ya na-arụ ọrụ nke ọma, ka o wee nwee ihe ọ ga-enye onye ọ bụla nọ ná mkpa.

1 Pita 4:16 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ata ahụhụ dị ka Onye Kraịst, ka ihere ghara ime ya; ma ya nye Chineke otuto n’ihi nka.

Ihere ekwesịghị ime Ndị Kraịst ịta ahụhụ n’ihi okwukwe ha, kama ha kwesịrị inye Chineke otuto n’ime otú ahụ.

1. "Ike nke Okwukwe: Otu esi adịgide site na nhụjuanya"

2. "Ike nke Nkwenye Anyị: Ịnọgidesi Ike n'Ọhụụ"

1. Ndị Rom 5:3-5 - Ọ bụghị naanị otu a, kama anyị na-anya isi n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; 4 ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. 5Olile-anya ahu emeghi kwa ka ihere me ayi, n'ihi na awusawo ihu-n'anya Chineke nime obi-ayi site na Mọ Nsọ, Onye enyere ayi.

2. Jemes 1:2-4 - Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, 3 n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. 4 Ka ntachi-obi rụzuo ọrụ ya, ka unu wee bụrụ ndị tozuru okè, zuokwa oke, ọ dịghị ihe kọrọ unu.

1 Pita 4:17 Nʼihi na oge ahụ eruwo na ikpe ga-amalite nʼụlọ Chineke: ma ọ bụrụ na o bu ụzọ malite site nʼaka anyị, gịnị ga-abụ ọgwụgwụ nke ndị na-adịghị erube isi nʼozi ọma Chineke?

Oge eruwo ka ikpe malite n'ụlọ Chineke, ma ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ, gịnị ga-esi na ya pụta maka ndị na-adịghị erube isi n'ozi ọma Chineke?

1. "Ikpe nke Chineke na-abịa: Ị dịla njikere?"

2. "Ozioma: Nanị Ụzọ isi gbanarị ikpe Chineke"

1. Ndị Rom 2:5-11

2. Jems 2:13-17

1 Pita 4:18 Ma ọ bụrụ na a gaghị azọpụta ndị ezi omume, olee ebe ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie ga-apụta?

Pita na-ajụ ajụjụ nkwuwa okwu, na-atụ aro na ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie agaghị enwe ezi ihe ma e jiri ya tụnyere ndị ezi omume.

1: Anyị ga-agba mbọ ibi ndụ ezi-omume, na-atụkwasị obi n’amara Chineke, ka e wee zọpụta anyị.

2: Okwukwe anyị kwesịrị ịdabere na Chineke, na omume anyị kwesịrị ịgbaso ezi omume ya, ka a zọpụta anyị.

1: Matiu 7: 13-14 - "Si n'ọnụ ụzọ ámá dị warara banye; n'ihi na obosara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, obosara dịkwa ka ụzọ nke na-eduba ná mbibi, ma e nwere ọtụtụ ndị na-esi na ya abanye. ụzọ nke na-eduba ná ndụ, ma ndị na-achọta ya dị ole na ole.”

Ndị Efesọs 4: 17-19 "Ya mere, nka ka m'nēkwu, nāb͕a kwa àmà nime Onye-nwe-ayi, ka unu ghara ijeghari ọzọ dika ndi mba ọzọ fọduru nēje ije n'ihe-efu nke uche-ha, ebe nghọta-ha b͕a-kwa-ra ọchichiri, nēwepu kwa ha. site ná ndụ nke Chineke, n’ihi amaghị ihe nke dị n’ime ha, n’ihi ikpu ìsì nke obi ha, ndị nyefere onwe ha n’ịkwa iko, jiri anyaukwu na-eme adịghị ọcha niile.”

1 Pita 4:19 Ya mere, ka ndị na-ahụ ahụhụ dị ka uche Chineke si dị, ka ha nyefee ndụ ha n'aka ya n'ime ezi ihe, dị ka n'aka Onye Okike kwesịrị ntụkwasị obi.

Akụkụ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume inyefe mkpụrụ obi ha n'aka Chineke na ịrụ ezi ọrụ.

1. "Ike nke Ịtụkwasị Chineke Obi"

2. "Mkpa Ịrụ Ezi Ọrụ"

1. Matiu 6: 25-34 - Echegbula onwe gị, tụkwasị Chineke obi ma buru ụzọ chọ alaeze Ya

2. Jemes 2:14-26 - Okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ, gosi okwukwe site n'omume.

Pita Mbụ 5 bụ isi nke ise na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi mbụ nke Pita, ebe onye ozi ahụ na-enye ma ndị okenye ma ndị na-eto eto kwere ekwe ntụziaka, na-emesi ịdị umeala n’obi ike, ntụkwasị obi na nlekọta nke Chineke, na iguzogide mwakpo ekwensu.

Paragraf nke Mbụ: Pita gwara ndị okenye okwu ma gbaa ha ume ka ha jiri obi umeala na-azụ ìgwè atụrụ Chineke (1 Pita 5:1-4). Ọ na-agba ha ume ka ha jiri obi ha niile na-eje ozi dị ka ndị nlekọta, ọ bụghị ná mmanye kama iji ezi ọchịchọ nke ilekọta ndị Chineke. A gbara ndị okenye ume ka ha bụrụ ihe nlereanya nke ịdị umeala n'obi kama ịbụ ndị nwe ikike n'ebe ndị ọzọ nọ. Ha kwesịrị iji ịnụ ọkụ n’obi chere ụgwọ ọrụ ebighị ebi ha sitere n’aka Kraịst mgbe ọ pụtara.

Paragraf nke abụọ: Pita tụgharịrị uche ya gaa n’ebe ndị kwere ekwe na-eto eto nọ ma kụziere ha ka ha were ịdị umeala n’obi na-eyirịta onwe ha uwe (1 Pita 5:5-7). Ọ na-ekwusi ike na Chineke na-emegide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n'obi amara. A na-agba ndị na-eto eto ume ka ha na-edo onwe ha n'okpuru aka dị ike nke Chineke ma na-atụkwasị ya nchegbu ha nile n'ihi na ọ na-eche banyere ha. A na-echetara ha na mgbe oge ruru, Chineke ga-ebuli ha elu.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịdọ aka ná ntị gbasara mwakpo ekwensu na nkwụsi ike na-agba ume (1 Pita 5:8-14). A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee uche na nchekwube n’ihi na onye iro ha, ekwensu, na-akpagharị na-achọ onye ọ ga-eripịa. Ha kwesịrị iguzogidesi ya ike n’okwukwe ebe ha maara na ndị kwere ekwe ndị ọzọ nọ n’ụwa nile na-eche ụdị ule ahụ ihu. Onyeozi ahụ ziteere Mak ma kụziere ndị kwere ekwe nọ n’ebe dị iche iche otú ha kwesịrị isi jiri ịhụnanya na-ekele ibe ha.

Na nchịkọta,

Isi nke ise nke Pita nke Mbụ na-enye ma ndị okenye ma ndị na-eto eto kwere ekwe ntụziaka.

A gbara ndị okenye ume ka ha jiri ịdị umeala n’obi zụọ ìgwè atụrụ Chineke ka ha na-echere ụgwọ ọrụ ebighị ebi ha.

A na-agba ndị na-eto eto ume ka ha yikwasị onwe ha obi umeala n'ebe ibe ha nọ, na-edo onwe ha n'okpuru nlekọta nke Chineke ka ha na-atụkwasị nchegbu ha n'ebe ọ nọ.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịdọ aka ná ntị banyere mwakpo ekwensu na ịgba ume iguzosi ike n’iguzogide ya. A na-echetara ndị kwere ekwe na Ndị Kraịst ibe ha chere ule ndị yiri nke ahụ ihu n’ụwa nile mgbe ha na-anata ekele Mak na ntụziaka banyere iji ịhụnanya na-ekele ibe ha.

1 Pita 5:1 Ndị okenye nọ nʼetiti unu ka m na-agba ume, bụ́ onye bụkwa okenye, na onye-àmà nke ahụhụ nile nke Kraịst, na ndị na-eketa otuto ahụ nke a ga-ekpughe:

Pita, bụ́ onye okenye n’onwe ya, na-agba ndị okenye ndị ọzọ n’ime ndị kwere ekwe ume ka ha bụrụ ndị akaebe maka ahụhụ Kraịst na ndị na-ekere òkè n’ebube ahụ nke a ga-ekpughe.

1. Ịgba Àmà nye Kraịst: Ibi ndụ n’ìhè nke ahụhụ Ya

2. Na-aṅụrị ọṅụ n'otuto nke Chineke: Inweta nchegharị Ya site na Kraịst

1. 1 Jọn 1:7 - Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka ọ dị n'ìhè, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara nke Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị na mmehie niile.

2. 2 Ndị Kọrịnt 3:18 - Ma anyị niile, n'ihu ọha, na-ahụ dị ka n'enyo ebube nke Onyenwe anyị, na-agbanwe n'otu onyinyo ahụ site n'ebube gaa n'ebube, ọbụna dị ka mmụọ nke Onyenwe anyị.

1 Pita 5:2 Na-azụnụ ìgwè atụrụ Chineke nke dị n'etiti unu, na-elekọta ha, ọ bụghị ná mmachi, kama n'afọ ofufo; ọ bughi n'ihi urù-utọ ruru unyi, kama ọ bu n'obi di njikere;

Pita gwara ndị pastọ ka ha jiri ọchịchọ obi na-edu ìgwè atụrụ Chineke n’atụghị anya uru ihe onwunwe.

1. Uru ndị dị n'iji obi dị njikere ije ozi

2. Ngozi nke ịbụ onye ọzụzụ atụrụ nke igwe atụrụ Chineke

1. Ọrụ 20: 28-35 - Ndụmọdụ Pọl nyere ndị okenye ọgbakọ Efesọs.

2. Jeremaia 3:15 – Oku Chineke na-akpọ ndị ọzụzụ atụrụ ka ha na-elekọta igwe atụrụ ya.

1 Pita 5:3                                                                                                                                                                                                                                                                   kama  kama ọ bu kwa ndi-ọ̀kà n'ìgwè aturu.

Ndị Kraịst ekwesịghị ịdị na-achị kama kama ha kwesịrị ịbụrụ ìgwè atụrụ ahụ ihe atụ.

1. “Ije Ozi Dị Ka Ihe Nlereanya: Ihe Idu Ndị Chineke Pụtara”

2. "Nduzi n'ime ahụ nke Kraịst: mkpa ịdị umeala n'obi"

1. Matiu 20:25-27 - Jizọs kwuru, sị: “Unu maara na ndị isi nke ndị mba ọzọ na-eme ha ka ha nwe ha, ndị ukwu ha na-achịkwa ha. Ọ gaghi-adi kwa otú a n'etiti unu. Ma onye ọ bula nke nāchọ ibu onye uku n'etiti unu aghaghi ibu orù-unu, onye ọ bula nke gābu kwa onye-isi n'etiti unu gābu orù-unu, dika Nwa nke madu bia-kwa-ra ka ewe fè òfùfè, kama ka o we fè, na inye ndu-ya ka ọ buru ihe-nb͕aputa n'ọtutu madu. ”

2. 1 Ndị Kọrịnt 11:1 - Bụrụnụ ndị na-eṅomi m, dị ka m na-eṅomi Kraịst.

1 Pita 5:4 Ma mgbe a ga-apụta onye-isi ndị ọzụzụ atụrụ, unu ga-anata okpueze ebube nke na-adịghị anwụ anwụ.

A ga-enye ndị kwere ekwe ụgwọ okpu-eze nke ebube mgbe ebighị ebi mgbe Jisus Kraịst, Onye-ọzụzụ atụrụ, ga-apụta.

1. Ụgwọ ọrụ nke ikwere: Lee 1 Pita 5:4

2. Ebube ebighi-ebi nke Kraịst: Ịghọta okpueze nke ebube na 1 Pita 5:4

1. Abụ Ọma 23:1-4

2. Matiu 25:31-46

1 Pita 5:5 Otú ahụkwa, unu ndị tọrọ, na-edonụ onwe unu nʼokpuru ndị okenye. E, werenu ume-ala n'obi yikwasi-unu, unu nile, nēdo onwe-unu n'okpuru ibe-unu: n'ihi na Chineke nēguzogide ndi-npako, nēnye kwa ndi di ume-ala n'obi amara.

Ndị Kraịst kwesịrị ido onwe ha n’okpuru ibe ha ma yiwe onwe ha dị umeala n’obi, dị ka Chineke na-emegide ndị mpako ma na-egosi ndị dị umeala n’obi amara.

1. Mpako vs. Ịdị umeala n'obi: Ihe mere Chineke ji eleda otu onye anya ma hụ ibe ya n'anya

2. “Yiri Ịdị Umeala Dị n’Eke”: Gịnị Ka Ịgbaso Iwu Chineke Pụtara?

1. Jemes 4:6 - "Chineke na-eguzogide ndị mpako, ma ọ na-enye ndị dị umeala n'obi amara."

2. Ndị Filipaị 2: 3-8 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu.

1 Pita 5:6 Ya mere weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge-ya.

Anyị kwesịrị iweda onwe anyị ala n'ihu Chineke, ka O wee bulie anyị elu mgbe oge ruru.

1. Mkpa ịdị umeala n’obi dị na otú o si eweta ihu ọma Chineke.

2. Oge ngozi nke Chineke na otu o siri zuo oke mgbe nile.

1. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Onye-nwe-ayi, Ọ gēweli kwa unu elu.

2. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

1 Pita 5:7 na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile; n'ihi na Ya onwe-ya nēcheb͕u unu.

ngafe:

N’akwụkwọ ozi mbụ o degaara ọgbakọ, Pita gbara ndị kwere ekwe ume ka ha tụkwasị Onyenwe anyị nchegbu na nchegbu ha, n’ihi na ọ na-eche banyere ha.

Pita na-agba Ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Chineke obi ná nchegbu na nchegbu ha, ebe Ọ na-aṅa ha ntị nke ọma.

1. “Nlekọta Onyenwe Anyị Maka Ndị Ya”

2. “Ịtụkwasị Jehova Obi Anyị”

1. Matiu 6: 25-34 - Jizọs kuziri banyere ịghara ichegbu onwe ya

2. Abụ Ọma 55:22 - Tukwasi Jehova ibu gị, Ọ ga-akwadokwa gị.

1 Pita 5:8 Nwee uche ziri ezi, na-echenụ nche; n’ihi na onye iro unu ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa;

Ndị kwere ekwe ga-anọrịrị na-amụ anya na ndị nwere uche, dịka ekwensu nọ mgbe ọ bụla ma na-achọ ohere ọ ga-eji wakpo.

1. Ekwensu na-ezobe mgbe nile: Ịghọta mkpa ọ dị ịmụrụ anya.

2. Ike nke uche nke uche: Ịnọ na-eche nche megide onye iro.

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Iyikwasị ihe agha nile nke Chineke iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Jemes 4:7 – Iguzogide ekwensu na ọ ga-agbanarị unu.

1 Pita 5:9 Unu na-eguzogidenụ ndị guzosie ike nʼokwukwe ahụ, ebe unu matara na a na-enweta otu ahụhụ ahụ nʼetiti ụmụnne unu ndị nọ nʼụwa.

Bible na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgidesi ike n’okwukwe ha, ọbụna n’agbanyeghị nhụjuanya, ebe ọtụtụ n’ime ndị kwere ekwe ibe ha na-agbasikwa ike.

1. Nọgidesie Ike n'Okwukwe Gị: Ọmụmụ na 1 Pita 5:9

2. Iji Okwukwe Na-emeri Ọnwụnwa: 1 Pita 5:9

1. Jemes 1:2-4 – Guanu ya n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēle anya n'onwu di iche iche: n'ihi na unu matara na ule nke okwukwe-unu nēweputa iguzosi ike.

2. Ndị Hibru 10: 35-36 - Ya mere, unu atụpụla ntụkwasị obi unu, nke nwere nnukwu ụgwọ ọrụ. N'ihi na ntachi obi di unu nkpà, ka mb͕e ọ bula unu meworo ihe Chineke nāchọ, ka unu we nata okwu ekwere.

1 Pita 5:10 Ma Chineke nke amara nile, Onye kpọworo ayi n'ebube ebighi-ebi Ya site n'aka Kraist Jisus, mb͕e unu taworo ahuhu nwa oge, nēme ka unu zue okè, me ka unu guzosie ike, di ike, me ka unu guzosie ike.

Chineke nke amara niile na-akpọ anyị n'ebube ebighi ebi site na Jizọs Kraịst mgbe anyị tachara ahụhụ nwa oge.

1. Ịtụkwasị obi na Amara Chineke: Ịchọta Ike Site n'oge Ihe isi ike

2. Ebube ebighi-ebi nke Chineke: Na-erute oku anyi kachasi elu

1. Aisaia 40:31 – Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Rom 8:18 – N'ihi na ahụrụ m na ahuhu nke oge a ekwesighị ka e were ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

1 Pita 5:11 Ya bụrụ otuto na ọchịchị ruo mgbe niile. Amen.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri otuto na otuto sọpụrụ Chineke ruo mgbe niile ebighị ebi.

1. Ike Otuto: Otú Ịsọpụrụ Chineke si enweta ụgwọ ọrụ ebighị ebi

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ime Onyenwe anyị: Ime ememe ọchịchị dị ebube nke Chineke

1. Abụ Ọma 103:19–22—Jehova emewo ka ocheeze ya guzosie ike n'eluigwe, alaeze ya na-achịkwa ihe niile.

2. Mkpughe 5:12—O kwesịrị ekwesị Nwa Atụrụ ahụ, bụ́ onye e gburu egbu, ịnata ike na akụ̀ na ụba na amamihe na ume na nsọpụrụ na otuto na otuto!

1 Pita 5:12 Site nʼaka Silvanọs, nwanna kwesịrị ntụkwasị obi nye unu, dị ka m chere, edewo m nʼakwụkwọ nkenke, na-agbakwa àmà na nke a bụ amara Chineke nʼezie nke unu guzoro nʼime ya.

Silvanọs edewo akwukwọ-ozi di nkenke nye ndi kwere ekwe, nāb͕a àmà na ha nēguzo n'ezi amara nke Chineke.

1. Iguzo n'ezi amara nke Chineke

2. Ihe ùgwù nke ịnata amara Chineke

1. Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2. Taịtọs 2:11-12 N'ihi na amara nke Chineke apụtawo, na-eweta nzọpụta maka mmadụ nile, na-azụ anyị ka anyị jụ asọpụrụghị Chineke na ọchịchọ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, izi ezi na ndụ nke Chineke n'oge dị ugbu a.

1 Pita 5:13 Nzukọ-nsọ nke dị na Babịlọn, bụ́ ndị a họpụtara nʼetiti unu, na-ekele unu; na Marcus nwa m nwoke.

Ụka Babilọn na-ezitere ndị kwere ekwe ekele ya.

1. Ihụnanya Chineke amataghị oke, ọbụlagodi n'ebe ndị kwere ekwe nọ n'ebe dị anya.

2. Anyị niile ejikọrọ n'ime ahụ nke Kraịst, n'agbanyeghị ebe dị anya.

1. Ọrụ 2: 44-45 - "Ndị niile kwere ekwe nọkọrọ ọnụ, nweekwa ihe niile, ha na-erekwa ihe onwunwe ha na ihe onwunwe ha, na-ekesakwa ihe ha nwetara n'aka mmadụ nile, dị ka onye ọ bụla nwere mkpa."

2. Ndị Efesọs 4: 4-6 - "E nwere otu ahụ na otu mmụọ - dị ka a kpọrọ unu n'otu olileanya ahụ bụ nke ọkpụkpọ gị - otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim, otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, onye. dị n'elu ihe niile na site na ihe niile na ihe niile."

1 Pita 5:14 Jirinụ nsusu ebere kelee ibe unu. Udo diri unu nile ndi nọ nime Kraist Jisus. Amen.

Ndị kwere ekwe kwesịrị igosi ịhụnanya n'ebe ibe ha nọ site n'iji nsusu ọnụ nke afọ na-ekele ibe ha ma na-achọ udo nye ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs.

1. Hụrịta Onwe Gị n'Anya: Ihe Kiss nke Ọrụ ebere pụtara

2. Ngọzi nke Ịnọ na Kraịst Jizọs: Inweta Udo

1. Ndị Rom 12:10 - "Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya.

2. Ndị Kọlọsi 3:15 - "Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọrọ unu n'ezie n'otu ahụ, nweekwa ekele."

Pita nke Abụọ 1 bụ isi nke mbụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ nke Pita, ebe onye ozi ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha too n’okwukwe ha ma na-echetara ha mkpa ọ dị n’ihe ọmụma, omume ọma na mmesi obi ike na ije-ije ha na Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pita malitere site n’imesi ike mkpa okwukwe na ihe ọmụma dị (2 Pita 1:1–4). O degaara ndị natara okwukwe ha nhata n’iguzosi ike n’ezi ihe nke ndịozi akwụkwọ ozi ya. Site n’ike dị nsọ nke Chineke, e nyewo ndị kwere ekwe ihe nile ha chọrọ maka ndụ na nsọpụrụ Chineke. Site n’ịmara Kraịst na nkwa Ya, ha pụrụ ịgbanarị nrụrụ aka nke ọchịchọ nke ụwa na-akpata wee sonye n’ọdịdị Chineke nke Chineke.

Paragraf nke abụọ: Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha tụkwasị omume ọma, ihe ọmụma, njide onwe onye, iguzosi ike, nsọpụrụ Chineke, ịhụnanya ụmụnna, na ịhụnanya n’okwukwe ha (2 Pita 1:5–11). Site n'ịgbasi mbọ ike na-achụso àgwà ndị a na itolite n'ime ha, ndị kwere ekwe ga-adị irè na ịmị mkpụrụ n'ọmụma ha banyere Jizọs Kraịst. A kọwara ndị na-enweghị àgwà ndị a dị ka ndị na-ahụ ụzọ nso ma ọ bụ kpuru ìsì. Pita na-ekwusi ike na ọ bụrụ na ndị kwere ekwe na-eme omume ọma ndị a nke ukwuu, ha agaghị asụ ngọngọ kama ịnata nnabata bara ụba n'ime ala-eze ebighi-ebi.

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ mechiri na Pita na-echetara ndị na-agụ ya gbasara ọnwụ ya na-abịanụ (2 Pita 1:12-21). Ọ chọrọ ka a na-echetara ha ihe ndị a mgbe niile ọbụna mgbe ọ ga-apụ. Ọ na-emesi ha obi ike na ya esoghị akụkọ ifo ndị e ji aghụghọ chepụta mgbe ọ na-ekwusa Kraịst kama o ji anya ya hụ ebube Ya n’ugwu nsọ ahụ. Ọzọkwa, ọ na-ekwusi ike na ọ dịghị amụma Akwụkwọ Nsọ sitere na nkọwa mmadụ kama e nyere ya site n'aka ndị mmadụ sitere na mmụọ nsọ.

Na nchịkọta,

Isi nke otu Pita nke Abụọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha tolite n’okwukwe ha site n’ịgbakwunye àgwà ọma dị iche iche na ndụ ha.

Pita mere ka o doo anya otú e si n’ike Chineke nye ha ihe niile dị ha mkpa maka ndụ na nsọpụrụ Chineke.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ịdị uchu na-achụso omume ọma dị ka ihe ọmụma, njide onwe onye, nsọpụrụ Chineke, ịhụnanya ụmụnna,

na ịhụnanya n'akụkụ okwukwe ha—na-akpata ịdị irè na ịmị mkpụrụ.

Isiakwụkwọ ahụ ji ihe ncheta banyere ọnwụ Pita na-abịanụ mechiri ma na-ekwusi ike na o ji anya ya gbaa àmà banyere ịdị ebube Kraịst ike.

Ọ na-ekwusi ike na Akwụkwọ Nsọ adabereghị na nkọwa mmadụ kama o sitere na ndị mmadụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke Mụọ Nsọ—ihe akaebe na-egosi ikike ya dị ka nduzi a pụrụ ịdabere na ya maka ndị kwere ekwe.

2 Pita 1:1 Saimon Pita, orù na onye-ozi nke Jisus Kraist, nēdegara unu akwukwọ, bú ndi nwetara okwukwe di oké ọnu-ahia nke ayi na ayi site n'ezi omume nke Chineke na Onye-nzọputa-ayi Jisus Kraist:

Saịmọn Pita, bụ́ ohu na onyeozi Jizọs Kraịst, na-edegara ndị nwetara otu okwukwe ahụ na Chineke na Jizọs Kraịst site n’ezi omume.

1. Okwukwe Dị oké ọnụ ahịa nke Jizọs Kraịst

2. Inweta Ezi omume Site na Chineke na Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 3: 21-22, "Ma ugbu a ka ekpughere ezi omume nke Chineke n'enweghị iwu, ebe iwu na ndị amụma gbara akaebe ya, ọbụna ezi omume nke Chineke site n'okwukwe na Jizọs Kraịst, nye ndị niile na ndị niile. kwere."

2. Ndị Galeshia 2:16, "ịmara onye ezinaụrị site n'ọrụ nke Iwu a, anyị ekwewo na Kraịst Jizọs, ka anyị wee nwee okwukwe na Kraịst na ọ bụghị site na ọrụ nke iwu, n’ihi na site n’ọrụ nke iwu, a gaghị agụ mmadụ ọ bụla n’onye ezi omume.”

2 Pita 1:2 Amara na udo dịrị unu ụba site nʼọmụma Chineke na nke Jisus Onyenwe anyị.

2 Pita 1:2 na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha chọọ ihe ọmụma nke Chineke na Jizọs, nke ga-eweta amara na udo.

1. Ịmara Chineke na Jizọs na-eweta udo na ọṅụ.

2. Ịmalite n'ọmụma Chineke na-eweta uto ime mmụọ.

1. Jeremaia 29:13 - Ị ga-achọ m wee chọta m mgbe ị na-achọ m na obi gị nile.

2. Ndị Galetia 5:22-23 - Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, ịdị mma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi.

2 Pita 1:3 Dị ka ike ya dị nsọ nyeworo anyị ihe nile metụtara ndụ na nsọpụrụ Chineke, site nʼọmụma nke Onye ahụ kpọworo anyị nʼebube na ịdị-mma.

Chineke nyere anyị ihe niile dị anyị mkpa maka ndụ na ibi ndụ nsọpụrụ Chineke, site n'ịmara Jizọs onye kpọrọ anyị ka anyị dị nsọ na ime ihe ọma.

1. Ịnabata onyinye nke ndụ na nsọpụrụ Chineke

2. Ibi ndụ n'oku Chineke

1. Ndị Rom 8: 28-29 - "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị a kpọrọ dịka nzube Ya si dị. Onye o buru amụma banyere ya, a kara aka na ya ga-eme ihe oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ nwanne ụmụnne. "

2. Ndị Efesọs 2: 10 - "N'ihi na anyị bụ ọrụ Ya, e kere n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo ka anyị na-eje ije na ha."

2 Pita 1:4 Nʼihi na e sitere na ya nye anyị nkwa dị ukwuu dị oké ọnụ ahịa nke ukwuu: ka unu wee site nʼime ihe ndị a bụrụ ndị na-eketa ihe dị nsọ, ebe unu gbanarịa mmebi nke dị nʼụwa site nʼọchịchọ ọjọọ.

Chineke enyewo anyị ọtụtụ nkwa dị ukwuu dị oke ọnụ ahịa, na-enye ohere ka anyị bụrụ ndị na-ekere òkè na ọdịdị dị nsọ ya ma gbanarị nrụrụ aka nke ụwa nke ọchịchọ anyị kpatara.

1. Nkwa Chineke: Ịghọ ndị na-ekere òkè na ọdịdị Chineke Ya

2. Ịnanarị mmetụta ọjọọ nke agụụ ihe ọjọọ

1. Ndị Rom 8:14-17 N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. Ndị Efesọs 2:1-10 N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe, ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu; ọ bụ onyinye Chineke.

2 Pita 1:5 Ma e wezụga nke a, na-anụ ọkụ n'obi nile, tukwasinu obi-ọma n'okwukwe-unu; na ime omume ọma;

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịdị uchu na-atụkwasị ihe ọma na ihe ọmụma n'okwukwe ha.

1. Ike nke Okwukwe Dị Uchu: Otu esi eto eto na omume ọma na ihe ọmụma

2. Iwulite ntọala siri ike: Okwukwe, omume ọma na ihe ọmụma

1. Jemes 1:5 - "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ya rịọ n'aka Chineke, onye na-enye mmadụ niile n'afọ ofufo, ma ọ dịghị mba, na a ga-enye ya."

2. Ndị Kọlọsi 3: 14-15 - "N'elu ihe ndị a nile, yikwasị ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọ nke izu okè. Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọkwara unu n'ime otu ahụ́; ị daalụ."

2 Pita 1:6 na inwe obi mmụọ; na inwe ndidi; na ntachi-obi di nsọpuru-Chineke;

Pita na-agba Ndị Kraịst ume ka ha tinye ihe ọmụma, obi umeala, ndidi, na nsọpụrụ Chineke n’okwukwe ha.

1. Na-eto eto na nsọpụrụ Chineke: Njem nke Onye Kraịst

2. Ịzụlite ndidi na iwe n'ụwa nke na-agba ọsọ ọsọ

1. Jemes 1:2-4 – “Gụọnụ ya na ọ bụ ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi. Ka ntachi-obi rụchaa ọrụ ya ka unu wee tozuo okè, n’enweghị ihe kọrọ unu.”

2. Ndị Rom 5: 3-5 - "Ọ bụghị naanị ya, kama anyị na-anya isikwa n'ahụhụ anyị, n'ihi na anyị maara na nhụjuanya na-arụpụta ntachi obi; ntachi obi, agwa; na agwa, olileanya. Olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n’ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, bụ́ onye e nyere anyị.”

2 Pita 1:7 na nsọpuru-Chineke nye kwa ebere umu-nna-ayi; na ime ebere ụmụnna.

Pita na-agba ndị na-agụ ya ume ka ha na-achụso nsọpụrụ Chineke, obiọma ụmụnna, na ọrụ ebere.

1. "Ịsọpụrụ Chineke na Ịhụnanya: Ọkpọku ịkpọ òkù ịchụso ọkpụkpọ dị elu"

2. "Ụzọ nke Ịdị Nsọ: Ngosipụta Obiọma Ụmụnna na Ọrụ ebere"

1. Ndị Rom 12:10 - "Na-atụkwasịnụ ibe unu obi n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu karịa onwe unu."

2. 1 Jọn 3:16-18 - "Otú a ka anyị si mara ihe ịhụnanya bụ: Jizọs Kraịst tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị, anyị kwesịkwara ịtọgbọ ndụ anyị maka ụmụnna anyị. nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị nọ ná mkpa ma ọ dịghị ọmịiko n’ebe ha nọ, olee otú ịhụnanya Chineke ga-esi dị n’ebe onye ahụ nọ? Ụmụntakịrị, ka anyị ghara iji okwu ọnụ ma ọ bụ n’ọnụ hụ n’anya, kama n’omume na n’eziokwu.”

2 Pita 1:8 Nʼihi na ọ bụrụ na ihe ndị a dị nʼime unu, na-abakwa ụba, ha na-eme unu ka unu ghara ịbụ ndị-àgà ma ọ bụ ndị na-adịghị amị mkpụrụ nʼọmụma nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.

Pita na-agba ndị na-agụ ya ume ka ha mụọ ọmụmụ n’ihe ọmụma nke Jizọs Kraịst site n’ịhụ na àgwà ọma ndị dị ka okwukwe, omume ọma, ihe ọmụma, ịdị umeala n’obi, ndidi, nsọpụrụ Chineke, na obiọma ụmụnna dị ná ndụ ha .

1. Uba Ukpuru: Ịzụlite Ndụ nke ịdị mma n'ime Kraịst

2. Ụzọ nke Ọmụma: Na-eto eto n'okwukwe, omume ọma, ịdị nwayọọ, ndidi, na nsọpụrụ Chineke.

1. Ndị Kọlọsi 3:16-17 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

2. Jemes 1:2-4 – Ụmụnna m, gụọ ya n’ọṅụ nile mgbe unu dabara n’ọnwụnwa dị iche iche; ebe unu matara na nnwaputa nke okwukwe-unu nālu ntachi-obi. Ma ka ntachi-obi were ọlu-ya zue okè, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula nākọ.

2 Pita 1:9 Ma onye na-enweghị ihe ndị a bụ kpuru ìsì, ọ nweghịkwa ike ịhụ ụzọ nʼebe dị anya, ma chefuo na e mere ka ọ dị ọcha na mmehie ochie ya.

Onye na-enweghị àgwà ndị dị mkpa nke okwukwe, omume ọma, ihe ọmụma, ịdị umeala n’obi, ndidi, nsọpụrụ Chineke, obiọma ụmụnna, na afọ-ọma kpuru ìsì n’ụzọ ime mmụọ ma chefuo mgbaghara nke mmehie ha gara aga.

1. "Uru Inwe Okwukwe"

2. "Ike nke Mgbaghara Chineke"

1. Jọn 8:12 – Mgbe Jizọs na-agwa ndị mmadụ okwu ọzọ, ọ sịrị: “Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị ejegharị n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ.

2. Ndị Rom 8: 1-2 - Ya mere, ugbu a enweghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs, n'ihi na site na Kraịst Jizọs iwu nke Mmụọ Nsọ, onye na-enye ndụ emewo ka ị nwere onwe gị pụọ n'iwu nke mmehie na ọnwụ.

2 Pita 1:10 Ya mere, ụmụnna m, na-anụ ọkụ n’obi ime ka ọkpụkpọ na nhọpụta unu guzosie ike: n’ihi na ọ bụrụ na unu eme ihe ndị a, unu agaghị ada ma ọlị.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịgbalịsi ike ime ka ọkpụkpọ ha na nhọpụta ha bụrụ nke e ji n'aka, n'ihi na ime nke a ga-ahụ na ha agaghị ada.

1. "Chekwaa ọkpụkpọ òkù gị: Ụzọ nke ntachi obi"

2. "Na-ebi ndụ na ntụkwasị obi: Ime ntuli aka gị n'ezie"

1. Ndị Rom 8:28-30 - Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị. Onye o mere, o mekwara ka ihe oyiyi nke Ọkpara ya mee ihe, ka ya bu nwanna. Ọzọ kwa, ndi Ọ kère akara, ha ka Ọ kpọ-kwa-ra: ma ndi Ọ kpọ-kwa-ra, ha ka Ọ gu-kwa-ra n'onye ezi omume: ma ndi Ọ guru na ndi ezi omume, ha ka Ọ me-kwa-ra otuto.

2. Ndị Hibru 3:12-14 - Lezienụ anya, ụmụnna m, ka ajọ obi nke ekweghị ekwe ghara ịdị n'ime onye ọ bụla n'ime unu n'iwezuga onwe ya n'ebe Chineke dị ndụ nọ. Ma na-agbarịtanụ ibe unu ume kwa ụbọchị, mgbe a na-akpọ ya Taa; ka onye ọ bula n'etiti unu we ghara isi ike site n'aghughọ nke nmehie. N'ihi na emewo ayi ka ayi keta na Kraist, ọ buru na ayi ejidesi nmalite nke ntụkwasị-obi-ayi ike rue ọgwugwu ihe nile.

2 Pita 1:11 Nʼihi na otu a ka a ga-enye unu ụzọ mbata nke ukwuu baa nʼalaeze ebighị ebi nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jisọs Kraịst.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gbalịsie ike tinye n’okwukwe ha ka ha wee nweta nnukwu mbata n’ala-eze ebighi-ebi nke Kraịst.

1: Chineke kwere nkwa ịbata n’ụba n’alaeze ya maka ndị kwere ekwe bụ ndị na-agba mbọ itinye n’okwukwe ha.

2: Anyị nwere ike nweta ọn̄ụ ebighi-ebi site n'ịgbalị ịgbakwụnye n'okwukwe anyị na Jizọs.

1: Jemes 2: 14-17 - okwukwe na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.

1 Ndị Kọrint 15:58 - Ya mere, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, na-eguzosi ike, na-apụghị ịpụ apụ, na-ababiga ókè n'ọrụ Onyenwe anyị mgbe nile, ebe unu mara na n'ime Onyenwe anyị ndọgbu unu abụghị ihe efu.

2 Pita 1:12 Nʼihi nke a, agaghị m ahapụ unu ichetara unu ihe ndị a mgbe niile, ọ bụ ezie na unu maara ha ma bụrụ ndị e mere ka ha guzosie ike nʼezi-okwu dị ugbu a.

Pita gbara ndị na-agụ ya ume ka ha cheta eziokwu ahụ ma guzosie ike na ya.

1. Mkpa ọ dị icheta eziokwu.

2. Na-eguzobe onwe gị n'eziokwu.

1. Aisaia 26:3 - Ị ga-edebe n'udo zuru oke ndị niile na-atụkwasị gị obi, ndị niile echiche ha dabere na Gị!

2. Abu oma 119:11 – Ezobewom okwu Gi n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

2 Pita 1:13 E, echere m na o kwesịrị ekwesị, ka m’nọ n’ụlọikwuu a, ịkpali unu site n’ichetara unu ;

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike na ikwesị ntụkwasị obi nye ozi-ọma, n’agbanyeghị ọnọdụ ha dị ugbu a.

1. Guzosie Ike n'Okwukwe Gị: Otu esi eguzosie ike n'oge ihe isi ike

2. Ike nke Ncheta: Otu esi ejisie ike n'ozi ọma

1. Aisaia 40:31-Ma ndi nēchere Jehova gēnwe ike ha; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; + ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.

2. Ndị Hibru 13:5-Ka omume unu bụrụ nke enweghị anyaukwu; ka afọ ju kwa unu n'ihe nile unu nwere: n'ihi na Ọ siri, M'gaghi-arapu gi ma-ọli, M'gaghi-arapu kwa gi ma-ọli.

2 Pita 1:14 Ebe m matara na nʼoge na-adịghị anya aghaghị m iyipụ ebe obibi m a, ọbụna dị ka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst gosiri m.

Pita onyeozi maara na ahụ́ ya nke elu ala ga-ala n’iyi n’isi nso nakwa na ya aghaghị ịdị njikere maka ọnwụ ya, dị ka Jisọs gosiri ya.

1. Ịmụta ibi n'okpuru onyinyo ọnwụ

2. Na-akwadebe maka Ebighị Ebi

1. Luk 12:20 - "Ma Chineke sịrị ya, 'Onye nzuzu, n'abalị a ka a ga-achọrọ ndụ gị n'aka gị."

2. Ndị Filipaị 1: 20-21 - "Ana m atụ anya ma na-atụ anya na ihere agaghị eme m ma ọlị, kama m ga-enwe obi ike zuru oke, ka a na-ebulikwa Kraịst elu ugbu a n'anụ ahụ m, ma ọ bụ site na ndụ ma ọ bụ site n'ọnwụ. n’anya m, ịdị ndụ bụ Kraịst, ịnwụ anwụ bụkwa uru.”

2 Pita 1:15 Ma a ga m agbalịsi ike ka unu wee nwee ike na-echeta ihe ndị a mgbe ọ bụla m nwụsịrị.

Onye dere 2 Pita gbara ndị na-agụ ya ume icheta eziokwu ndị ọ na-akụziri ha mgbe ọ nwụchara.

1. Icheta Nkwa Chineke: Otú Anyị Ga-esi Na-anọgidesi Ike n’Okwukwe

2. Ike Ncheta: Ịtụgharị uche n'Eziokwu Chineke

1. Abụ Ọma 119:11 “Edokwawo m okwu gị n’obi m, ka m wee ghara imehie megide gị.”

2. Ndị Filipaị 4:8 “N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla bụ eziokwu, ihe ọ bụla a na-asọpụrụ, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla dị ọcha, ihe ọ bụla nke ịhụnanya, ihe ọ bụla e kwesịrị ịja mma, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ dị ihe kwesịrị otuto, cheenụ echiche. banyere ihe ndị a.”

2 Pita 1:16 Nʼihi na anyị esoghị akụkọ ifo ndị e ji aghụghọ kpụọ, mgbe anyị mere ka unu mara ike na ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, kama anyị bụ ndị àmà nke ịdị ukwuu ya.

Onye dere 2 Pita bụ onye ji anya ya hụ ike na ọbịbịa nke Jizọs Kraịst, ọ naghị adabere na akụkọ ụgha mgbe ọ na-ezi ozi a.

1. Ndịàmà Jehova Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Nnyocha nke 2 Pita 1:16

2. Ịdị ebube nke Jizọs: Nnyocha nke 2 Pita 1:16

1. Matiu 17:1-8 - Mgbanwe Jizọs

2. Ọrụ 1: 3-8 - Nrịgoro Jizọs n'eluigwe

2 Pita 1:17 Nʼihi na ọ natara nsọpụrụ na otuto nʼaka Chineke Nna, mgbe olu dị otú ahụ siri nʼebube dị ukwuu bịaruo ya, sị: “Nke a bụ Ọkpara m m hụrụ nʼanya, onye ihe ya masịrị m nke ukwuu.

Ihe odide Chineke Nna nyere Jizọs nsọpụrụ na otuto mgbe otu olu sitere n'ebube dị oke mma kwupụtara na Jizọs bụ Ọkpara Ya ọ hụrụ n'anya na onye ihe ya dị ya mma.

1. Uru Jizọs na-enweghị atụ - Inyocha nsọpụrụ na otuto Jizọs natara n'aka Nna Ya.

2. Añụ nke Nna - Ịghọta mkpa nke Nna nwere obi ụtọ na Jizọs.

1. Aisaia 42:1 - "Lee orùm, onye M'jideworo; Onye M'hoputara, onye ihe-nkpuru-obim nātọ nkpuru-obim utọ; etinyewom Mọm n'aru Ya: Ọ gēwetara mba nile ikpé."

2. Matiu 3:17 - "Ma le, olu sitere n'elu-igwe, si, Nke a bu Ọkparam M'huru n'anya, Onye ihe-Ya dim utọ."

2 Pita 1:18 Ma anyị nụrụ olu a nke si nʼeluigwe bịa, mgbe anyị na ya nọ nʼugwu nsọ.

Onye dere 2 Pita na-akọ mgbe ọ nụrụ olu sitere n’eluigwe mgbe ọ nọ n’ugwu nsọ.

1. Ike nke inu olu Chineke

2. Mkpa ịdị nsọ

1. Aisaia 30:21 - Ntị-gi abua gānu kwa okwu n'azu gi, si, Nka bu uzọ, jegharinu nime ya, mb͕e unu nēche iru n'aka-nri, na mb͕e unu nēche iru n'aka-ekpe.

2. Matiu 7: 24-27 - Ya mere onye ọ bụla nụrụ okwu m, mee ha, m ga-ejikwa ya tụnyere nwoke maara ihe, na mmiri zoro, idei mmiri ahụ wee tụta, na mmiri ahụ wee ifufe fefe, kwatuo ulo ahu; ma ọ daghi: n'ihi na atọrọ ntọ-ala-ya n'elu nkume di elu.

2 Pita 1:19 Anyị nwekwara okwu amụma nke e ji n’aka karịa; nke unu nēme nke-ọma ka unu lezie anya, dika ìhè nēnwu n'ebe b͕ara ọchichiri, rue mb͕e chi bọrọ, na kpakpando ubọchi nēbili kwa n'obi-unu:

Pita na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha ṅaa ntị n’okwu amụma ahụ e ji n’aka, n’ihi na ọ bụ ìhè nke ga-edu ha n’ọchịchịrị ruo mgbe Jizọs ga-alọghachi.

1. Ìhè nke Amụma: Ịtụkwasị obi n'Okwu Chineke

2. Okwu Chineke Na-adịghị Agbanwe: Nduzi Kwesịrị Ekwesị Maka Ndụ

1. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, Ọ bụkwa ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

2. Aisaia 8:20 - Nye iwu na ihe-àmà: ọ buru na ha ekwughi dika okwu a si di, ọ bu n'ihi na ọ dighi ìhè di nime ha.

2 Pita 1:20 Ebe unu buru ụzọ mara nke a, na ọ dịghị amụma e dere nʼAkwụkwọ Nsọ nke na-akọwara onwe ya.

Akwụkwọ Nsọ sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, a pụghịkwa ịsụgharị ya n'ebughị ụzọ leba anya n'ihe gbara akụkụ Akwụkwọ Nsọ dum gburugburu.

1. Baịbụl Dị ka Okwu Chineke: Otú E Si Asụgharị Amụma Ya

2. Ịghọta Okwu: Nduzi na-akọwa nkọwa Akwụkwọ Nsọ

1. Diuterọnọmi 29:29 - "Ihe nzuzo nile bụ nke Jehova, bụ́ Chineke anyị, ma ihe ndị e kpugheworo bụ nke anyị na ụmụ anyị ruo mgbe ebighị ebi, ka anyị wee mee ihe niile okwu nke iwu a."

2. Aisaia 28:10-11 - "N'ihi na ihe enyere n'iwu gādi n'elu ihe enyere n'iwu, ihe enyere n'iwu tukwasi ihe enyere n'iwu;

2 Pita 1:21 Nʼihi na amụma ahụ abịaghị na mgbe ochie site nʼọchịchọ nke mmadụ: ma ndị nsọ nke Chineke kwuru okwu dịka mmụọ nsọ kpaliri.

Amụma dị na Baịbụl esiteghị n'ọchịchọ mmadụ, kama o sitere na Mmụọ Nsọ, nke na-akpali ndị nsọ nke Chineke.

1. "Ike nke Amụma: Olu Chineke Site na Mmadụ"

2. "Ịdịiche nke Amụma Akwụkwọ Nsọ: Okwu Chineke Maka Anyị"

1. Aisaia 59:21 - "Ma mụ onwe m, nke a bụ ọgbụgba ndụ mụ na ha, ka Jehova kwuru: Mmụọ m nke dị n'ahụ gị na okwu m nke m tinyeworo n'ọnụ gị agaghị apụ apụ n'ọnụ gị, site n'ọnụ nke mkpụrụ gị, ma ọ bụ n'ọnụ nke mkpụrụ gị, ka Jehova kwuru, site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi."

2. Ndị Hibru 1: 1-2 - "Chineke, onye gwara nna nna ochie okwu n'oge gara aga site n'ọnụ ndị amụma 1: 1-2: Ọ gwara anyị okwu n'ụbọchị ikpeazụ ndị a site n'aka Ọkpara ya, Onye O doro onye-nketa nke ihe nile. ihe, bụ́ ndị o sikwa n’aka ya mee ụwa.”

Pita nke Abụọ 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ-ozi nke abụọ nke Pita, ebe onye-ozi dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha na mmetụta mbibi ha n’ime ọgbakọ. Ọ na-ekpughe omume aghụghọ ha, na-akọwa ikpe ha na-abịa, ma na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha kwụsie ike n'eziokwu ahụ.

Paragraf nke mbụ: Pita malitere site n’ime ka ọnụnọ nke ndị amụma ụgha na ndị nkuzi pụta ìhè (2 Pita 2:1–3). Ọ na-adọ aka ná ntị na dị nnọọ ka e nwere ndị amụma ụgha n’etiti ndị Chineke n’oge ochie, a ga-enwekwa ndị ozizi ụgha n’etiti ha bụ́ ndị ga-ewebata ozizi ụgha ndị na-ebibi ihe. Ndị a na-aghọ aghụghọ ga-eji okwu aghụghọ ha na-erigbu ndị kwere ekwe, na-agọnarị ọbụna Onyenwe anyị nke zụtara ha. Anyaukwu na aghụghọ ha ga-eduhie ọtụtụ mmadụ, wetara onwe ha mbibi.

Paragraf nke abụọ: Onyeozi ahụ nyere ihe atụ sitere n’akụkọ ihe mere eme iji gosi ikpe Chineke kpere ndị jụrụ ikike Ya (2 Pita 2:4-10a). Ọ na-akọwa na Chineke emeghị ndị mmụọ ozi ebere mgbe ha mehiere, kama ọ tụbara ha n'ọkụ ala mmụọ. O kwukwara banyere ọgbọ Noa na Sọdọm na Gọmọra dị ka ihe atụ nke ikpe Chineke megide ajọ omume. Otú ọ dị, ọ na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na Chineke maara otú ọ ga-esi napụta ndị na-asọpụrụ Chineke n'ọnwụnwa ma na-edobe ntaramahụhụ maka ndị ajọ omume. Pita mesiri ike na ndị na-eme mmehie ma na-eleda ndị ọchịchị anya na-adị mfe ibibi karịsịa.

Paragraf nke atọ: Pita gara n’ihu na nkọwa ya gbasara njirimara ndị nkuzi ụgha (2 Pita 2:10b-22). Ọ na-akọwa ha dị ka ndị mpako, ndị na-achọ ọdịmma onwe ha nanị ndị na-adịghị ala azụ n’ikwulu ndị eluigwe ma ọ bụ kwuo okwu ọjọọ megide ihe ha na-aghọtaghị. Ọchịchọ anụ ahụ́ na-akwali ha ma na-arata ndị ọzọ n’omume rụrụ arụ ma na-ekwe nkwa nnwere onwe pụọ n’ihe ndị ga-esi na ya pụta. Otú ọ dị, ha onwe ha bụ ndị ohu nke ire ure. Onyeozi ahụ ji ha tụnyere Belam—onye amụma nke anyaukwu kpaliri—ma jiri ihe ga-eme ha tụnyere nkịta nke na-alaghachi n'agbụ ya ma ọ bụ ezì a sachara nke na-alọta n'ájá.

Na nchịkọta,

Isi nke abụọ nke Pita nke Abụọ na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha na-abanye n’ọgbakọ.

Pita kpugheere omume aghụghọ ha, na-ekwusi ike otú ha si gọnarị Kraịst ma na-erigbu ndị kwere ekwe maka ọdịmma onwe ha.

Ọ na-enye ihe atụ akụkọ ihe mere eme nke na-egosi ikpe Chineke ga-ekpe ndị jụrụ ikike ya.

na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na Chineke maara otu esi agbapụta ndị na-asọpụrụ Chineke ma na-edobe ntaramahụhụ maka ndị na-eme ihe ọjọọ.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkọwa àgwà ndị ọzọ e ji mara ndị ozizi ụgha—ndị mpako nke ọchịchọ mmehie na-akwali—ndị na-arata ndị ọzọ n’omume rụrụ arụ ma bụrụ ndị ohu nke ire ure n’onwe ha.

Pita ji ha tụnyere Belam n’ụzọ na-adịghị mma ma kọwaa ihe ga-eme ha dị ka nke e ji mbelata ime mmụọ na mbibi ikpeazụ mara.

2 Pita 2:1 Ma e nwekwara ndị amụma ụgha nʼetiti ndị mmadụ, ọbụna dị ka a ga-enwe ndị ozizi ụgha nʼetiti unu, ndị na-ezoro ezo na-eweta ozizi ụgha dị njọ, ọbụna na-agọnarị Onyenwe anyị nke zụtara ha, na-ewetara onwe ha mbibi ngwa ngwa.

Ndị amụma ụgha na ndị ozizi adịworị n’oge gara aga, ga-anọgidekwa na-adị, ndị na-eweta ozizi ụgha na-agọnarị Onyenwe anyị nke zụtara ha, na-eduga ná mbibi nke ha.

1. Ihe ize ndụ nke ndị amụma ụgha na ndị nkuzi

2. Nsonaazụ nke ịgọnarị Onyenweanyị

1. Jeremaịa 23:16-17 - “Otú a ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Egela ntị n'okwu ndị amụma na-ebu amụma. Ha na-eme ka ị bụrụ onye na-abaghị uru; Ha nēkwu ọhù nke obi-ha, ọ bughi n'ọnu Jehova.

2. Matiu 7:15-20 - “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'uwe atụrụ, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-ama ha site na mkpụrụ ha. Mmadụ ọ̀ na-ekpokọta mkpụrụ vaịn n’ogwu ma ọ bụ fig n’uke? Otú ọ dị, osisi ọma ọ bụla na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ọjọọ na-amị ajọ mkpụrụ. Osisi ọma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi ọjọọ apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ. Ya mere unu ga-eji mkpụrụ ha mara ha.”

2 Pita 2:2 Ọtụtụ ndị ga-esokwa ụzọ ọjọọ ha; n'ihi ya ka agākwulu uzọ ezi-okwu bayere ya.

Ọtụtụ ndị ga-agbaso ihe atụ ọjọọ, n'ihi ya, a ga-ekwutọ eziokwu.

1. Ike Ihe Nlereanya: Ibi ndụ nke iguzosi ike n'ezi ihe

2. Ekwela ka ndị ọzọ kọwaa eziokwu gị

1. Ilu 22:1 - "Ahọrọ ezi aha karịa akụ na ụba, ihu ọma dịkwa mma karịa ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo."

2. 1 Pita 3:16 - "Nweenụ ezi akọ na uche, ka e wee mee ndị na-ekwujọ omume ọma unu n'ime Kraịst mgbe a na-ekwutọ unu."

2 Pita 2:3 Ma site nʼanyaukwu ka ha ga-eji okwu efu zụọ unu ahịa, bụ́ ndị ikpe ha adịghị adịgide ugbu a, ma ikpe ha adịghị ada ụra.

Ndị mmadụ na-eji okwu aghụghọ eme ka ndị ọzọ nweta ego, a ga-ekpekwa ha ikpe ma taa ha ahụhụ maka nke a.

1. Unu ekwela ka e duhie unu: Ihe ize ndụ nke anyaukwu

2. Chebe Obi Gị: Ihe ize ndụ nke anyaukwu

1. Ilu 28:25 - Onye obi di nganga nākpali ise-okwu: Ma onye nātukwasi Jehova obi, agēme ka ọ ma abuba.

2. Ndị Efesọs 5:3-5 - Ma ịkwa iko, na adịghị ọcha niile, ma ọ bụ anyaukwu, ka a ghara ịkpọ aha ya otu mgbe n'etiti unu, dị ka o kwesịrị ndị nsọ; Ma-ọbu ihe-árú, ma-ọbu okwu-ugha, ma-ọbu ikwa-iko, nke nādighi-ekwe: kama nēkele ekele. N'ihi na nka ka unu mara, na ọ dighi onye nākwa iko, ma-ọbu onye nādighi ọcha, ma-ọbu onye anya-uku, nke bu onye nēkpere arusi, nwere ihe-nketa n'ala-eze nke Kraist na nke Chineke.

2 Pita 2:4 N'ihi na asi na Chineke emereghi ndi-mọ-ozi ebere, bú ndi mehiere, ma tubà ha n'ala-mọ, nye kwa ha n'agbụ nke ọchichiri, ka ewe debe ha rue ikpé;

Chineke ga-ekpe ndị mehiere ikpe ma ghara ichegharị.

1. Ebere Chineke na ikpe

2. Ezi omume na nchegharị

1. Ndị Hibru 10:30 “N'ihi na anyị maara onye ahụ nke kwuru, sị, Ọbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụghachi, ka Onye-nwe kwuru. Ọzọ kwa, Onye-nwe-ayi gēkpe ndi-Ya ikpe.

2. Ezikiel 18:30-32 “N'ihi nka ka M'gēkpe unu ikpe, unu ulo Israel, onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, ka Onye-nwe-ayi Jehova siri. Chegharịanụ, sikwa n’ajọ omume unu nile chigharịa; ka ajọ omume we ghara ibu ihe-nkwada unu. Wepunu n'aru unu njehie-unu nile, nke unu ji jehie; me kwa unu obi ọhu na mọ ọhu: n'ihi na gini mere unu gānwu, ulo Israel? N'ihi na ọnwu onye nānwu adighi atọm utọ, ọ bu ihe si n'ọnu Onye-nwe-ayi Jehova puta: n'ihi nka chigharinu onwe-unu, di ndu.

2 Pita 2:5 ma ọ bụghị ebere n'ụwa ochie, kama zọpụta Noa onye nke asatọ, onye na-ekwusa ezi omume, wetara iju-mmiri n'elu ụwa nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke;

Chineke anabataghị ndị nke ụwa ochie, kama ọ zọpụtara Noa, onye kwusara ezi omume, wetakwa iju mmiri ahụ iji taa ndị ajọ omume ahụhụ.

1. "Noah: Ihe Nlereanya nke Okwukwe n'Ebe Ndị Na-adịghị Mma"

2. "Eziokwu nke Chineke na Ebere n'Akụkọ nke Igbe Noa"

1. Ndị Rom 1: 18-32 - ọnụma Chineke megide ajọ omume

2. Ndị Hibru 11:7 – Okwukwe Noa na nrubeisi nye Chineke

2 Pita 2:6 O wee mee ka obodo Sọdọm na Gọmọra ghọọ ntụ wee maa ha ikpe, mee ka ha bụrụ ihe nlereanya nye ndị ga-emesị bụrụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke;

Chineke mara Sọdọm na Gọmọra ikpe site n’ime ka ha ghọọ ntụ, mee ka ha bụrụ ihe atụ nye ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke.

1. Ihe ga-esi na ajọ omume pụta: ịdọ aka ná ntị sitere na Sọdọm na Gọmọra

2. Ibi ndụ n’Ezi ezi: Ihe mmụta sitere n’ikpe Chineke mara Sọdọm na Gọmọra

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. Aisaia 1:16-17 - Sachaa, mee ka ị dị ọcha; wezuganu ihe ọjọ nke omume-unu n'iru anyam abua; kwụsị ime ihe ọjọọ; Mụta ime nke ọma; chọnu ikpé ziri ezi, naputanu onye anēmeb͕u, kpenu nwa-nb͕ei ikpe, kpenu nwayi di-ya nwuru ikpe.

2 Pita 2:7 we naputa Lọt onye ezi omume, onye nēwesa obi-ya n'obi-utọ nke omume ndi nēmebi iwu.

Chineke napụtara Lọt n’aka ndị ajọ omume, bụ́ onye nwere mwute n’ihi omume rụrụ arụ nke okwu ha.

1. Ike Chineke imeri ihe ojoo

2. Ihe ize ndụ nke Mkparịta ụka adịghị nsọ

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwekwala ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee chọpụta ihe bụ́ uche Chineke nke dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Ilu 4:23 - “Jiri ịdị uchu nile debe obi gị: n’ihi na ọ bụ na ya ka nsipụta nke ndụ si apụta.”

2 Pita 2:8 (Nʼihi na onye ezi omume ahụ nke bi nʼetiti ha, nʼịhụ na nʼịnụ, o ji omume iwu na-akwadoghị na-akpagbu mkpụrụ obi ya ezi omume kwa ụbọchị;)

A na-ata onye ezi omume nke bi n’etiti ndị ajọ omume ahụhụ n’ụzọ na-agbawa obi kwa ụbọchị site n’omume mmebi iwu ha.

1. Ike nke ịhụ na ịnụ okwu Chineke

2. Obi mgbawa nke mmehie na ezi omume

1. Abụ Ọma 119:136 (Anya mmiri na-agbasi m anya, n’ihi na ndị mmadụ adịghị edebe iwu gị.)

2. Ilu 24:11 (Napụta ndị a na-ebuga n’ọnwụ; gbachie ndị na-asụ ngọngọ n’igbu mmadụ.)

2 Pita 2:9 Onyenwe anyị maara otú e si anapụta ndị na-asọpụrụ Chineke n’ọnwụnwa, na idebe ndị ajọ omume ruo ụbọchị ikpe ka e wee taa ha ahụhụ.

Chineke maara otú ọ ga-esi azọpụta ndị ezi omume n'ọnwụnwa, Ọ ga-atakwa ndị ajọ omume ahụhụ n'ụbọchị ikpe.

1. Ike Chineke: Otu Chineke si azọpụta ma na-ekpe ndị ya ikpe

2. Ndị ezi omume na ndị ajọ omume: ịtụkwasị obi n'ikpe ziri ezi nke Chineke

1. Abụ Ọma 37:39-40 – Ma nzọputa ndi ezi omume sitere n'aka Jehova: Ọ bu ike-ha na mb͕e nkpab͕u. Jehova gāyere ha aka, naputa kwa ha: Ọ gānaputa ha n'aka ndi nēmebi iwu, we zọputa ha, n'ihi na ha nātukwasi Ya obi.

2. Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

2 Pita 2:10 Ma nke kachasị ndị na-eje ije nʼanụ ahụ nʼagụụ nke adịghị ọcha, ndị na-eleda ọchịchị anya. Ha bụ ndị mpako, ndị na-achọ ọdịmma onwe ha nanị, ha adịghị atụ egwu ikwujọ ndị isi.

Pita dọrọ aka ná ntị megide ndị na-ebi ndụ n’ọchịchọ anụ ahụ́ ma na-eleghara ndị ọchịchị anya, n’ihi na ha dị mpako, na-ekwukwa ndị ọchịchị ihe ọjọọ.

1: Ndị ọchịchị nkwanye ùgwù

2: Na-eje ije n’ịdị nsọ

1: Ndị Rom 13: 1-2 - Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2: Taịtọs 3:1-2 IGBOB - Titukwasinu ha n'obi ka ha nēdo onwe-ha n'okpuru ndi isi na ndi-isi, nēdebe ndi-ikpe, ka ha di njikere ime ezi ọlu ọ bula; ịdị nwayọọ n'ebe mmadụ nile nọ.

2 Pita 2:11 Ma ndị mmụọ ozi, ndị ka ukwuu nʼike na ịdị ike, adịghị ebo ha ebubo nkwulu nʼihu Onyenwe anyị.

Ndị mmụọ ozi, ebe ha dị ike ma dị ike karịa ụmụ mmadụ, anaghị ebo mmadụ ebubo n'ihu Onyenwe anyị.

1. "Ihe Ndị Mmụọ Ozi Pụtara n'Okwukwe Anyị"

2. "Ike nke Ebere na Amara Chineke"

1. Ndị Hibru 1:14 - "Ọ bụ na ha niile abụghị ndị mmụọ na-eje ozi, ndị ezitere ka ha jee ozi maka ndị ga-abụ ndị nketa nke nzọpụta?"

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2 Pita 2:12 Ma ndị a, dị ka anụ ezi anụ ahụ́, ndị e mere ka e jide ma bibie, na-ekwujọ ihe ha na-aghọtaghị; ma ga-ala n’iyi kpam kpam n’ime mmebi nke onwe ha;

Pita dọrọ aka ná ntị megide ndị na-ekwujọ ihe ndị ha na-aghọtaghị, ebe ha ga-ala n’iyi n’ime ire ure nke ha.

1. Kpachara anya ka ị ghara ikwu ihe ọjọọ nke ị na-aghọtaghị

2. Ihe ga-esi na ya pụta n’ikwu okwu ọjọọ nke ị na-amaghị

1. Jemes 3:1-2 – Ka ọtụtụ n’ime unu ghara ịghọ ndị ozizi, ụmụnna m, ebe unu matara na otu a ka anyị ga-enweta ikpe siri ike. N'ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'ihe ọ na-ekwu, ọ bụ nwoke zuru okè, nke nwekwara ike ịchịkwa ahụ dum.

2. Ilu 18:13 - Onye na-aza tupu ọ nụ, ọ bụụrụ ya nzuzu na ihere.

2 Pita 2:13 Ha ga-anatakwa ụgwọ ọrụ nke ajọ omume, dịka ndị na-agụ ya ka ọ na-atọ ha ụtọ ịkpa aghara n'ehihie. Ha bụ ntụpọ na ntụpọ, na-eji aghụghọ onwe ha egwuri egwu mgbe ha na gị na-eri oriri;

Ndị ozizi ụgha bụ ndị ajọ omume, ha na-aṅụrịkwa ọṅụ ná mmehie ha, ọbụna mgbe ha na ndị ọzọ na-akpakọrịta.

1. “Ikpe nke Chineke n’isi Ndị Ajọ omume”

2. “Ibi Ndụ Ezi Omume n’Ụwa Na-eme Mmehie”

1. Ndị Rom 6:23, "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

2. Jemes 4:17, “Ya mere, onye maara ezi ihe ime ma ọ meghị ya, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie.”

2 Pita 2:14 Ha nwere anya juputara n'ikwa-iko, nke nāpughi kwa ipu n'imehie; nārafu nkpuru-obi nādighi-eguzosi ike n'ihe: obi ha ejiriwo anya-uku me omume; umu aburu ọnụ:

Ndị anya juputara na ịkwa iko na enweghị ike ịkwụsị mmehie na-eduhie mkpụrụ obi ndị na-eguzosighị ike ma na-eji anyaukwu eme ihe n'obi ha, na-akpatara ụmụaka a bụrụ ọnụ.

1. Ekwela ka Ọnwụnwa— 2 Pita 2:14

2. Akọcha nke omume anyaukwu— 2 Pita 2:14

1. Jemes 1:13-15 Ka onye ọ bụla ghara ịsị mgbe a nwara ya, sị, “Ọ bụ Chineke na-anwa m”; n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla.

2. Ndị Kọlọsi 3:5 Ya mere, gbuo akụkụ ahụ unu ndị dị n'ụwa: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ ikpere arụsị.

2 Pita 2:15 Ndị hapụrụ ụzọ ziri ezi wee kpafuo, na-eje ije n'ụzọ Belam nwa Bosọ, onye hụrụ ụgwọ ọrụ nke ajọ omume n'anya;

Pita dọrọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha, bụ́ ndị kpafuru akpafu ma na-agbaso ụzọ Belam, bụ́ onye chọrọ inweta ego.

1. Ihe ize ndụ nke ndị nkuzi ụgha

2. Iso Ụzọ Chineke na Ọ bụghị nke Ụwa

1. Jeremaia 17:9, "Obi di aghughọ kari ihe nile, ihe nādighi-kwa-ra ihe ọjọ di kwa: ònye gāmara ya?

2. Jemes 4:7-8, "Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Sachapụnụ aka unu ndị mmehie, meekwanụ ka unu dị ọcha. obi, unu nwere uche abua.

2 Pita 2:16 Ma ewebara ya nba n'ihi ajọ omume-ya: inyinya-ibu ahu dara ob͕i nēkwu okwu n'olu madu b͕ochie ara nke onye-amuma.

Pita baara onye a na-akpọghị aha mba maka ihe ọjọọ ha mere, otu ịnyịnya ibu na-ekwukwa okwu n’olu mmadụ baara onye amụma ahụ iberiibe.

1. Adịla onye nzuzu - nkuzi sitere na akụkọ Pita na ịnyịnya ibu

2. Ike ịba mba - ka otu olu nwere ike isi gbanwee ndụ

1. 2 Pita 2:16 – Ma a baara ya mba n'ihi ajọ omume ya: inyinya-ibu ahu dara ob͕i nēkwu okwu n'olu madu b͕ochie ara nke onye-amuma.

2. Ọnụ Ọgụgụ 22:28-30 - Jehova we saghe ọnu inyinya-ibu ahu, ọ we si Belam, Gini ka m'mere gi, na i tib͕urum ub͕ò atọ ndia? Belam we si inyinya-ibu ahu, N'ihi na i mewom ihe-ọchì. Ọ gādim nọ̄ nma ka m'nweri mma-agha n'akam, n'ihi na ub͕u a m'gāb͕uworo gi. nne-inyinya-ibu ahu we si Belam, Ọ̀ bughi mu onwem, bú inyinya-ibu-gi nke i nọkwasiworo, mb͕e m'ghọworo gi, rue ta? Ọ̀ dịtụla mgbe m nwere ọchịchọ ime gị ihe a?” Ọ si, É-è.

2 Pita 2:17 Ndị a bụ isi iyi nke mmiri na-adịghị, igwe ojii nke oké ifufe na-ebu; Onye edebeworo alụlụ ọchịchịrị ruo mgbe ebighị ebi.

Ndị na-adịghị eso Chineke dị ka olulu mmiri nke mmiri na-adịghị na igwe ojii na-enweghị mmiri ozuzo, ha ga-anọkwa n’ọchịchịrị ruo mgbe ebighị ebi.

1: Chineke chọrọ ka anyị họrọ ibi ndụ n'ìhè nke eziokwu ya, ọ bụghị n'ọchịchịrị nke ihe ọjọọ.

2: Anyị ga-eji oge anyị chọọ Chineke ma chọta eziokwu ya, ka e wee duru anyị pụọ n’ọchịchịrị nke mmehie.

1: Jọn 8:12 - Jizọs sịrị ndị mmadụ, "Abụ m ìhè nke ụwa: onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2: Isaiah 60: 19-20 - "Jehova ga-abụ ìhè ebighị ebi gị, Chineke gị ga-abụkwa ebube gị. Anyanwụ gị agaghị ada ọzọ, ọnwa gị agaghịkwa ada ọzọ; Jehova gāburu gi ìhè ebighi-ebi, ubọchi-gi nile gāgwu kwa.

2 Pita 2:18 Nʼihi na mgbe ha na-ekwu oké ibu okwu nke ihe efu, ha na-esi nʼime ọchịchọ nke anụ ahụ rafuo site nʼoke ikwa-iko, ndị dị ọcha na-agbanarị ndị ahụ na-ebi ndụ nʼihi njehie.

Ndị na-eji okwu dị ebube na ire ụtọ arata ndị na-ege ntị pụrụ iduga ha itinye aka n'ọchịchọ mmehie.

1. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha na okwu aghụghọ ha

2. Ihe ize ndụ nke agụụ ihe ọjọọ na ọnwụnwa

1. Jeremaia 23:17 - Ha nēkwu ọhù sitere n'obi nke aka ha, ọ bughi kwa n'ọnu Jehova ka ha nēkwu.

2. Matiu 5:27-28 - Unu nuru na ekwuru site na ndi ochie, si, Akwala iko: ma asim unu, na onye o bula nke lekwasiri nwanyi anya ka o me ya ka ya na ya kwaa iko ub͕u a. n'obi ya.

2 Pita 2:19 Mgbe ha na-ekwe ha nkwa nnwere onwe, ha onwe ha bụ ndị ohu nke ire ure: n'ihi na onye e meriri n'ime ya ka a kpọbatara ya n'ohu.

Ndị nkuzi ụgha na-ekwe nkwa nnwere onwe na nnwere onwe, mana n'ezie na-eweta ịgba ohu na ire ure.

1. Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha: Otú E Si Zere Ịgba Ohu nke Mmehie

2. Nnwere onwe nke iso Chineke: Ụzọ nke Ezi nnwere onwe

1. Ndị Galetia 5:1 "N'ihi na Kraịst emewo ka anyị nwere onwe anyị; guzosienụ ike, unu edokwala onwe unu n'okpuru yoke nke ịbụ ohu."

2. Jọn 8:36 "Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n'ezie."

2 Pita 2:20 Nʼihi na ọ bụrụ na mgbe ha gbanarịsịrị mmetọ nke ụwa site nʼọmụma nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta Jisọs Kraịst, ọ bụrụ na ha kegidere ya ọzọ wee merie ha, ọgwụgwụ ikpeazụ dị njọ nʼebe ha nọ karịa mmalite.

Mgbe a napụtachara ndị mmadụ n’ihe ndị na-emebi emebi nke ụwa, ọ bụrụ na ha dabaghachi na ya, ntaramahụhụ ha ga-aka njọ karịa ka ọ dị na mbụ.

1. Ịmata ihe ga-esi n'ịdapụ n'ebe Chineke nọ

2. Ihe ize ndụ nke ịlaghachi na ndụ nke mmehie

1. Ndị Hibru 10:26-31 - Ịdọ aka ná ntị megide ịdapụ mgbe ịnakwere nzọpụta

2. Ndị Rom 6:1-2 - N'ịkọwa na anyị abụkwaghị ndị ohu nke mmehie mgbe anyị nwetasịrị nzọpụta.

2 Pita 2:21 N'ihi na ọ kaara ha mma na ha amaghi uzọ ezi omume, kari, mb͕e ha mara ya, isi n'iwu nsọ ahu enyere ha chigharia.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 2 Pita na-adọ aka ná ntị megide isi n'ụzọ ezi omume pụọ mgbe ọ masịworo ya.

1. Ịnọgide N'ọkwa ahụ: Mkpa ọ dị ịnọgide n'ụzọ nke ezi omume.

2. Ihe ga-esi na ya pụta site n’iwu ahụ: ịdọ aka ná ntị sitere na 2 Pita

1. Ndị Rom 6:12-14 - "Ya mere, ekwela ka mmehie chịrị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee debe agụụ mmekọahụ ya. site n'ọnwụ rue ndụ, na akụkụ ahụ gị na Chineke dị ka ihe eji eme ezi omume: n'ihi na mmehie agaghị enwe ike n'ebe unu nọ, n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara."

2. Ilu 4:25-27 - "Ka anya gị legide anya n'ihu, ka ọ̀tụ̀tụ̀ gị guzokwa n'ihu gị: Chee echiche n'ụzọ ụkwụ gị: mgbe ahụ ka ụzọ gị nile ga-eguzosi ike. , si n'ihe ọjọ chigharia ukwu-gi.

2 Pita 2:22 Ma o ruru ha dị ka ilu ahụ n’ezie si dị, Nkịta atụgharịwokwa n’agbụ nke ya ọzọ; na ihe-agha nke asachara nye ya ka ọ nāsughari n'apiti.

Ngafe Ndị mmadụ na-alaghachikarị n'omume na akparamagwa ochie ha, n'agbanyeghị mbọ ha na-agba n'ịgbanwe.

1. Chineke nọ na-enyere anyị aka ịkwụsị àgwà na omume ochie anyị, n'agbanyeghị otú ọ ga-esi sie ike.

2. Ekwela ka ụzọ ochie gị kọwaa gị; Chineke nwere ike inyere gị aka inwere onwe gị.

1. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè."

2. Ndị Galeshia 5:16 - "Ma asim, nējeghari site na Mọ Nsọ, ma unu agaghi-emezu ọchichọ nke anu-aru."

Pita nke Abụọ 3 bụ isi nke atọ na nke ikpeazụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ nke Pita, ebe onye ozi ahụ na-ekwu okwu banyere ndị na-akwa emo na-ajụ ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Kraịst. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume icheta nkwa Chineke, dọọ aka ná ntị banyere ikpe na-abịanụ, ma na-emesi ike mkpa ịdị ndụ dị nsọ na iguzosi ike n’ihe n’atụmanya nloghachi nke Kraịst.

Paragraf nke mbụ: Pita na-agwa ndị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ na-akwa emo nloghachi Kraịst (2 Pita 3:1-7). Ọ na-echetara ndị kwere ekwe ka ha cheta ma okwu ndị amụma kwuru n’oge gara aga ma iwu Jizọs nyere site n’aka ndịozi ya. Ndị na-akwa emo ga-ebili n’ụbọchị ikpeazụ ndị a, na-akwa emo Kraịst kwere nkwa nke ọbịbịa ya. Otú ọ dị, ha kpachaara anya leghara na Chineke kere ihe niile site n’okwu ya nakwa na ụbọchị na-abịa mgbe a ga-eji ọkụ kpebisie eluigwe na ụwa ikpe ma bibie ya.

Paragraf nke abụọ: Onyeozi ahụ mesiri ndị kwere ekwe obi ike na Chineke nwere ndidi maka nkwa Ya (2 Pita 3:8-10). Ọ na-echetara ha ka ha ghara ichefu na n’ebe Chineke nọ, otu ụbọchị dị ka otu puku afọ ma ọzọ. E kwesịghị ịkọwa igbu oge pụtara ìhè na nloghachi Kraịst dị ka onye na-adịghị nwayọọ kama ọ bụ ohere maka nchegharị na nzọpụta. Ụbọchị ikpe ahụ ga-abịa na mberede dị ka onye ohi, mgbe eluigwe ga-eji oké ụzụ gabiga, ihe ndị dị n’ụwa ga-ere ọkụ, a ga-ekpughekwa ụwa na ọrụ ya.

Paragraf nke atọ: Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha bie ndụ dị nsọ ka ha na-echere nloghachi nke Kraịst (2 Pita 3:11–18). Ebe ọ bụ na a ga-agbari ihe nile n’ụzọ dị otú a, ọ na-ekwusi ike ka ọ dị mkpa ibi ndụ nke e ji ịdị nsọ na nsọpụrụ Chineke mara. Ndị kwere ekwe kwesịrị ịtụsi anya elu-igwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ebe ezi omume bi. A gbara ha ume ka ha mee mgbalị ọ bụla ka a hụ ha n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta n’ihu Chineke—na-eguzosi ike n’okwukwe ha—mgbe ha na-amụba n’ihe ọmụma banyere Jisọs Kraịst. N’ikpeazụ, Pita dọrọ aka ná ntị megide ịbụ ndị na-emebi iwu kpụrụ ha ma na-agba ha ume ka ha too n’amara ma na-enye Jizọs otuto ma ugbu a ma ruo mgbe ebighị ebi.

Na nchịkọta,

Isi nke atọ nke Pita nke Abụọ na-ekwu maka enweghị obi abụọ banyere nlọghachi nke Kraịst.

Pita na-echetara ndị kwere ekwe ka ha cheta okwu amụma banyere ihe omume a ma na-adọ aka ná ntị banyere ndị na-akwa emo na-akwa emo.

Ọ na-emesi ha obi ike na ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka igbu oge n'echiche mmadụ.

Chineke nwere ndidi n'ihi na ọ na-achọ nchegharị tutu ikpe abịa na mberede dịka ọkụ.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ibi ndụ dị nsọ nke e ji mara nsọpụrụ Chineke ma na-atụsi anya ike eluigwe ọhụrụ na ụwa nke Chineke kwere ná nkwa. A gbara ha ume ka ha nọgide na-eguzosi ike n’okwukwe ha, na-amụba n’ihe ọmụma banyere Jisọs Kraịst ma na-eche nche megide mmebi iwu.

Pita ji agbamume mechie site n'agbam ume ito eto n'amara mgbe ọ na-enye Jizọs otuto ma ugbu a ma ruo mgbe ebighị ebi.

2 Pita 3:1 Akwụkwọ-ozi nke-abua nka, ndi m'huru n'anya, anamedetara unu ub͕u a; n'ime ha abua ka M'nēme ka obi-unu di ọcha nēcheta kwa;

Pita na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha cheta eziokwu nke ozi ọma ahụ ma mesie ike mkpa ọ dị iburu n’uche ozizi ya.

1. Mkpa ọ dị icheta ozi-ọma na ibi ndụ dịka nkuzi ya siri dị

2. Otu eziokwu nke ozi-ọma ga-esi mee ka anyị ghara ịkpafu

1. 1 Pita 1:13-16 - Ya mere, kee ihe-ọkiké n'úkwù nke uche-unu, nwe-kwa-nu anya-udo, tukwasi-kwa-nu olileanya-unu nke-uku n'amara nke anēwetara unu na nkpughe nke Jisus Kraist; dika umu-ntakiri nērube isi, unu emela onwe-unu ka unu yie ọchichọ mbu, dika n'amaghi-ama; ma dika Onye kpọrọ unu di nsọ, unu onwe-unu di kwa nsọ n'omume-unu nile, n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, N'ihi na Mu onwem di nsọ.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwe-kwa-la ka eme ka ha yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, nke di ezi na nke di Ya ezi utọ nke zu-kwa-ra okè.

2 Pita 3:2 Ka unu we cheta okwu nile nke ekwuru site n'ọnu ndi-amuma di nsọ, na iwu-ayi, bú ndi-ozi nke Onye-nwe-ayi na Onye-nzọputa:

Pita na-echetara ndị kwere ekwe ka ha cheta okwu nile nke ndị amụma dị nsọ na iwu-nsọ nile nke ndị-ozi nke Onye-nwe na Onye-nzọpụta.

1. Ihe Icheta Okwu Chineke Pụtara

2. Irube isi n'iwu Chineke dịka onye na-eso ụzọ Kraịst

1. Aisaia 40:8 - "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru na-akpọnwụ, ma okwu Chineke anyị ga-eguzo ruo mgbe ebighị ebi."

2. Jọn 14:15 - "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe iwu m."

2 Pita 3:3 Ebe unu matara na mbụ, na ndị na-akwa emo ga-abịa nʼoge ikpeazụ, ndị na-eje ije dị ka ọchịchọ nke onwe ha si dị.

N’oge ikpeazụ, a ga-enwe ndị na-akwa emo ma na-agbaso ọchịchọ nke onwe ha.

1. Ije ije n’ìhè nke Chineke: Izere Ọnwụnwa nke ọchịchọ ụwa

2. Ibi n'Oge Ọgwụgwụ: Iso Ụzọ Chineke Ọ bụghị nke Mmadụ

1. Matiu 6:24 - “Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ọ ga-akpọ otu onye asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n'otu n'otu, leda ibe ya anya. Ị pụghị ijere Chineke ozi na ego.”

2. Abụ Ọma 1:1-2 - “Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ nke na-ejeghị ije na ndụmọdụ ndị ajọ omume, ma ọ bụ na-eguzoghị n'ụzọ ndị mmehie, ma ọ bụ na-anọdụghị n'oche ndị na-akwa emo; ma iwu Jehova ka ihe ụtọ ya dị, ọ bụkwa iwu ya ka ọ na-atụgharị uche ehihie na abalị.”

2 Pita 3:4 na-asị, Òle ebe nkwa nke ọbịbịa ya dị? n’ihi na kemgbe ndị nna dara n’ụra, ihe niile na-aga n’ihu dị ka ha dị site na mmalite nke okike.

Ndị mmadụ na-ajụ ebee ka nkwa Jizọs na-abịa ebe ọ bụ na ndị nna dara n’ụra na ihe niile na-agakwa n’ihu dị ka ọ dị kemgbe mmalite okike.

1. "Ichere Jizọs: Ntachi Obi na Olileanya n'Oge A Na-ejighị n'aka"

2. “Nkwenye nke Nkwa Chineke: Ihe Mere Anyị Ji Kwere na Jizọs”

1. Aisaia 40:31 - "Ma ndị na-echere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha ga-eji nku rigo dị ka ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije, ghara ịda mbà."

2. Ndị Rom 8: 24-25 - "N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị. Ugbu a olile anya nke a na-ahụ anya abụghị olileanya. N'ihi na ònye nwere olileanya ihe ọ na-ahụ? na ndidi."

2 Pita 3:5 Nʼihi nke a ka ha na-amataghị nke a, na site nʼokwu Chineke eluigwe dị site na mgbe ochie, na ala nke guzo na mmiri na mmiri.

Ndị mmadụ na-eji obi ha aghọtaghị eziokwu ahụ bụ́ na Chineke kere eluigwe na ụwa site n’okwu ya.

1. Ike nke Okwu Chineke Kere

2. Amaghị ihe mmadụ ma ụma

1. Jenesis 1:1-31 – Chineke ji okwu ya kee ụwa.

2. Ndị Rom 1:21-23 - Ndị mmadụ kpachaara anya amata eziokwu Chineke.

2 Pita 3:6 nke ụwa nke dị mgbe ahụ, ebe ejupụtara na mmiri wee laa n'iyi.

Mmiri bibiri ụwa nke dị tupu iju mmiri ahụ.

1. Mmiri nke ikpe - Inyocha ọnụma Chineke na obi ebere.

2. Eziokwu nke Iju Mmiri: Ịghọta Ebe Anyị Na Atụmatụ Chineke.

1. Jenesis 6–9 – Akụkọ banyere Iju Mmiri Noa.

2. Abụ Ọma 29:10 – Olu Jehova na-eme ka mmiri maa jijiji.

2 Pita 3:7 Ma elu-igwe na ụwa, nke dị ugbu a, site nʼotu okwu ahụ ka e debeere ya nye ọkụ maka ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke.

Bible na-ekwu banyere ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, bụ́ nke a ga-eji otu okwu ahụ nke kere eluigwe na ụwa weta.

1. Nke bụ́ Eziokwu n'Ụbọchị Ikpe: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịma Banyere Nhọrọ Anyị Ugbu A

2. Ọkụ na brimstone: Otú Okwu Chineke si akpụzi mkpebi anyị

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

2 Pita 3:8 Ma, ndị m hụrụ n’anya, unu aghọtala otu ihe a, na otu ụbọchị n’ebe Onyenwe anyị nọ dị ka otu puku afọ, puku afọ dịkwa ka otu ụbọchị.

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume icheta na echiche Chineke banyere oge dị nnọọ iche na nke anyị.

1. Chineke Na-adịghị Oge: Otú Anyị Kwesịrị Isi Na-ele Oge anya n'Ihè nke Ebighị Ebi

2. Icheghachi Echiche Anyị Banyere Oge: Ihe Anyị Pụrụ Mụta n'Okwu Pita

1. Ekliziastis 3:11 – O mewo ka ihe niile maa mma na oge ya. O tinye-kwa-la ebighi-ebi n'obi madu; ma ọ dịghị onye pụrụ ịghọta ihe Chineke meworo site ná mmalite ruo ọgwụgwụ.

2. Aisaia 40:28 - Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ gaghi-adi ike, ike gāgwu kwa ya, Ọ dighi kwa onye ọ bula puru ima nghọta-ya.

2 Pita 3:9 Onyenwe anyị adịghị ala azụ maka nkwa ya, dị ka ụfọdụ ndị na-agụta onye umengwụ; ma ọ na-enwe ntachi obi n’ebe anyị nọ, n’achọghị ka onye ọ bụla laa n’iyi, kama ka mmadụ nile bịa na nchegharị.

Chineke nwere ndidi na ịhụnanya, na-achọ ka mmadụ niile chigharịa na mmehie ha ma bụrụ ndị a zọpụtara.

1. Ịhụnanya na ndidi nke Chineke: Ebere Jehova na-adịghị agwụ agwụ

2. Ike nke nchegharị: Ịgbanwe usoro nke ndụ anyị

1. Aisaia 55:6-7 - Chọọnụ Jehova mgbe a ga-achọta Ya; kpọkuo Ya mgbe Ọ nọ nso. Ka onye nēmebi iwu rapu uzọ-ya, ka onye ajọ omume rapu kwa èchìchè-ya nile; ya laghachikute Onye-nwe-ayi, Ọ gēnwe kwa obi-ebere; ma Chineke-ayi, n'ihi na Ọ gāb͕aghara nke-uku.

2. Luk 15:11-32 – Ilu nke Ọkpara mmefu.

2 Pita 3:10 Ma ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị; n'ime nke elu-igwe gāgabiga n'oké nkpọtu, ihe nile di ọcha gēwere kwa ọku di ọku b͕aze;

Ụbọchị Jehova ga-abịa na mberede, na oké mkpọtụ, na-eme ka ihe ndị dị ọcha gbazee, meekwa ka ụwa na ọrụ ya dị ọkụ.

1. Ihe a na-atụghị anya ya nke oge Chineke

2. Ihe si na ekweghi ekwe pụta

1. Matiu 24:36-44 – Okwu Jizọs kwuru banyere ihe ịrịba ama nke ọbịbịa ya

2. Aisaia 65:17-18 – Nkwa Jehova maka eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ

2 Pita 3:11 Ya mere, ebe ihe ndị a nile ga-agbaze, olee ụdị mmadụ unu kwesịrị ịbụ nʼime omume dị nsọ na nsọpụrụ Chineke niile?

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha bie ndụ dị nsọ, ebe ihe niile nke ụwa ga-agafe otu ụbọchị.

1. Ihe Ndị Dị n'Ụwa Ahụ́ Na-adịghị agwụ agwụ: Olee Otú Anyị Kwesịrị Isi Na-ebi Ndụ n'Ìhè nke Nke a?

2. Ịdị Nsọ: Akara Ndị kwere ekwe n'ezie.

1. Aisaia 40:8 - "Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru na-akpọnwụ, ma okwu Chineke anyị ga-eguzo ruo mgbe ebighị ebi."

2. Jemes 4:14 - "Ma unu amaghị ihe echi ga-eweta. Gịnị bụ ndụ gị?

2 Pita 3:12 Na-ele anya ma na-anụ ọkụ n'obi ruo ọbịbịa nke ụbọchị Chineke, nke eluigwe nke dị ọkụ ga-agbaze n'ime ya, ihe ndị dị n'ime ya ga-agbazekwa n'oké okpomọkụ?

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ịnụ ọkụ n'obi na-echere ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Kraịst, bụ́ ebe eluigwe ga-eji ọkụ gbazee ma ihe ndị dị n'ime ya ga-eji oké okpomọkụ gbazee.

1. Ọbịbịa nke Abụọ: Njikere na Jikere

2. Ụbọchị nke Onyenwe anyị: Olileanya na ntụkwasị obi anyị

1. Ndị Rom 13: 11-12 - "Ma mee nke a, ịghọta oge dị ugbu a: oge awa ahụ eruwo ka unu teta n'ụra, n'ihi na nzọpụta anyị dị nso ugbu a karịa mgbe anyị kwere na mbụ. ; ụbọchị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17 - "N'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata, n'oké iwu, na olu nke onyeisi ndị mmụọ ozi na n'opi nke Chineke, na ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebu ụzọ bilie. na, ayi, bú ndi fọduru, bú ndi fọduru, agēbuli kwa ayi na ha n'ígwé ojii izute Jehova n'ikuku: otú a ka ayi gānọye-kwa-ra Jehova rue mb͕e ebighi-ebi.

2 Pita 3:13 Otú ọ dị, anyị, dị ka nkwa ya si dị, anyị na-ele anya eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, nke ezi omume bi n'ime ha.

Ndị Kraịst kwesịrị ịtụ anya nkwa eluigwe na ụwa ọhụrụ, bụ́ ebe ezi omume ga-adị.

1. "Nkwa nke eluigwe ọhụrụ na ụwa"

2. "Ibi Ezi Omume n'Atụmatụ Ụwa Ọhụrụ"

1. Aisaia 65:17, “N'ihi na, le, M'nēke elu-igwe ọhu na uwa ọhu: agaghi- echeta kwa ihe mbu, ha agaghi-abata kwa n'obi.

2. Ndị Rom 8:19-21, “N'ihi na ihe e kere eke na-atụsi anya ike ịhụ mkpughe nke ụmụ Chineke. N'ihi na e doro ihe e kere eke n'okpuru ihe efu, ọ bụghị n'afọ ofufo, kama n'ihi Onye ahụ doro ya n'okpuru ya, na-enwe olileanya na ihe e kere eke n'onwe ya ga-enwere onwe ya n'ịbụ ohu nke ire ure na nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. N’ihi na anyị maara na ihe nile e kere eke nọ na-asụkọ ude n’ihe mgbu nke ịmụ nwa ruo ugbu a.”

2 Pita 3:14 Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, ebe unu na-ele anya ihe ndị dị otú a, na-anụ ọkụ n'obi ka o wee hụ unu n'udo, n'enweghị ntụpọ na ndị zuru okè.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịdị uchu na-agbalịsi ike ka a chọta ha n'udo, na-enweghị ntụpọ na enweghị ụta.

1: Akpọrọ anyị ka anyị dị uchu n’okwukwe anyị ma gbasie mbọ ike maka ezi omume.

2: Anyị ga-agbalịsi ike ka a hụ anyị na ndị na-enweghị ntụpọ n'ihu Chineke wee bie n'udo.

1: Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka ihe nlereanya nke ụwa a dị, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ.

Jemes 1:22 - Unu egela nti nání okwu ahu, we ghọb͕ue onwe-unu. Mee ihe ọ na-ekwu.

2 Pita 3:15 Ma gụọkwa na ogologo ntachi obi nke Onyenwe anyị bụ nzọpụta; ọbụna dị ka nwanna anyị hụrụ n'anya Pọl, dịkwa ka amamihe e nyere ya si dị, degara unu akwụkwọ;

Pita na-agba ndị kwere ekwe ume icheta na ntachi obi nke Onyenwe anyị bụ ụzọ nzọpụta na ịṅa ntị n'amamihe e nyere Pọl n'ihe odide ya.

1. Ndidi Chineke na-eweta nzoputa

2. Amamihe nke Akwụkwọ Nsọ Pọl

1. Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

2. 2 Timoti 3:16-17 - Akwụkwọ nsọ nile sitere n'ike mmụọ nsọ nke Chineke, ọ bakwara uru maka ozizi, na ịba mba, na mgbazigharị, na ntụzi-aka n'ezi omume: ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ ihe a kwadebere nke ọma maka ezi ihe niile. na-arụ ọrụ.

2 Pita 3:16 Dị ka ọ dịkwa nʼakwụkwọ ozi ya nile, na-ekwu banyere ihe ndị a nʼime ha; n’ime ihe ụfọdụ ndị siri ike nghọta dị n’ime ya, nke ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-eguzosighị ike n’ihe na-agbagọ, dị ka ha na-emekwa akwụkwọ nsọ ndị ọzọ ka ha laa n’iyi.

Pita dọrọ aka ná ntị banyere ndị na-akọwahie Akwụkwọ Nsọ ma na-ebibi onwe ha.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịsụgharị Akwụkwọ Nsọ na-ezighi ezi

2. Mkpa Ịghọta Akwụkwọ Nsọ

1. Ilu 3:5-6 - Tukwasi Jehova obi-gi nile; adaberekwala na nghọta nke gị. N'uzọ-Gi nile mara Ya, Ọ gēdo kwa okporo-uzọ-gi nile.

2. Aisaia 28:10-13 - N'ihi na ihe enyere n'iwu gādi n'elu ihe enyere n'iwu, ihe enyere n'iwu tukwasi ihe enyere n'iwu; ahịrị n'elu ahịrị, ahịrị n'elu ahịrị; n'ebe a nke-ntà, n'ebe ahu nke-ntà: N'ihi na eb͕ub͕ere-ọnu nāsu ngọngọ na ire di iche ka Ọ gēji gwa ndi nka okwu. Ọ si, Nka bu izu-ike nke unu gēji me ka ndi ike-ọgwugwu zuru ike; nka bu kwa ume-ume: ma ha anughi. Ma okwu Jehova ghọrọ ha ihe enyere n'iwu tukwasi ihe enyere n'iwu, ihe enyere n'iwu tukwasi ihe enyere n'iwu; ahịrị n'elu ahịrị, ahịrị n'elu ahịrị; ebe a nke nta, na n'ebe ahụ nke nta; ka ha we je, da azu, tijie ha, we nwude ha n'ọnyà, jide ha.

2 Pita 3:17 Ya mere, unu ndị m hụrụ nʼanya, ebe unu maara ihe ndị a na mbụ, lezienụ anya ka unu gharakwa ịbụ ndị e ji njehie nke ndị ajọ omume dufuo unu, daa nʼiguzosi ike unu.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ịma maka njehie nke ndị ajọọ mmadụ, ma guzosie ike n’okwukwe ha.

1. Guzosie Ike n'Okwukwe Gi

2. Zenarị mperi nke ndị ajọ mmadụ

1. Matiu 10:22 - "Mma niile ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m.

2. Ndị Kọlọsi 1:23 - "Ọ bụrụ n'ezie, ọ bụrụ na unu anọgide n'okwukwe, na-eguzosi ike n'ihe, na-esighịkwa n'olileanya nke ozi ọma nke unu nụrụ pụọ."

2 Pita 3:18 Ma na-etonụ nʼamara na nʼọmụma nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jisọs Kraịst. Ka otuto dịrị Ya ma ugbu a ma ruo mgbe ebighị ebi. Amen.

Ito eto n’amara na ihe ọmụma nke Jisus Kraịst na-eweta otuto ma ugbu a ma ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ibi n'amara: Ụzọ nke mmezu

2. Ịmara Jizọs: Isi Ihe Na-akpata Udo Na-adịgide adịgide

1. Ndị Efesọs 2:8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi. N'ihi na ayi bu ọlu-Ya, nke ekèworo nime Kraist Jisus ime ezi ọlu, nke Chineke buru uzọ dozie, ka ayi we nējeghari nime ha.

2. Jọn 14:27 - Udo ka M'rapuru unu; udom ka m'nēnye gi. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi-unu ghara itu ujọ, ka ha ghara itu kwa ujọ.

Jọn Mbụ 1 bụ isi mmalite nke akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn, ebe onye ozi ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị iso Chineke na ibe ya na-akpakọrịta, ịnakwere mmehie, na ije ije n'ìhè.

Paragraf nke mbụ: Jọn malitere site n’ịkpọsa ahụmahụ ya na Jizọs Kraịst n’onwe ya (1 Jọn 1:1–4). Ọ na-agba akaebe na ya ahụla, nụ, na metụkwa Jizọs aka—Okwu nke ndụ. Ebumnuche nke mkpọsa ya bụ ịkpọ ndị ọzọ ka ha na ya na Chineke na-akpakọrịta. Site n'ikere òkè na mkpakọrịta a, ndị kwere ekwe ga-enweta ezi ọṅụ ma mee ka ọṅụ ha zuo oke.

Paragraf nke abụọ: Jọn mere ka ọ pụta ìhè na ije ije n’ìhè pụtara (1 Jọn 1:5–7). Ọ na-ekwupụta na Chineke bụ ìhè, ọ dịghịkwa ọchịchịrị dị n'ime Ya. Ọ bụrụ na ndị kwere ekwe na-ekwu na ha na Chineke na-enwe mmekọrịta mgbe ha na-ebi n’ọchịchịrị—nke pụtara ụdị ndụ e ji mmehie mara—ha na-aghọgbu onwe ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha na-eje ije n'ìhè ahụ dịka Kraịst nọ n'ìhè ahụ, ha na ibe ha na-enwe ezi mmekọrịta dịka ọbara Ya na-asachapụ ha na mmehie niile.

Paragraf nke atọ: Onyeozi ahụ gwara ndị na-agọnarị ụdị mmehie ha (1 Jọn 1:8-10). Ọ na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-azọrọ na ya adịghị eme mmehie, ha na-aghọgbu onwe ha ma mee ka Chineke bụrụ onye ụgha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị kwere ekwe ekwupụta mmehie ha n’ezi-okwu n’ihu Chineke—na-ekweta mkpa mgbaghara ha dị—Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara ha ma na-asachapụ ha ajọ omume nile. Site n'ịghọta ọnọdụ mmehie ha na ịchọ mgbaghara site na nkwuputa, ndị kwere ekwe nwere ike ịnọgide na-enwe ezi mmekọrịta ha na Chineke.

Na nchịkọta,

Isi nke mbụ nke Jọn na-emesi mmekọrịta nke Chineke na ibe ya ike.

Jọn na-agba akaebe banyere ahụmahụ onwe ya na Jizọs Kraịst dị ka ọkpụkpọ òkù ịbanye na mkpakọrịta a.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-eje ije n’ìhè—ibi ndụ kwekọrọ n’ụkpụrụ Chineke—na izere ụdị ndụ e ji mmehie mara. Site n'ije ije n'ìhè, a pụrụ inwe ezi mkpakọrịta, na sachapụ mmehie na-abịa site n'ọbara Kraịst.

Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịgwa ndị na-agọnarị ọdịdị mmehie ha okwu.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha kwupụta mmehie ha n’eziokwu n’ihu Chineke maka mgbaghara na ịsachapụ ajọ omume—akụkụ dị mkpa nke ịnọgide na-enwe ezi mmekọrịta ha na Ya.

1 Jọn 1:1 Ihe ahụ nke dị site na mmalite, nke anyị nụrụ, nke anyị ji anya anyị hụ, nke anyị lekwasịrị anya, ma aka anyị jikwa aka, bụ Okwu nke ndụ;

Jọn onyeozi dere na ya na ndị Kraịst ndị ọzọ anụwo, hụ, na metụkwa Okwu nke ndụ, nke dị adị kemgbe mmalite.

1. Okwu Dị Ndụ: Otu esi ahụta ọnụnọ Jizọs na ndụ anyị

2. Site na aka ruo ngbanwe: Otu esi ahapụ ihe gara aga ma chọta ọhụụ n'ime Kraịst

1. Ndị Filipaị 3: 8-11 - Ịmara Jizọs na ike nke mbilite n'ọnwụ ya na nnwekọrịta nke ikere òkè na nhụjuanya ya, dị ka ya na ọnwụ ya, ya mere, n'ụzọ ụfọdụ, na-enweta ná mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.

2. Jọn 14:1-3 - Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, tụkwasịnụ Chineke obi, tụkwasịkwa m obi. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ọnụ ụlọ dị; ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara enwe M'nēje n'ebe ahu doziere unu ebe.

1 Jọn 1:2 (N'ihi na ndu ahu putara ìhè, ayi ahuwo kwa ya, nāb͕a kwa àmà, gosi kwa unu na ndu ebighi-ebi ahu, nke diyere Nnam, ewe kpugheere ayi onwe-ayi;)

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ: Jọn dere na ndụ ahụ nke dịnyere Nna ahụ egosiwo anyị onwe anyị, anyị ahụwokwa ya, nụ ya, gbaa ya àmà.

1. Chineke na-ekpughe onwe ya na ịhụnanya Ya mgbe nile nye anyị.

2. Añụrị nke ịbụ onye akaebe nke ndụ Chineke.

1. 1 Jọn 4:9- Na nka ka emere ka ihunanya Chineke puta ìhè n'ebe ayi nọ, n'ihi na Chineke zitere Ọkpara ọ muru nání Ya n'uwa, ka ayi we di ndu site na Ya.

2. 2 Ndị Kọrint 4:6 – N'ihi na Chineke, Onye nyere iwu ka ìhè si n'ọchịchịrị nwuo, amụwokwa anyị n'ime obi anyị, inye ìhè nke ọmụma ebube nke Chineke n'ihu Jizọs Kraịst.

1 Jọn 1:3 Ihe nke anyị hụrụ na nke anyị nụrụ ka anyị na-egosi unu, ka unu na anyị wee nweekwa mmekọrịta: na n'ezie nnwekọ anyị na Nna ya na Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst.

Ntụgharị Anyị na-ekerịta ahụmahụ anyị banyere Jizọs Kraịst ka ndị ọzọ wee nwee ike soro anyị na Chineke Nna na Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst na-akpakọrịta.

1. Mmekọrịta Jizọs Kraịst: Otú Ịkekọrịta Ahụmahụ Anyị Pụrụ Isi Meta Ịdị n'Otu Ime Mmụọ

2. Ike nke Mmekọrịta: Ka anyị na ndị ọzọ na-akpakọrịta nwere ike isi mee ka anyị bịaruo Chineke nso

1. Ndị Rom 5: 1-2 - Ya mere, ebe agụworo anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke nwere udo site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị sitere n'aka ya nweta ohere ịbanye n'amara a nke anyị na-eguzo ugbu a .

2. Ndị Filipaị 2:1-3 - Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere agbamume ọ bụla site n'ịdị n'otu na Kraịst, ọ bụrụ na nkasi obi ọ bụla sitere n'ịhụnanya ya, ma ọ bụrụ na ị na-ekere òkè na mmụọ nsọ, ọ bụrụ na ọ dị nro na obi ebere, mee ka ọṅụ m zuo oke site n'ịdị ka ọ dị. -uche, inwe otu ihunanya, ịbụ otu na mmụọ na otu uche.

1 Jọn 1:4 Ma anyị na-edegara unu akwụkwọ ihe ndị a, ka ọṅụ unu wee zuo ezuo.

Onye edemede nke 1 Jọn na-ede ihe iji mee ka ndị na-agụ ya nwee ọṅụ.

1. Ọṅụ nke Mmekọrịta: Inweta ịhụnanya Chineke site na obodo

2. Iweghachi Ọṅụ: Ịchọta Ezi Ọṅụ Site n'Okwu Chineke

1. Nehemaịa 8:10 - "Ọṅụ Jehova bụ ike gị"

2. Ndị Filipaị 4: 4-7 - "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile, ọzọkwa, a na m asị, ṅụrịa ọṅụ."

1 Jọn 1:5 Ya mere nke a bụ ozi anyị nụrụ banyere ya, na-ezikwa unu, na Chineke bụ ìhè, ọchịchịrị adịghịkwa n’ime ya ma ọlị.

Ozi anyị nụrụ n’ọnụ Chineke bụ na Ọ bụ isi iyi nke ìhè, na ọ dịghịkwa ọchịchịrị nwere n’ime ya.

1. Chineke bụ isi iyi nke ìhè na olile anya, Ọ ga-eduzikwa anyị n'ụzọ nke ezi omume.

2. Chineke bụ onye nche na onye na-enye anyị, ọ dịghịkwa mgbe ọ ga-eduhie anyị.

1. Abụ Ọma 119:105, "Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m."

2. Matiu 5: 14-16, "Unu bụ ìhè nke ụwa, obodo nke e wuru n'elu ugwu, a pụghị izobe; ọ nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè: otú a ka ìhè-unu nēnwu kwa n'iru madu nile, ka ha we hu ezi omume-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

1 Jọn 1:6 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọrịta, na-ejekwa ije nʼọchịchịrị, anyị na-agha ụgha, ma anyị adịghị eme eziokwu.

Anyị enweghị ike ịzọrọ na anyị na Chineke na-akpakọrịta ma ọ bụrụ na anyị bi n'ọchịchịrị, dịka ọ megidere eziokwu.

1. Ije ije n'ìhè nke Eziokwu Chineke

2. Ibi ná mmekọrịta nke Chineke

1. Ndị Efesọs 5: 8-10 - N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị, ma ugbu a, unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na-ebi ndụ dị ka ụmụ nke ìhè.

2. Jọn 8:12 - Jizọs gwakwara ndị mmadụ okwu ọzọ sị, “Abụ m ìhè nke ụwa. Ọ bụrụ na unu eso m, unu agaghị eje ije n’ọchịchịrị, n’ihi na unu ga-enwe ìhè nke na-eduba ná ndụ.”

1 Jọn 1:7 Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n’ìhè ahụ, dị ka Ọ nọ n’ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara Jizọs Kraịst Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-ekwusi ike na ije ije n'ìhè ahụ na-eweta mkpakọrịta n'etiti onwe na ike sachapụ ọbara nke Jizọs Kraịst.

1. Ike nke ndụ jupụtara n'ìhè

2. Ọbara Jizọs dị ọcha

1. Aisaia 2:5 – Unu ulo Jekob, bia, ka ayi je ije n'ìhè nke Onye-nwe-ayi.

2. Nkpughe 7:14 - M'we si ya, Onye-nwe-ayi, i mara. O we sim, Ndia bu ndi siri na oké nkpab͕u puta, sa kwa uwe-nwuda-ha, me ka ha di ọcha n'ọbara Nwa-aturu ahu.

1 Jọn 1:8 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n’ime anyị.

Ọ dịghị onye na-enweghị mmehie, ọ dịkwa mkpa ikwu eziokwu banyere nke ahụ.

1. Anyị niile na-alụso Mmehie ọgụ: Na-enyocha Omume anyị n'ìhè nke 1 Jọn 1:8

2. Ike nke Ime Ihe n’Eziokwu: Ịmụta Ime Ka Anyị Na-emejọ ná Ìhè nke 1 Jọn 1:8

1. Ndị Rom 3:23 - N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke.

2. Jemes 5:16 – Ya mere na-ekwupụtara onwe unu mmehie unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu ka e wee gwọọ unu.

1 Jọn 1:9 Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

Ihe odide: Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị na anyị nwere ike ikwupụta mmehie anyị na Chineke ga-agbaghara anyị ma sachapụ anyị mmehie anyị.

Anyị nwere ike ịgakwuru Chineke ma rịọ mgbaghara ya maka mmebi iwu anyị.

1. Ike nke nkwuputa: Ịmata mmehie anyị na ịchọ mgbaghara

2. Ikwesị ntụkwasị obi na ikpe ziri ezi nke Chineke: Ichigharịkwuru Ya maka ịsachapụ na obi ebere

1. Abụ Ọma 51:1-5 – “Meerem ebere, Chineke, dị ka ebere Gị si dị; Dika ebere-Gi bara uba si di Hichapu njehiem nile. Sachaa m nke ọma n'ajọ omume m, sachapụkwa m mmehie m. N'ihi na amawom njehiem nile, ma nmehiem di n'irum mb͕e nile. Megide Gi, nání Gi, ka M'mehieworo, M'me kwa ihe jọrọ njọ n'anya-Gi, ka ewe gua gi n'onye ezi omume n'okwu-Gi nile, I zuru okè n'ikpé-Gi. Lee, a mụpụtara m n’ajọ omume, ma n’ime mmehie ka nne m tụụrụ ime m.”

2. Ezikiel 36:25-27 – “M ga-efesa unu mmiri dị ọcha, unu ga-adịkwa ọcha n'adịghị ọcha unu niile, ọ bụkwa arụsị unu niile ka m ga-eme ka unu dị ọcha. M'gēnye kwa unu obi ọhu, ọ bu kwa mọ ọhu ka M'gētiye nime unu. M'gēwepu kwa obi nkume n'anu-aru-unu, nye kwa unu obi nke anu-aru. M'gātukwasi kwa Mọm nime unu, me kwa ka unu nēje ije n'ukpurum nile, lezie anya n'irube isi n'iwum nile.

1 Jọn 1:10 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na-eme ya onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n’ime anyị.

Anyị enweghị ike ịgọnarị mmehie anyị, n'ihi na nke a ga-abụ ihe megidere Okwu Chineke kpọmkwem.

1. Okwu Chineke bụ eziokwu na adịghị agbanwe agbanwe; Anyị enweghị ike ịgọnarị mmehie anyị

2. Unu adala n'aghụghọ nke onwe: Anyị niile bụ ndị mmehie

1. Ndị Rom 3:23 - "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke."

2. Jemes 3:2 - "N'ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ n'ọtụtụ ụzọ. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n'ihe ọ na-ekwu, ọ bụ onye zuru okè, nwekwara ike ịchịkwa ahụ ya dum."

1 Jọn 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ ozi Jọn nke mbụ n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-atụle isiokwu ndị dị ka nrube isi n'iwu Chineke, ịhụrịta ibe ha n'anya, na nghọta n'etiti eziokwu na ụgha.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere site n’onye dere akwụkwọ na-agwa ndị na-agụ ya “ụmụ m m hụrụ n’anya” ma kwupụta ọchịchọ ya ka ha ghara ime mmehie. Otú ọ dị, ọ na-ekweta na ọ bụrụ na onye ọ bụla emee mmehie, ha nwere onye na-akwado Nna ya—Jizọs Kraịst, onye bụ aja mgbaghara mmehie maka mmehie anyị (1 Jọn 2:1-2). Onye ode akwụkwọ kwusiri ike na idebe iwu Chineke bụ ngosipụta nke ịhụnanya anyị nwere n’ebe ọ nọ (1 Jọn 2:3–5). Ọ na-ekwu na ndị na-azọrọ na ha maara Chineke ma na-adịghị edebe iwu ya bụ ndị ụgha, ebe ndị na-erube isi n'okwu ya n'ezie na-eme ka ịhụnanya Chineke zuo okè n'ime ha (1 Jọn 2: 4-5).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7-11, e na-ekwusi ike na ịhụrịta ibe ha n’anya. Onye dere akwụkwọ ahụ kwuru na ọ na-ede iwu ọhụrụ nye ndị na-agụ ya—iwu nke bụ ma ochie na nke ọhụrụ n’ihi na e mezuwo ya na Jizọs Kraịst (1 Jọn 2:7-8). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-eje ije n’ìhè ma ghara ịsụ ngọngọ site n’ịkpọ ụmụnna ha asị. Kama, ha kwesịrị ịhụrịta ibe ha n’anya n’ihi na onye ọ bụla hụrụ nwanna ya n’anya na-ebi n’ìhè ahụ (1 Jọn 2:9–10). Onye edemede ahụ gosipụtara ọdịiche dị na nke a na ndị na-akpọ ndị ọzọ asị; ha ka bi n’ọchịchịrị, ma ha amaghị ebe ha na-aga.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke 12 gaa n’ihu ruo ọgwụgwụ nke isiakwụkwọ , odee ahụ kwuru banyere ọnọdụ dị iche iche nke ntozu okè ime mmụọ n’ime obodo—ụmụaka, ụmụ okorobịa, na ndị nna (12-14) ndị siri ike, na ndị maara Ya (12-14) .Onye edemede ahụ dọrọ aka ná ntị megide ịhụnanya nke ụwa, na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha (1 Jọn 2:15). Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee nghọta ma ghara ikwere mmụọ nile kama nwalee ha ka ha hụ ma hà si na Chineke (1 Jọn 2:18-19). Ọ na-emesi ike na ndị ahụ na-anọgide na Kraịst ga-enwe obi ike na ihere agaghị eme ya na ọbịbịa ya (1 Jọn 2:28).

Na nchịkọta, Isi nke abụọ nke Akwụkwọ Ozi Mbụ nke Jọn onyeozi na-emesi ike nrube isi nye iwu-nsọ Chineke dịka ngosipụta nke ịhụnanya anyị nwere n'ebe ọ nọ. Ọ na-achọ ka ndị kwere ekwe hụ ibe ha n'anya ma dọọ aka ná ntị megide ịkpọ ndị ọzọ asị. Isiakwụkwọ ahụ na-ekwu maka ọkwa dị iche iche nke ntozu okè ime mmụọ n'ime obodo ma na-akwalite nghọta n'etiti eziokwu na ụgha. N'ikpeazụ, ọ na-emesi ike mkpa ọ dị ịnọ na Kraịst na inwe obi ike na ọbịbịa Ya.

1 Jọn 2:1 Ụmụntakịrị m, ihe ndị a ka m na-edegara unu akwụkwọ, ka unu ghara imehie. Ma ọ buru na onye ọ bula emehie, ayi nwere onye-ndú n'ebe Nna-ayi nọ, bú Jisus Kraist Onye ezi omume:

Na 1 Jọn 2:1, Jọn na-echetara ndị na-agụ ya ka ha ghara ime mmehie kama ọ na-enye obi ike na ọ bụrụ na ha emee ya, Jizọs Kraịst bụ onye na-akwado ha n'ebe Nna ahụ nọ.

1. Nkwenye nke Jizọs Kraịst: Onye na-akwado anyị na Nna ya

2. Imeri mmehie site n'ịtụkwasị obi na Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 8:34 - “Ònye ga-ama ikpe? Kraịst Jizọs bụ onye nwụrụ anwụ—karịsịa, onye e mere ka o si n’ọnwụ bilie—onye nọ n’aka nri Chineke, onye na-arịọchitere anyị arịrịọ n’ezie.”

2. Ndị Hibru 4: 15-16 - “N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụàjà nke na-apụghị imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwarawo n'ụzọ ọ bụla dị ka anyị onwe anyị, ma ọ dịghị mmehie. Ya mere, ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n’oge mkpa.”

1 Jọn 2:2 Ya onwe-ya bu kwa ihe-ikpuchi-nmehie nke nmehie-ayi: ọ bughi kwa nke ayi, kama ọ bu kwa nke bayere nmehie nke uwa nile .

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-akọwa na Jizọs bụ ihe mgbapụta maka mmehie nke ụwa dum.

1. Àjà Jizọs bụ Maka Mmadụ Nile - Ịchọpụta Ihe 1 Jọn 2:2  pụtara.

2. Onyinye nke mgbapụta - Ntụgharị uche n'ogo nke Aja mgbaghara mmehie nke Jizọs

1. Ndị Rom 3: 24-26 - Nkwenye maka mmadụ niile site na okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Ndị Hibru 10:14 – Àjà Jizọs zuru okè maka mmehie anyị

1 Jọn 2:3 Ma site na nke a ka anyị ji mara na anyị maara ya, ma ọ bụrụ na anyị edebe iwu ya.

Anyị nwere ike ịmata Chineke ma ọ bụrụ na anyị edebe iwu ya.

1. Nọgidenụ n'ịhụnanya Chineke: Anyị nwere ike ịhụ n'uju nke ịhụnanya Chineke ma anyị debe iwu ya.

2. Nrube-isi n’ime Onye-nwe: Irube isi n’iwu Chineke bụ nanị ụzọ anyị ga-esi mara Ya.

1. Ndị Rom 8:14-16 - N'ihi na ka ha ra bụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ha bụ ụmụ Chineke.

2. Abụ Ọma 119:165 – Udo uku ka ha nwere, bú ndi nāhu iwu-Gi n'anya: Ọ dighi kwa ihe ga-emejọ ha.

1 Jọn 2:4 Onye na-asị: “Amaara m ya, ma ọ dịghị edebe iwu ya, bụ onye ụgha, eziokwu adịghịkwa n’ime ya.

Akụkụ ahụ na-emesi ike na ọmụma nke Chineke na-egosipụta site n'irube isi n'iwu Ya.

1. Ịmụta ịhụ Chineke n'anya site na nrubeisi

2. Ike nke ibi ndụ n'okwukwe gị

1. Jọn 14:15 - “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-erube isi n’iwu m.”

2. Jemes 1:22 – “Bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ nanị.”

1 Jọn 2:5 Ma onye ọ bula nke nēdebe okwu-Ya, nime Ya ka emeworo ka ihu-n'anya Chineke zue okè n'ezie: site na nka ka ayi mara na ayi nọ nime Ya.

Anyị pụrụ ijide n’aka na anyị nọ n’ịhụnanya Chineke mgbe anyị na-edebe okwu ya.

1. Idebe Okwu Chineke: Ihe ịrịba ama nke ịhụnanya Ya zuru okè

2. Ibi ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi nke ịhụnanya Chineke: Ịnọgide n'Okwu Ya

1. Ilu 3:1-2 , "Nwa m, echefula iwu m, ma ka obi gị debe ihe nile m nyere n'iwu: n'ihi na ogologo ụbọchị nile na ogologo ndụ na udo ka ha ga-atụkwasịrị gị."

2. Jọn 14:15, "Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m."

1 Jọn 2:6 Onye na-asị na ọ na-anọgide na ya kwesịrị ya onwe ya kwa ga-ejekwa otú ahụ, ọbụna dị ka o jere.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ibi ndụ ha n’ụzọ kwekọrọ n’otú Jizọs si bie ndụ.

1. Ije ije dị ka Jizọs: Ibi ndụ nke ịdị nsọ

2. Ịnọnyere Kraịst: Ihe Nlereanya Maka Ndụ

1. Matiu 11:29 - "Werenụ yoke nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'aka m; n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi;

2. Ndị Rom 13:14 - "Ma yikwasị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ma unu emela ndokwa maka anụ ahụ, imezu ọchịchọ ya."

1 Jọn 2:7 Ụmụnna m, ọ bụghị iwu ọhụrụ ka m na-edegara unu, kama ọ bụ iwu ochie nke unu nwere site na mmalite. Iwu ochie ahụ bụ okwu unu nụrụ site na mmalite.

Jọn na-echetara ụmụnna banyere iwu ochie ha nụrụ kemgbe mmalite.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso okwu Chineke site na mmalite.

2. Ike nke okwu Chineke na-akwado anyi n'oge nile.

1. Deuterọnọmi 6:4-9 – Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m, ìhè n'ụzọ m.

1 Jọn 2:8 Ọzọ, iwu ọhu ka m’nēdegara unu, nke bu ezi-okwu nime Ya na nime unu: n’ihi na ọchichiri ahu agabigawo, ezi Ìhè ahu nāmu kwa ub͕u a.

Na 1 Jọn 2:8, onye dere akwụkwọ ahụ na-akụzi iwu ọhụrụ, nke e meworo ka ọ bụrụ eziokwu n'ime ya ma ndị na-agụ ya, dịka ọchịchịrị na-apụ ugbu a ma ezi ìhè ahụ na-enwu.

1. "Ezi Ìhè ahụ dị ebe a: Iwu ọhụrụ a ga-agbaso"

2. "Ngabiga nke Ọchịchịrị: Olileanya Ọhụrụ maka Uto"

1. Jọn 8:12 - "Mgbe Jizọs gwara ndị mmadụ okwu ọzọ, ọ sịrị, "Abụ m ìhè nke ụwa: onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2. Ndị Efesọs 5: 8 - "N'ihi na unu bụbu ọchịchịrị mgbe mbụ, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na-ebi ndụ dị ka ụmụ nke ìhè."

1 Jọn 2:9 Onye na-asị na Ọ nọ n'ìhè ahụ ma kpọọ nwanne ya asị, nọ n'ọchịchịrị ọbụna ruo ugbu a.

Ndị na-azọrọ na ha nọ n’ìhè ahụ, ma kpọọ nwanna ha asị, ka nọkwa n’ọchịchịrị.

1. "Ìhè nke Ịhụnanya: Imeri Ịkpọasị"

2. "Ike nke Òtù Ụmụnna: Ịjụ Ọchịchịrị"

1. Luk 6:31 – Meere ndị ọzọ dị ka ị chọrọ ka ha mee gị.

2. Ndị Rom 12:14-21 - Na-agọzi ndị na-akpagbu unu.

1 Jọn 2:10 Onye hụrụ nwanna ya n’anya na-anọgide n’ìhè ahụ, ọ dịghịkwa ihe ịsụ ngọngọ adịghị n’ime ya.

Ịhụ nwanna n'anya na-edebe ya n'ìhè, na-egbochikwa ha ịsụ ngọngọ.

1. "Ìhè nke ịhụnanya: Ịnọgide na Ìhè site n'ịhụ ndị ọzọ n'anya"

2. "Ịhụ Ụmụnna Anyị n'Anya: Ụzọ nke Ịdị Ọcha Ime Mmụọ"

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa. Obodo ewuru n'elu ugwu, a pụghị izobe. Ma ndị mmadụ adịghị amụnye oriọna ma tinye ya n'okpuru efere. Kama ha dọba ya n'elu ihe-ndọkwasi-ya, nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè. N’otu aka ahụ, ka ìhè unu na-enwu n’ihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke eluigwe otuto.”

2. Ilu 10:9 - "Onye na-eje ije n'iguzosi ike n'ezi ihe na-eje ije na ntụkwasị obi: ma onye ọ bụla nke na-agbaso ụzọ gbagọrọ agbagọ ka a ga-achọpụta."

1 Jọn 2:11 Ma onye kpọrọ nwanna ya asị nọ n’ọchịchịrị, na-ejegharịkwa n’ọchịchịrị, ma ọ maghị ebe ọ na-aga, n’ihi na ọchịchịrị ahụ emewo ka anya ya kpuo ìsì.

Ịkpọ nwanna asị na-eduga n’ọchịchịrị na ikpu ìsì, na-eme ka o siere mmadụ ike ịchọta ụzọ.

1. "Ịhụ Ịhụnanya Chineke n'Aka Ụmụnna Anyị"

2. "Ihe ize ndụ nke ịkpọasị"

1. Ilu 10:12 - ịkpọasị na-akpali iseokwu, ma ịhụnanya na-ekpuchi njehie niile.

2. Ndị Efesọs 4: 31-32 - Ka ewepụ obi ilu na ọnụma na iwe na iti mkpu na nkwutọ n'ebe unu nọ, ya na ihe ọjọọ niile. Na-enwenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, nweenụ obi ọmịiko, na-agbagharakwa ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.

1 Jọn 2:12 Ụmụntakịrị m na-edegara unu akwụkwọ ozi, nʼihi na agbagharawo unu mmehie unu nʼihi aha ya.

Agbagharawo ndị kwere ekwe mmehie ha site na Jisus Kraịst.

1. Mgbaghara nke mmehie site n'aha Jizọs

2. Ịgbaghara Mgbaghara: Ịkwenye na Jizọs

1. Ndị Kọlọsi 1:14 - Ọ gbaghaara anyị mmehie anyị niile.

2. Abụ Ọma 103:12 – Dị nnọọ ka ọwụwa anyanwụ si n'ebe ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o meworo ka njehie anyị dị anya n'ebe anyị nọ.

1 Jọn 2:13 Ndị nna m na-edegara unu akwụkwọ ozi, n’ihi na unu amawo Onye ahụ nke dị site na mmalite. Anam edegara unu akwukwọ, umu-okorọbia, n'ihi na unu emeriwo ajọ onye ahu. Anam edegara unu akwukwọ, umu-ntakiri, n'ihi na unu amawo Nnam.

Onye dere 1 Jọn na-edegara ìgwè atọ dị iche iche akwụkwọ ozi: ndị nna, ụmụ okorobịa na ụmụntakịrị. Ọ na-agba ha ume ka ha mara Jizọs na Chineke bụ́ Nna.

1. Ịmara Jizọs na Nna: Ụzọ Isi Imeri Ihe Ọjọọ

2. Ndị Nna, Ndị Ntorobịa, na Ụmụntakịrị: Ịmara Nna na Jizọs

1. Matiu 11:25-30 - Jizọs na-ekpughe Nna ya nye ndị na-abịakwute Ya.

2. Jọn 10:14-18 - Jizọs bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ nke maara atụrụ ya na Nna.

1 Jọn 2:14 Nna, edegara m unu akwukwọ, n'ihi na unu amawo Onye ahu Nke di site na mbu. Edegaram unu akwukwọ, umu-okorọbia, n'ihi na unu di ike, ma okwu Chineke nādigide nime unu, ma unu emeriwo ajọ onye ahu.

Jọn degaara ìgwè abụọ dị iche iche akwụkwọ, ndị bụ́ nna maara Jizọs malite ná mmalite, na ụmụ okorobịa ndị siri ike n’okwukwe ma merie ajọ onye ahụ.

1. Ike nke ụmụ okorobịa na okwukwe

2. Na-eto eto na ihe ọmụma nke Jizọs

1. 1 Jọn 2:14

2. Abụ Ọma 119:9-11

1 Jọn 2:15 ahụla ụwa ma ọ bụ ihe dị n’ụwa n’anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ya.

Anyị ekwesịghị ịhụ ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n’ime ya n’anya, n’ihi na ịhụ ụwa n’anya pụtara na anyị ahụghị Chineke n’anya.

1. “Gịnị Ka Ịhụ Ụwa n’Anya Pụtara?”: Inyocha ihe ịhụ ụwa n’anya pụtara na otú o si emetụta mmekọrịta anyị na Chineke.

2. “Otú Isi Hụrụ Chineke n’Anya Ma Ọ bụghị Ụwa”: Ịchọgharị otú e si abịarukwu Chineke nso ma na-ezere ọnwụnwa nke ụwa.

1. Jemes 4:4 - "Ndị na-akwa iko na ndị inyom na-akwa iko, ùnu amataghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ iro Chineke? Ya mere onye ọ bụla nke ga-abụ enyi nke ụwa bụ onye iro nke Chineke."

2. Matiu 6:24 - "Ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ma ọ ga-akpọ otu asị, hụ ibe ya n'anya;

1 Jọn 2:16 N’ihi na ihe nile nke dị n’ụwa, bụ́ agụụ ihe ọjọọ nke anụ ahụ́, na agụụ ihe ọjọọ nke anya, na nganga nke ndụ, esiteghị n’aka Nna, kama o sitere n’ụwa.

Ụwa jupụtara n’ọnwụnwa ndị sitere n’ọchịchọ nke anụ ahụ́, anya, na mpako, nke na-esiteghị na Chineke.

1. Nganga na-ebute mbibi

2. Imeri Ọnwụnwa nke Ụwa

1. Ndị Efesọs 4: 22-24 - Yipụ onwe gị ochie, nke a na-emebi site n'ọchịchọ aghụghọ ya, ka e meekwa ka ọ dị ọhụrụ na mmụọ nke uche gị, yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere ka o yie Chineke n'ezi omume na ezi omume. ịdị nsọ.

2. Jemes 1:14-15 – Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe a na-adọkpụrụ ha site n'ọchịchọ ọjọọ nke onwe ha ma rafuo ha. Mgbe ahụ, mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụ mmehie; na mmehie, mgbe o tolitere, na-amụ ọnwụ.

1 Jọn 2:17 Ma uwa na-agabiga, na ihe ọjọ-ọgugu-ya: ma onye nēme ihe Chineke nāchọ nādigide rue mb͕e ebighi-ebi.

Ụwa na ọchịchọ ya ga-agabiga, ma ndị na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.

1. Uche Chineke: Ụzọ nke Ndụ Ebighị Ebi

2. Mgbanwe nke ọchịchọ ụwa

1. Abụ Ọma 103:15-16 - Ma mmadụ, ụbọchị ya dị ka ahịhịa; ọ na-ama ifuru dị ka ifuru ọhịa; n'ihi na ifufe nāgabiga ya, o we la, ọnọdu-ya adighi-ama kwa ya ọzọ.

2. Matiu 6:19-21 – “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; ndị ohi anaghị agbaba zuo ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

1 Jọn 2:18 Ụmụntakịrị, ọ bụ oge ikpeazụ: ma dịka unu nụrụ na onye na-emegide Kraịst ga-abịa, ọbụna ugbu a enwere ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst; site na ya ka ayi mara na ọ bu oge ikpe-azu.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka ọnụnọ nke ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst, na-egosi na ọ bụ oge ikpeazụ.

1. Oge Ọgwụgwụ dị nso: Ịkwadebe maka nloghachi nke Jizọs

2. Agha n'etiti Ezi na Ihe Ọjọọ: Ịmata na Izere Ndị Na-emegide Kraịst

1. Matiu 24: 4-14 - nkọwa Jizọs banyere ihe ịrịba ama nke oge ikpeazụ

2. 2 Ndị Tesalonaịka 2:3-4 - Ịdọ aka ná ntị Pọl banyere ndị amụma ụgha na ndị na-emegide Kraịst.

1 Jọn 2:19 Ha si n'ebe anyị nọ pụọ, ma ha abụghị nke anyị; n'ihi na asi na ha bu ndi sitere na ayi, ha gābu ezie na ha gānọyere ayi: ma ha puru, ka ewe me ka ha puta ìhè na ha bughi ayi nile.

Ụfọdụ ndị so n’ìgwè, ma emesịa pụọ, na-egosi na ha esoghị n’ìgwè ahụ n’ezie.

1. Anyị aghaghị ịdị na-aghọta ihe ma a bịa n’ihe banyere ndị anyị na ha gbara gburugburu, n’ihi na ụfọdụ nwere ike ghara ịbụ ndị ha yiri ka hà bụ.

2. Omume nke ndị mmadụ nwere ike ikpughe ezi ọdịdị ha, yana ebumnobi ha na otu.

1. Matiu 7:15-16 “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Ị ga-amata ha site ná mkpụrụ ha.”

2. 2 Timoti 3:13 “Ma ndị ajọ omume na ndị nduhie ga-anọgide na-ajọwanye njọ, na-eduhie ma na-eduhie.”

1 Jọn 2:20 Ma unu nwere òkè nke sitere nʼaka Onye Nsọ, ma unu matara ihe niile.

Ndị kwere ekwe nwere mmanụ nke Mụọ Nsọ ma na-enye ha amamihe nke ihe niile.

1. Chineke Tere Mmanụ: Ike nke Mmụọ Nsọ n'ime Anyị

2. Ịmara ihe niile: Ike nke Mmụọ Nsọ na-arụ ọrụ

1. Jọn 14:26 – Ma Onye-nkwuputa, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, gēzí unu ihe nile, cheta kwa unu ihe nile M'gwaworo unu.

2. 2 Timoti 3:16-17 - Akwụkwọ Nsọ niile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru maka izi ihe, ịba mba na mgbazi na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye ozi nke Chineke wee bụrụ onye a kwadebere nke ọma maka ezi ọrụ ọ bụla.

1 Jọn 2:21                                     degara unu akwukwọ n'ihi na unu amataghi ezi-okwu, kama n'ihi na unu matara ya, na ọ dighi kwa okwu-ugha sitere n'ezi-okwu.

Amaokwu a na-emesi ike mkpa ọ dị ịmara eziokwu, na na ụgha esiteghị n'eziokwu ahụ.

1. Eziokwu Chineke Dị Mkpa—Otú anyị pụrụ isi jiri eziokwu Chineke duzie ndụ anyị.

2. Ụgha na Aghụghọ - Ihe mere anyị ga-eji zere ụgha na aghụghọ na ndụ anyị.

1. Ndị Kọlọsi 3:9 - "Unu agwala ibe unu okwu ụgha, ebe unu ewepụla ochie ahụ na omume ya."

2. Ilu 12:22 - "Ihe arụ n'anya Jehova ka egbugbere ọnụ okwu ụgha bụ: ma ndị na-ekwesị ntụkwasị obi bụ ihe na-atọ Ya ụtọ."

1 Jọn 2:22 Ònye bụ onye ụgha ma e wezụga onye na-agọnarị na Jizọs bụ Kraịst ahụ? Ọ bụ onye na-emegide Kraịst, onye na-agọnarị Nna na Ọkpara ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere na 1 Jọn 2:22 na-ekwu banyere ịgọnarị Jizọs dị ka Kraịst na otú ime otú ahụ si eme mmadụ ịbụ onye na-emegide Kraịst.

1. A maka mkpa ọ dị ịnakwere Jizọs Kraịst dịka Ọkpara Chineke.

2. A banyere ihe ịgọnarị Jizọs pụtara na ihe ga-esi n'ime otú ahụ pụta.

1. Jọn 14:6 – “Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.”

2. 1 Jọn 1:3 - “Ihe anyị hụworo ma nụkwa ka anyị na-ezisakwa unu, ka unu na anyị wee nweekwa mmekọrịta; n’ezie, mkpakọrịta anyị na Nna anyị na Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst.”

1 Jọn 2:23 Onye ọ bụla nke na-agọnarị Ọkpara ahụ enweghị Nna ahụ: onye na-ekwupụta Ọkpara ahụ nwekwara Nna ahụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike na mmadụ nwere Nna ahụ, mmadụ aghaghị ịnakwere Ọkpara ahụ.

1. Anyị aghaghị ịnakwere Jizọs dị ka Ọkpara Chineke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Chineke Nna dị ná mma.

2. Anyị enweghị ike ịgọnarị Jizọs ma ka na-atụ anya ka anyị na Chineke bụ́ Nna nwere njikọ.

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Olu 4:12-Nzọputa adighi kwa n'aru onye ọzọ: n'ihi na ọ dighi aha ọzọ di n'okpuru elu-igwe nke enyere n'etiti madu nke aghaghi izọputa ayi.

1 Jọn 2:24 Ya mere, ka ihe ahụ unu nụrụ site na mbụ nọgide nʼime unu. Ọ bụrụ na ihe ahụ unu nụrụ site ná mmalite ga-anọgide n’ime unu, unu ga-anọgidekwa n’ime Ọkpara, na n’ime Nna.

Anyị kwesịrị ịnọgide na-erube isi n’okwu Jizọs ndị anyị nụworo site ná mmalite, nke a ga-enyekwara anyị aka ịnọgide na-enwe mmekọrịta n’etiti Ọkpara na Nna ahụ.

1. Nọgidenụ n'Okwu Chineke: Ụzọ Isi Mmekọrịta Ya na Jizọs

2. Nọgidenụ n'Eziokwu nke Ozi Ọma: Igodo nke Ịnọgide Na-enwekekọrịta na Chineke

1. Jọn 15: 4-5 - Nọgidenụ na m, na m na gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine; unu apughi kwa ọzọ, ma ọ buru na unu anọgideghi nimem.

2. Ndị Kọlọsi 3:16 - Ka okwu Kraist biri nime unu nke ukwuu n'amamihe nile; nēwere abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ nēzírita ibe-unu aka na nti, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi abù.

1 Jọn 2:25 Ma nke a bụ nkwa ahụ o kwere anyị, ọbụna ndụ ebighị ebi.

Jọn kwuputara nkwa ndụ ebighị ebi nke Chineke.

1. Nkwa Chineke Maka Ndụ Ebighị Ebi - 1 Jọn 2:25

2. Olileanya nke Nzọpụta - 1 Jọn 2:25

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

1 Jọn 2:26 Ihe ndị a ka m degara unu akwụkwọ banyere ndị na-eduhie unu.

Jọn degaara ndị na-agụ ya akwụkwọ ka o dọọ ha aka ná ntị banyere ndị na-agbalị iduhie ha.

1. Ihe ize ndụ nke Aghụghọ: Ịmata na Zere nkuzi ụgha

2. Ịnọgide Na-ekwesị Ntụkwasị Obi n'Okwu Chineke: Chebe Onwe Gị Ka Ndị Amụma Ụgha Nwepụta Onwe Gị

1. Ndị Efesọs 6:11-13 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nile nke ekwensu.

2. Jeremaia 29:8-9 - Chọọnụ udo na ọganihu nke obodo nke m dọọrọ gị n'agha laa. Rịọ Jehova ekpere maka ya, n’ihi na ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma, gị onwe gị kwa ga-eme nke ọma.

1 JỌN 2:27 Ma otite-manu ahu nke unu natara n'aka-Ya nānọgide nime unu, ọ bughi kwa unu nkpà ka onye ọ bula kuziere unu: kama dika otù otite-manu ahu nēzí unu ihe nile, buru kwa ezi-okwu, ọ bughi kwa okwu-ugha, ọbuná ọbuná ọbuná ọbuná unu ka onye ọ bula nēzí unu. dika ozí unu, unu gānọgide nime ya.

Otite mmanụ ahụ ndị kwere ekwe natara n’aka Jizọs na-anọnyere ha ma na-akụziri ha ihe niile. Ha ekwesịghị ịdabere n'ebe onye ọ bụla nọ ka ọ kụziere ha ihe, n'ihi na ihe e tere mmanụ bụ eziokwu, bụrụkwa onye a pụrụ ịtụkwasị obi.

1. Chineke Tere Mmanụ: Isi Iyi Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Eziokwu

2. Ịnọgide n'ime Jizọs Site na Otite mmanụ

1. Isaiah 10:27 - "Ọ gēru kwa, n'ubọchi ahu, na agēwepu ibu-ya n'ubu-gi, na yoke-ya n'olu-gi, agēme kwa ka yoke ahu la n'iyì n'ihi otite-manu ahu."

2. Jemes 1:25 - "Ma onye ọ bụla na-eleba anya n'iwu zuru oke nke nnwere onwe, wee nọgide na ya, ebe ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu, kama onye na-arụ ọrụ ahụ, a ga-agọzi nwoke a n'omume ya."

1 Jọn 2:28 Ma ub͕u a, umu-ntakiri, nānọgidenu nime Ya; ka, mb͕e ọ bula Ọ gāhu ayi, ka ayi we nwe obi ike, ka ihere ghara kwa ayi n'iru Ya n'ọbibia-Ya.

Anyị kwesịrị ịnọrọ n’ihu Chineke ka mgbe Kraịst ga-alọghachi, anyị ga-enwe obi ike kama inwe ihere.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ n’ìhè nke nloghachi Kraịst

2. Ịnọgide na Chineke ka ọ nweta amara na ebere ya mgbe Ọ ga-alaghachi

1. Aisaia 26:20 - Bịa, ndị m, bata n'ime-ulo unu, mechie ụzọ unu n'azụ unu; zobe onwe-unu nwa oge, rue mb͕e iwe gāgabiga.

2. Ndị Rom 8:1 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs.

1 Jọn 2:29 Ọ bụrụ na unu matara na ọ bụ onye ezi omume, unu maara na onye ọ bụla na-eme ezi omume sitere na ya mụọ.

Ndị kwere ekwe nwere ike ịmara na Chineke bụ onye ezi omume na ndị na-eme ezi omume bụ ndị a mụrụ site na Ya.

1. "Gịnị bụ ezi omume, oleekwa otú anyị ga-esi bie ya?"

2. "Gịnị ka ịbụ onye Chineke mụrụ pụtara?"

1. Ndị Rom 6: 16-17 - "Ùnu amataghị na ọ bụrụ na unu ewere onwe unu nye onye ọ bụla dị ka ndị ohu na-erube isi, unu bụ ohu nke onye ahụ unu na-erubere isi, ma ọ bụ nke mmehie, nke na-eduba ọnwụ, ma ọ bụ nke nrubeisi, nke na-edu. n'ezi omume?

2. Jemes 1: 22-25 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. n'ihi na ọ nēle anya onwe-ya, pua, ngwa ngwa nēchezọ kwa otú ọ di: ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, nātachi kwa obi, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ ma-ọbughi onye nēme ihe nēme ihe. , a ga-agọzikwa ya n’ime omume ya.”

1 Jọn 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ ozi Jọn nke mbụ n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na isiokwu ndị dị ka ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ, ibi ndụ dị ka ụmụ Chineke, na mkpa nke ezi omume na ịhụnanya.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere site n’onye odee kwupụta oke ịtụ n’anya ya maka ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke nyeworo anyị site n’ịkpọ anyị ụmụ Ya (1 Jọn 3:1). Ọ na-ekwusi ike na ọ bụ ezie na anyị nwere ike ghara ịghọta nke ọma ihe anyị ga-abụ, anyị maara na mgbe Kraịst ga-apụta, anyị ga-adị ka Ya n'ihi na anyị ga-ahụ Ya otú Ọ dị (1 Jọn 3: 2). Onye dere akwụkwọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha sachapụ onwe ha ka Kraịst dị ọcha (1 Jọn 3:3). Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na mmehie bụ mmebi iwu na ndị na-aga n'ihu na-eme mmehie esiteghị na Chineke mụọ n'ezie (1 Jọn 3:4-9).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 10-18, e na-ekwusi okwu ike n’ezi omume na ịhụnanya. Onye ode akwụkwọ na-akọwa ọdịiche dị n'etiti ụmụ Chineke na ụmụ nke ekwensu dabere n'omume ha. Ndị na-eme ezi omume ma hụ ụmụnna ha n’anya sitere na Chineke, ebe ndị na-adịghị eme ezi omume ma ọ bụ ndị na-akpọ ndị ọzọ asị esiteghị na Chineke (1 Jọn 3:10-15). Onye dere akwụkwọ ahụ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha nyefee ndụ ha n'àjà maka ibe ha dị ka Jizọs tọgbọrọ ndụ ya maka anyị (1 Jọn 3:16). Ọ na-ekwusi ike na a na-egosipụta ezi ịhụnanya site n'omume kama ịbụ nanị okwu ọnụ.

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 19 gawa ruo na njedebe nke isi , odee na-emesi ndị kwere ekwe obi ike maka inwe obi ike n'ihu Chineke. Ọ na-ekwu na ọ bụrụgodị na obi anyị ama anyị ikpe, Chineke dị ukwuu karịa obi anyị ma mara ihe niile (1 Jọn 3:20). Onye edemede ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwee okwukwe n’ekpere ma rịọ dịka uche Ya siri dị n’ihi na ndị na-edebe iwu ya na-anata ihe ọbụla ha rịọrọ (1 Jọn 3:21–22). Ọ na-ekwusi ike na ọ dị mkpa idobe iwu-nsọ Chineke na ịnọgide n’ịhụnanya, dịka ndị hụrụ Chineke n’anya ga-edebe iwu-nsọ Ya (1 Jọn 3:23–24).

Na nchịkọta, Isi nke atọ nke Akwụkwọ Ozi Mbụ nke Jọn onyeozi na-eme ka ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke nwere n'ebe anyị nọ na njirimara anyị dị ka ụmụ Chineke. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha na-achụso ịdị ọcha na ezi omume, na-amata ọdịiche dị n'etiti ụmụ Chineke na ụmụ ekwensu dabere na omume ha. Isiakwụkwọ ahụ na-ekwusi ike ụdị ịchụ-aja nke ịhụnanya ma na-agba ndị kwere ekwe ume inyefe ndụ ha maka ibe ha. Ọ na-emesi ndị kwere ekwe obi ike maka inwe ntụkwasị obi n'ihu Chineke, na-agba ha ume ka ha debe iwu Ya ma nọgide n'ịhụnanya Ya.

1 Jọn 3:1 Le, ụdị ihu-n'anya nke Nnam gosiworo ayi, ka ewe kpọ ayi umu Chineke: ya mere uwa amaghi ayi, n'ihi na ọ maghi Ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke gosiri anyị site n'ime anyị ụmụ Ya. 1. Ịhụ Chineke n'anya: Inweta amara Nna 2. Ọjụjụ nke ụwa: Ịmara Jizọs n'ụwa gbajiri agbaji. 1. Ndị Rom 8:14–17: N'ihi na ka ha ra, bú ndi Mọ nke Chineke nēdu, ha bu umu Chineke. 2. Jọn 17:14-19: enyewom ha okwu-Gi; ma ụwa kpọwo ha asị, n’ihi na ha esiteghị n’ụwa, ọbụna dị ka m na-abụghị nke ụwa.

1 Jọn 3:2 Ndị m hụrụ n'anya, ugbu a anyị bụ ụmụ Chineke, ma akwụnyeghị ihe anyị ga-abụ: ma anyị maara na mgbe ọ ga-apụta ìhè, anyị ga-adị ka ya; n'ihi na ayi gāhu ya otú ọ di.

Anyị bụ ụmụ Chineke, anyị ga-adịkwa ka Ya mgbe Ọ pụtara.

1. Ayi bu umu Chineke kachasi ihe nile elu

2. Ibi ndụ nke okwukwe na atụmanya nke nloghachi nke Kraịst

1. Ndị Rom 8:29 - N'ihi na ndị ọ maburu ụzọ, O were ụzọ kpebie ka ha yie oyiyi nke Ọkpara ya, ka ọ bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna.

2. Ndị Kọlọsi 3:4 - Mgbe Kraịst, onye bụ ndụ anyị, ga-apụta, mgbe ahụ ka unu na ya ga-apụtakwa n'ebube.

1 Jọn 3:3 Ma onye ọ bụla nke nwere olileanya a n’ebe ọ nọ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, ọbụna dị ka ọ dị ọcha.

Ndị kwere ekwe kwesịrị ime onwe ha ka ha dị ọcha, dịka Jizọs siri dị ọcha.

1: Ihe nlereanya Jizọs nke ịdị ọcha kwesịrị ịbụ ihe atụ anyị.

2: Dị ka ndị na-eso ụzọ Jizọs, anyị aghaghị ịgbalị ịdị ọcha.

1: Ndị Filipaị 2:5 - "Ka echiche a dịrị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs."

2: Taịtọs 2: 11-12 - "N'ihi na amara nke Chineke nke na-eweta nzọpụta apụtawo n'ihu mmadụ niile, na-akụziri anyị na, ebe anyị na-agọnarị asọpụrụghị Chineke na ọchịchọ nke ụwa, anyị kwesịrị ibi ndụ anya-udo, n'ezi omume, na nsọpụrụ Chineke, n'ụwa nke a."

1 Jọn 3:4 Onye ọ bụla nke na-eme mmehie na-emebi iwu, n’ihi na mmehie bụ mmebi iwu.

Akụkụ ahụ kwuru na mmehie bụ mmebi iwu.

1. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ na-asọpụrụ iwu Chineke.

2. Anyị ekwesịghị ikwe ka mmehie na-achị ndụ anyị kama na-achọ ibi ndụ dịka iwu Chineke siri dị.

1. Ndị Rom 6: 2-4 - "A tọhapụrụ anyị n'iwu ka anyị na-eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ, ọ bụghịkwa n'ụzọ ochie nke akwụkwọ ederede. Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Otú ọ dị, agaraghị m ama ihe bụ mmehie ma a sị na ọ bụghị n'ihi iwu: n'ihi na agaraghị m ama ihe anyaukwu bụ n'ezie ma ọ bụrụ na iwu ahụ ekwughị, sị, 'Ị ghaghị inwe anyaukwu . '

2. Jemes 1:25 - "Ma onye na-elegide anya n'iwu zuru okè nke nnwere onwe ma nọgide na ya, ma ọ bụghị onye na-anụ ihe na-echefu kama ọ bụ onye na-arụ ọrụ? na onye ya ga-agọzi n'ime ihe ha na-eme."

1 Jọn 3:5 Ma unu matara na e pụtara ya ka o wepụ mmehie anyị; ọ dighi kwa nmehie di nime ya.

Ekpughere Jizọs ka ọ na-ewepụ mmehie anyị, ọ bụkwa ya nwere onwe ya na mmehie.

1. Jizọs bịara n’ụwa ịzọpụta anyị na mmehie anyị ma nye anyị ndụ ọhụrụ

2. Odigh nmehie n'ime Kraist, ya mere ayi g'agbalisi ike idi ka Ya

1. Ndị Hibru 4:15 - N'ihi na ayi enweghi onye-isi-nchu-àjà nke nāpugh imere ayi ebere n'adighi-ike-ayi, kama ọ bu onye anwaworo n'ihe nile dika ayi onwe-ayi, ma o nēnweghi nmehie.

2. Ndị Rom 8:1-4 - Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs. N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu emewo ka unu nwere onwe-unu nime Kraist Jisus n'iwu nke nmehie na ọnwu. N'ihi na Chineke emewo ihe iwu ahu, nke emeworo ka aru di ike n'anu-aru, nāpughi ime. Site n’izite Ọkpara nke ya n’oyiyi nke anụ ahụ́ mmehie na n’ihi mmehie, o kpere mmehie ikpe n’anụ ahụ, ka e wee mezuo ihe a chọrọ n’iwu n’ime anyị, bụ́ ndị na-adịghị eje ije dị ka anụ ahụ́ si dị kama dị ka mmụọ nsọ si dị.

1 Jọn 3:6 Onye ọ bula nke nānọgide nime Ya adighi-emehie: onye ọ bula nke nēmehie ahughi kwa Ya, amaghi kwa Ya.

Ngosipụta Ndị na-anọgide na Kraịst adịghị emehie, ebe ndị na-emehie ahụghị ma ọ bụ mara Ya.

1. Ịnọgide na Kraịst: Ụzọ nke ezi omume

2. Ịmara Jizọs: Ụzọ nke Ịdị Nsọ

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, ewe gụkwa ha na ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. 1 Jọn 1:8-9 - Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile.

1 Jọn 3:7 Ụmụntakịrị, ka onye ọ bụla ghara iduhie unu: onye na-eme ezi omume bụ onye ezi omume, ọbụna dị ka ọ bụ onye ezi omume.

E kwesịghị ịghọgbu ndị kwere ekwe, kama na-agbalịsi ike ka ha bụrụ ndị ezi omume n’otu ụzọ ahụ Chineke siri bụrụ onye ezi omume.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị ezi omume, Ọ ga-enyere anyị aka n'ọrụ ahụ.

2. Chineke na-edobe anyị n'ụkpụrụ ezi omume, anyị kwesịkwara ịgbalị imezu ụkpụrụ ahụ.

1. Jemes 1:22-25 – Bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu.

2. Ndị Filipaị 4:8-9 - N'ikpeazụ, ụmụnna m, ihe ọ bụla nke bụ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-ahụ n'anya, ihe ọ bụla nke ezi akụkọ; ọ buru na idi-nma ọ bula di, ọ buru kwa na otuto ọ bula di, che-kwa-nu ihe ndia.

1 Jọn 3:8 Onye na-eme mmehie sitere na ekwensu; n'ihi na ekwensu nēmehie site na mbu. N'ihi nka ka Okpara Chineke putara ìhè, ka o we bibie ọlu nile nke ekwensu.

Ọkpara Chineke mere ka ọ pụta ìhè ibibi ọrụ ekwensu, onye mehieworo site na mmalite.

1. Ike nke Ọkpara Chineke imeri nmehie

2. Ụdị ekwensu na mmetụta Ya na ndụ anyị

1. Jọn 8:44 - "Unu bụ nke nna unu, bụ́ Ekwensu, ma unu na-achọ imezu ọchịchọ nna unu. ọ na-agha ụgha, ọ na-asụ asụsụ obodo ya, n’ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna ụgha.”

2. Ndị Efesọs 6: 11-12 - "Yirinụ ihe agha zuru ezu nke Chineke ka unu wee guzoro megide atụmatụ ekwensu: n'ihi na mgba anyị na-alụ abụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megidekwa ndị ọchịchị. ike nke ụwa ọjọọ a na imegide ike ime mmụọ nke ihe ọjọọ n’ebe ndị dị n’eluigwe.”

1 Jọn 3:9 Onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke adịghị eme mmehie; n'ihi na nkpuru-ya nādigide nime ya: ma ọ pughi imehie, n'ihi na amuwo ya site na Chineke.

Akụkụ ahụ na-ekwu na ndị kwere ekwe enweghị ike imehie n'ihi na a mụrụ ha site na Chineke, mkpụrụ Ya na-anọgidekwa n'ime ha.

1. Àgwà Chineke nke Onye kwere ekwe: Otú Mkpụrụ Chineke Si Nye Anyị Ike Iguzogide Mmehie

2. Ọmụmụ ọhụrụ nke ịdị nsọ: Ịghọ ụmụ Chineke na ịnakwere ezi omume

1. 1 Jọn 4:7 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke.

2. Ndị Rom 8:15 - N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ọzọ ịtụ egwu; ma unu anatawo Mụọ nke nkuchi, nke anyị na-eti, Abba, Nna.

1 Jọn 3:10 Na nke a ka ụmụ Chineke pụtara ìhè na ụmụ ekwensu: onye ọ bụla na-adịghị eme ezi omume esiteghị na Chineke, ma ọ bụ onye na-ahụghị nwanne ya n'anya.

Amaokwu a na-emesi ike na ụzọ isi bụrụ nwa Chineke n'ezie bụ irube isi n'iwu ya na ịhụ onye agbata obi ya n'anya.

1. "Ụzọ nke ezi omume: ịhụ Chineke n'anya na ịhụ ndị ọzọ n'anya"

2. "Ụdị Abụọ: Ụmụ Chineke na Ụmụ Ekwensu"

1. Matiu 22:36-40 - Hụ Onyenweanyị Chineke gị n'anya jiri obi gị dum hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị.

2. Jemes 2:8 - Ọ bụrụ na ị na-emezu iwu eze n'ezie dịka akwụkwọ nsọ siri dị, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị.

1 Jọn 3:11 Nʼihi na nke a bụ ozi unu nụrụ site na mbụ, ka anyị hụrịta ibe anyị nʼanya.

Anyị kwesịrị ịhụrịta ibe anyị n’anya, n’ihi na nke a bụ ozi anyị nụrụ site ná mmalite.

1. Ike nke Ịhụnanya: Otu esi ahụrịta ibe ha n'anya dị ka Chineke nyere n'iwu

2. Obi nke Iso Ụzọ Kraịst: Lee ka ịhụnanya si bụrụ ihe dị mkpa nke okwukwe anyị

1. Matiu 22:37-40 - Jizọs sịrị ya, ? 쒋 € 쁚 ka i gēji obi-gi dum na nkpuru-obi-gi dum na uche-gi dum hu Jehova, bú Chineke-gi, n'anya. Ya bu ihe mbu na ihe uku enyere n'iwu. Na nke abụọ dị ka ya: ? ị ga- ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2. Ndị Rom 12:9-10 - Ka ihunanya bụrụ nke ihu abụọ adịghị. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị. Jisienụ ike n'ihe dị mma. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwere ibe unu ihe n'ụzọ obiọma, n'ịsọpụrụ ibe unu.

1 Jọn 3:12 Ọ bụghị dị ka Ken, onye sitere nʼajọ onye ahụ ma gbuo nwanne ya. N'ìhi gini kwa ka o b͕uru ya? N'ihi na ọlu-ya bu ihe ọjọ, ọ bu kwa ezi omume nke nwa-nne-ya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ihe ga-esi n'omume ọjọọ pụta na otu ha nwere ike isi bute ọdachi.

1: Anyị ga-agbalịsi ike ime ihe ọma, n’ihi na omume anyị nwere ike imerụ ndị ọzọ ahụ́.

2: Anyị ga-agba mbọ ịbụ ndị ezi omume, n'ihi na ezi omume nke anyị nwere ike ichebe anyị na ndị gbara anyị gburugburu pụọ n'ihe ọjọọ.

1: Ilu 10:9 - "Onye na-eje ije n'izu okè na-eje ije na ntụkwasị obi: ma onye na-agbagọ ụzọ ya ka a ga-amata."

2: Ndị Galeshia 6: 7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu, Chineke abụghị onye a na-akwa emo: n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke ahụ ka ọ ga-aghọrọkwa. ka Mmụọ Nsọ wee nweta ndụ ebighị ebi."

1 Jọn 3:13 Ka iju unu anya, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị.

O kwesịghị iju ndị kwere ekwe anya ma ọ bụrụ na ụwa kpọrọ ha asị.

1. Ịkpọ asị ụwa kpọrọ ndị kwere ekwe abụghị ihe na-egosi na ha dara ada kama ọ na-egosi na ọ ga-eme nke ọma.

2. Akpọrọ anyị ibi n’ụwa a na-abụghị nke ya.

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mata ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.

2. Jọn 15:18-19 - Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, maranụ na ọ kpọwo m asị tupu ọ kpọọ unu asị. Ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ụwa gaara ahụ unu n'anya dị ka nke ya; ma n'ihi na unu esiteghi n'uwa, kama Mu onwem rọputara unu n'uwa, ya mere uwa nākpọ unu asì.

1 Jọn 3:14 Anyị maara na anyị esiwo nʼọnwụ gabiga baa ná ndụ, nʼihi na anyị hụrụ ụmụnna nʼanya. Onye nāhughi nwa-nna-ya n'anya nānọgide n'ọnwu.

Ndị kwere ekwe esiwo n’ọnwụ ime mmụọ gabiga na ndụ ime mmụọ n’ihi na ha hụrụ ụmụnna ha n’anya. Ndị na-ahụghị ụmụnna ha n’anya na-anọgide na-anwụ anwụ n’ụzọ ime mmụọ.

1. "Ndụ Ọhụrụ n'ime Kraịst: Ịhụrịta Onwe Gị n'Anya"

2. "Site n'Ịhụnanya Na-esi n'Ọnwụ Gafee Ndụ"

1. Jọn 13:34-35 - "Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n'anya, dị ka m hụkwara unu n'anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n'anya. unu nwere ịhụnanya n’ebe ibe unu nọ.”

2. Ndị Galetia 5:13-14 - "N'ihi na, ụmụnna m, a kpọwo unu na nnwere onwe; naanị unu ejila nnwere onwe mee ihe maka anụ ahụ, kama site n'ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. na nke a: Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."

1 Jọn 3:15 Onye ọ bụla nke na-akpọ nwanna ya asị bụ ogbu mmadụ;

Ịkpọ onye ọzọ asị yiri igbu ọchụ, ndị ogbu mmadụ enweghịkwa ndụ ebighị ebi.

1. "Hụ ndị iro gị n'anya"

2. "Ihe si na ịkpọasị pụta"

1. Matiu 5: 43-45 - "Unu anụwo na ekwuru na, Hụ onye agbata obi gị n'anya, kpọọkwa onye iro gị asị. ndi nākpọ unu asì, nēkpe kwa ekpere bayere ndi nēnweghi unu ike, nēsob͕u kwa unu.

2. Ndị Rom 12:17-21 - "Unu akwụghachila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ. Na-emenụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ niile. ọ bughi onwe-unu, kama were-kwa-nu iwe: n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ́bọ̀ bu nkem, M'gākwughachi, ka Jehova siri: Ya mere, ọ buru na agu nāgu onye-iro-gi, nye ya nri; kpokwasi icheku ọku n'isi-ya: ka ihe ọjọ ghara imeri ya, kama were ezi ihe were ihe ọma merie ihe ọjọ.

1 Jọn 3:16 Site na nka ka ayi mara ihu-n'anya Chineke, n'ihi na Ọ tọpuru ndu-Ya n'ihi ayi: ayi we kwe-kwa-ra ka ayi tọb͕ọ ndu-ayi n'ihi umu-nna-ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-egosi na Chineke egosiwo ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ site n'ịchụ ndụ Ya n'àjà, n'aka nke ya, a na-atụ anya ka anyị hụ ụmụnna anyị n'anya site n'iji ndụ anyị chụọ àjà maka ha.

1. Ịhụnanya Maka Chineke na Ịhụnanya Maka Ndị Ọzọ: Inyocha 1 Jọn 3:16

2. Ọnụ Ịhụnanya: Ịchụ onwe anyị n'àjà maka abamuru nke ndị ọzọ

1. Matiu 22:37-40 - ? Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N'iwu abụọ a ka iwu niile na ndị amụma dabere.

2. Ndị Rom 5:8 - ? Chineke gosiri anyị ịhụnanya ya n’ihi na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n’ihi anyị.

1 Jọn 3:17 Ma onye ọ bụla nwere ihe ọma nke ụwa a, ma hụ na nwanna ya nọ ná mkpa, ma mechibidoro obi ọmịiko ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n’ime ya?

Ndị kwere ekwe kwesịrị inwe ọmịiko n’ebe ndị nọ ná mkpa nọ, ma ọ́ bụghị ya, ịhụnanya nke Chineke agaghị adị n’ime ha.

1. Ịhụnanya n'ime Omume: Na-egosi ọmịiko n'ebe ndị nọ ná mkpa nọ

2. Obi Chineke: Otú ọmịiko si egosipụta ịhụnanya Ya

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-7 - Ịhụnanya nwere ndidi, obiọma, ọ bụghị anyaụfụ, ọ bụghị onye na-anya isi, ọ bụghị mpako, ọ bụghị onye mpako, ọ bụghị ịchọ ọdịmma onwe ya, ọ dịghị ewe iwe ngwa ngwa, ọ dịghịkwa edekọ ihe ọjọọ.

2. Matiu 25:35-40 - Ịzụ ndị agụụ na-agụ nri, yikwasị ndị gba ọtọ uwe, ileta ndị ọrịa, na ileta ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ.

1 Jọn 3:18 Ụmụntakịrị m, ka anyị ghara ịhụ n’anya n’okwu ma-ọbụ n’ire; kama n’omume na n’eziokwu.

Anyị ekwesịghị naanị igosipụta ịhụnanya anyị n'okwu, kamakwa n'omume anyị na n'eziokwu.

1. Omume Na-ekwu Ụka Karia Okwu 'A na 1 Jọn 3:18

2. Ịhụnanya n'omume na n'eziokwu 'A na 1 Jọn 3:18

1. Jems 2:14-17 ??? 쏻 okpu ọ dị mma, ụmụnna m, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya? Ọ buru na nwa-nne nwoke ma-ọbu nwa-nne-nwanyi nēyi onwe-ya nke-ọma, nēnweghi kwa nri ubọchi, otù onye nime unu we si ha, ? 쏥 o n'udo, kpochapu, riju kwa afọ, n'enyeghi ha ihe di mkpa maka aru, gini bara uru? Otú ahụkwa, okwukwe n'onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ bụ ihe nwụrụ anwụ.

2. Luk 6:46-49 ??? hy, ị na-akpọ m? ma-ọbu , Onye-nwe-ayi, ma i meghi ihe M'si gi? Onye ọ bula nke nābiakutem, nke nānu kwa okwum, me kwa ha, M'gāgosi unu otú ọ di: onye ahu di ka onye nēwu ulo, onye gwuru miri, tu kwa ntọ-ala n'elu nkume di elu. Ma mb͕e iju-miri we b͕a, miri we rugide ulo ahu, ọ pughi kwa ima jijiji, n'ihi na ewuru ya nke-ọma. Ma onye na-anụ ma ọ dịghị eme ha yiri nwoke wuru ụlọ n’ala na-enweghị ntọala. Mgbe iyi ahụ gbawara megide ya, ozugbo ọ dara, mbibi nke ụlọ ahụ dịkwa ukwuu.

1 Jọn 3:19 Na site na nke a anyị ji mara na anyị bụ ndị ezi-okwu, na anyị ga-emesi obi anyị ike n'ihu ya.

Anyị pụrụ ijide n'aka na anyị bụ ndị eziokwu site n'ịmara na ịtụkwasị Chineke obi.

1. Ịtụkwasị Chineke obi na-eduga ná mmesi obi ike

2. Achọtara Eziokwu Na Mmekọrịta Ya na Chineke

1. Jeremaia 17:7-8 "Onye agọziri agọzi ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Jehova obi, onye Jehova bu ntukwasi-obi-ya: Ọ di ka osisi akuworo n'akuku miri, nke nēsepu mgbọrọgwụ-ya n'akuku iyi, nātughi kwa egwu mb͕e okpom-ọku biara. , n’ihi na akwụkwọ ya na-adị ndụ ndụ ndụ, ọ dịghịkwa echegbu onwe ya n’afọ nke ụkọ mmiri ozuzo, n’ihi na ọ dịghị akwụsị ịmị mkpụrụ.”

2. Ndị Rom 5:5 "Olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na a wụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyere anyị."

1 Jọn 3:20 Nʼihi na ọ bụrụ na obi anyị ama anyị ikpe, Chineke dị ukwuu karịa obi anyị, marakwa ihe niile.

Obi anyị nwere ike ịma anyị ikpe, ma Chineke dị ukwuu karịa obi anyị ma mara ihe niile.

1. "Ike nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile" - Chineke dị ike karịa obi abụọ na nchekasị anyị.

2. "Chineke nke maara ihe nile" - Chineke maara obi anyị na ihe niile anyị na-eme, ka anyị nwee ike ịtụkwasị ya obi na nchegbu na egwu anyị.

1. Ndị Filipaị 4:6-7 - Unu echegbula onwe unu n'ihe ọ bụla, kama n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2. Abụ Ọma 73:25-26 - Ònye ka m nwere n'eluigwe ma e wezụga gị? Ọ dịghịkwa ihe m chọrọ n'ụwa ma e wezụga gị. Anụ ahụ́ m na obi m ga-ada mbà, ma Chineke bụ ike nke obi m na òkè m ruo mgbe ebighị ebi.

1 Jọn 3:21 Ndị m hụrụ n’anya, ọ bụrụ na obi anyị adịghị ama anyị ikpe, anyị nwere obi ike n’ebe Chineke nọ.

Anyị pụrụ inwe obi ike na Chineke ma ọ bụrụ na obi anyị adịghị ama anyị ikpe.

1. Ike nke Akọnuche doro anya: Otú Ịma na Anyị Na-eme Ihe ziri ezi n’ebe Chineke nọ si enye anyị obi ike

2. Agha nke Obi: Imeri Mkpebi na Ịchọta Ntụkwasị Obi na Chineke

1. Ndị Hibru 10:22 - "ka anyị jiri ezi obi bịa nso na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na-efesa obi anyị dị ọcha site na ajọ akọ na uche."

2. Ndị Rom 8:1 - "Ya mere ugbu a ọ dịghị ikpe ọ bụla maka ndị nọ na Kraịst Jizọs."

1 Jọn 3:22 Ma ihe ọ bụla anyị na-arịọ, anyị na-anata n’aka ya, n’ihi na anyị na-edebe ihe o nyere n’iwu, na-emekwa ihe dị mma n’anya ya.

Ndị kwere ekwe bụ́ ndị na-edebe iwu Chineke ma na-eme ihe na-atọ Ya ụtọ ga-anata ihe ha rịọrọ n’aka Ya.

1. Okwukwe n'omume: Ime Ihe Nkwenkwe Anyị Na-eme

2. Ike Ekpere: Otu esi ekpe ekpere nke ọma

1. Jemes 4:2-3 - Ị nweghị n'ihi na ị na-adịghị arịọ.

2. Matiu 7:7-8 - Rịọ, chọọ, ma kụọ aka.

1 Jọn 3:23 Ma nka bu ihe O nyere n'iwu, ka ayi kwere n'aha Ọkpara-Ya Jisus Kraist, ka ayi hu kwa onwe-ayi n'anya, dika O nyere ayi iwu.

Enyere anyị iwu ka anyị kwere na Jizọs Kraịst na ịhụrịta ibe anyị n'anya dịka O nyere anyị iwu.

1. Ike nke ịhụrịta ibe anyị n’anya: Otu iwu Chineke nwere ike isi gbanwee ndụ anyị

2. Okwukwe na Jizọs: Nrube isi anyị nye Iwu Chineke

1. 1 Jọn 4:7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke. Onye nāhughi n'anya amaghi Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

2. Jọn 14:15 - Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, debe iwu m.

1 Jọn 3:24 Ma onye nēdebe ihe nile O nyere n'iwu nānọgide nime ya, ya onwe-ya nānọ kwa nime ya. Ma site na nka ka ayi mara na Ọ nānọgide nime ayi, site na Mọ Nsọ nke O nyeworo ayi.

Ngabiga Ndị na-edebe iwu-nsọ Chineke ga-enwe mmekọrịta pụrụ iche ha na Ya, ma ha ga-enwe ike ịmata ebe obibi nke Mmụọ Nsọ.

1: Ịhụnanya Chineke abụghị naanị maka mmadụ ole na ole a họọrọ, kama maka anyị niile bụ ndị na-ahọrọ irubere Ya isi.

2: Ka anyị na-abịarukwu Chineke nso, ka anyị ga-ahụkwu ọnụnọ nke mmụọ nsọ ya.

1: Ndị Rom 8: 9-14 - Mmụọ Chineke na-arụ ọrụ na ndụ anyị ime ka anyị dịkwuo ka Ya.

2: Jemes 1:22-25 - Anyị agaghị ege naanị Chineke ntị, kama anyị ga-etinyekwa okwu ya n'ọrụ.

1 Jọn 4 bụ isi nke anọ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ nke Jọn n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’isiokwu ndị dị ka inwale mmụọ, ịhụnanya Chineke n’ebe anyị nọ, na iwu ahụ ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ na-amalite site n'ịdọ aka ná ntị iji nwalee ndị mmụọ, n'ihi na ọ bụghị mmụọ ọ bụla sitere na Chineke. Onye edemede ahụ na-emesi ike na ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa ma gbaa ndị kwere ekwe ume ka ha mata ma mmụọ na-ekwupụta na Jizọs Kraịst abịawo n'anụ ahụ (1 Jọn 4: 1-3). Ọ na-echetara ha na ha sitere na Chineke ma merie ndị mmụọ ụgha ndị a n’ihi na Onye ahụ nke nọ n’ime ha dị ukwuu karịa onye nọ n’ụwa (1 Jọn 4:4). Onye dere akwụkwọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gee ntị n’eziokwu Chineke ma ghọta na ndị maara Chineke ga-ege ntị n’ozizi Ya (1 Jọn 4:5–6).

Paragraf nke abụọ: N'amaokwu nke 7-12, enwere okwukwe na ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ na oku anyị ịhụ ibe anyị n'anya. Onye dere akwụkwọ kwuputara na ịhụnanya sitere na Chineke n'ihi na Ọ bụ ịhụnanya (1 Jọn 4: 7-8). Ọ na-arụtụ aka na Chineke gosipụtara ịhụnanya Ya site n’izite Ọkpara Ya ka ọ bụrụ aja mgbaghara mmehie maka mmehie anyị (1 Jọn 4:9–10). Ebe anyị ahụtawo ịhụnanya a na-enweghị atụ, a kpọrọ anyị ka anyị hụ ibe anyị n’anya. Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya n'ezie, mgbe ahụ ịhụnanya Chineke na-adịgide n'ime anyị ma bụrụ nke e mere ka ọ zuo oke n'ime anyị (1 Jọn 4: 11-12).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 13 gawa ruo na ngwụcha isi , onye odee na-emesi ndị kwere ekwe obi ike maka mmekọrịta ha na Chineke site na Mụọ Ya. Ọ na-ekwu na anyị ga-amata na anyị na-anọgide na Ya, Ọ na-anọgidekwa n'ime anyị n'ihi na o nyere anyị Mmụọ Ya (1 Jọn 4:13). Mụọ a nke dị n’ime na-agba ama na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, na-enye anyị ohere inwe ntụkwasị obi na mmekọrịta anyị na Ya (1 Jọn 4:14-16). Onye edemede ahụ mechiri site n'imesi ike na ịhụnanya zuru oke na-achụpụ egwu, na ndị na-atụ egwu emebeghị ka ha zuo oke n'ịhụnanya. Ọ na-echetara ndị kwere ekwe na anyị hụrụ n’anya n’ihi na o bu ụzọ hụ anyị n’anya (1 Jọn 4:17–19).

Na nchịkọta, Isi nke anọ nke Akwụkwọ Ozi Mbụ nke Jọn onyeozi na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nwalee mmụọ ma ghọta eziokwu. Ọ na-akọwapụta ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ na òkù anyị na-akpọ ka anyị hụ ibe anyị n'anya dị ka nzaghachi nye ịhụnanya Ya dị ịtụnanya. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ndị kwere ekwe obi ike gbasara mmekọrịta ha na Chineke site na Mụọ Ya, na-emesi ọgbụgba-ama nke Mụọ Nsọ ike na ntụkwasị obi ọ na-eweta. Ọ na-emechi site n'ime ka ọ pụta ìhè na ịhụnanya zuru oke na-achụpụ egwu na ichetara ndị kwere ekwe eziokwu ntọala nke anyị hụrụ n'anya n'ihi na ọ buru ụzọ hụ anyị n'anya.

1 Jọn 4:1 Ndị m hụrụ n'anya, ekwela na mmụọ ọ bụla, kama nwalee mmụọ mmụọ ma hà bụ nke Chineke: n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

Anyị ekwesịghị ikwere na mmụọ ọ bụla n'ìsì, kama nwalee ha ka anyị mara ma hà bụ nke Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha dị n'ụwa.

1. Kpachara Anya Maka Ndị Amụma Ụgha: Na-enyocha Mmụọ Ndị Na-agwa Anyị Okwu

2. Ike nke Nghọta: Ịmata Ezi Mmụọ na Ndụ Anyị

1. Matiu 24:24, "N'ihi na ndị mezaịa ụgha na ndị amụma ụgha ga-apụta ma na-eme oké ihe ịrịba ama na ihe ebube iduhie, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọbụna ndị a họọrọ."

2. Jeremaia 29:8, "N'ihi na otú a ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha, bú Chineke nke Israel, siri: Ekwela ka ndi-amuma-unu na ndi nāju unu ase ndi nọ n'etiti unu duhie unu, unu ege-kwa-la nrọ nke ha nārọ."

1 Jọn 4:2 Site na nke a ka unu mara Mmụọ nke Chineke: Mmụọ ọ bụla nke na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara nʼanụ ahụ sitere na Chineke.

Ịmara Mmụọ nke Chineke bụ ịmara na Jizọs Kraịst abiawo n’anụ ahụ.

1. Ike Jizọs: Ịghọta ịdị Nsọ nke Kraịst

2. Nkwa nke Nzọpụta: Ihe Mere Anyị Ji Kwere na Jizọs

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Jizọs weda onwe ya ala ka ọ bụrụ mmadụ wee nwụọ n'obe

2. Aisaia 53:4-6 – Jisos bu nmehie nke uwa dika ohu ahuhu

1 Jọn 4:3 Ma mmụọ ọ bụla nke na-adịghị ekwupụta na Jizọs Kraịst abịara n’anụ ahụ esiteghị na Chineke: ma nke a bụ mmụọ nke ndị na-emegide Kraịst, nke unu nụrụ na ọ ga-abịa; ma ugbua ọ dịlarịị n'ụwa.

Ọ dị mkpa ịghọta na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ, dịka mmụọ ọ bụla nke na-adịghị ekwupụta na nke a sitere na mmụọ nke ndị na-emegide Kraịst, nke dịlarị n'ụwa.

1. Ike nke ikwuputa Jisus Kraist

2. Ị na-emegide Onye na-emegide Kraịst?

1. 1 Jọn 4:3

2. Matiu 1:18-25 (Ọmụmụ Jizọs Kraịst)

1 Jọn 4:4 Unu bụ ndị nke Chineke, ụmụntakịrị, unu emeriwokwa ha: nʼihi na onye ahụ nke nọ nʼime unu dị ukwuu karịa onye nọ nʼụwa.

Ndị kwere ekwe bụ nke Chineke ma emeriwo ụwa, n’ihi ike dị ukwuu nke Chineke dị n’ime ha.

1. Ike Chineke: Imeri ihe ọ bụla na-abịara anyị

2. Ike nke Okwukwe Anyị: Ịtụkwasị Obi n’Ike Chineke Imeri Ụwa

1. Jọn 16:33 - ? Agwawo unu ihe ndia, ka unu we nwe udo nimem. N'ụwa a, ị ga-enwe nsogbu. Ma nwee obi ike! emeriela m uwa.??

2. Ndị Rom 8:37 - ? Ee , n'ihe ndị a niile, anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya.

1 Jọn 4:5 Ha bụ nke ụwa: ya mere ha na-ekwu banyere ụwa, ụwa na-anụkwa ha.

Ndị kwere ekwe ekwesighị ka ụwa megharịa ha, kama na-ekwu ihe bụ nke Chineke ka ụwa wee nụ.

1. Ike nke Okwu Anyị: Ikwu Eziokwu Chineke n'Ụwa nke Ụgha

2. Ozi Ụwa vs. Ozi Chineke: Otu esi ege ntị na ibi ndụ n'eziokwu

1. Abụ Ọma 119:11 - Okwu-Gi ka m'kpuchiworo n'obim, ka m'we ghara imehie megide Gi.

2. Ilu 18:21 - Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire: Ma ndị hụrụ ya n'anya ga-eri mkpụrụ ya.

1 Jọn 4:6 Ayi onwe-ayi bu nke Chineke: onye nāma Chineke nānu olu-ayi; onye nēsiteghi na Chineke adighi-anu olu-ayi. Site na nka ka ayi mara mọ nke ezi-okwu, na mọ nke ajọ omume.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na ndị na-eso ụzọ Chineke nwere ike ịmata eziokwu ahụ site n'ige ntị na nkuzi nke ndị na-eso ụzọ Ya.

1. Ịmara Chineke site n'Okwu Ya: Ịmata Mmụọ nke Eziokwu

2. Na-eto eto n'okwukwe: Ịnụ Chineke ntị site n'aka ndị na-eso ụzọ Ya

1. Matiu 7:15-20 ??? Ṅaa eware nke ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute gị n'atụrụ? 셲 uwe, ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf na-achị anụ.

2. Abụ Ọma 73:24 ??? 쏷 I gēji ndum-ọdu-Gi durum, emesia naram n'ebube.

1 Jọn 4:7 Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya: n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke; ma onye ọ bula nke nāhu n'anya amuwo site na Chineke, ma-ọbu kwa Chineke.

Ịhụnanya bụ ihe Chineke nyere n'iwu: Onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke ma mara Chineke.

1. Hụrịtanụ n'Anya: Iwu Akwụkwọ Nsọ

2. Ịhụnanya Chineke Na-eme Anyị Ụmụ Ya

1. Ndị Rom 13:8-10 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu.

2. 1 Jọn 4:19 - Anyị hụrụ n'anya n'ihi na o bu ụzọ hụ anyị n'anya.

1 Jọn 4:8 Onye na-ahụghị ịhụnanya amaghị Chineke; n'ihi na Chineke bu ihunanya.

Ngabiga Ịhụnanya dị mkpa maka ịmata Chineke, dịka Chineke bụ ịhụnanya.

1. Ịhụnanya bụ ntọala nke mmekọrịta anyị na Chineke.

2. Ịghọta Chineke na-amalite site n'ịghọta ịhụnanya.

1. Matiu 22:37-40 - Jizọs sịrị, ? Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na-efe Jehova bụ́ Chineke gị.

2. 1 Ndị Kọrịnt 13:13 - ? Ma ub͕u a atọ ndia nādigide : okwukwe, olile-anya na ihunanya. Mana nke kacha n'ime ihe ndị a bụ ịhụnanya.??

1 Jọn 4:9 Na nke a ka e mere ka ịhụnanya Chineke pụta ìhè n’ebe anyị nọ, n’ihi na Chineke zitere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya n’ụwa, ka anyị wee dị ndụ site na ya.

Akụkụ ahụ na-ekpughe ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ, nke na-egosipụta site na izipu Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa.

1. Ịhụnanya Chineke: Ntụgharị uche ná 1 Jọn 4:9

2. Ịchọta Olileanya na Okwukwe Site n'ịhụnanya nke Chineke

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

1 Jọn 4:10 Nʼihi nke a ka ịhụnanya dị, ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke nʼanya, kama na Ọ hụrụ anyị nʼanya ma zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ ikpuchi mmehie anyị.

Ihe odide: Ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ dị ukwuu nke na o zitere Ọkpara ya ka o wepụ mmehie anyị.

1: Ịhụnanya Chineke enweghị atụ

2: Ebere Chineke adịghị ada

Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2: Ndị Efesọs 2: 4-5 - Ma n'ihi ịhụnanya dị ukwuu o nwere n'ebe anyị nọ, Chineke, onye bara ụba na ebere, mere ka anyị na Kraịst dị ndụ ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ na mmebi iwu? Ma ọ bụ site n'amara ka ejiri zọpụta gị.

1 Jọn 4:11 Ndị m hụrụ n’anya, ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n’anya otú a, anyị kwesịkwara ịhụrịta ibe anyị n’anya.

Chineke hụrụ anyị n'anya, anyị kwesịkwara ịhụrịta ibe anyị n'anya n'azụ.

1. "Ịhụnanya Chineke na nke Anyị: Ike nke nkwanye ùgwù onwe onye"

2. "Hụ onye agbata obi gị n'anya: ịhụ ndị ọzọ n'anya dị ka Chineke si hụ anyị n'anya"

ghara ịpụ iche, ma e wezụga ụgwọ na -aga n'ihu nke ịhụrịta ibe ya n'anya, n'ihi na onye ọ bụla hụrụ ndị ọzọ n'anya edebezuwo iwu. Iwu, ? ọ̀ ga-abụ na ị gaghị egbu mmadụ, ị gaghị ezu ohi, 쏽                                             abo g abo a ]l ], a ná achikota n’iwu ] bêla n’otù ihe enyere n’iwu, ‘ Were madu-ibe-gi dika onwe-gi”. ihu-n'anya adighi-emeru madu-ibe-ya ihe ọjọ: ya mere ihu-n'anya bu nmezu nke iwu.

2. Matiu 22:37-40 - ? Jesus zara , sị: ? 쒋 € 쁋 Jehova, bú Chineke-gi, were obi-gi dum, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa uche-gi dum, nēwere kwa Jehova, bú Chineke-gi, buru ihe-iriba-ama; Na nke abụọ dị ka ya: ? Ghọta onye agbata obi gị dị ka onwe gị. Iwu niile na ndị amụma dabere n'iwu abụọ a.

1 Jọn 4:12 Ọ dịghị onye hụworo Chineke mgbe ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya, Chineke bi n’ime anyị, e mewokwa ka ịhụnanya ya zuo okè n’ime anyị.

A na-eme ka ịhụnanya Chineke zuo oke n’ime anyị mgbe anyị hụrụ ibe anyị n’anya.

1: A na-ahụta ihunanya zuru oke nke Chineke n'ime anyị mgbe anyị hụrụ ndị agbata obi anyị n'anya.

Nke abụọ: Ịhụnanya anyị nwere n’ebe ibe anyị nọ na-egosipụta ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ.

1: Ndị Galeshia 5:13-14 ? 쏤 ma ọ bụ a kpọrọ gị ka nnwere onwe, ụmụnna. Naanị unu ejila nnwere onwe unu were bụrụ ohere maka anụ ahụ, kama were ịhụnanya na-ejere ibe unu ozi. N'ihi na emezuwo iwu ahu dum n'otù okwu: ? ị ga- ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

2:1 Jọn 3:11-11 ma- ọbu nke a bu ozi ahu nke unu nuru site na mbu, ka ayi hurita onwe-ayi n'anya.

1 Jọn 4:13 Site na nka ka ayi mara na ayi bi nime Ya, Ya onwe-ya kwa nime ayi, n'ihi na O nyewo ayi site na Mọ-Ya.

Anyị nwere ike ịghọta na Chineke nọ n’ime anyị, anyị nọkwa n’ime ya n’ihi na o nyere anyị mmụọ nsọ ya.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ka Mmụọ nke Chineke Bi n’ime Anyị

2. Ịkekọrịta ịhụnanya Chineke: Inweta ọnụnọ Chineke site na Mụọ Ya

1. Ndị Rom 8:9 - "Ma unu anọghị n'anụ ahụ kama na Mmụọ Nsọ, ma ọ bụrụ na n'ezie Mmụọ nke Chineke bi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla enweghị Mmụọ nke Kraịst, ọ bụghị nke ya."

2. Ndị Galetia 4:6 - "N'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke ezipụwo Mmụọ nke Ọkpara Ya n'ime obi unu, na-eti mkpu, sị, "Aba, Nna!"

1 Jọn 4:14 Ma anyị ahụwo ma na-agba akaebe na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye Nzọpụta nke ụwa.

Jọn na-agba ama na Chineke zitere Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, ka ọ bụrụ Onye Nzọpụta nke ụwa.

1. Nzọpụta nke Ụwa: Ịghọta onyinye Chineke nyere Jizọs

2. Jizọs: Onyinye ịhụnanya kachanụ

1. Aisaia 9:6 - N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

1 Jọn 4:15 Onye ọ bula nke gēkwuputa na Jisus bu Ọkpara Chineke, Chineke nānọgide nime Ya, Ya onwe-ya nānọ kwa nime Chineke.

A na-egosipụta ịhụnanya Chineke n’ebe ndị mmadụ nọ site na ọnụnọ Jizọs n’ime ha.

1. Ịghọta ịhụnanya na-enweghị atụ nke Chineke n'ebe anyị nọ

2. Olee otú ọnụnọ Jizọs n’ime anyị si agbanwe ndụ anyị

1. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ekwenyesiri m ike na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, ma ọ bụ ike ọ bụla, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

1 Jọn 4:16 Ma anyị amawo ma kwere ịhụnanya Chineke nwere n’ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya; ma onye nēbi n'ihu-n'anya nānọgide nime Chineke, Chineke nēbi kwa nime Ya.

Anyị nwere ike ịghọta ma kwere na ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya na mgbe anyị bi n'ịhụnanya, anyị na-ebi na Chineke na Chineke bi n'ime anyị.

1. Chineke Bụ Ịhụnanya: Ịmụta ibi n'ịhụnanya Ya

2. Ịnọgide n'ịhụnanya: Inweta ọnụnọ nke Chineke

1. 1 Ndị Kọrịnt 13:4-8 - Ịhụnanya na-enwe ndidi, ịhụnanya na-adị obiọma. Ọ dịghị anyaụfụ, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghịkwa mpako.

2. Ndị Rom 5:5 - Ma olileanya adịghị eme ihere; n’ihi na a na-awụfu ịhụ-n’anya nke Chineke n’ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị.

1 Jọn 4:17 Nʼime nke a ka e meworo ka ịhụnanya anyị zuo oke, ka anyị wee nwee obi ike nʼụbọchị ikpe: nʼihi na dịka Ọ dị, otu a ka anyị dịkwa nʼụwa a.

Ịhụnanya Chineke na-ewetara anyị obi ike na mmesi obi ike n'ụbọchị ikpe. Dị ka anyị dị ka Jizọs n’ụwa a, anyị pụrụ ijide n’aka na ọ bụ ịhụnanya na amara ya.

1. Ịhụnanya zuru oke na-eweta obi ike: ntụkwasị obi n'ụbọchị ikpe

2. Dị ka Jizọs dị, otú ahụ ka anyị dị: Nkwenye anyị nke ịhụnanya na amara nke Chineke

1. Ndị Rom 8: 31-39 - Mmesi obi ike nke ịhụnanya Chineke n'etiti nhụjuanya.

2. Ndị Hibru 10: 19-25 - Nkwuwa okwu ịbanye n'eluigwe site na ọbara Jizọs

1 Jọn 4:18 Ụjọ adịghị n’ịhụnanya; ma ihunanya zuru oke nāchupu egwu: n'ihi na egwu nwere ahuhu. Onye nātu egwu emeghi ka o zue okè n'ihu-n'anya.

Ịhụnanya zuru okè na-achụpụ egwu dị ka egwu na-enwe nhụjuanya ma na-egbochi anyị ime ka anyị zuo okè n'ịhụnanya.

1. "Atụla egwu: Ịnabata Ịhụnanya zuru okè nke Chineke"

2. "Ọ dịghị Egwu: Ịtọhapụ Ike nke Ịhụnanya zuru okè"

1. Ndị Rom 8:15 - "N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu nke na-eduga n'ịtụ egwu ọzọ, ma unu natara mmụọ nke idochi dị ka ụmụ nke anyị na-eti mkpu, ? 쏛 bba ! Nna!??

2. Matiu 10:28 - ? 쏡 o atụla egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama, na-atụ egwu Onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n'ọkụ ala mmụọ.

1 Jọn 4:19 Anyị hụrụ ya n’anya, n’ihi na o bu ụzọ hụ anyị n’anya.

Chineke hụrụ anyị n'anya, na anyị hụrụ ya n'anya n'ihi ịhụnanya ya.

1. Ịhụnanya Chineke Maka Anyị: Ntụleghachi ná 1 Jọn 4:19

2. Ike nke Ịhụnanya: Ịhụnanya Chineke na Nzaghachi Anyị

1. Ndị Rom 5:8 - Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.

2. 1 Jọn 3:1 – Lee nnọọ ụdị ịhụnanya Nna ahụ nyeworo anyị, ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke!

1 Jọn 4:20 Ọ bụrụ na onye ọ bụla asị, ‘Ahụrụ m Chineke n’anya, kpọọkwa nwanna ya asị, ọ bụ onye ụgha: n’ihi na onye na-ahụghị nwanna ya n’anya, onye ọ hụworo, olee otú ọ ga-esi hụ Chineke n’anya, bụ́ onye ọ na-ahụbeghị?

Anyị kwesịrị ịhụ ụmụnna anyị n’anya ka anyị nwee ike ịhụ Chineke n’anya.

1. A pụghị ikewapụ ịhụ Chineke n'anya n'ịhụnanya anyị nwere n'ebe ụmụ mmadụ ibe anyị nọ.

2. Anyị ga-eme ka ịhụnanya anyị nwere n’ebe Chineke nọ n’ọrụ site n’ịhụ ụmụnna anyị n’anya.

1. Matiu 22:36-40 - ? 쏷 onye ọ bula, òle iwu kachasi n'iwu n'iwu???Jisus zara, si: ? 쒋 € 쁋 Jehova, bú Chineke-gi, were obi-gi dum, were kwa nkpuru-obi-gi nile, were kwa uche-gi dum, nēwere kwa Jehova, bú Chineke-gi, buru ihe-iriba-ama; Na nke abụọ dị ka ya: ? Ghọta onye agbata obi gị dị ka onwe gị. Iwu niile na ndị amụma dabere n'iwu abụọ a.

2. Jemes 2:8 - Ọ bụrụ n'ezie na ị na-edebe iwu eze nke dị n'Akwụkwọ Nsọ, ? Mere onye agbata-obi-gi dika onwe-gi, i nēme ihe ziri ezi.

1 Jọn 4:21 Ma iwu a ka anyị nwetara site nʼaka ya, ka onye hụrụ Chineke nʼanya hụkwa nwanne ya nʼanya.

E nyere anyị iwu ịhụ Chineke n’anya na ịhụ ụmụnna anyị n’anya.

1. Hụ Chineke n'anya site n'ịhụ nwanne gị n'anya

2. Ike Ihụnanya Ụmụnna

1. Matiu 22:37-40 : "O wee sị ya: ? Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya. Ma nke-abua di ka ya: 쁚 ka i gāhu madu-ibe-gi n'anya dika onwe-gi.

2. Ndị Rom 12:10: “Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwekwanụ obi ọmịiko n'ebe ibe unu nọ, n'ịsọpụrụ ibe unu.”

1 Jọn 5 bụ isi nke ise na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ-ozi Mbụ nke Jọn n’ime Testament Ọhụrụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na isiokwu ndị dị ka okwukwe na Jizọs Kraịst, mmeri n'ụwa, na mmesi obi ike nke ndụ ebighị ebi.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere site na nkwupụta gbasara mmekọrịta dị n'etiti okwukwe na ịhụnanya. Onye dere akwụkwọ ahụ na-ekwupụta na onye ọ bụla nke kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ ka a mụrụ site na Chineke, na ndị hụrụ Chineke n'anya ga-ahụkwa ụmụ ya n'anya (1 Jọn 5:1). Ọ na-ekwusi ike na ịhụ Chineke n’anya pụtara idobe iwu-nsọ Ya, na iwu-nsọ Ya adịghịkwa arọ (1 Jọn 5:2–3). Onye edemede ahụ na-ekwusi ike na okwukwe anyị bụ ihe na-enyere anyị aka imeri ụwa, ma ọ na-akọwapụta Jizọs dịka Ọkpara Chineke onye siri na mmiri na ọbara bịa (1 Jọn 5:4-6).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7 ruo nke 12, e we na-ekwusi ike na ndị akaebe atọ—Mmụọ, mmiri, na ọbara—ndị na-agba akaebe na Jizọs bụ Ọkpara Chineke. Onye dere akwụkwọ ahụ kwuru na ndị akaebe atọ a na-ekwekọrịta dịka otu (1 Jọn 5: 7-8). Ọ na-ekwusi ike na ọbụrụ na anyị kwere na Jizọs dịka Ọkpara Chineke, anyị nwere ọgbụgba-ama a n’ime anyị (1 Jọn 5:9–10). Onye edemede ahụ na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na ndị nwere ndụ ebighi ebi n'ime Kraịst nwere ike inwe obi ike na-abịakwute ya na arịrịọ ha n'ihi na ha na-ekpe ekpere dịka uche Ya siri dị (1 Jọn 5: 13-15).

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke iri na isii gawa ruo na ngwụcha isiakwụkwọ, onye odee na-agwa ụmụnna nwoke ma ọ bụ ụmụnna nwanyị na-eme mmehie n’ime obodo okwu. Ọ na-ama ọdịiche dị n'etiti mmehie na-eduga ọnwụ na mmehie na-adịghị eduga ọnwụ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ekpe ekpere maka ndị na-eme mmehie na-adịghị eduga ọnwụ ka Chineke wee nye ha ndụ (1 Jọn 5:16-17). Otú ọ dị, ọ na-akọwapụta na e nwere mmehie nke na-eduba ọnwụ nke ọ na-akwadoghị ikpe ekpere maka ya (1 Jọn 5:16). Onye edemede ahụ mechiri site n’ikwusi ike nke ndụ ebighi ebi maka ndị a mụrụ site na Chineke, na-echetara ndị kwere ekwe na Onye ahụ nke bụ́ eziokwu na-echebe ha nakwa na ha pụrụ inwe obi ike na mmekọrịta ha na Ya (1 Jọn 5:18-21).

Na nchịkọta, Isi nke ise nke Akwụkwọ Ozi Mbụ nke Jọn onyeozi na-emesi njikọ dị n’etiti okwukwe, ịhụnanya, na nrube isi nye iwu-nsọ Chineke. Ọ na-akọwapụta mmeri ndị kwere ekwe nwere n'ụwa site n'okwukwe ha na Jizọs Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ na-egosi ndị akaebe atọ—Mmụọ, mmiri, na ọbara—na-agba akaebe na Jizọs bụ Ọkpara Chineke. Ọ na-emesi ndị kwere ekwe obi ike na ha ga-adị ndụ ebighị ebi n’ime Kraịst ma na-agba ha ume ka ha jiri obi ike bịakwute Chineke n’ekpere. Isiakwụkwọ ahụ na-ekwukwa banyere mmehie dị n'ime obodo wee mechie site n'ịkwado ndụ ebighị ebi maka ndị a mụrụ site na Chineke.

1 Jọn 5:1 Onye ọ bula nke kwere na Jisus bu Kraist ahu, amuworo site na Chineke: ma onye ọ bula nke nāhu onye ahu n'anya nāhu Onye amuru site na Ya n'anya.

Ịkwenye na Jizọs dị ka Kraịst bụ ihe àmà nke ịbụ onye a mụrụ site na Chineke, ndị hụrụ Chineke n'anya na-ahụkwa ndị a mụrụ site na Ya n'anya.

1. Okwukwe bụ isi nkuku nke mmekọrịta anyị na Chineke.

2. A na-egosipụta ịhụnanya anyị nwere n'ebe Chineke nọ site n'ịhụnanya anyị nwere n'ebe ibe anyị nọ.

1. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, kwerekwa n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

2. Ndị Galetia 5:14 - N'ihi na emezuwo iwu nile n'otù okwu, ọbuná nime nka; Ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.

1 Jọn 5:2 Anyị ji nke a mara na anyị hụrụ ụmụ Chineke n’anya, mgbe anyị hụrụ Chineke n’anya, na-edebekwa iwu ya.

Ịhụ Chineke n’anya na idebe iwu ya bụ otú anyị si egosi ịhụnanya anyị nwere n’ebe ụmụ Chineke ndị ọzọ nọ.

1. Ike nke ịhụ Chineke n'anya na idebe iwu ya

2. Ọṅụ nke ịhụ ndị ọzọ n'anya site n'irubere Chineke isi

1. Ndị Rom 8:28 - Anyị makwa na n'ihe niile Chineke na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị hụrụ ya n'anya, ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị.

2. Matiu 22:36-40 - “Onye Ozizi, olee iwu kachanụ n'Iwu?” Jizọs zara ya, sị: “'Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.' Nke a bụ iwu mbụ na nke kasị ukwuu. Ma nke abụọ dị ka ya: 'Hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.' Iwu niile na ndị amụma dabere n’iwu abụọ a.”

1 Jọn 5:3 Nʼihi na nke a bụ ịhụ-n’anya Chineke, ka anyị debe ihe nile O nyere n’iwu: ma ihe nile O nyere n’iwu adịghị arọ.

Iwu Chineke esighị ike nke ukwuu irube isi n’ihi na ọ hụrụ anyị n’anya ma chọọ ka anyị na-eso ha.

1. "Ịhụnanya Chineke: Oku nke Nrubeisi"

2. "Iwu Chineke: Ngosipụta nke Ịhụnanya"

1. Abụ Ọma 119:32 - M'gāb͕a ọsọ n'uzọ nke ihe nile I nyere n'iwu, mb͕e I nēme ka obim sa mbara.

2. Deuterọnọmi 30:11-14 - N'ihi na iwu a nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta, ọ bughi ihe ezonariworo n'iru gi, ọ bughi kwa n'ebe di anya. Ọ bughi n'elu-igwe ka i gāsi, Ònye gārigoro ayi rue elu-igwe, wetara ayi ya, ka ayi we nu ya, me ya? Ọ bughi kwa n'ofè oké osimiri, ka i we si, Ònye gāgabigara ayi n'ofè oké osimiri, wetara ayi ya, ka ayi we nu ya, me ya? Ma okwu a di gi nso nke-uku, n'ọnu-gi na n'obi-gi, ka i we me ya.

1 Jọn 5:4 N'ihi na onye ọ bula amuworo site na Chineke nēmeri uwa: nka bu kwa nmeri nke nēmeri uwa, bú okwukwe-ayi.

A na-enweta mmeri n'elu ụwa site n'okwukwe na Chineke.

1: Okwukwe anyị nwere na Chineke bụ ngwa ọgụ kachanụ anyị ga-eji emegide ahụhụ nke ndụ.

2: Site n'okwukwe na Chineke, anyị nwere ike imeri ihe ịma aka ọ bụla nke ndụ na-adakwasị anyị.

Matiu 17:20 Ọ zara, si, N'ihi na unu nwere okwukwe nta. N'ezie asim unu, ọ buru na unu enwe okwukwe dika nkpuru mustard, unu gāsi ugwu a, Si n'ebe a pua n'ebe ahu, ọ gāga kwa; Ọ dịghị ihe ga-agaghị ekwe omume gị.

2: Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ ihe e ji n'aka nke ihe anyị na-atụ anya ya, bụrụkwa eziokwu nke ihe anyị na-adịghị ahụ anya.

1 Jọn 5:5 Ònye bụ onye ahụ nke meriri ụwa ma e wezụga onye kwere na Jizọs bụ Ọkpara Chineke?

Ndị kwere na Jizọs Kraịst bụ ndị meriri ụwa.

1. "Iji Okwukwe n'ime Jizọs Na-emeri Ụwa"

2. "Ike nke ikwere na Jizọs dịka Ọkpara Chineke"

1. Ndị Rom 12: 2 - "Unu emela ka ụkpụrụ nke ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ."

2. Ndị Galetia 6:14 - "Ma Chineke ekwela ka m ghara ịnya isi ma e wezụga n'obe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye e site n'aka ya kpọgidere ụwa n'obe nye m, ma mụ onwe m nye ụwa."

1 Jọn 5:6 Onye a bụ onye ahụ ji mmiri na ọbara bịa, bụ́ Jizọs Kraịst; ọ bụghị naanị site na mmiri, kama site na mmiri na ọbara. Ma ọ bu Mọ Nsọ nāb͕a àmà, n'ihi na Mọ Nsọ bu ezi-okwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ọbịbịa Jizọs Kraịst ji mmiri na ọbara bịa n’ụwa, na ọ bụ Mụọ Nsọ na-agba ama eziokwu.

1. Ihe Ọbịbịa Jizọs Kraịst Pụtara: Inyocha Ihe Mmiri na Ọbara Pụtara.

2. Ike nke Mmụọ Nsọ: Ịmata ikike nke eziokwu

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ndị Rom 8:14 - N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke.

1 Jọn 5:7 Nʼihi na e nwere atọ ndị na-agba ama nʼeluigwe, Nna, Okwu ahụ na Mmụọ Nsọ: ma atọ ndị a bụ otu.

Atọ n'Ime Otu dị Nsọ nwere Nna, Okwu, na Mụọ Nsọ ma ha bụ otu.

1. Ka anyị mata ma ghọta ịdị n’otu nke Nna, Okwu, na Mụọ Nsọ.

2. Ka anyị gbasie mbọ ike ibi n’ịhụnanya, udo, na ịdị n’otu nke Atọ n’Ime Otu.

1. Matiu 28:19-20 - Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile, ka ha ra, bú nke M'nyeworo unu n'iwu; ma, lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

2. Jọn 14:16-17 - M'gāriọ kwa Nna-ayi, Ọ gēnye kwa unu Onye-nkasi-obi ọzọ, ka O we nọyere unu rue mb͕e ebighi-ebi; Ọbụna Mmụọ nke eziokwu; onye uwa nāpughi inata, n'ihi na ọ dighi-ahu Ya, ọ dighi-ama kwa Ya: ma unu matara Ya; n'ihi na Ya na unu nānọgide, Ọ gānọ kwa nime unu.

1 Jọn 5:8 Ma e nwere atọ ndị na-agba àmà nʼụwa, bụ́ Mmụọ, na mmiri ahụ, na ọbara ahụ: atọ ndị a kwekọrịtakwara nʼotu.

Mụọ, mmiri, na ọbara na-agba akaebe maka eziokwu ahụ, ma ha atọ nwere nkwekọrịta.

1. Ike Ịdị n’Otu: A na-eme ka àmà anyị na-agba n’eziokwu sikwuo ike ma anyị gbakọọ ọnụ.

2. Ndịàmà nke Nzọpụta: Mmụọ, mmiri na ọbara na-agba ama maka nzọpụta anyị.

1. Olu 2:38 - Pita we si ha, chegharianu, ka eme kwa unu nile baptism n'otù n'otù n'aha Jisus Kraist ka ewe b͕aghara nmehie, unu gānata kwa onyinye nke Mọ Nsọ.

2. Ndị Rom 6:3-4 – Ọ̀ bụ na unu amaghị na e mere ọtụtụ n'ime anyị bụ́ ndị e mere baptizim baa na Jizọs Kraịst baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere elìri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu: ka dika esitere n'ebube nke Nna me ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, otú a ka ayi we nējeghari kwa na ndu ọhu.

1 Jọn 5:9 Ọ bụrụ na anyị na-anata àmà nke mmadụ, àmà nke Chineke ka ukwuu: n'ihi na nke a bụ àmà nke Chineke, nke Ọ gbaworo àmà banyere Ọkpara ya.

Àmà nke Chineke kariri àmà nke madu, n'ihi na Chineke ab͕aworo àmà bayere Ọkpara-Ya.

1. Olee Otú Anyị Ga-esi Mara Ndịàmà Chineke?

2. Ọdịiche Dị n’etiti Àmà nke Mmadụ na Chineke

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:9 - Na ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

1 Jọn 5:10 Onye kwere n’Ọkpara Chineke nwere ọgbụgba-ama n’ime onwe ya; n'ihi na o kweghi ihe-àmà ahu nke Chineke b͕uru bayere Ọkpara-Ya.

Nkwenye na Jizọs dịka Ọkpara Chineke na-ebute àmà nke Chineke n'ime onwe ya, ebe ekweghị na Jizọs na-eme ka Chineke bụrụ onye ụgha n'ihi na ọ dịghị anabata àmà nke Chineke gbara banyere Ọkpara ya.

1. Ike nke Nkwenye: Otú Okwukwe n’ime Jizọs si eme ka Ndịàmà Chineke bata ná ndụ anyị.

2. Onyinye nke ịgba akaebe: ka Chineke si kpughe ịhụnanya Ya site n'aka Jizọs

1. Ndị Rom 10:9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ kpọlite, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi ka mmadụ ji kwere, ewe gua ya n'onye ezi omume, na site n'obi gị. ọnụ mmadụ na-ekwupụta wee zọpụta ya.

2. Jọn 3:16 - "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

1 Jọn 5:11 Ma nka bu àmà, na Chineke nyere ayi ndu ebighi-ebi, ndu nka di kwa nime Ọkpara-Ya.

Chineke nyere anyị onyinye nke ndụ ebighị ebi site n’aka Ọkpara ya.

1. Onyinye dị nsọ nke ndụ ebighi ebi

2. Jizọs, Isi Iyi nke Ndụ Ebighị Ebi

1. 1 Ndị Kọrint 15:51-55 - Lee, a na m egosi gị ihe omimi; Anyị niile agaghị ura, mana anyị niile ga-agbanwe.

2. Jọn 17:3 - Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha we mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere.

1 Jọn 5:12 Onye nwere Ọkpara ahụ nwere ndụ; ma onye nēnweghi Ọkpara Chineke enweghi ndu.

Ndị kwere ekwe nwere Ọkpara Chineke nwere ndụ ebighị ebi, ebe ndị na-enweghị Ọkpara Chineke enweghị ndụ.

1. Mkpa okwukwe na Jizọs Kraịst dị maka ndụ ebighị ebi

2. Mkpa ọ dị ịnara Ọkpara Chineke maka nzọpụta

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 10:9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Jizọs ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

1 Jọn 5:13 Ihe ndị a ka m degara unu ndị kwere n’aha Ọkpara Chineke; ka unu we mata na unu nwere ndu ebighi-ebi, na ka unu we kwere n'aha nke Ọkpara Chineke.

Jọn na-edegara ndị kwere ekwe akwụkwọ ozi iji mesie ha obi ike maka ndụ ebighị ebi ha na okwukwe ha na Jizọs Kraịst.

1. Nkwenye nke nzọpụta anyị site n'okwukwe na Jizọs Kraịst

2. Mkpa nke nkwenye anyị n'aha nke Ọkpara Chineke

1. Ndị Rom 10: 9-10 - "Na ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta, "Jizọs bụ Onyenwe anyị," ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị: n'ihi na ọ bụ obi gị ka i ji. kwere ma bụrụ ndị ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta ma zọpụta gị.”

2. Taịtọs 3:5-7 - "Ọ bughi n'ihi ezi omume nke ayi mere, kama ọ bu n'ihi ebere-Ya ka Ọ zọputara ayi, site na nsacha nke imu-kwa-ra na imeghari ohuru site na Mọ Nsọ, Onye Ọ wụkwasiri n'aru ayi. site n’imesapụ aka site n’aka Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị, ka anyị wee bụrụ ndị nketa nke nwere olileanya ndụ ebighị ebi, ebe e buru anyị n’onye ezi omume site n’amara ya.”

1 Jọn 5:14 Ma nke a bụ ntụkwasị obi anyị nwere nʼebe ọ nọ, na, ọ bụrụ na anyị arịọ ihe ọ bụla dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị.

Dịka ndị kwere na Chineke, anyị nwere ike inwe obi ike na ọ bụrụ na anyị arịọ Chineke maka ihe dịka uche Ya siri dị, Ọ ga-anụ olu anyị.

1. Ime ememe ntụkwasị obi anyị na Chineke

2. Na-ekpe ekpere dị ka uche Chineke si dị

1. Jemes 4:3 - "Unu na-arịọ ma adịghị anabata, n'ihi na unu na-arịọ n'ụzọ na-ezighị ezi, na-emefu ya n'ọchịchọ unu."

2. Ndị Rom 8:32 - “Onye na-emeghịre Ọkpara ya ebere ma nyefee ya maka anyị niile, olee otú ọ ga-esighị na ya na-agaghị enye anyị ihe niile n’amara?

1 Jọn 5:15 Ma ọ bụrụ na anyị maara na ọ na-anụ anyị, ihe ọ bụla anyị na-arịọ, anyị maara na anyị nwere ihe anyị rịọrọ nʼaka ya.

Jọn na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-ekpe ekpere n’okwukwe, ebe ha mara na Chineke ga-anụ ma zaa arịrịọ ha.

1. Ekpere: Igodo nke ịnata ngozi Chineke

2. Kwere na Nara: Na-ekpe ekpere na ntụkwasị obi

1. Matiu 21:22 - Ma ihe ọ bụla ị na-arịọ n'ekpere, ị ga-anata ma ọ bụrụ na ị nwere okwukwe.

2. Jemes 1:6-7 - Ma ya rịọ n'okwukwe, n'enweghi obi abụọ: n'ihi na onye na-enwe obi abụọ dị ka ebili mmiri nke oké osimiri nke ifufe na-ebugharị ma na-amagharị ya.

1 Jọn 5:16 Ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụ nwanne ya ka o na-emehie nke na-abụghị ọnwụ, ọ ga-arịọ ya, ọ ga-enyekwara ya ndụ maka ndị na-eme mmehie na-abụghị ọnwụ. Nmehie di nke nēweta ọnwu: Asighm na ọ gēkpe ekpere bayere ya.

Jọn gwara anyị ka anyị na-ekpe ekpere maka ndị mehiere, ma ọ bụghị maka ndị mmehie ha bụ ọnwụ.

1. Amara na Mgbaghara Chineke: Ịmụta ikpe ekpere maka ndị ọzọ

2. Ike Ekpere: Otu esi arịọ na-anata mgbaghara

1. Jemes 5:13-16 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-ata ahụhụ? Yak enye ọbọn̄ akam. Ọ nwere onye nwere obi ụtọ? Ya bụrụ abụ ọma.

2. Matiu 6:14-15 - N'ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị mmadụ njehie ha, Nna unu nke eluigwe ga-agbagharakwa unu. Ma ọ buru na unu ab͕agharaghi madu ndahie-ha, Nna-unu agaghi-ab͕aghara kwa unu ndahie-unu.

1 Jọn 5:17 Ajọ omume nile bụ mmehie: ma e nwere mmehie na-abụghị nke ọnwụ.

Jọn kwusiri ike na ajọ omume nile bụ mmehie, ma e nwere mmehie nke na-adịghị eduga ọnwụ.

1. "Ibi Ndụ Ezi Omume: Ụzọ nke Ndụ"

2. "Ihe ize ndụ nke mmehie: Ọnụ ahịa nke ajọ omume"

1. Ilu 14:12 - "E nwere ụzọ nke ziri ezi n'anya mmadụ, ma ọgwụgwụ ya bụ ụzọ ọnwụ."

2. 1 Jọn 1:9 - "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na sachapụ anyị ajọ omume niile."

1 Jọn 5:18 Anyị maara na onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke adịghị emehie; ma onye amuru site na Chineke nēchebe onwe-ya, ma ajọ onye ahu adighi-emetu ya aka.

Onye a mụrụ site na Chineke adịghị emehie, a na-echebekwa ya pụọ n’aka ajọ onye ahụ.

1. Ibi ndụ nke ịdị nsọ: Ngọzi nke ịbụ Chineke mụrụ.

2. Nchebe nke ịbụ onye Chineke mụrụ: Nchebe site n'aka onye ajọ omume.

1. Matiu 5:8 - Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke.

2. 1 Pita 1:14-15 – Dị ka ụmụ na-erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị ihe unu na-emebu, kama dị ka Onye kpọworo unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile.

1 Jọn 5:19 Anyị makwa na anyị bụ nke Chineke, ma ụwa dum na-atọgbọrọ n’ajọ omume.

Ụwa nọ n’ọnọdụ ajọ omume, ma ndị kwere na Chineke bụ ndị nke Ya.

1. Ajọ omume nke ụwa na nzọpụta nke ndị kwere ekwe.

2. Na-eguzosi ike n'ụwa ajọ omume.

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Iyikwasị ihe agha nile nke Chineke iji guzoro megide Ekwensu.

2. Ndị Rom 12:2 - Unu emela ihe n'ụkpụrụ nke ụwa a.

1 Jọn 5:20 Ma anyị maara na Ọkpara Chineke abịawo, nyekwa anyị nghọta, ka anyị wee mara Onye ahụ nke bụ́ eziokwu, na anyị nọ n’ime Onye ahụ nke bụ́ eziokwu, ọbụna n’ime Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst. Nke a bụ ezi Chineke ahụ, na ndụ ebighị ebi.

Ọkpara Chineke abiawo nye ayi nghọta ka ayi we mara otù ezi Chineke ahu, bú Jisus Kraist, we nwe ndu ebighi-ebi.

1. Jizọs bụ ụzọ ndụ ebighị ebi.

2. Ịchọ ịmata Chineke bụ ịchọ ịmata Jizọs.

1. Jọn 14:6 – Jizọs sịrị ya: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2. Ndị Hibru 11:6 - Ma ewezuga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ.

1 Jọn 5:21 Ụmụntakịrị, chebenụ onwe unu pụọ n’a. Amen.

N'ụzọ Ndị Kraịst ekwesịghị ife arụsị.

1. Ihe ize ndụ dị n'ikpere arụsị na ihe mere anyị ji kwesị izere ya.

2. Ịhapụ ikpere arụsị azụ na iso Chineke na-enwe mmekọrịta.

1. Deuterọnọmi 5:7-8 "Ị gaghị enwe chi ọzọ n'ihu m: Emela onwe gị ihe oyiyi a pịrị apị, ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru, ma ọ bụ nke dị n'elu. n'ime mmiri n'okpuru ụwa."

2. Aịzaya 44:9-10 "Ndị niile na-eme arụsị bụ ihe efu, ihe na-atọ ha ụtọ adịghịkwa aba uru. ọ baghị uru?"

2 Jọn 1 bụ akwụkwọ ozi dị mkpirikpi nke Jọn onyeozi dere. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’isiokwu ndị dị ka ije ije n’eziokwu, igosi ịhụnanya site na nrubeisi, na izere ndị nduhie.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’onye dere ya na-agwa nwanyị ahụ a họpụtara ahọpụta na ụmụ ya okwu, na-ekwupụta ịhụnanya o nwere n’ebe ha nọ n’eziokwu. Ọ na-ekwusi ike na ọ bụghị naanị ha n’okwukwe ha n’ihi na e nwere ndị ọzọ maara eziokwu ahụ (2 Jọn 1:1–2). Onye dere akwụkwọ ahụ na-agba ha ume ka ha jee ije n’ezi-okwu na ịhụnanya, na-agbaso iwu-nsọ nile nke Chineke (2 Jọn 1:4–6). Ọ na-echetara ha na iwu a bụ́ ka ha na-ahụrịta ibe ha n’anya dị site ná mmalite ma gbaa ha ume ịnọgide na-ebi ndụ n’ime ya.

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 7-11, e nwere ịdọ aka ná ntị megide ndị nduhie. Onye edemede ahụ na-akọwapụta mkpa ọ dị n’ịnọgide na nkuzi nke Kraịst na ịghara iduhie ndị ahụ na-ekwupụtaghị na Jizọs Kraịst bịara n’anụ ahụ (2 Jọn 1:7–9). Ọ na-adọ aka ná ntị na onye ọ bụla nke gafere ozizi Kraịst enweghị Chineke (2 Jọn 1:9). Onye dere akwụkwọ ahụ na-adụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha ghara ịnara ma ọ bụ kelee ndị na-ewebata ozizi ụgha n’ụlọ ha ma ọ bụ kwado ọrụ ha, n’ihi na ime otú ahụ ga-eso n’omume ọjọọ ha (2 Jọn 1:10–11).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu nke 12 gaa n'ihu ruo na njedebe nke isi , odee mechiri akwụkwọ ozi ya site n'ikwupụta ọchịchọ ya ileta ha n'onwe ya kama ide ihe niile. Ọ na-emesi ha obi ike na ya nwere ọtụtụ ihe ọ ga-ekwu mana ọ na-ahọrọ nkwurịta okwu ihu na ihu maka ọṅụ ka ukwuu (2 Jọn 1:12). Onye edemede ahụ na-ezipụ ekele sitere n’aka ndị ọzọ amara maka okwukwe ha ma na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha jiri ịhụnanya kelerịta ibe ha dịka iwu-nsọ Chineke siri dị (2 Jọn 1:13).

Na nchịkọta, Isi nke mbụ nke akwụkwọ ozi nke abụọ nke Jọn onyeozi na-emesi ike ịga ije n’ezi-okwu na ịhụnanya mgbe ha na-erube isi n’iwu Chineke. Ọ na-adọ aka ná ntị megide ndị nduhie bụ́ ndị na-agọnarị nhọpụta Jizọs Kraịst ma na-agba ndị kwere ekwe ume ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na ozizi Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha ghara ịkwado ma ọ bụ nabata ndị na-eweta ozizi ụgha, dịka ọ ga-ekere òkè na ajọ omume ha. Onye edemede ahụ kwupụtara ọchịchọ ya maka nleta onwe ya wee mechie site n'ịziga ekele na ịgba ume omume nke iji ịhụnanya na-ekele ibe ha dịka iwu Chineke siri dị.

2 Jọn 1:1 Onye-okenye na-edegara nwanyị ahụ a họpụtara ahọpụta na ụmụ ya, ndị m hụrụ n’anya n’eziokwu; ma ọ bughi mu onwem, kama kwa ndi nile nke mara ezi-okwu;

John, onye okenye, na-eziga ịhụnanya ya nye otu nwanyị a họpụtara ahọpụta na ụmụ ya, na ndị niile maara eziokwu ahụ.

1. Ike nke ịhụnanya n'eziokwu

2. Mkpa Ịma Eziokwu

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Efesọs 4:15 - Ma n'ikwu eziokwu n'ịhụnanya, ka e wee tolite n'ime ya n'ihe niile, nke bụ isi, ọbụna Kraịst.

2 Jọn 1:2 N'ihi ezi-okwu nke bi nime ayi, gānọye-kwa-ra ayi rue mb͕e ebighi-ebi.

Eziokwu bi n'ime anyị ga-anọnyere anyị ruo mgbe ebighị ebi.

1. Olileanya nzoputa anyi dabere na eziokwu nke bi nime ayi.

2. Anyị nwere ike inwe okwukwe n'eziokwu nke na-agaghị ahapụ anyị.

1. 2 Jọn 1:2

2. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2 Jọn 1:3 Amara dịnyere unu, ebere na udo, nke sitere na Chineke Nna, na site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Ọkpara nke Nna, nʼeziokwu na ịhụnanya.

Amaokwu a na-egosipụta ngọzi nke amara, ebere na udo sitere na Chineke na Jizọs, nke na-abịa site n'eziokwu na ịhụnanya.

1. "Ike nke Ịhụnanya na Eziokwu: Olee otú Amara, Ebere, na Udo pụrụ isi gbanwee ndụ anyị"

2. "Ngọzi nke Chineke na Jizọs: Ịchọta Udo na Nkasi Obi Site n'Ọbịbịa Ha"

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jọn 14:27 - Udo ka M'rapuru unu; udom ka m'nēnye gi. Ọ bụghị dị ka ụwa na-enye ka m na-enye unu. Ka obi-unu ghara itu ujọ, ka ha ghara itu kwa ujọ.

2 Jọn 1:4 Aṅụrị m ọṅụ nke ukwuu na ahụrụ m n’ime ụmụ gị ka ha na-eje ije n’ezi-okwu, dị ka anyị natara iwu n’aka Nna anyị.

Jọn nwere obi ụtọ ịhụ ọtụtụ n’ime ụmụ ya ka ha na-eje ije n’ezi-okwu, dịka iwu-nsọ nke Nna siri dị.

1. Ije ije n'Eziokwu: Ịmụta ibi ndụ dịka Iwu Nna siri dị

2. Nrubeisi Na-aṅụrị: Ije ije n'Eziokwu na-aṅụrị ọṅụ n'ụzọ Nna

1. Abụ Ọma 119:1 "Ngọzi na-adịrị ndị ụzọ ha zuru okè, ndị na-eje ije n'iwu Jehova!"

2. 1 Jọn 2:3-4 "Anyị jikwa nke a mara na anyị amatawo ya, ma ọ bụrụ na anyị edebe iwu ya . adịghị n'ime ya."

2 Jọn 1:5 Ma ugbu a, a na m arịọ gị, nwanyị, ọ bụghị dị ka à ga-asị na m degara gị iwu ọhụrụ, kama ọ bụ nke anyị nwere site na mmalite, ka anyị na-ahụrịta ibe anyị n’anya.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agba anyị ume ịhụrịta ibe anyị n'anya, nke bụ iwu nke dịworo kemgbe mmalite.

1. Hụrịta Onwe Gị n'Anya: Iwu ahụ Site na mmalite

2. Ike nke Ịhụnanya: Otu Ọ Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Anyị

1. 1 Jọn 4:7-8 - Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya sitere na Chineke, ma onye ọ bụla nke hụrụ n'anya ka a mụrụ site na Chineke ma mara Chineke. Onye ọ bụla nke na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya.

2. Ndị Rom 13:8-10 - Unu ejila onye ọ bụla ụgwọ ihe ọ bụla, ma e wezụga ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya edebezuwo iwu. Maka iwu-nsọ, ? Akwala iko, Egbula ọchụ, Ezula ori, Achọla anyaukwu, na ihe ọ bụla ọzọ enyere n'iwu ka achịkọtara n'okwu a : ? 쏽 ka i gāhu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi; ya mere ịhụnanya bụ mmezu nke iwu.

2 Jọn 1:6 Ma nka bu ihunanya, ka ayi je ije dika ihe O nyere n’iwu si di. Nka bu ihe enyere n'iwu, ka unu nējeghari nime ya, dika unu nuru site na mbu.

A na-egosipụta ịhụnanya site n’ịgbaso iwu-nsọ nke Onye-nwe-anyị nke anụrụ site na mmalite.

1. Ibi ndụ n’ịhụnanya: Ije ije na-erube isi n’iwu Chineke

2. Ndụ Ịhụnanya: Iji ntụziaka Chineke na-eje ije na nzọụkwụ

1. 1 Jọn 5:3 - N'ihi na nka bu ihu-n'anya Chineke, ka ayi debe ihe nile Ọ nyere n'iwu: ma ihe nile O nyere n'iwu adighi arọ́.

2. Ndị Rom 6:17 – Ma ekele diri Chineke, na unu bu ndi-orù nke nmehie, ma unu nēsite n'obi rube isi udi ozizí ahu nke ewepuru unu.

2 Jọn 1:7 Nʼihi na ọtụtụ ndị nduhie abatawo nʼụwa, ndị na-ekwupụtaghị na Jisọs Kraịst bịara nʼanụ ahụ. Nke a bụ onye nduhie na onye na-emegide Kraịst.

Ọtụtụ ndị abanyela n’ụwa bụ́ ndị na-agọnarị eziokwu ahụ bụ́ na Jizọs Kraịst abịawo n’anụ ahụ́ ma bụrụ ndị nduhie na ndị na-emegide Kraịst.

1. Iguzo n'Eziokwu: Mkpa ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ

2. Ndị Amụma Ụgha na Ndị Nduhie: Otu esi achọpụta onye na-emegide Kraịst

1. 1 Jọn 4:1-3 - Ndị m hụrụ n'anya, ekwela mmụọ niile, kama nwalee mmụọ nsọ ka ha hụ ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa.

2. Ndị Filipaị 2:5-8 - Nweenụ echiche a n'etiti onwe unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, onye, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, ọ gụghị nhata n'ebe Chineke nọ dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, site n'aka ya. nēwere udi nke orù, amuworo n'oyiyi madu.

2 Jọn 1:8 Lezienụ onwe unu anya, ka anyị ghara ịtụfu ihe ndị anyị rụrụ, kama ka anyị nata ụgwọ ọrụ zuru ezu.

John na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha hụ na ha agaghị efunahụ ụgwọ ọrụ ha rụworo ọrụ maka ya.

1. Ịzụlite ụgwọ ọrụ anyị: mkpa nke nlekọta onwe na ịdị uchu

2. Iwere Ihe Anyị Na-agha: Mkpụrụ nke ịrụsi ọrụ ike anyị

1. Ndị Galetia 6:7–8: Ka ekwela ka eduhie unu: Chineke adighi-eme ihe-ọchì: n'ihi na nkpuru ọ bula madu nāgha, nke ahu ka ọ gāghọ kwa ihe-ubi. N'ihi na onye nāgha nkpuru nye anu-aru-ya gēsite n'anu-aru-ya weta nbibi: ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

2. Ilu 11:24-25: Mmadụ na-enye n'efu, ma ọ na-amụba ọgaranya; onye ọzọ na-egbochi ihe o kwesịrị inye, na-ata ahụhụ naanị n'ụkọ. Onye na-eweta ngọzi ka a ga-eme ka ọ baa ọgaranya;

2 Jọn 1:9 Onye ọ bụla nke na-ejehie ejehie, ma ọ nọgideghị nʼozizi nke Kraịst, o nweghị Chineke. Onye nānọgide na ozizi nke Kraist, o nwere ma Nna na Ọkpara.

Ndị na-anọgide na ozizi nke Kraịst nwere ma Nna na Ọkpara, ma ndị na-ejehie ejehie na-adịghị anọgide na ozizi nke Kraịst enweghị Chineke.

1. Na-enwe obi ụtọ na nkuzi nke Kraịst

2. Ịnọgide n’ozizi Kraịst

1. Abụ Ọma 1:2 - "Ma iwu Jehova dị ya ụtọ, Ọ na-atụgharịkwa n'iwu Ya ehihie na abalị."

2. 2 Timoti 3:16 - "Akwụkwọ Nsọ dum ka e kupụrụ ume site na Chineke, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na maka ọzụzụ n'ezi omume."

2 Jọn 1:10 Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute unu, ma unu ewetaghị ozizi a, anabatala ya nʼụlọ unu, agwakwala ya ka Chineke mee ngwa ngwa.

A na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha ghara ịnara ma ọ bụ chọọ ihe ọma onye ọ bụla nke na-ewetaghị ezi ozizi nke Kraịst.

1. Ịgbaso Ezi Ozizi nke Kraịst: Ihe Mere Anyị Ga-eji Jụọ Ozizi Ụgha

2. Ịchọ Ọdịmma n'ime Onyenweanyị: Mkpa ọ dị ịmara eziokwu

1. Jọn 16:13 - "Mgbe mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-eduzi gị n'eziokwu niile, n'ihi na ọ gaghị ekwu n'ike nke aka ya, ma ihe ọ bụla ọ nụrụ ka ọ ga-ekwu, na ọ ga-agwa unu ihe niile. nke ga-abịa."

2. Taịtọs 1:9 - "Ọ ghaghị ijidesi okwu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ike dị ka a kụziiri ya, ka o wee nwee ike inye ntụziaka n'ozizi ziri ezi na kwa ịbara ndị na-emegide ya mba."

2 Jọn 1:11 N’ihi na onye na-asị ya ka Chineke mee ngwa ngwa na-ekere òkè n’omume ọjọọ ya.

Ndị kwere ekwe ekwesịghị ịgba ụmụnna ndị na-eme ihe ọjọọ ume.

1. Ihe ize ndụ dị n'ime ihe ọjọọ

2. Ike nke na-akụda mmehie

1. Ndị Rom 6:12-14 - Ya mere, ekwela ka nmehie chịrị n'anụ ahụ unu nke nwere ike ịnwụ anwụ, ka unu wee rube isi n'ọchịchọ ọjọọ ya. Unu ewela ihe ọ bula nke onwe-gi nye n’iru nmehie ka ọ buru ihe-agha nke ajọ omume, kama were onwe-unu nye Chineke dika ndi emere ka ha si n’ọnwu bia na ndu; were kwa akụkụ nile nke onwe-gi nye ya ka ọ buru ngwa ezi omume.

14. 2 Ndị Kọrịnt 6:14-17 - Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu. N'ihi na gịnị jikọrọ ezi omume na ajọ omume? Ma ọ bụ olee nnwekọ ìhè na ọchịchịrị nwere? Olee nkwekọ dị n'etiti Kraịst na Belial? Ma ọ bụ gịnị jikọrọ onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe? Olee nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ nsọ Chineke na arụsị? N’ihi na anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ.

2 Jọn 1:12 Ebe m nwere ọtụtụ ihe m ga-edegara unu, agaghị m ewere akwụkwọ na ink dee: ma enwere m olileanya na m ga-abịakwute unu, kwuokwa okwu iru na iru, ka ọṅụ anyị wee zuo ezuo.

John kwupụtara ọchịchọ ya ịbịa gwa ndị obodo okwu ozugbo ka ọṅụ ha wee zuo ezuo.

1. Añụrị nke ezigbo mkpakọrịta

2. Ngozi nke Mmekọrịta ihu na ihu

1. Ndị Filipaị 2:2 - Mezue ọṅụ m site n'inwe otu uche, inwe otu ịhụnanya, inwe obi zuru oke na inwe otu uche.

2. Ndị Rom 15:13 - Ka Chineke nke olile-anya mejue unu n'ọńụ na udo nile n'okwukwe, ka unu we nāba uba n'olile-anya site n'ike nke Mọ Nsọ.

2 Jọn 1:13 Ụmụ nwanne gị nwaanyị arọpụtara na-ekele gị. Amen.

Ebe a bụ ekele Jọn nye nwanne ya nwanyị ọ họọrọ na ụmụ ya.

1. Ịhụnanya na Ekele: Ike nke ekele dị mfe

2. Ikwesị ntụkwasị obi na Njikọ: Na-akpakọrịta Mmekọrịta Anyị Hụrụ n'Anya

1. Ndị Rom 12:10 - ? Werenụ ịhụnanya ụmụnna na-akparịtanụ ibe unu. Na-asọpụrụ ibe ya. ??

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 - ? Ya mere na-agbarịtanụ ibe unu ume ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

3 Jọn 1 bụ akwụkwọ ozi dị mkpirikpi nke Jọn onyeozi dere. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’isiokwu ndị dị ka ile ọbịa, ịkwado ụmụnna anyị, na ọdịiche dị n’etiti ihe atụ ọma na ihe ọjọọ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere site n’onye dere okwu ahụ gwara Gaịọs okwu, na-ekwupụta ọṅụ ya mgbe ọ nụrụ na Gayọs na-eje ije n’eziokwu ma na-egosi ịhụnanya n’ebe ndị kwere ekwe ibe ya nọ (3 Jọn 1:1-4). Onye edemede ahụ jara Geyọs mma maka ọbịa ya n’ebe ụmụnna nwoke na-ejegharị ejegharị nọ na-agbasa ozi ọma (3 Jọn 1:5–6). Ọ na-agba Gaịọs ume ka ọ nọgide na-akwado ndị ọrụ a n'ihi aha Kraịst, ebe ha na-apụ n'ihi Ya na e kwesịrị inyere ha aka na njem ha (3 Jọn 1: 7-8).

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 9-10, e            e e kwuru Diotrefis. Onye edemede ahụ katọrọ Diotrefis maka àgwà mpako ya na ọjụjụ ịnakwere ikike sitere n’aka ndị ndú ndịozi. Ọ dọrọ aka ná ntị na mgbe ọ ga-abịa, na ya ga-eleba anya n’omume Dayọtrefis (3 Jọn 1:9-10). N’aka nke ọzọ, onye edemede ahụ toro Demetriọs dị ka ezi ihe atụ onye natara ezi àmà sitere n’aka onye ọ bụla nakwa site n’eziokwu n’onwe ya (3 Jọn 1:11–12).

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke 13 gaa n’ihu ruo na ngwụcha isiakwụkwọ , odee mechiri akwụkwọ ozi ya site n’ikwupụta ọchịchọ ya ịhụ Gaịọs ihu na ihu. Ọ na-ezipụ ekele site n’aka ndị enyi ya na Gaịọs maara (3 Jọn 1:13–14). Onye edemede ahụ kwupụtara olile anya na udo ga-adị na Gayọs ma na-ezite ekele maka ndị enyi n'otu n'otu (3 Jọn 1:15).

Na nchịkọta, Isi nke mbụ n’ime akwụkwọ ozi nke atọ nke Jọn onyeozi jara Gayọs mma maka ọbịa ya n’ebe ụmụnna nwoke na-ejegharị ejegharị nọ na-agbasa ozi ọma. Ọ na-akwado nkwado na-aga n'ihu maka ndị ọrụ a n'aha nke Kraịst. Isiakwụkwọ ahụ gosikwara ihe atụ na-adịghị mma nke Dayọtrefis, bụ́ onye jụrụ ịnara ikike, ma gosi ọdịiche dị na ya na ihe atụ dị mma nke Demetrius, bụ́ onye na-anata ezi àmà. Onye edemede ahụ kwupụtara ọchịchọ ya maka nleta onwe ya wee mechie site na izipu ekele sitere n'aka ndị enyi ibe ya na ikwupụta olileanya maka udo.

3 Jọn 1:1 Onye-okenye nēdegara Gaiọs onye ahu n'anya, onye m'huru n'anya n'ezi-okwu.

Jọn, bụ́ okenye, degaara Geyọs, bụ́ onye ọ hụrụ n’anya n’eziokwu, akwụkwọ ozi agbamume.

1. Uru Eziokwu na Ezi Ịhụnanya bara

2. Ike nke agbamume na okwu na-ewuli elu

1. Ndị Rom 12: 9-10 - Ka ịhụnanya bụrụ nke na-enweghị ihu abụọ. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesienụ ezi ihe ike. Jirinụ ịhụnanya ụmụnna na-enwere ibe unu ihe n'ụzọ obiọma, n'ịsọpụrụ ibe unu.

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 – Ya mere na-akasirịta ibe unu obi ma na-ewulirita ibe unu elu, dị nnọọ ka unu na-eme.

3 Jọn 1:2 Ndị m hụrụ n'anya, a na m arịọ gị ka ihe gaziere gị na inwe ahụ ike karịa ihe niile.

Jọn gbara Gayọs ume ka ọ chọọ ọganihu na ahụ ike ka ọ na-achọ uto ime mmụọ.

1: Ịchụso Ọganihu Na Ndụ

2: Uto Ime Mmụọ na Ahụ Ike

1: Ndị Filipaị 4: 12-13 - Amaara m ihe ọ bụ inwe mkpa, amakwaara m ihe ọ bụ inwe ọtụtụ. Amụtala m ihe nzuzo nke inwe afọ ojuju n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ̀ bụ na afọ juru m nke ọma ma ọ̀ bụ agụụ na-agụ, ma ànyị bi n'ụba ma ọ bụ n'ụkọ.

Matiu 6:33 Ma buru uzọ chọ ala-eze-Ya na ezi omume-Ya, agēnye kwa unu ihe ndia nile.

3 Jọn 1:3 N'ihi na aṅuri m ọṅu nke-uku, mb͕e umu-nna-ayi biaruru b͕a àmà nke ezi-okwu nke di nime gi, dika i nējeghari n'ezi-okwu.

Onye dere 3 Jọn nwere ọṅụ mgbe ụmụnna gbara ama maka eziokwu ahụ dị n’ime onye ahụ ha na-ekwu okwu ya.

1. Ọṅụ nke Ibi n’Eziokwu – Otu esi enweta ezi ọńụ n’ibi ndụ nke eziokwu.

2. Ike nke Àmà- Mkpa nke ịgba akaebe na otú ha nwere ike isi metụta ndị gbara anyị gburugburu.

1. Ndị Kọlọsi 3:17 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme n'okwu ma ọ bụ n'omume, meenụ ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele Chineke na Nna site n'aka ya.

2. Ndị Rom 12:2 – Ka ekwe-kwa-la ka unu yie uwa nka: kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe ọchichọ Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nātọ utọ nke zu-kwa-ra okè.

3 Jọn 1:4          nweghịkwa m obi ụtọ karịa ịnụ na ụmụ m na-eje ije nʼezi-okwu.

Jọn nwere ọṅụ dị ukwuu mgbe ọ nụrụ na ụmụ ya na-ebi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’eziokwu ahụ.

1. Añụ nke Ịmara Ụmụ Anyị Na-eje ije n'Eziokwu

2. Ịzụ ụmụ anyị maka otuto Chineke

1. Ilu 22:6 - Zụlite nwata n'ụzọ o kwesịrị ịga, ma mgbe o mere okenye ọ gaghị esi na ya pụọ.

2. Ndi Efesos 6:4 – Ndi bu nna, akpasu-kwa-la umu-unu iwe, kama na-azụlite ha n'ọzụzụ na ntụzịaka nke Onye-nwe.

3 Jọn 1:5 Ndị m hụrụ n'anya, i ji ikwesị ntụkwasị obi na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ụmụnna na ndị ọbịa;

Jọn na-aja Gayọs mma maka ozi o ji ikwesị ntụkwasị obi jeere ma ndị kwere ekwe ma ndị na-ekweghị ekwe.

1. Ike nke Ozi Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Otu Omume Anyị Na-ekwu Okwu Karia Okwu

2. Uru Ire Ndị Ala Ọzọ Bara Uru: Ihe mmụta sitere na 3 Jọn

1. Ndị Galeshia 6:10: “Ya mere, ka anyị nwere ohere, ka anyị na-emere mmadụ niile ihe ọma, karịsịa ndị bụ́ ndị ezinụlọ nke ndị kwere ekwe.”

2. Ndị Hibru 13:1-3 : “Na-ahụnụ ibe unu n’anya dị ka ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị. dị ka a ga-asị na unu na ha nọ n’ụlọ mkpọrọ, ndị a na-emegbukwa dị ka a ga-asị na unu onwe unu na-ata ahụhụ.”

3 Jọn 1:6 Ndị gbara akaebe maka afọ-ọma gị nʼihu nzukọ-nsọ: ndị ọbụrụ na i mee ka ha ga nʼiru nʼije ha dị ka ụdị nsọpụrụ Chineke si dị, ị ga-eme nke ọma.

Jọn na-agba onye na-agụ akwụkwọ ume ka o nyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka n’ụzọ nsọpụrụ Chineke.

1. Chineke na-akpọ anyị ka anyị hụ ndị ọzọ n’anya ma na-ejere ndị ọzọ ozi

2. Na-eme ebere nke Chineke na ndụ anyị

1. 1 Jọn 3:17 - "Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe nke ụwa ma hụ nwanna ya ka ọ nọ ná mkpa ma na-emechi obi ya megide ya, olee otú ịhụnanya Chineke si dịrị n'ime ya?"

2. Jemes 1:27 - "Okpukpe nke dị ọcha nke na-emerụghị emerụ n'ihu Chineke, Nna, bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ndị inyom di ha nwụrụ n'ime mkpagbu ha, na idebe onwe onye n'emetọghị n'ụwa."

3 Jọn 1:7 Nʼihi na ọ bụ nʼihi aha ya ka ha pụrụ, na-ewereghị ihe ọ bụla nʼaka ndị mba ọzọ.

A na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka, na-atụghị anya ihe ọ bụla na nloghachi.

1. "Ike nke Inye Ihe n'Enweghị Onwe"

2. "Ọṅụ nke Ijere Ndị Ọzọ Ozi"

1. Matiu 6:1-4 “Lezienụ anya ka unu ghara ime ọrụ ebere unu n'ihu ndị mmadụ ka ha wee hụ unu. Ma ọ bụghị ya, unu enweghị ụgwọ ọrụ n'aka Nna unu nke eluigwe. Ya mere, mb͕e ọ bula unu nālu ọlu ebere, afùla opì n'iru unu dika ndi-iru-abua nēme n'ulo-nzukọ-unu na n'èzí, ka ha we nwe otuto n'aka madu. N'ezie asim unu, ha nwere ugwọ-ọlu-ha. Ma mgbe ị na-eme ihe omume ebere, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme.

2. Ọrụ 20:35 “Egosi m unu n'ụzọ niile, site n'ịdọgbu onwe unu n'ọrụ otú a, na unu aghaghị ịkwado ndị na-adịghị ike. Chetakwa okwu Onyenwe anyị Jizọs, na Ọ sịrị, ‘Ọ dị ngọzi inye ihe karịa ịnara ihe.

3 Jọn 1:8 Ya mere, anyị kwesịrị ịnara ndị dị otú ahụ, ka anyị wee bụrụ ndị ha na ha na-ekekọ eziokwu.

Anyị kwesịrị ịnabata ndị na-enyere aka ịkwalite eziokwu ahụ.

1. "Ịnabata Ndị Na-akwalite Eziokwu"

2. "Inyere Ndị Na-akwalite Eziokwu Aka"

1. Ndị Filipaị 2: 3-4 - "Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụta ndị ọzọ dị ka ndị dị mkpa karịa onwe unu.

2. Ilu 11:25 - "Onye na-eweta ngọzi ka a ga-aba ọgaranya, ma onye na-agba ya mmiri ka a ga-aṅụ mmiri."

3 Jọn 1:9                            gara ọgbakọ ọgbakọ akwukwọ akwukwọ                                                 napata Diotrefis              Onye nāhu ibu ibu n’etiti ha.

Jọn dọrọ ọgbakọ Diotrefis aka ná ntị bụ́ onye na-ahụ n’anya ịbụ onye a ma ama ma jụ ịnakwere Jọn.

1. Adịla ka Diotrefis, chọọ ịdị umeala n'obi kama ịbụ isi.

2. Mkpa ọ dị ịnakwere ndị ọzọ ma ghara ikewa ụka.

1. Ndị Filipaị 2:3-4 "Unu emela ihe ọ bụla n'ihi ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ mpako efu. Kama, n'ịdị umeala n'obi, jirinụ ndị ọzọ kpọrọ ihe karịa onwe unu, ka unu ghara ilekwasị anya n'ọdịmma nke onwe unu, kama onye ọ bụla n'ime unu n'ọdịmma nke ndị ọzọ."

2. Ndị Rom 15:7 “Nabatanụ ibe unu, dị nnọọ ka Kraịst nabatara unu, iji wetara Chineke otuto.”

3 Jọn 1:10 Ya mere, ọ bụrụ na m bịa, m ga-echeta ọrụ ya nke ọ na-eme, na-eji okwu ọjọọ na-ekwu okwu megide anyị: ma o nweghị afọ ojuju ya, ya onwe ya anabataghịkwa ụmụnna, ma na-egbochi ndị chọrọ, na-achụpụkwa ha. nke ụka.

Jọn na-adọ ndị na-agụ akwụkwọ aka ná ntị banyere otu nwoke nke na-ekwu okwu ọjọọ megide ha nke na-adịghị anabata ndị kwere ekwe ibe ya, ọbụna ruo n’ókè nke ịchụpụ ha n’ọgbakọ.

1. Ekwela ka okwu ọjọọ si n'egbugbere ọnụ gị pụta, kama were aka ọma nabata ụmụnna gị.

2. Kwuo okwu n'obiọma na ihunanya iji wulie elu karịa ịkwatu.

1. Ndị Efesọs 4:29 - Ka ọ dịghị okwu ire ure si n'ọnụ unu pụta, kama ọ bụ naanị nke dị mma maka iwuli elu, dị ka o kwesịrị, ka o wee nye ndị na-anụ ihe amara.

2. Ndị Rom 12:10 - Jiri ịhụnanya ụmụnna na-ahụrịta ibe unu n'anya. Na-asọpụrụ ibe unu.

3 Jọn 1:11 Ndị m hụrụ n’anya, esola ihe ọjọọ, kama ọ bụ ihe ọma. Onye nēme ezi ihe sitere na Chineke: ma onye nēme ihe ọjọ ahughi Chineke.

Na-agbaso ezi ihe, ọ bụghị ihe ọjọọ, n'ihi na ndị na-eme ezi ihe bụ nke Chineke, ma ndị na-eme ihe ọjọọ ahụghị Chineke.

1) Ike nke ihe ọma: A gbasara ka ịgbaso ụzọ ezi ihe ga-esi mee ka anyị bịaruo Chineke nso.

2) Ihe ize ndụ nke ihe ọjọọ: A gbasara ka ihe ọjọọ nwere ike isi duga anyị n'ebe Chineke nọ.

1) Ndị Rom 12:9-10: Ka ịhụnanya bụrụ nke eziokwu. Kpọọnụ ihe ọjọọ asị; jidesie ezi ihe ike.

2) Jemes 4:17: Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

3 Jọn 1:12 Dimitriọs nwere ezi akụkọ sitere n'aka mmadụ niile na eziokwu ahụ n'onwe ya: e, anyị na-agbakwa ama; ma unu matara na ama-ayi bu ezi-okwu.

A kwanyere Demetriọs ùgwù na mmasi maka àgwà ọma ya. Anyị pụrụ ịgba akaebe na omume ya dị ebube.

1: Anyị nwere ike ịmụta ihe n’ihe atụ Demetriọs banyere inwe aha ọma.

2: Ka ayi gbalịsie ike ime ka agwa-ayi di nsọpuru dika Dimitriọs, ka amara kwa ayi n'ọlu ọma.

Ilu 22:1: “Ahọrọ ezi aha karịa akụ̀ bara ụba, ihu ọma dịkwa mma karịa ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo.”

2: 1 Timoti 3: 7 "Ọzọkwa, ọ ga-enwerịrị ịgba akaebe dị mma n'etiti ndị nọ n'èzí, ka ọ ghara ịdaba n'ịta ụta na ọnyà nke ekwensu."

3 Jọn 1:13 Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ede, ma agaghị m eji ink na mkpịsị akwụkwọ dee gị.

Onye dere akwụkwọ ozi ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-ekwu, mana ọ họọrọ ikwu okwu kama ide.

1: Okwu anyị nwere ike ikwu okwu karịa ihe anyị na-ede.

2: Chineke chọrọ ka anyị jiri okwu anyị na-akparịta ụka.

1: Jemes 3:5-6 - Otú a ka ire bu ntà n'aru, nānya isi ihe uku. Le, le, ka otù okwu di ntà ka ọ nēre! Ire bu kwa ọku, bú uwa nke ajọ omume: otú a ka ire di n'etiti ihe nile di ayi n'aru, na ọ nēmeru aru dum, nāmuye ije-uzọ nke ihe nile di n'ọku; ewe sure ya ọku ala-mọ.

2: Ndị Kọlọsi 4:6 - Ka okwu unu dịrị n'amara mgbe niile, bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ, ka unu wee mara otú unu kwesịrị isi azaghachi onye ọ bụla.

3 Jọn 1:14 Ma enwere m ntụkwasị obi na m ga-ahụ gị n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ekwukwa okwu iru na iru. Udo diri gi. Ndị enyi anyị na-ekele gị. Kelee ndị enyi gị n'aha.

Onye ode akwụkwọ na-atụ anya ịhụ onye natara akwụkwọ ozi a n'oge na-adịghị anya ma ziga ha ozi ọma ya. Ọ na-ezigakwa ndị enyi onye nnata ozi ekele ya ma rịọ ka e kelee ha aha.

1: Anyị ekwesịghị ichefu ịghọta ndị mmadụ na ndụ anyị na mkpa ọ dị igosi ha ịhụnanya na nkwanye ùgwù.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka anyị na ndị gbara anyị gburugburu na-enwe mmekọrịta bara uru, nke a na-agụnyekwa ịgba mbọ ikele ha n’aha.

1: Ndị Filipaị 2: 3-5 - Unu emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị ma ọ bụ nganga, kama n'ịdị umeala n'obi na-agụnụ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe unu. Ka onye ọ bụla n'ime unu lekwasị anya, ọ bụghị naanị ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ. Nweenụ uche a n’etiti onwe unu, nke bụ́ nke unu n’ime Kraịst Jizọs.

2: Luk 6:31 - Meere ndị ọzọ dịka ị chọrọ ka ha mee gị.

Jud 1 bụ akwụkwọ ozi dị mkpirikpi nke Jud, nwanne Jemes na ohu Jizọs Kraịst dere. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na isiokwu ndị dị ka ịgbalị maka okwukwe, ịdọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha, na ịgba ndị kwere ekwe ume ka ha guzosie ike.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi malitere na Jud na-edegara akwụkwọ ozi ya nye ndị akpọrọ, ndị a hụrụ n'anya n'ime Chineke Nna, ma debekwara Jizọs Kraịst (Jud 1:1). Ọ na-ekwupụta ebumnobi mbụ ya ide banyere nzọpụta ha nkịtị mana ọ na-amanye ha ịgba ha ume ka ha gbasie mbọ ike maka okwukwe ahụ e nyefere n’aka ndị nsọ n’ihi na ụfọdụ ndị abatawo n’amaghị ama—ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke bụ́ ndị na-agbagọ amara Chineke n’ime anụ ahụ ma gọnarị Jizọs Kraịst (Jud). 1:3-4). Jud na-echetara ndị na-agụ ya ikpe ikpe ndị gara aga megide ndị ahụ gbakụtara Chineke azụ ma dọọ aka ná ntị na ndị ozizi ụgha ndị a ga-enweta ihe ndị yiri ya (Jud 1: 5-7).

Paragraf nke 2: N’amaokwu nke 8-16, e na-ekwusi okwu ike n’ịkọwa àgwà na omume nke ndị ozizi ụgha a. Jud ji ha tụnyere Ken, Belam, na Kora—ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme mara maka nnupụisi ha megide Chineke. Ọ na-eme ka omume ha na-adịghị asọpụrụ Chineke pụta ìhè, na-ekwujọ ihe ndị ha na-aghọtaghị, ịkwa iko, ịjụ ikike, na ịkpata nkewa n'etiti ndị kwere ekwe (Jud 1: 8-16). Onye edemede ahụ kọwakwara ha dịka ndị na-atamu ntamu, ndị na-achọpụta mmejọ site n'ọchịchọ nke onwe ha kama ịbụ ndị mmụọ na-edu.

Paragraf nke atọ: Site n’amaokwu nke 17 gaa n’ihu ruo ọgwụgwụ nke isiakwụkwọ, Jud gbara ndị na-agụ ya ume icheta ịdọ aka ná ntị ndịozi nyere banyere ndị a na-akwa emo n’oge ikpeazụ. Ọ na-agba ndị kwere ekwe ume iwuli onwe ha elu n’okwukwe ha kacha nsọ mgbe ha na-ekpe ekpere na Mụọ Nsọ (Jud 1:17–20). Onye edemede ahụ na-adụ ha ọdụ ka ha mee ebere n'ebe ndị nwere obi abụọ nọ kamakwa ka ha nwee nghọta na ịzọpụta ndị ọzọ site n'ịnapụ ha n'ọkụ (Jud 1: 22-23). Jud mechiri akwụkwọ ozi ya site n’igosi otuto nye Chineke, onye nwere ike ime ka ndị kwere ekwe ghara ịsụ ngọngọ ma were oke ọńụ chepụta ha n’iru ha n’iru ha n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta (Jud 1:24–25).

Na nchịkọta, Isi nke otu n’ime akwụkwọ ozi Jud na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha na-alụ ọgụ maka okwukwe ahụ ma dọọ aka ná ntị megide ndị ozizi ụgha na-eduhie amara Chineke. Ọ na-akọwa njirimara na omume nke ndị nduhie a, jiri ha tụnyere ndị akụkọ ihe mere eme mara maka nnupụisi ha megide Chineke. Isiakwụkwọ ahụ na-agba ndị kwere ekwe ume icheta ịdọ aka ná ntị nke ndị ozi nyere, wulite onwe ha n’okwukwe, meere ndị na-enwe obi abụọ ebere, na nwee nghọta. Ọ na-ejedebe na otuto nye Chineke maka ike Ya ime ka ndị kwere ekwe ghara ịsụ ngọngọ ma chee ha n'enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta.

Jud 1:1 Jud, bú orù Jisus Kraist, na nwa-nne Jemes, nēdegara unu akwukwọ, bú ndi edoworo nsọ site n'aka Chineke, bú Nna, ewe debeworo ha nime Jisus Kraist;

Jud na-edegara ndị Chineke kewapụrụ iche na ndị e chebere site na Jizọs Kraịst, na ndị a kpọkwara.

1. Ihe ùgwù nke ịbụ Chineke na-akpọ

2. Ibi ndụ edoro nsọ site na Jizọs Kraịst

1. 1 Ndị Kọrịnt 1:2 - “Edegara ọgbakọ Chineke nke dị na Kọrịnt akwụkwọ ozi, bụ́ ndị edoro nsọ n'ime Kraịst Jizọs, bụ́ ndị a kpọrọ ka ha bụrụ ndị nsọ, ha na ndị niile na-akpọku aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'ebe niile, ma ndị nke ha. Onyenweanyị na anyị.”

2. 1 Pita 1:15-16 - “Ma dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile, ebe e dere, sị, ‘Unu ga-adị nsọ, n'ihi na m dị nsọ.

Jud 1:2 ebere, na udo, na ihunanya, ka ọ ba uba.

Jud na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha nweta ọtụtụ ebere, udo, na ịhụnanya.

1. Ebere bara ụba: Inwe ịhụnanya Chineke na-adịghị ada ada

2. Udo Uba: Na-abia n'osimiri nke ndu

1. Ndị Rom 5: 20-21 - "Ma n'ebe mmehie na-aba ụba, amara na-aba ụba karịa, ka, dị ka mmehie chịrị n'ọnwụ, otú ahụkwa ka amara ga-achị site n'ezi omume nke na-eduga ná ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị."

2. Aịzaya 26:3 - "Ị ga-echebekwa ndị obi ha guzosiri ike n'udo, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi."

Jud 1:3 Ndị m hụrụ n’anya, mgbe m tinyere mgbalị nile idegara unu akwụkwọ banyere nzọpụta ahụ nkịtị, ọ dị mkpa ka m’degara unu akwụkwọ, na-agbakwa unu ume ka unu gbasie mbọ ike n’ihi okwukwe ahụ e nyefere ndị nsọ otu ugboro.

Jud na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha lụọ ọgụ maka okwukwe ahụ e nyere ndị nsọ.

1. Iguzosi ike na ntọala nke okwukwe

2. Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ịgbara Okwukwe

1. Ndị Hibru 10: 23-24 - Ka anyị jidesie nkwupụta nke olileanya anyị ike, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị tụleekwa otú anyị ga-esi kpalie ibe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ.

2. Ndi Efesos 6:13-17 – Ya mere, burunu ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide n'ajọ ubọchi ahu, ma ebe unu meworo ihe nile, iguzosi ike. Ya mere, guzo, ebe unu kesiri ihe-ọkiké nke ezi-okwu, yikwasi-kwa-ra ihe-ib͕ochi-obi nke ezi omume.

Jud 1:4 Nʼihi na e nwere ndị ikom ụfọdụ batara na-amaghị ama, bụ́ ndị e chiri echichi nʼoge ochie ikpe ikpe a, ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, na-atụgharị amara nke Chineke anyị ka ọ bụrụ omume rụrụ arụ, na-agọnarị Onye-nwe Chineke naanị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Jud dọrọ aka ná ntị megide ụfọdụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị ajọ omume bụ́ ndị batara n’ọgbakọ ma mee ka amara Chineke ghọọ ajọ omume ma gọnarị nanị Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta ya bụ́ Jizọs Kraịst.

1. Ibi ndụ nsọpụrụ Chineke dị ka Jud 1:4 si kwuo

2. Ihe ize ndụ dị n’ịjụ naanị Onyenwe anyị Chineke na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst

1. Ndị Rom 6:1-2, Gịnịzi ka anyị ga-ekwu? Àyi gānọgide na nmehie ka amara we babiga ókè? Chineke ekwela. Àyi onwe-ayi, bú ndi nwuru anwu n'ebe nmehie, gēsi aṅa ghara idi ndu nime ya ọzọ?

2. Ndị Hibru 10:29, Ùnu ga-eche na ahuhu-nmehie ole ka o kwesiri, bú onye zọ-kwa-ra ukwu Ọkpara Chineke, we gua ọbara nke ọb͕ub͕a-ndu ahu, nke edoro Ya nsọ, dika ihe nādighi nsọ?

Jud 1:5 Ya mere m’gēcheta unu, ọ bu ezie na unu mara nka na mb͕e gara aga, na Onye-nwe-ayi, mb͕e ewereworo zọputa ndi Israel n’ala Ijipt, emesia laa n’iyì ndi nēkweghi ekwe.

Jud na-echetara ndị kwere ekwe ike nzọpụta nke Chineke na ikpe ya n’isi ndị na-ekweghị.

1. Okwukwe Chineke na ikpe

2. Ndị na-ekweghị ekwe na ihe ga-esi na ekweghị ekwe pụta

1. Ndị Rom 8:28 Anyị makwa na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ́ ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2. ABÙ ỌMA 37:28 N'ihi na Jehova nāhu ikpé ziri ezi n'anya, Ọ dighi-arapu kwa ndi nsọ Ya; edebewo ha rue mb͕e ebighi-ebi: Ma agēbipu nkpuru ndi nēmebi iwu.

Jud 1:6 Ma ndị mmụọ ozi ndị na-edoghị ọnọdụ mbụ ha, ma ha hapụrụ ebe obibi nke ha, O debere ha n’agbụ ebighị ebi n’okpuru ọchịchịrị ruo n’ikpe nke oké ụbọchị ahụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka ndị mmụọ ozi ndị na-anọgideghị n'ebe mbụ ha, kama kama a tụrụ ha n'ụgbụ n'ọchịchịrị maka ụbọchị ikpe.

1. Ihe ize ndụ nke nnupụisi: Ọmụmụ Jud 1:6

2. Ihe si na nnupụisi pụta: Nnyocha Jud 1:6

1. Aisaia 14:12-15: Le ka i siworo si n'elu-igwe da, kpakpando ututu, nwa chi-ọtutu! Achudawo gi n'ala, Gi onye mere ka mba nile di ala;

2. 2 Pita 2:4-9: N'ihi na asi na Chineke emereghi ndi-mọ-ozi ebere mb͕e ha mehieworo, kama O we ziga ha n'ala-mọ, nētiye ha n'agbụ nke ọchichiri ka ewe debe ha ikpe;

Jud 1:7 Nʼotu aka ahụ, Sọdọm na Gọmọra na obodo ndị dị ha gburugburu, na-enyefe onwe ha nʼịkwa iko, na-ejesokwa anụ ahụ́ ala ọzọ, ka edoro ha onwe ha dị ka ihe atụ, na-ata ahụhụ nke ọkụ ebighị ebi.

E debere ajọ obodo Sọdọm na Gọmọra dị ka ihe atụ, na-ata ahụhụ n’ọ́bọ̀ nke ọkụ ebighị ebi.

1. Ihe ize ndụ dị n'iso anụ ahụ dị iche iche na ihe ga-esi na mmehie pụta.

2. Ikpe ziri ezi na ebere nke Chineke site na ịbọ-ọbọ ya nke ọkụ ebighi ebi.

1. Ndị Rom 1:18-32 - ọnụma Chineke megide ajọ omume.

2. 2 Pita 2:6-9 - Ikpe Chineke kpere ndị ajọ omume.

Jud 1:8 Nʼotu aka ahụ, ndị nrọ a na-arọ nrọ na-emerụ anụ ahụ, na-elelị ọchịchị anya, na-ekwujọ ndị isi.

Ndị nrọ a na-emerụ anụ ahụ́, na-elelị ikike, ma na-ekwulu ndị ọchịchị Chineke họpụtara.

1: Na-erubere ndị ọchịchị Chineke isi ma na-asọpụrụ ikike ha.

2: Emerụla anụ ahụ, ekwulukwala ndị ọchịchị Chineke họpụtara.

1: Ndị Rom 13:1-2 Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi.

2: 1 Pita 2:13-15 Donu onwe-unu n'okpuru iwu nile nke madu n'ihi Onye-nwe-ayi: ma ọ bu eze, dika onye kachasi elu; Ma-ọbu ndi-isi, bú ndi eziteworo site n'aka-Ya ka ha bayere ahuhu nke ndi nēme ihe ọjọ, na inye ndi nēme ezi omume otuto. N'ihi na otú a ka ọchichọ Chineke di, ka n'ime ihe-ọma ka unu we mechie amaghi-ama nke ndi-nzuzu.

Jud 1:9 Ma Maikael, bú onye-isi-mọ-ozi, mb͕e ya na ekwensu nēkwu okwu bayere aru nke Moses, ọ dighi-anwa anwa ibo ya ebubo nkwulu, kama ọ siri, Onye-nwe-ayi bara gi nba.

Maịkel onyeisi ndị mmụọ ozi gosipụtara nsọpụrụ Chineke mgbe ya na ekwensu na-alụ ọgụ ma jụ iweta ebubo nkwulu megide ya.

1. Mkpa ọ dị ịsọpụrụ ọchịchị Chineke n'ọnọdụ ọ bụla.

2. Ike Chineke ịbara ekwensu mba.

1. Ndị Efesọs 6:12 - N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu.

2. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Jud 1:10 Ma ndị a na-ekwujọ ihe ndị ha na-amaghị: ma ihe ha maara sitere nʼanụmanụ, dị ka anụ ezi uche, nʼihe ndị ahụ ha na-emebi onwe ha.

Ndị a na-ekwu okwu n'amaghị ama ma na-emebi omume nke ha.

1. Ihe ize ndụ dị n'ikwu okwu n'amaghị ama

2. Omume rụrụ arụ: ịdọ aka ná ntị megide amaghị ama

1. Ilu 12:15 – Uzọ onye-nzuzu ziri ezi n'anya onwe-ya: Ma onye nēge nti ndu bu onye mara ihe.

2. Jemes 1:19 – Ya mere, umu-nnam ndi m’huru n’anya, ka onye ọ bula di ngwa n’ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ngwa ngwa.

Jud 1:11 Ahụhụ ga-adịrị ha! n’ihi na ha agawo n’ụzọ nke Ken, ma were anyaukwu gbaa ajọ omume nke Belam n’ihi ụgwọ ọrụ, ma laa n’iyi na nnupụisi nke Kora.

Ebe ahụ katọrọ ndị na-agbaso ụzọ Ken ikpe, njehie Belam na nkwughachi nke Kora.

1. Ịdọ aka ná ntị Chineke nyere ndị na-eso ụzọ ọjọọ

2. Ihe ize ndụ nke anyaukwu na ịchọ uru

1. Ilu 15:27 Onye anyaukwu uru na-akpagbu ụlọ nke ya; ma onye nākpọ onyinye-inata-iru-ọma asì gādi ndu.

2. 1 Ndị Kọrint 6:9-10 Ùnu amataghi na ndi ajọ omume agaghi-eketa ala-eze Chineke? Ekwela ka e duhie gị: ma ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-anụ ọkụ n’obi, ma ọ bụ ndị na-edina onwe ha n’ihe, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị nkwutọ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa ala-eze Chineke.

Jud 1:12 Ndia bu ihe-ntupọ n'ememe nile nke ihu-n'anya-unu, mb͕e ha na unu nēri oriri, nāzù onwe-ha nātughi egwu: igwe-oji nādighi miri, nke ifufe nēfeghari; osisi nke nkpuru-ya nākpọnwu akpọnwu, nāmighi nkpuru, nke nwuru anwu okpukpu abua, nke mgbọrọgwụ-osisi gwupuru;

1. Na-akpachara anya maka ndị na-eji ezi agwa anyị eme ihe

2. Na-agbasi mbọ ike mịta mkpụrụ nye Onyenweanyị

1. Matiu 7:15-20 – Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha ndị na-abịakwute gị yi uwe atụrụ ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji.

2. Jemes 5:7-8 – Ya mere, umu-nnam, nweenu ndidi rue ọbibia nke Onye-nwe-ayi. Le, onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, ọ nānagide kwa ogologo ntachi-obi n'ihi ya, rue mb͕e ọ gānara miri-ozuzo nke-isi na nke ikpe-azu.

Jud 1:13 Oké ebili-mmiri nke oké osimiri, na-ekpochapụ ihere nke ha; kpakpando nāwaghari, ndi edobere ọchichiri rue mb͕e ebighi-ebi.

Ebili mmiri na-ada ụda na kpakpando na-awagharị awagharị bụ ihe atụ nke ndị ahụ na-anọghị n'amara na ebere nke Chineke, na ga-edi ebighi-ebi nke ọchịchịrị.

1: Amara na ebere Chineke na-enye ụzọ maka nzọpụta na ndụ ebighi ebi kama ọchịchịrị.

2: Anyị ga-agbalịsi ike ịnọgide n'ime amara na ebere Chineke site n'ibi ndụ dịka uche Ya siri dị.

NDI EFESỌS 2:4-5 Ma Chineke ebe ọ bu ọgaranya n'ebere, n'ihi oké ihu-n'anya ahu nke Ọ huru ayi n'anya, ọbuná mb͕e ayi nwuru anwu n'ajọ omume-ayi, O mere ka ayi na Kraist dikọ ndu, site n'amara ka unu meworo. a zọpụtara."

2: Taịtọs 3: 4-7 - Ma mgbe ịdị mma na ebere nke Chineke Onye Nzọpụta anyị pụtara, ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị rụrụ n'ezi omume, kama dị ka ebere nke Ya onwe ya si dị, site n'ịsacha nke ọhụrụ na ndụ. Mweghachi nke Mmụọ Nsọ, onye ọ wụkwasịrị anyị n’ụba site n’aka Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị, ka anyị wee bụrụ ndị nketa site n’amara ya dị ka olileanya nke ndụ ebighị ebi si dị.”

Jud 1:14 Ọzọ kwa, Inọk, bú onye nke-asa nke sitere na Adam, buru amuma bayere ndia, si, Le, Onye-nwe-ayi nābia, ya na nnù ndi-nsọ Ya na nnù iri;

Amụma nke Inọk, ọgbọ nke asaa site n’Adam, na Onye-nwe ga-eso ọtụtụ ndị-nsọ Ya bịa.

1. Olileanya nke Ọbịbịa nke Onyenwe Anyị: Ịghọta Okwu amụma nke Inọk

2. Ọnụnọ nke Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: iso Chineke na-eje ije site n'ọgbọ

1. ABÙ ỌMA 50:3-5 - Chineke-ayi gābia, Ọ gaghi-ab͕a nkiti: ọku gēripia n'iru Ya, oké ifufe gādi kwa ya buruburu. Ọ gēsi kwa n'elu kpọkue elu-igwe, kpọ kwa uwa, ka O we kpe ndi-Ya ikpe. Kpọkọtanụ ndị nsọ m; ndi mu na ha b͕a ndu n'àjà.

2. Aisaia 60:1-5 - Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-gi abiawo, ma ebube nke Onye-nwe-ayi ebiliwo n'aru gi. N'ihi na, le, ọchichiri gēkpuchi uwa, oké ọchichiri gēkpuchi kwa ndi nile di iche iche: ma Jehova gēbili n'aru gi, anāhu kwa ebube-Ya n'aru gi. Mba nile gābiaru kwa n'ìhè-Gi, Ndi-eze gābia kwa n'ìhè nke nbili-elu-Gi. Welie anya-gi abua hu buruburu, hu: ha nile nāchikọta onwe-ha, ha nābiakute gi: umu-gi ndikom gēsi n'ebe di anya bia, umu-gi ndinyom gāzù kwa n'akuku-gi.

Jud 1:15 Ikpe ikpe n’isi mmadụ nile, na ime ka ndị nile na-adịghị asọpụrụ Chineke kwenye n’ime ha ihe nile nke ajọ omume ha nile nke ha meworo, na n’okwu nile ha siri ike nke ndị mmehie na-adịghị asọpụrụ Chineke kwuworo megide ya.

Jud na-echetara anyị ka anyị na-ebi ndụ nsọpụrụ Chineke na ikpe na ikpe ndị mmehie ikpe maka omume asọpụrụghị Chineke na okwu ha.

1. "Ibi Ndụ nke Mmụọ Nsọ: Oku Jud nke Ọsọ Ọsọ"

2. “Ndị Na-ekpe Ndị Mmehie: Ndụmọdụ nke Jud”

1. Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, a na m agba unu ume, ụmụnna m, n'ihi ebere Chineke, ka unu were anụ ahụ unu chụọ àjà dị ndụ, dị nsọ na nke na-atọ Chineke ụtọ—nke a bụ ofufe unu n'ezie na nke kwesịrị ekwesị. Unu emela ka atumatu nke uwa nka, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche-unu di ọhu. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

2. Ndị Galetia 6:7-8 - Unu ekwela ka eduhie unu: Chineke enweghị ike ịkwa emo. Nwoke na-aghọrọ mkpụrụ ọ kụrụ. Onye nāgha nkpuru ime ihe nātọ anu-aru-ya utọ, site n'anu-aru-ya gēweta mbibi; onye ọ bula nāgha nkpuru ime ihe nātọ Mọ Nsọ utọ, site na Mọ Nsọ gēweta ndu ebighi-ebi.

Jud 1:16 Ndị a bụ ndị na-atamu ntamu, ndị na-eme mkpesa, na-eje ije dị ka ọchịchọ nke onwe ha si dị; ọnu-ha nēkwu kwa okwu nāba uba nke-uku, nēnwe iru-ọma n'iru madu n'ihi urù.

Jud na-adọ ndị kwere ekwe aka ná ntị ka ha kpachara anya maka ndị ihu abụọ ma na-ekwu okwu ire ụtọ iji nweta uru.

1. Kpachara anya maka ihu abụọ nke ire ụtọ

2. Ekwela ka nkwa ụgha duhie gị

1. Abụ Ọma 12:2-3 - "Ha na-agwa ibe ha okwu ụgha; n'egbugbere ọnụ ire ụtọ na obi abụọ ka ha na-ekwu. Ka Jehova bipụ egbugbere ọnụ niile na-ekwu okwu ire ụtọ, bụ́ ire nke na-ekwu oké ihe."

2. Ilu 26:28 - "Ire okwu ụgha na-akpọ ndị ọ na-egwepịa asị, ọ bụkwa ọnụ ire ụtọ na-arụ ọrụ mbibi."

Jud 1:17 Ma, ndị m hụrụ n'anya, chetanụ okwu ndị e kwuru na mbụ nke ndị ozi Onyenwe anyị Jizọs Kraịst;

Ndịozi Jizọs Kraịst kwuru okwu ndị e kwesịrị icheta.

1: “Okwu Ndịozi: Icheta Okwu Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs”

2: “Uru Icheta: Okwu Ndịozi Jizọs”

Ọrụ Ndị Ozi 20: 35 - “N'ihe niile, egosiwo m gị na site n'ịrụsi ọrụ ike n'ụzọ dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka, na icheta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otú Ya onwe ya kwuru, sị, 'Ọ dị ngọzi inye ihe karịa inye ihe. nata."

2: Luk 6: 47-48 - "Onye ọ bụla nke na-abịakwute m ma nụ okwu m ma na-eme ha, m ga-egosi gị otú ọ dị: ọ dị ka nwoke na-ewu ụlọ, onye gwuru miri, tọrọ ntọala n'elu ụlọ. Ma mb͕e iju-miri we puta, miri nērù kwa megide ulo ahu, ọ pughi kwa ima jijiji, n'ihi na ewuwo ya nke-ọma.

Jud 1:18 Otú a ha siri unu na ndi nākwa emò gādi na mb͕e ikpe-azu, bú ndi nējeghari dika ajọ omume nke aka ha si di.

Ndị mmadụ ga-akwa ozizi Chineke emo n’oge ikpeazụ n’ihi ọchịchọ mmehie nke ha.

1: Anyị ga-edobe okwukwe anyị na Chineke na nkuzi ya mgbe niile, n’agbanyeghị otú ọchịchọ nke mmehie nke anyị na-anwa anyị.

2: Anyị ga-amụrịrị anya n'okwukwe anyị, n'ihi na ndị na-akwa emo nke nkuzi Chineke ga-eto naanị n'oge ikpeazụ.

1: Matiu 6:24 - "Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ: n'ihi na ma ọ ga-akpọ otu onye asị, hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụghị ya ga-eguzosi ike n'ihe nye otu, leda ibe ya.

2: Jemes 4:4 - "Ndị na-akwa iko na ndị inyom na-akwa iko! Ùnu amataghị na ịbụ enyi nke ụwa bụ iro Chineke? Ya mere onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-eme onwe ya onye iro nke Chineke."

Jud 1:19 Ndị a bụ ndị na-ekewa onwe ha, ndị anụ ahụ́, ha enweghị mmụọ.

Jud dọrọ aka ná ntị megide ndị na-enweghị Mmụọ na-ekewa onwe ha na okwukwe.

1. Ihe ize ndụ nke ikewapụ na Mmụọ Nsọ

2. Mkpa ọ dị n’ịnọgide na mmụọ

1. Ndị Galetia 5:22-25 - Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ

2. 2 Ndị Kọrint 3:17 – Ma Onye-nwe-ayi bu Mọ Nsọ, ma ebe Mọ nke Onye-nwe-ayi di, n'ebe ahu ka nnwere onwe di.

Jud 1:20 Ma unu, ndi m’huru n’anya, nēwuli onwe-unu elu n’okwukwe-unu kacha nsọ, nēkpenu ekpere nime Mọ Nsọ.

Jud na-agba ndị kwere ekwe ume iwulite okwukwe ha site n’ekpere n’ime Mmụọ Nsọ.

1. Ike ekpere n’ime Mụọ Nsọ

2. Ime ka okwukwe gị sikwuo ike site n’enyemaka nke Mụọ Nsọ

1. Ndị Rom 8:26-27 - N'otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enyekwara anyị aka na adịghị ike anyị. N'ihi na ayi amataghi ihe ayi gēkpe ekpere dika ayi kwesiri: ma Mọ Nsọ n'onwe-ya nāriọ ayi aririọ-amara nke anāpughi ikwu.

2. Ndi Efesos 6:18 – Werenu ekpere nile na aririọ nile na-ekpe ekpere mgbe nile nime Mọ Nsọ, nēchenu nche rue nka, were ntachi-obi nile na aririọ-aririọ nile bayere ndi nsọ nile.

Jud 1:21 Debenu onwe-unu n'ihu-n'anya nke Chineke, nēle anya ebere nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist rue ndu ebighi-ebi.

Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi n’ịhụnanya nke Chineke ma na-atụ anya ebere nke Jisus Kraịst maka ndụ ebighị ebi.

1. Ebere nke Jizọs Kraịst maka ndụ ebighị ebi

2. Idobe Onwe Anyị n'ịhụnanya Chineke

1. Jọn 3:16, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú ahụ, na o nyere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi."

2. Abụ Ọma 136:26, "Keleenụ Chineke nke eluigwe, n'ihi na ebere Ya na-adịru mgbe ebighị ebi."

Jud 1:22 Ma n'etiti ufọdu nwe-kwa-nu ọmiko, nēweta ihe-ọmuma:

Jud gbara Ndị Kraịst ume ka ha nwee ọmịiko ma mee mgbanwe ná ndụ ndị ọzọ.

1. Ike Ọmịiko: Otú Anyị Ga-esi Mee Ka Ndụ Ndị Ọzọ Na-agbanwe

2. Ịhụnanya Chineke n'omume: Na-ebi ndụ na-enwe ọmịiko na ndụ anyị kwa ụbọchị

1. Matiu 22:37-40: Were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Ndị Galetia 6:1-2: Na-eburu ibe unu ibu dị arọ, n'ụzọ dị otú a, unu ga-emezukwa iwu nke Kraịst.

Jud 1:23 Na ndị ọzọ ji egwu na-azọpụta, na-adọpụ ha n'ọkụ; nākpọ ọbuná uwe nke anu-aru nwere ntupọ asì asì.

Jud na-agba ndị kwere ekwe ume ịzọpụta ndị ọzọ nwere ike ịnọ n'ihe egwu, ọ bụrụgodị na ha nwere ntụpọ site na mmehie, n'ihi egwu na ịhụnanya.

1. "Oku Ịhụnanya: Ịzọpụta Ndị Ọzọ n'Ọkụ"

2. "Ekpela ikpe: Ịzọpụta Ndị Mmehie Meruru"

1. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

2. Luk 6:37 - "Unu ekpela ikpe, ma a gaghị ekpe gị ikpe. Unu amala ikpe, ma a gaghị ama gị ikpe. gbaghara, a ga-agbagharakwa gị."

Jud 1:24 Ma ub͕u a nye onye ahu Nke puru ime ka unu ghara ida n'ọdida, were kwa ọṅù di uku che unu ndi nādighi nma n'iru n'iru ebube-Ya.

Chineke nwere ike ime ka anyị ghara ịdaba ma chee anyị ndị na-enweghị ntụpọ n'ihu ọnụnọ ya dị ebube jiri ọṅụ.

1. Ịnweta Ọṅụ N'ebe Chineke nọ

2. Ịnọgide na-echebe Chineke

1. Ndị Hibru 2:18 - “N'ihi na ebe ya onwe ya tara ahụhụ wee nwaa ya, o nwere ike inyere ndị a nwara aka.”

2. 1 Jọn 5:4 - “N'ihi na ihe ọ bụla a mụrụ site na Chineke na-emeri ụwa; ma nke a bụ mmeri nke meriri ụwa—okwukwe anyị.”

Jud 1:25 Ka Chineke, bú Onye-nzọputa-ayi, bú nání Ya mara ihe, ka otuto na ima-nma, buru eze na ike, ma ub͕u a ma mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eto Chineke dịka naanị Onye Nzọpụta nwere amamihe na dị ike.

1: Ike Chineke dị ka Onye Nzọpụta anyị

2: Naanị Chineke maara ihe

1: Isaiah 40:28 - “Ị maghị? Ị nụbeghị? Jehova bu Chineke ebighi-ebi, Onye kere nsọtu nile nke uwa. Ọ gaghị ada mbà, ike agaghịkwa agwụ ya, ọ dịghịkwa onye pụrụ ịghọta nghọta ya.”

2: Abụ Ọma 147:5 - “Onyenwe anyị dị ukwuu, dịkwa ike n'ike; nghọta ya enweghị oke.”

Mkpughe 1 bụ isi nke mbụ nke akwụkwọ Mkpughe, nke Jọn onyeozi dere. Isiakwụkwọ a na-edobe ọkwa nke akwụkwọ ahụ dum ma lekwasị anya na isiokwu ndị dị ka mkpughe dị nsọ, ebube na ikike nke Kraịst, na ozi e gara ọgbakọ asaa ahụ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site na mmeghe ebe Jọn kọwara onwe ya dị ka onye dere ya wee kwuo na ya nwetara mkpughe a n’aka Jizọs Kraịst (Nkpughe 1:1). Ọ na-edegara akwụkwọ ozi ya nye ụka asaa dị n'Eshia Minor (Nkpughe 1:4) ma na-enye ekele nke amara na udo sitere n'aka Chineke. Jọn gara n'ihu ịkọwa ọhụhụ o nwere n'ụbọchị Onyenwe anyị, ebe ọ hụrụ Jizọs Kraịst n'ebube Ya niile (Nkpughe 1:9-18). Nkọwa ahụ gụnyere nkọwa dị ka ọdịdị Kraịst dị ka Nwa nke mmadụ, anya Ya dị ka ire ọkụ, olu ya dị ka mmiri na-asọpụta, na ijide kpakpando asaa n'aka nri ya.

Paragraf nke 2: N’amaokwu nke 17-20, e na-ekwusi ike na ikike Kraịst nwere n’ebe ọnwụ nọ na ozi O zigara Jọn. Mgbe Jọn hụrụ ọhụụ a na-atụ egwu Jizọs, ọ dara n’ụkwụ Ya dị ka à ga-asị na ọ nwụọla. Otú ọ dị, Jizọs mesiri ya obi ike site n’ikwu na ya dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ma jide mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis (Mkpughe 1:17-18). Mgbe ahụ, Jizọs nyere Jọn ọrụ ka o dee ihe ọ hụworo—ihe ndị na-eme ugbu a—na ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu (Mkpughe 1:19). Jizọs kpughekwara na nke ọ bụla n’ime kpakpando asaa ahụ nọchiri anya mmụọ ozi ma ọ bụ onye ozi maka chọọchị ọ bụla, ebe ihe ndọba oriọna asaa ahụ nọchiri anya chọọchị ndị ahụ n’onwe ha (Mkpughe 1:20).

Paragraf nke atọ: Site n'amaokwu 12 gawa ruo na njedebe nke isi, Jọn na-anata ozi akọwapụtara maka nke ọ bụla n'ime ụka asaa ndị a. Ọ na-edepụta ihe ọ hụrụ—ma ịja mma maka ebe ha na-eme nke ọma na ịba mba maka emezighị emezi ha. Ozi ndị a nwere agbamume, ịdọ aka ná ntị, na nkwa e kwere ọgbakọ dị iche iche, na-enye nduzi banyere otú ha kwesịrị isi meghachi omume n’ihe ịma aka ndị ha na-eche ihu (Mkpughe 1:20–3:22). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkpọ òkù ịnụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche na mmesi obi ike nke ngọzi nye ndị meriri emeri (Nkpughe 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Ná nchịkọta, Isi nke mbụ nke Mkpughe bụ okwu mmalite nke akwụkwọ ahụ. Ọ na-amalite site na njiri mara Jọn dị ka onye odee na ọhụụ ya banyere Jizọs Kraịst n'ebube Ya niile. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ike Kraịst nwere n'ebe ọnwụ na Hedis na ọrụ o nyere Jọn ka o dee ihe ọ hụworo. Ọ na-ewebatakwa ụka asaa dị n'Eshia Maịnọ ma na-enye ozi gbasara ụka ọ bụla. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkpọ oku ka anyị gee ntị n’ihe Mụọ Nsọ na-ekwu wee kwe nkwa ngọzi nye ndị meriri.

Nkpughe 1:1 Nkpughe nke Jisus Kraist, nke Chineke nyere ya, ka O gosi ndi-orù-Ya ihe nāghaghi ime n'isi nso; o we ziga gosi ya site n'aka mọ-ozi-Ya nye orù-Ya Jọn.

Chineke nyere ya Mkpughe Jizọs Kraịst ka o gosi ndị ohu ya ihe ndị ga-eme n’oge na-adịghị anya. Mmụọ ozi gwara Jọn.

1. Chineke Na-achị: Na-atụgharị uche na Mkpughe nke Jizọs Kraịst

2. Ịge Okwu Chineke ntị: Ịtụgharị uche ná Mkpughe nke Jizọs Kraịst

1. Ndị Efesọs 3: 3-5 - Olee otú e si mee ka ndịozi na ndị amụma mara mkpughe nke Jizọs Kraịst site na Mmụọ Nsọ.

2. Ndị Hibru 1:1-3 - Otu esi họpụta Jizọs onye nketa nke ihe niile na onye Chineke si n'aka ya kee eluigwe na ala.

Mkpughe 1:2 Onye gbara-ama banyere okwu Chineke, na ịgba-ama nke Jisus Kraịst, na ihe nile ọ huru.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ikọ ntiense Jesus Christ ye ikọ Abasi emi enye okokụtde.

1: Jizọs bụ isi iyi nke eziokwu na nduzi.

2: Anēkpughe okwu Chineke site n'àmà nke Jisus Kraist.

Jọn 14:6 - Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ.

2: Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta; ọ gaghi-alaghachikwutem n'aka efu, ma ọ gēmezu ihe M'chọrọ, ọ gēme kwa ka ihe nāgaram nke-ọma n'ihe M'zitere ya.

Nkpughe 1:3 Ngọzi nādiri onye nāgu, na ndi nānu okwu nile nke amuma nka, nēdebe kwa ihe edeworo nime ya: n'ihi na oge ahu di nso.

Akwụkwọ Mkpughe chọrọ ka ndị na-agụ na ndị na-ege ntị soro okwu ya.

1. Ịnabata Okwu Chineke: Otú Mkpughe si akụziri anyị ka anyị na-ebi ndụ

2. Ibi n'oge ikpeazụ: Ịghọta na ịkwado maka ọbịbịa nke Onyenwe anyị

1. Matiu 24:44 - "Ya mere, unu onwe unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na Nwa nke mmadụ na-abịa n'oge awa na-atụghị anya ya."

2. 2 Timoti 3: 16-17 - "Akwụkwọ Nsọ dum ka e kupụrụ ume site na Chineke, ọ bara uru maka izi ihe, maka ịba mba, maka mgbazi, na ọzụzụ n'ezi omume, ka onye nke Chineke wee zuo oke, bụrụ onye a kwadebere maka ezi ọrụ ọ bụla. "

Nkpughe 1:4 Jọn nēdegara nzukọ-nsọ asa nke di n'Esia: Amara diri unu, na udo, sitere n'aka Onye ahu Nke di, Nke di-kwa-ra, nke nābia kwa; na site n’aka mụọ asaa ndị dị n’iru oche-eze ya;

Jọn kelere ọgbakọ asaa dị n’Eshia jiri amara na udo sitere n’aka Chineke na mmụọ asaa ahụ.

1. Mkpa amara na udo dị na ndụ anyị

2. Ka mmụọ asaa nke Chineke si arụ ọrụ na ndụ anyị

1. Ndị Efesọs 2:8-9 - N'ihi na site n'amara ka esitere n'okwukwe zọputa unu. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bụ onyinye Chineke.

2. Aisaia 11:2-3 - Mọ nke Jehova gādakwasi kwa ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, Mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

Nkpughe 1:5 Site kwa n'aka Jisus Kraist, Onye-àmà kwesiri ntukwasi-obi, na onye eburu uzọ mu n'etiti ndi nwuru anwu, na onye-isi nke ndi-eze nke uwa. Nye onye huru ayi n'anya, sachapu kwa ayi na nmehie nile ayi n'ọbara nke aka Ya;

Ebe ahụ na-ekwu maka Jizọs Kraịst, onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, onye e bu ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ, na onye-isi nke ndị eze nke ụwa, onye hụrụ anyị n’anya ma sachapụ anyị mmehie anyị n’ọbara nke ya.

1: “Jizọs, Onye Nzọpụta anyị na-ahụ n’anya”-Jizọs nwụrụ maka anyị wee jiri ọbara nke ya sachapụ mmehie anyị, na-egosipụta ịhụnanya miri emi Ya n’ebe anyị nọ.

2: “Onyeàmà kwesịrị ntụkwasị obi” - Jizọs bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye e buru ụzọ mụọ n’ime ndị nwụrụ anwụ na onye isi nke ndị eze nke ụwa. Ọ na-ekwesị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi mgbe niile.

1: Ndị Hibru 10: 19-22, Ya mere, ụmụnna, ebe anyị nwere obi ike ịbanye n'ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, site n'ụzọ ọhụrụ na nke ndụ, nke O meghere anyị site n' ákwà mgbochi ahụ, ya bụ, site n'anụ ahụ ya. , ebe anyị nwekwara nnukwu onye nchụàjà na-elekọta ụlọ Chineke, ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkweta nke okwukwe, na-efesa obi anyị dị ọcha site n’ajọ akọ na uche, werekwa mmiri dị ọcha sachapụ ahụ anyị.”

2: 1 Jọn 1: 7, "Ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije n'ìhè ahụ, dị ka Ọ nọ n'ìhè ahụ, anyị na ibe anyị na-enwe mmekọrịta, na ọbara Jizọs Ọkpara ya na-asachapụ anyị mmehie niile."

Nkpughe 1:6 O mewo kwa ayi eze na ndi-nchu-àjà nye Chineke na Nna-Ya; Ya onwe-ya ka otuto na ọchichi diri rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Chineke emewo anyị ndị eze na ndị nchụaja ka anyị na-ejere Ya na Nna Ya ozi.

1. Uto nke ijere Chineke ozi

2. Ṅụrịa ọṅụ n’ọkwa nchụ-aja eze anyị

1. 1 Pita 2:5-9

2. Aisaia 61:6

Mkpughe 1:7 Lee, ọ na-eji igwe ojii na-abịa; anya nile ọ bula gāhu kwa ya, ha na ndi nāmapu ya: ma ab͕uru nile nke uwa gākwa ákwá n'ihi ya. N'agbanyeghị nke ahụ, Amen.

Akwụkwọ Mkpughe na-ekpughe na mgbe Jizọs ga-alọghachi, anya niile ga-ahụ ya, ndị niile bi n’ụwa ga-erukwa uju.

1. Nlaghachi nke Jisos: Olileanya nke uwa

2. Ịhụ Jizọs: Ihe Nke a Pụtara Maka Ndụ Anyị

1. Isaiah 40:10-11 - "Le, Onye-nwe-ayi Jehova gābia n'aka di ike, ogwe-aka-Ya gāchi-kwa-ra Ya: le, ugwọ-ọlu-Ya di n'aka-Ya, ọlu-Ya di kwa n'iru Ya. onye-ọzùzù-aturu: ọ gēji ogwe-aka-ya chikọta umu-aturu, buru ha n'obi-Ya, were nwayọ duru ndi di arọ́.

2. Aisaia 25:9 - "Agāsi kwa n'ubọchi ahu, Le, Nke a bu Chineke-ayi; ayi echerewo Ya, Ọ gāzọputa kwa ayi: nka bu Jehova; ayi echerewo Ya, ayi gēchere kwa ayi. ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ na nzọpụta ya.

Nkpughe 1:8 Mu onwem bu Alfa na Omega, mmalite na ọgwugwu, ka Onye-nwe kwuru, bú Onye di, nke diri, na nke nābia, Onye puru ime ihe nile.

Onye-nwe bụ mmalite na ọgwụgwụ, Alfa na Omega.

1: Chineke dị ebighi ebi, Onye dị ike na adịghị agbanwe agbanwe.

2: Ọ bụ ezie na ụwa gbara anyị gburugburu na-agbanwe agbanwe mgbe niile, Chineke bụ onye na-adịghị agbanwe agbanwe.

1: Malakaị 3:6 “N'ihi na abụ m Jehova, adịghị m agbanwe agbanwe; N’ihi ya, unu ekpochapụla, ụmụ Jekọb.”

2: Ndị Hibru 13:8 “Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ, taa na ruo mgbe ebighị ebi.”

Nkpughe 1:9 Mu onwem, bú Jọn, onye bu kwa nwa-nne-unu, na onye nēnwekọ nime nkpab͕u, na n'ala-eze na ntachi-obi nke Jisus Kraist, nọ n'agwe-etiti ahu nke anākpọ Patmọs, n'ihi okwu Chineke, na ib͕a-ama Jisus Kraist. .

E mere I Jọn na Patmọs, ebe o nwere ike ide akwukwọ Mkpughe maka okwu Chineke na àmà nke Jisus Kraist.

1. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi na mkpagbu

2. Ụdị ịhụnanya Chineke adịghị agbanwe agbanwe

1. Jemes 1:2-4 – Tukwasinu ya obi n'ọṅù nile, umu-nnam, mb͕e ọ bula unu nēnwenu ọnwu di iche iche, ebe unu mara na ule nke okwukwe-unu nēweta ntachi-obi. Ka ntachi-obi rụzuo kwa ya nke-ọma, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

2. 1 Pita 1:3-5 – Onye agọziri agọzi ka Ọ bu, bú Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye dika ebere-Ya di uku si di, meworo ka ayi muworo ọzọ nye olileanya di ndu site na nbilite-n'ọnwu nke Jisus Kraist site na ndi nwuru anwu ; nweta ihe nketa nke a na-apụghị ire ure na nke a na-emerụghị emerụ, nke na-agaghịkwa emebi emebi, nke e debeere unu n’eluigwe, bụ́ ndị e ji ike nke Chineke chebe unu site n’okwukwe, maka nzọpụta nke a na-aga ikpughe n’oge ikpeazụ.

Nkpughe 1:10 Anọm n'ime Mọ Nsọ n'ubọchi Onye-nwe-ayi, we nu oké olu n'azum, dika nke opì.

E merem ọhù sitere n’aka Chineke n’ubọchi Jehova.

1. Ụbọchị Onyenwe Anyị: Ịmụta iso Chineke na-eje ije

2. Olu Chineke: Otu esi anụ oku Ya

1. Ọrụ Ndịozi 2:1-4 - Olu nke oké ifufe na ire ọkụ pụtara mgbe mmụọ nsọ ridara.

2. Ezikiel 1:4-14 – Ọhụụ Ezikiel banyere Chineke nke oké ifufe gbara ya gburugburu.

Nkpughe 1:11 si, Mu onwem bu Alfa na Omega, onye mbu na onye ikpe-azu: ma, Ihe gi onwe-gi nāhu, de n'akwukwọ, ziga ya nye nzukọ Kraist asa nke di n'Esia; rue Efesọs, di-kwa-ra Smirna, di-kwa-ra Pergamos, di-kwa-ra Taiata, di-kwa-ra Sardis, ru kwa Philadelphia, di kwa Leodisia.

Chineke gwara Jọn ka o dee ihe e gosiri ya ma ziga ya n’ọgbakọ asaa dị n’Eshia.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso iwu Chineke.

2. Ike nke Okwu Chineke.

1. Diuterọnọmi 30:11-14 - N'ihi na iwu a nke mu onwem nēnye gi n'iwu ta, ọ bughi ihe ezonariworo n'iru gi, ọ bughi kwa n'ebe di anya.

2. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēme ihe ahu nke nātọm utọ, o we gara nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

Mkpughe 1:12 M wee tụgharịa ịhụ olu ahụ nke na-e. M'we chigharia, m'we hu ihe-idọba-oriọna asa nke ọla-edo;

Jọn hụrụ olu Chineke na ihe ndọba oriọna ọla-edo asaa.

1: Anyị ga na-emeghe mgbe niile ka anyị nwee ike ịnụ olu Chineke ma tụkwasị obi na Ọ ga-enye anyị nduzi mmụọ anyị chọrọ.

2: Ihe ndọba oriọna ọla edo asaa ahụ na-anọchi anya ụka asaa nke Mkpughe ma na-eje ozi dị ka ihe ncheta maka mkpa maka ntọala ime mmụọ siri ike na nkwado na ndụ anyị.

Matiu 7:7-8: “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọọnụ, unu ga-achọtakwa; kụọ aka, a ga-emeghekwara unu: n’ihi na onye ọ bụla nke na-arịọ na-anata, onye na-achọkwa na-achọta; onye na-akụkwa ka a ga-emeghere ya.”

2: Abụ Ọma 145:18, “Onyenwe anyị nọ nso ndị nile na-akpọku Ya, Bụ ndị nile na-akpọku Ya n’ezi-okwu.

Nkpughe 1:13 Ma n'etiti ihe-idọba-oriọna asa ahu nke di ka Nwa nke madu, nke yi uwe-nb͕okwasi di n'ukwu-ya, were kwa ihe-ọkiké ọla-edo ke n'obi-ya.

Jọn hụrụ ihe oyiyi dị ka Nwa nke mmadụ n'etiti ihe ndọba oriọna asaa. E yiwe ya uwe gbadaa n’ụkwụ, werekwa ihe ike n’ọlaedo kee igbe ya.

1. Iṅomi Àgwà Kraịst: Ihe mmụta ndị sitere ná Mkpughe 1:13

2. Ịma mma nke ịdị nsọ nke Chineke na-adịghị ada ada: Ọmụmụ nke Mkpughe 1:13

1. Matiu 5:16 - "Ka ìhè unu na-enwu n'ihu ndị mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu, nyekwa Nna unu nke bi n'eluigwe otuto."

2. 1 Pita 2:9 - "Ma unu onwe-unu bu ọb͕ọ arọputara arọputa, ndi-nchu-àjà ndi-eze, mba di nsọ, ndi puru iche; ka unu we kwusa otuto nke Onye ahu Nke kpọworo unu n'ọchichiri ba n'ìhè-Ya di ebube."

Mkpughe 1:14 Isi ya na ntutu isi ya dị ọcha dị ka ajị anụ, na-achakwa ọcha dị ka snow; anya-ya abua di kwa ka ire-ọku;

Ọhụụ Jọn banyere Jizọs na Mkpughe 1 na-ekpughe Kraịst dị ka onye dị nsọ nke nwere ntutu ọcha na anya dị ka ire ọkụ.

1: Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst bụ onye dị nsọ nke nwere ọnụnọ karịrị akarị.

2: Ekpughere ọdịdị dị nsọ nke Kraịst na Nkpughe 1 na ntutu ya ọcha na anya ọkụ ya.

1: Isaiah 1:18 - "Bịanụ ugbu a, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-acha ọcha dị ka snow."

2: Daniel 7: 9 - "M'we na-ele anya, e debere oche-eze, na Onye ochie ahụ nọkwasịrị n'oche ya, uwe ya na-acha ọcha dị ka snow, na ntutu isi nke isi ya dị ka a ọcha ajị anụ."

Mkpughe 1:15 Ụkwụ ya dịkwa ka ọla mara mma, dị ka a ga-asị na ha na-ere ọkụ nʼime ọkụ; olu-Ya di kwa ka olu nke ọtutu miri.

Jọn hụrụ ọhụụ Jizọs ka o ji ụkwụ dị ka ọla na-ere ọkụ na olu dị ka olu nke ọtụtụ mmiri.

1. Ike na-adịghị emebi emebi nke Jizọs

2. Olu Jizọs dị ebube

1. Aisaia 43:2 - Mgbe i na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na n'osimiri nile ha agaghi-erubiga ókè: mb͕e i nēje ije n'ọku, agaghi-esure gi ọku; ire-ọku agaghi-esure kwa gi.

2. Daniel 3:25 - Ọ zara, si, Le, anum nāhu ndikom anọ atọpuru, nējeghari n'etiti ọku, ma ọ dighi ihe emere ha n'aru; ma ọdịdị nke anọ dị ka Ọkpara Chineke.

Mkpughe 1:16 O jikwa kpakpando asaa n’aka nri ya: mma agha dị nkọ dị nkọ abụọ sikwa n’ọnụ ya pụta: iru ya dịkwa ka anyanwụ na-enwu n’ike ya.

Jọn hụrụ ihe atụ nke nwere kpakpando asaa n’aka nri ya na mma agha ihu abụọ na-apụta n’ọnụ ya, ihu ya na-enwukwa dị ka anyanwụ n’ike.

1. Ìhè Jizọs Na-enwu: Lee Mkpughe 1:16

2. Ike nke Onyenweanyị: Otú Mkpughe 1:16 si egosi ike ya

1. Ndị Efesọs 6: 10-18 - Ihe agha nke Chineke

2. Nkpughe 19:11-16 - Nlaghachi nke Jisos n'ike na ebube

Mkpughe 1:17 Ma mgbe m hụrụ ya, m dara nʼala nʼụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. O we tukwasim aka-nri-Ya, sim, Atula egwu; Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ:

Jọn hụrụ otu onye n’ọhụụ ya wee daa n’ụkwụ ya n’ụjọ, ma onye ahụ kasiri ya obi site n’ịsị “Atụla egwu; Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ.”

1. Chineke na-anọ mgbe niile ma na-enye nkasi obi n'oge egwu.

2. Ayi nwere ike tukwasi obi na ike nke Onye-nwe-ayi.

1. Abụ Ọma 46: 1-2 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, onye na-adị ugbu a n'ime mkpagbu: Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụ ezie na ụwa na-ehulata, ugwu nile na-adaba n'ime obi nke oké osimiri."

2. Isaiah 41:10 - "Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ụjọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-ewusi gị ike, na-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị."

Nkpughe 1:18 Mu onwem bu onye ahu Nke di ndu, we nwua; ma, le, Mu onwem nādi ndu rue mb͕e ebighi-ebi, Amen; ma nwekwa ọtụghe-ụzọ nile nke ala-mọ na nke ọnwụ.

Jizọs Kraịst dị ndụ ma nwee ike nke ndụ na ọnwụ.

1. Ike nke Jisus Kraist

2. Jesus Christ: Igodo nke ndụ ebighị ebi

1. Jọn 10:17-18, "N'ihi nke a Nnam hụrụ m n'anya, n'ihi na m na-atọgbọ ndụ m ka m wee welie ya ọzọ. Ọ dịghị onye ọ bụla na-anara m ya, ma m na-atọgbọ ya n'onwe m. nwere ikike itọb͕ọ ya, enwe-kwa-ram ike ibuli ya ọzọ: nka ka m'nataworo n'aka Nnam.

2. Ndị Hibru 2:14-15, “Ebe ọ bụ na ụmụntakịrị na-ekere òkè n'anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya kekwara òkè n'otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ wee bibie onye ahụ nwere ike ọnwụ, ya bụ, ekwensu; ma napụta ndị niile site n’egwu ọnwụ bụ́ ndị edoro n’ịbụ ohu ogologo ndụ nile.”

Mkpughe 1:19 Dee ihe ndị ị hụworo, na ihe ndị dị adị, na ihe ndị ga-eme ma emesịa;

Ẹ                nyere          d de de   debata ihe     detu ihe ọ huru, ihe-          de deba-kwa-ra ihe ọ huru, na ihe nke gaje ib͕ata.

1. Mkpa Ide Ihe Dị Mkpa: Otú Idekọ Ahụmahụ Anyị Pụrụ Isi nyere Anyị Aka itolite

2. Olileanya Ọdịnihu: Otú Okwukwe Anyị Nwere n’Ihe Ndị Ka Ga-abịa Ga-esi nyere Anyị Aka Ịtachi Obi

1. Abụ Ọma 37:25 - “Abụ m nwata, ma ugbu a aghọwo m agadi; ma ahụghị m onye ezi omume ka a gbahapụrụ, ahụghịkwa m mkpụrụ ya ka ọ na-arịọ nri.”

2. Luk 21:25-28 - “A ga-enwekwa ihe ịrịba ama n'anyanwụ na n'ọnwa na kpakpando; ọ bu kwa n'elu uwa ka nkpab͕u nke mba di iche iche di, n'ọb͕ub͕a-aghara; oké osimiri na ebili-miri na-ebigbọ; Obi ndị mmadụ na-ada mbà n'ihi egwu, na ilekwasị anya n'ihe ndị na-abịa n'ụwa: n'ihi na a ga-eme ka ike nile nke eluigwe maa jijiji. Ma mgbe ahụ ka ha ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii n'ike na ebube dị ukwuu. Ma mb͕e ihe ndia gāmalite ime, lelienu anya elu, welie isi-unu elu; n’ihi na mgbapụta unu na-eru nso.”

Nkpughe 1:20 Ihe-omimi nke kpakpando asa ahu nke I huru n'aka-nrim, na ihe-idọba-oriọna ọla-edo asa ahu. Kpakpando asa ahu bu mọ-ozi nke nzukọ Kraist asa ahu: ma ihe-idọba-oriọna asa ahu nke i huru, bu nzukọ Kraist asa ahu.

Kpakpando asaa na ihe ndọba oriọna ọla-edo asaa ahụ nọchiri anya ụka asaa ahụ.

1. Nchedo na nduzi nke Chineke n’elu Nzukọ-nsọ

2. Ozi nke Nzukọ-nsọ n’ụwa

1. Ndi Efesos 3:10-11 – Ka ub͕u a we rue ndi isi na ike di n'elu-igwe, ka nzukọ Kraist mara ọtutu amam-ihe nke Chineke.

2. Ọlu Ndi-Ozi 2:42 - Ha we guzosie ike n'ozizi ndi-ozi na nnwekọ, na n'inyawa achicha, na n'ekpere.

Mkpughe 2 bụ isi nke abụọ nke akwụkwọ Mkpughe, na-aga n'ihu na ozi a na-ezigara ụka asaa ahụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ozi a kapịrị ọnụ e degaara anọ n’ime chọọchị ndị ahụ: Efesọs, Smyrna, Pagamọm, na Taịataịra.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ozi e gara ọgbakọ dị n’Efesọs. Jisus jara ha mma maka ọrụ ha, ndọgbu-ọrụ ha na ntachi-obi ha mana ọ baara ha mba maka ịhapụ ịhụnanya mbụ ha (Nkpughe 2:1-4). Ọ na-agba ha ume icheta ịhụnanya mbụ ha nwere n’ebe ọ nọ ma chegharịa site n’ọnọdụ ha dị ugbu a ma ọ bụghị ya, ga-eche mwepụ nke ihe ndọba oriọna ha ihu (Nkpughe 2:5).

Paragraf nke abụọ: Ozi na-esote ka a na-eduga n'ọgbakọ dị na Smyrna. Jizọs kwetara na mkpagbu ha na ịda ogbenye ha nọ ma na-emesi ha obi ike na ha bara ọgaranya na mmụọ (Mkpughe 2:8-9). Ọ na-agba ha ume ka ha ghara ịtụ egwu mkpagbu ma ọ bụ mkpọrọ n'ihi na ha ga-anata okpueze nke ndụ ma ọ bụrụ na ha anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ọbụna ruo ọnwụ (Nkpughe 2:10).

Paragraf nke atọ: Ozi ndị a bụ maka Pagamọm na Taịataịra. Nye Pagamọm, Jizọs kwuru okwu banyere nchegbu banyere ozizi ụgha dị n'ime chọọchị ahụ, na-akpọ kpọmkwem ndị na-ejide ozizi Belam ma na-enwe mmekọahụ rụrụ arụ (Mkpughe 2:14-15). Ọ na-adọ aka ná ntị na ọ gwụla ma ha chegharịrị, na Ọ ga-abịa were okwu ya buso ha agha (Nkpughe 2:16). Banyere Taịataịra, Jizọs jara ha mma maka ọrụ ịhụnanya ha mana ọ baara ha mba maka ịnabata otu onye amụma nwanyị ụgha aha ya bụ Jezibel onye na-eduru ndị ohu Ya banye ịkwa iko na ikpere arụsị (Mkpughe 2:19-20). Ọ na-adọ aka ná ntị na ọ gwụla ma ha chegharịrị site n’omume ndị a, a ga-enwe ihe siri ike pụta (Nkpughe 2:21-23).

Ná nchịkọta, Isi nke abụọ nke Mkpughe nwere ozi a kapịrị ọnụ e degaara anọ n’ime chọọchị asaa ahụ. Jizọs jara ọgbakọ dị n’Efesọs mma maka ọrụ ha ma na-agba ha ume ịlaghachi n’ịhụnanya mbụ ha. Ọ na-agba ndị chọọchị nọ na Smyrna ume, bụ́ ndị na-eche mkpagbu ihu, ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ma kwere ha nkwa okpueze nke ndụ. Jizọs kwuru okwu banyere nchegbu banyere ozizi ụgha na omume rụrụ arụ ndị dị na chọọchị dị na Pagamọm na Taịataịra, na-adọ aka ná ntị banyere ihe ga-esi na ya pụta ma ọ bụrụ na ha echegharịghị. Ozi ndị a na-akọwapụta ma ịja mma na ịba mba, na-ekwusi ike mkpa ikwesị ntụkwasị obi na ezi omume dị n’ime ọgbakọ.

Mkpughe 2:1 Degaara mmụọ ozi ọgbakọ nke Efesọs akwụkwọ; Ihe ndia ka Onye nējide kpakpando asa ahu n'aka-nri-ya, Nke nējeghari n'etiti ihe-idọba-oriọna ọla-edo asa ahu, kwuru;

Kraịst na-ejegharị n'etiti kandụl ọla edo asaa ahụ ma jide kpakpando asaa ahụ n'aka nri Ya.

1. Ìhè nke Kraist: Ije ije n’iru Ya

2. Iso Ìhè nke Kraist: Jidesie nkwa Ya ike

gafere-

1. Matiu 5: 14-16 - "Ị bụ ìhè nke ụwa, obodo nke e wuru n'elu ugwu, a pụghị izobe; ọ nēnye onye ọ bula nke nọ n'ulo ìhè: otú a ka ìhè-unu nēnwu kwa n'iru madu nile, ka ha we hu ezi omume-unu, we nye Nna-unu Nke bi n'elu-igwe otuto.

2. Ndị Filipaị 4:19 - "Chineke m ga-egbokwa unu mkpa niile dị ka akụ na ụba nke ebube ya n'ime Kraịst Jizọs."

Nkpughe 2:2 Ma amawom ọlu-Gi, na ndọb͕u-Gi, na ntachi-obi-Gi, na otú I nāpughi inagide ndi nēmebi iwu: I we nwawo ndi nāsi na ha bu ndi-ozi, ma ha adighi-adi, i we hu ha ndi-ugha.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a ifiọk Abasi aban̄a utom, ndọn̄esịt, ye ime, ye ukeme mmọ ndifiọk se ifọnde ye idiọk.

1. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Onyenwe anyị obi maka nghọta na nduzi.

2. Ike nke ntachi obi na ịrụsi ọrụ ike na ije nke mmụọ anyị na Chineke.

1. Ilu 3:5-6 Were obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. N'uzọ-gi nile mara Ya, Ọ gēme kwa ka okporo-uzọ-gi nile guzozie.

2. Jemes 1:2-4 Gụọ ya n'ọṅụ nile, ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, n'ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. Ka iguzosi ike mezue ihe-ya, ka unu we zue okè, zue okè, nēnweghi ihe ọ bula kọrọ unu.

NKPUGHE 2:3 I werewo ogologo-ntachi-obi, ọ bu kwa n'ihi aham ka i nādọb͕u onwe-ya n'ọlu, ma i daghi-agwu.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emesi ike mkpa ọ dị inwe ndidi, ndidi, na ịrụsi ọrụ ike n'ihi aha Chineke n'adaghị mbà.

1. Ike nke ndidi na ntachi obi n'iso Chineke

2. Ike nke ikwesị ntụkwasị obi n’ijere Chineke ozi

1. 2 Ndị Kọrint 4:7-9 - "Ma anyị nwere akụ a n'ite ụrọ, ka ịdị ukwuu nke ike wee bụrụ nke Chineke, ọ bụghịkwa nke anyị. , ma ọ bụghị n'obi nkoropụ; A kpagburu, ma a dịghị ahapụ ya; a tụda ya, ma a dịghị ebibi ya."

2. Ndị Galeshia 6:9 - "Ka ike gharakwa anyị ike n'ime ihe ọma: n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga-aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adịghị ada mbà."

Nkpughe 2:4 Ma enwerem ihe megide gi, n'ihi na i rapuwo ihunanya mbu-gi.

Chineke nwere ihe megide ọgbakọ dị n’Efesọs n’ihi na ha ahapụla ịhụnanya mbụ ha.

1. Na-eme Ka Mmasị Anyị Nwere Maka Chineke Na-eweghachi

2. Ilaghachi na ihunanya nke mbu anyi

1. Hosea 6:4 - " Ifrem, gini ka m'gēme gi? Juda, gini ka m'gēme gi?

2. Jeremaia 31:3 - "Jehova emewo ka m'hu ya anya site na mb͕e ochie, si, E, ejiwom ihu-n'anya ebighi-ebi hu gi n'anya: n'ihi nka ka m'jiworo ebere dọta gi."

Nkpughe 2:5 Ya mere cheta ebe i siri da, cheghari kwa, lu ọlu mbu; ma-ọbụghị otu a, a ga m abịakwute gị ọsọ ọsọ, ma wepụ ihe ndọba oriọna gị n’ọnọdu ya, ma ọbụghị na i chegharịrị.

Chineke na-adọ ndị kwere ekwe aka ná ntị ka ha cheta ebe ha si bịa na ichegharị ma ọ bụ na ọ ga-ewepụ ha n'ebe ha nọ.

1. Chegharịa ma ọ bụ laa n'iyi - Na-atụgharị uche na mkpa nke nchegharị

2. Mkpa nchegharị - Anaghị eleghara ihe ndabere nke okwukwe anya

1. Luk 13:3 - "Ana m asị unu, mba; ma ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n'iyi."

ọ bụla dị ka ụzọ ya si dị, ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. unu aghọla ihe-iju-anya: tufue nmehie nile nke unu meworo, nweta kwa obi ọhu na mọ ọhu: n'ihi na n'ìhi gini ka unu gānwu, ulo Israel, n'ihi na ọ dighi-atọm utọ n'ọnwu nke onye nēnweghi ike. n'ihi nka chigharia, di ndu!'

Mkpughe 2:6 Ma nke a ka i nwere, na ị kpọrọ omume ndị Nicolaita asị, nke mụ onwe m kpọkwara asị.

Chineke jara ọgbakọ dị n’Efesọs mma maka ịkpọ omume ndị Nicolaitan asị, bụ́ nke Ọ kpọkwara asị.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịgbaso nkuzi ụgha

2. Ịhụnanya Chineke n’ebe Nzukọ-nsọ Ya dị

1. Matiu 7:15-20 (ihe e dere n’amaokwu: Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha)

2. 1 Jọn 4:7-10 (Ihe e dere n’amaokwu: ịhụnanya Chineke n’ebe anyị nọ na maka ụmụ Ya)

Nkpughe 2:7 Onye nwere nti, ya nuru ihe Mọ Nsọ nāsi nzukọ Kraist; Onye meriri emeri ka m ga-enye ka o rie mkpụrụ sitere n’osisi nke ndụ, nke dị n’etiti paradaịs nke Chineke.

Site na Mkpughe 2:7, Chineke na-agba ndị ụka ume ka ha gee ntị n’ihe Mmụọ Nsọ na-ekwu, a ga-enyekwara ndị meriri emeri ohere ịbanye n’osisi nke ndụ na paradaịs ya.

1. Ike nke imeri: Iji okwukwe rute eluigwe

2. Gee Mmụọ Nsọ: Nghọta na Ndụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi

1. Ndị Rom 8:37 - "Ee, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya."

2. Jọn 15:5 - "Abụ m osisi vine, unu onwe unu bụ alaka: Onye na-anọgide n'ime m, mụ onwe m n'ime ya, onye ahụ na-amị ọtụtụ mkpụrụ: n'ihi na unu apụghị ime ihe ọ bụla ma mụ onwe m."

Nkpughe 2:8 Dega-kwa-ra mọ-ozi nke nzukọ Kraist di na Smirna akwukwọ; Ihe ndia ka onye mbu na nke ikpe-azu nēkwu, bú nke nwuru anwu, nke di kwa ndu;

Amaokwu a dị n’akwụkwọ Mkpughe na-emesi ike na Chineke bụ mmalite na ọgwụgwụ, nakwa na o meriri ọnwụ.

1. Ike Chineke A Na-apụghị Ịghọta: Inyocha Omimi nke Ọchịchị Chineke.

2. Mmeri Kachasị Eke: Ememe mmeri nke ndụ n'ime ọnwụ

1. 1 Ndị Kọrint 15:54-57 - N'ime ya ka O meworo ka anyị jupụta n'amamihe na nghọta nile;

2. Abụ Ọma 136:1-3 - Kelenu Jehova; n'ihi na Ọ di nma: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di.

Mkpughe 2:9 Ma amaara m ọrụ gị, na mkpagbu na ịda ogbenye, (ma ị bụ ọgaranya) ma amakwaara m nkwulu nke ndị na-asị na ha bụ ndị Juu ma ha abụghị, kama ha bụ ụlọ nzukọ Setan.

Chineke maara ọrụ nke ndị na-ata ahụhụ na ịda ogbenye, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịba ọgaranya n'okwukwe. Ọ makwa nkwulu nke ndị na-azọrọ na ha bụ ndị Juu, ma ha bụ akụkụ nke ụlọ nzukọ Setan n’ezie.

1. Chineke Ma ihe isi ike anyị na-enwe: Mkpughe 2:9

2. Ihe ize ndụ nke Nkwenye Ụgha: Nkpughe 2:9

1. Matiu 6:19-21 - Na-akpakọba akụ n'eluigwe, ọ bụghị n'ụwa.

2. Jọn 8:31-32 - Mara eziokwu ma nọgide na ya.

Mkpughe 2:10 Atụla egwu nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ ị ga-ata: lee, ekwensu ga-atụba ụfọdụ n’ime unu n’ụlọ mkpọrọ, ka ewe nwa unu; unu gēnwe kwa nkpab͕u ubọchi iri: buru ndi kwesiri ntukwasi-obi rue ọnwu, M'gēnye kwa gi okpu-eze nke ndu.

Ndị Kraịst ekwesịghị ịtụ ụjọ ahụhụ, n’ihi na Chineke ga-eji ndụ ebighị ebi kwụọ ha ụgwọ ma ọ bụrụ na ha anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi, ọbụna ruo ọnwụ.

1. Nọgidesie Ike n'Okwukwe N'agbanyeghị Ahụhụ

2. Ụgwọ ọrụ nke ndụ ebighị ebi maka ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi

1. Jemes 1:12 – Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke na-eguzosi ike n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịworo ule ahụ, ọ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Chineke kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. Ndị Rom 8:17 - ma ọ bụrụ na ụmụ, na-eketa? Ndị nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya na-ata ahụhụ, ka ewee sorokwa anyị nye anyị otuto.

Nkpughe 2:11 Onye nwere nti, ya nuru ihe Mọ Nsọ nāsi nzukọ Kraist; Onye meriri emeri agaghị emerụ ya ahụ site n’ọnwụ nke abụọ.

Mụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche okwu, na-agwa ha na ndị ahụ meriri agaghị emerụ ha ahụ́ site n’ọnwụ nke abụọ.

1. Imeri Ọnwụ nke Abụọ Site n'okwukwe na Jizọs

2. Ike Imeri: Ịghọ Onye Mmeri

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 8:37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ekwetaram na ọ bughi ọnwu, ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ike, ma-ọbu ihe di ugbu a, ma-ọbu ihe ndi gaje ibia, ma-ọbu idi-elu, ma-ọbu omimi, ma-ọbu ihe ọ bula ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya. nke Chineke, nke di nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi.

Mkpughe 2:12 Degakwara mmụọ ozi nke ọgbakọ dị na Pagamọs akwụkwọ; Ihe ndia ka onye ahu nke ji mma-agha di nkọ nke ọnu abua nēkwu;

Jizọs gwara mmụọ ozi nke chọọchị dị na Pagamọs okwu, na-ekwusa na o ji mma agha ihu abụọ dị nkọ.

1. Ike nke Jisus Kraịst: Ịghọta Ọchịchị Ya

2. Mma-agha nke Onye-nwe: Ihe ọ pụtara na Akwụkwọ Nsọ

1. Ndị Hibru 4:12 - "N'ihi na okwu Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ, dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapukwa ruo n'ikewa nke mkpụrụ obi na mmụọ, nke nkwonkwo na ụmị, na-aghọta echiche na ebumnobi nke ihe ndị dị ndụ. obi."

2. Ndị Efesọs 6:17 - "Werenụ okpu agha nke nzọpụta, na mma agha nke Mmụọ Nsọ, nke bụ okwu Chineke."

Nkpughe 2:13 Amataram ọlu-Gi nile, na ebe I nēbi, ọbuná ebe oche-eze Setan di: i nējide-kwa-ra aham ike, ma i gọnarighi okwukwem, ọbuná n'ubọchi ahu nke Antipas bu onye okwukwem kwesiri ntukwasi-obi, onye egburu n'etiti unu. , ebe Setan bi.

Jizọs kwetara ọrụ nke chọọchị dị na Pagamọs, bụ́ ndị na-agọnarịghị okwukwe ha ọbụna n’oge ihe isi ike, mgbe e gburu Antipas onye okwukwe ha kwesịrị ntụkwasị obi.

1. Iguzosi Ike n'Okwukwe Anyị

2. Iji okwukwe merie mmegide

1. Ndị Efesọs 6:10-18, Dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike ya.

2. 1 Pita 5:8-9, Dịrị anya na uche. Onye iro gị ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ na-achọ onye ọ ga-eripịa.

NKPUGHE 2:14 Ma enwerem ihe ole-na-ole megide gi, n'ihi na i nwere n'ebe ahu ndi nējide ozizí Belam, onye kuziri Belak itubà ihe-isu-ngọngọ n'iru umu Israel, iri ihe achuru n'àjà nye arusi, na ikwa-iko.

Onyenwe anyị nwere mkpesa ole na ole megide Chọọchị Pergamos n'ihi na ọ na-ekwe ka ndị na-agbaso ozizi Belam na-edu ndị mmadụ ka ha rie nri a chụrụ n'àjà nye arụsị na ime omume rụrụ arụ.

1. Ụkpụrụ Chineke: Idebe Onwe Anyị Nsọ

2. Ihe ize ndụ nke nkuzi ụgha

1. 1 Ndị Kọrịnt 10:20-21 - "Ee e, m na-ekwu na ihe ndị ọgọ mmụọ na-achụrụ ha na-achụrụ ndị mmụọ ọjọọ, ọ bụghị Chineke. Achọghị m ka unu na ndị mmụọ ọjọọ na-ekere òkè. Unu apụghị ịṅụ iko Onyenwe anyị na iko ahụ. nke ndị mmụọ ọjọọ, unu enweghị ike ịta nri na tebụl Onyenwe anyị na tebụl ndị mmụọ ọjọọ.

2. 1 Timoti 4:1-3 – “Ugbu a, mmụọ nsọ na-ekwu hoo haa na n'oge ikpeazụ, ụfọdụ ga-esi n'okwukwe pụọ site n'ịrara onwe ha nye mmụọ aghụghọ na ozizi nke ndị mmụọ ọjọọ, site n'ezi-okwu nke ndị ụgha, ndị akọ na uche ha kpuchiri alụ, ndị machibidoro alụmdi na nwunye iwu . na-achọkwa ka ha ghara iri nri nke Chineke kere ka ndị kwere na ndị maara eziokwu nara ya site n’ekele.”

NKPUGHE 2:15 Otú a ka i nwe-kwa-ra ndi nējide ozizí nke ndi Nicolaita, bú ihe m'kpọworo asì.

Chineke kpọrọ ozizi ndị Nicolaitan asị asị.

1. Ịkpọasị Chineke: Ihe Ọ Pụtara Nye Anyị

2. Ihe egwu dị n'ịgbaso ozizi ụgha

1. Ilu 8:13 - "Egwu Jehova bụ ịkpọ ihe ọjọọ asị: mpako na nganga na ụzọ ọjọọ na ọnụ gbagọrọ agbagọ ka m na-akpọ asị."

2. Matiu 7:15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu n'atụrụ? 셲 uwe ma n'ime bụ ravenous wolf. Ị ga-amata ha site ná mkpụrụ ha."

Mkpughe 2:16 chegharịa; ma-ọbu na m'gābiakute gi ngwa ngwa, were mma-agha nke ọnum buso ha agha.

Chegharịa ma ọ bụ chere ihe ga-esi na ikpe Chineke pụta.

1: Chegharịa ma laghachikute Chineke.

2: Mma agha nke Ọnụ Chineke.

1: Ezikiel 18: 30-32 - Chegharịa ma si n'ụzọ ọjọọ gị chigharịa wee dị ndụ.

2: Ndị Hibru 4: 12-13 - Ike nke okwu Chineke dị nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla.

Nkpughe 2:17 Onye nwere nti, ya nuru ihe Mọ Nsọ nāsi nzukọ Kraist; Onye meriri emeri ka M'gēnye ka o rie ufọdu nime mana zoro ezo, nye kwa ya nkume ọcha, na nime nkume ahu aha ọhu edere, nke ọ dighi onye ọ bula nāmaghi, ma-ọbughi onye nānara ya.

Mmụọ nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche okwu, na-agba ha ume imeri ma na-ekwe nkwa ụgwọ ọrụ nke mana zoro ezo na nkume ọcha nke e dere aha ọhụrụ n'elu ya.

1. "Otú E Si Emeri: Ịchọta Ike ná Nkwa nke Mkpughe 2:17"

2. “Ike nke Aha Ọhụrụ: Ntụgharị uche ná Mkpughe 2:17”

1. Jọn 6:31-35 - Jizọs kwere nkwa mana nke sitere n'eluigwe

2. Aisaia 62:2 – Nkwa nke aha ohu Chineke nyere

Mkpughe 2:18 Degakwara mmụọ ozi nke ọgbakọ dị na Taịataịra akwụkwọ; Ihe ndị a ka Ọkpara Chineke kwuru, onye nwere anya ya dị ka ire ọkụ, na ụkwụ ya dị ka ezi ọla;

Ọkpara Chineke na-agwa ọgbakọ dị na Taịataịra okwu na anya dị ka ire ọkụ na ụkwụ dị ka ezi ọla.

1. Ibi ndụ nke nzube na agụụ

2. Na-agbasi ike na okwukwe gị

1. Ndị Rom 12:2 - Unu ekwe-kwa-la ka eme ka ha yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka unu we nwaputa ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ezi ihe na nke nānara utọ nke-ọma.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

Nkpughe 2:19 Amataram ọlu-Gi nile, na ihu-n'anya-Gi, na ije-ozi-Gi, na okwukwe-gi, na ntachi-obi-Gi, na ọlu-Gi nile; na ndị ikpeazụ ga-aka nke mbụ.

Chineke na-amata okwukwe, afọ-ọma, ozi, ndidi, na ọrụ nke Ndị Kraịst ma gbaa ha ume ịnọgide na-eto eto n’okwukwe ha.

1. Ike nke Ọrụ: Otu Ime Ihe Ọma Pụrụ Inyere Aka Mee Ka Okwukwe Gị Sikwuo Ike

2. Na-eto eto n'Okwukwe: Otu esi anọgide na-enwe nsogbu n'ihu

1. Jemes 2:14-17 - "Ụmụnna m, olee uru ọ bara, ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe nwere ike ịzọpụta ya? n'ime unu nāsi ha, ' Werenu onwe-unu n'udo, riju-kwa-nu ọku, riju kwa afọ: ma unu adighi-enye ha ihe di nkpà maka aru, ùrù gini ka ọ bara? na-arụ ọrụ, anwụọla."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnụnụ abịa, ọnụnụ na-esitekwa n'okwu Chineke."

Nkpughe 2:20 Ma enwerem ihe ole-na-ole imegide gi, n'ihi na i kwere ka nwayi ahu Jezebel, onye nākpọ onwe-ya onye-amuma-nwayi, ka o kuzie na irafu ndi-orùm ka ha kwa iko, na iri ihe achuru n'àjà nye arusi.

Jọn onyeozi dọrọ ọgbakọ dị na Taịataịra aka ná ntị banyere Jezibel, onye amụma nwanyị ụgha nke na-eduhie ọgbakọ site n’ịkụziri ha ịkwa iko na iri ihe a chụrụ n’àjà nye arụsị.

1: "Ihe ize ndụ nke Ozizi Ụgha"

2: “Ike nke Ndị Na-eso Ụzọ Kwesịrị Ntụkwasị Obi”

1: Matiu 7: 15-20 - "Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute gị n'atụrụ? 셲 uwe ma n'ime ha bụ anụ ọhịa wolf rafu. , Osisi ọ bụla dị mma na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ahụ na-arịa ọrịa na-amị ajọ mkpụrụ, osisi na-adịghị mma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi ahụ na-arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ, a na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ. Otú a ka unu ga-esi mata ha site ná mkpụrụ ha.”

2: 1 Jọn 4: 1-3 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu ekwela mmụọ ọ bụla, kama nwalee ndị mmụọ ka ha mara ma hà si na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa. : Mmụọ ọ bụla nke na-ekwupụta na Jizọs Kraịst abịawo n'anụ ahụ́ sitere na Chineke, mmụọ ọ bụla nke na-adịghị ekwupụtakwa Jizọs esiteghị na Chineke: nke a bụ mmụọ nke onye ahụ na-emegide Kraịst, nke unu nụrụ na ọ na-abịa, ugbu a ọ dịkwa n'ụwa ub͕u a. "

Mkpughe 2:21 M’we nye ya ohere ichegharị n’ikwa-iko-ya; ma ọ chegharighi.

Akụkụ ahụ na-ekpughe na Chineke nyere mmadụ ohere ichegharị na mmehie ha, ma ha emeghị.

1: Anyị ga-eji ohere ndị Chineke nyere anyị chegharịa.

2: Nchegharị bụ ihe dị mkpa na e kwesịghị iji egwuri egwu.

1: Ilu 28:13 - "Onye na-ezobe mmehie ya adịghị aga nke ọma, ma onye ọ bụla na-ekwupụta na jụ ha na-enweta ebere."

2: Luk 13:3 - "Asị m unu, mba! ma ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n'iyi."

Nkpughe 2:22 Le, M'gātubà ya n'ihe-ndina, na ndi ha na ya nākwa iko n'oké nkpab͕u, ma ọ buru na ha echegharighi n'omume nile ha.

Chineke ga-ata ndị na-akwa iko ahụhụ ma ọ bụrụ na ha echegharịghị.

1. Ihe si n'ịkwa iko pụta: Chegharịa tupu oge agafee

2. Ịhụnanya na Mgbaghara Chineke: Ohere Ịmalite Ọzọ

1. Ilu 6:32-33 ? + ma nwoke na-akwa iko enweghị uche; onye na-eme otu a na-ebibi onwe ya. Ihe-ihere na ihere bu òkè-ya, ihere-ya agaghi-ekpochapu kwa ya ma-ọli.

2. Jọn 8:1-11 ? Jizọs gara Ugwu Oliv. N'isi-ututu ọ biaghachiri n'ulo uku Chineke. Ndị mmadụ niile bịakwutere ya, o wee nọdụ ala kụziere ha ihe. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtakwara otu nwaanyị e jidere n’ịkwa iko, ha wee mee ka o guzoro n’etiti. ? Ma onye ọ bula, ha siri ya, ? 쁳 na-akwa iko ya. N’iwu Mozis nyere anyị iwu ka anyị tụgbuo ndị inyom dị otú ahụ. Ma gini ka i nēkwu? Jizọs ruru ala were mkpịsị aka ya dee n’ala. Mb͕e ha nāju Ya ajuju, O we guzo ọtọ, si ha, ? 쁋 ma onye ọ bula n'etiti unu nke nēnweghi nmehie, buru uzọ tu ya nkume. O we ruru ala ọzọ, de ihe n'ala. Ndị nụrụ ihe a wee malite ịla n’otu n’otu, ndị okenye buru ụzọ laa, ruo mgbe naanị Jizọs fọdụrụ, nwaanyị ahụ ka guzokwa n’ebe ahụ. Jisus welie elu, jua ya, si, ? oman, kedu ebe ha no? O nweghi onye mara gi ikpe???? 쁍 o one, sir,?? o kwuru. ? Ọ̀ bughi na Mu onwem amaghi gi ikpe, ka Jisus kwuru. ? 쁆 o now na-ahapụ gị ndụ nke mmehie.? bụ €?

Mkpughe 2:23 M ga-ejikwa ọnwụ gbuo ụmụ ya; Nzukọ-nsọ nile gāma kwa na Mu onwem bu Onye nēnyocha akuru na obi: M'gēnye kwa unu nile, dika ọlu-unu nile si di.

Chineke ga-ekpe onye ọ bụla ikpe dịka ọrụ ha siri dị, ụka niile ga-amakwa na Chineke na-enyocha obi na uche nke ndị ya.

1: Ikpe Chineke ziri ezi - Mkpughe 2:23

2: Ọrụ Anyị Na-ekpebi Ụgwọ Ọrụ Anyị - Mkpughe 2: 23

Jeremaia 17:10 IGBOB - Mu onwem, bú Jehova, nāchọ obi, m'nānwa akuru, ọbuná inye onye ọ bula dika uzọ-ya nile si di, na dika nkpuru nke omume-ya nile si di.

Abụ Ọma 62:12 - Ọzọ, Gi, Jehova, nwe ebere: N'ihi na Gi onwe-gi nākwughachi onye ọ bula dika ọlu-ya si di.

Mkpughe 2:24 Ma a sị m unu, ma ndị fọdụrụ na Taịataịra, ka ha ra bụ ndị na-enweghị ozizi a, ndị na-amaghịkwa omimi nke Setan, dị ka ha na-ekwu; M'gaghi-atukwasi kwa gi ibu ọ bula ọzọ.

Na Mkpughe 2:24, Onye-nwe na-agwa ndị nọ na Taịataịra okwu ndị na-enweghị otu ozizi ahụ na-amaghịkwa omimi nke Setan. O kwere nkwa na ya agaghị atụkwasị ha ibu ọzọ.

1. Nchebe Dị Amara nke Chineke: Otú Jehova Si Elekọta Nke Ya

2. Ịhụnanya na Ebere Chineke: Nkwa nke Onye-nwe na-agaghị ebu ibu

1. Abụ Ọma 55:22 ??? Dika ibu-gi di n'aru Jehova, Ọ gākwagide kwa gi: Ọ gaghi-ekwe ka ewezuga onye ezi omume n'ọnọdu-ya rue mb͕e ebighi-ebi.

2. Ndị Hibru 12:1-3 ??? 쏻 ya mere ebe ayi onwe-ayi bu kwa oké igwe-oji nke ndi-àmà di ayi buruburu, ka ayi wezuga ibu nile ọ bula, na nmehie nke nādakwasi ayi ngwa ngwa, ka ayi were kwa ntachi-obi b͕a ọsọ ahu nke edobere n'iru ayi, nēle anya Jisus. onye dere na onye mecha okwukwe anyị; Onye tachiri obi n'obe n'ihi ọṅù ahu nke edobereworo n'iru Ya, nēleda ihere-Ya anya, we dọkwasi ya n'aka-nri nke oche-eze Chineke. N'ihi na tukwasinu uche n'onye ahu nke diri nkweta di otú a nke ndi-nmehie megide onwe-ya, ka ike-unu we ghara idi unu n'obi n'obi-unu.

Nkpughe 2:25 Ma ihe unu nwere ub͕u a jidesie ike rue mb͕e M'gābia.

A na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha jidesie okwukwe ha nwere ruo mgbe Kraịst ga-alọghachi.

1. Ibi ndụ maka Kraịst n'oge dị ugbu a

2. Ịnọgidesi ike n'Okwukwe ruo mgbe Jizọs ga-alọghachi

1. Ndị Hibru 10:35-36 ??? 쏷 ya mere unu atufula obi-ike-unu, nke nwere ugwo-ọlu di uku. N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka unu wee nata ihe e kwere ná nkwa mgbe ọ bụla unu meworo ihe Chineke chọrọ.

2. Ndị Rom 12:12 ??? Ọ nāṅuri n'olile-anya, nwe ogologo-ntachi-obi nime nkpab͕u, nēkwesi-kwa-ra ike n'ekpere.

Nkpughe 2:26 Ma onye nēmeri, nēdebe kwa ọlum nile rue ọgwugwu ihe nile, onye ahu ka M'gēnye ike n'ebe mba nile nọ.

A ga-eji ike n'ebe mba dị iche iche kwụghachi ndị ji ikwesị ntụkwasị obi nọgide n'ọrụ Chineke ruo ọgwụgwụ.

1. Imeri Ahụhụ: Ịna-enweta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi

2. Ịkwụsị Ịkwụsị Obi: Inweta Ike Site na Ntachi Obi

1. Ndị Rom 8:37 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha di ohuru. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Mkpughe 2:27 Ọ ga-ejikwa mkpanaka ígwè chịa ha; dika ihe nile nke ọkpu-ite nējide ka agētipia ha: ọbuná dika m'natara n'aka Nnam.

Jizọs ga-eji mkpanaka ígwè chịa ndị mmadụ, na-akụjisị ha dị ka ite, dị nnọọ ka ọ natara n’aka Nna ya.

1. "Iwu nke Jizọs: imebi na ịkpụzi anyị"

2. "Uche Nna: Idobe N'okpuru Ọchịchị Jizọs"

1. Abụ Ọma 2:9 - Ị ga-eji mkpara ígwè tijisịa ha, kụrie ha dị ka ọkpụite? ụgbọ mmiri .

2. Ndị Efesọs 5:22-24 – Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu, dị ka n’okpuru Onyenwe anyị. N'ihi na di bu isi nke nwunye, dika Kraist-ayi bu kwa isi nke nzukọ Kraist, bú aru-ya, na Ya onwe-ya bu kwa Onye-nzọputa. Ma dị ka ọgbakọ na-edo onwe ya n'okpuru Kraịst, otú ahụkwa ka ndị nwunye kwesịrị ido onwe ha n'okpuru di ha n'ihe niile.

Mkpughe 2:28 M ga-enye ya kpakpando ụtụtụ.

Chineke kwere ndị meriri ọnwụnwa nke ụwa nkwa inye kpakpando ụtụtụ.

1. Nkwa nke kpakpando ụtụtụ: Ọmụmụ nke Mkpughe 2:28

2. Imeri Ọnwụnwa na Inweta ngozi Chineke

1. Aisaia 14:12-14, na-akọwa ọdịda Setan

2. Ndị Filipaị 2:9-11, na-akọwa Jizọs dị ka kpakpando ụtụtụ.

Mkpughe 2:29 Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

Na Mkpughe 2:29, a na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gee ntị n’ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

1. Ike nke ige nti Mo

2. Uru Ige nti Okwu Chineke bara

1. Jems 1:19-20 - ? Ma nka, umu-nnam ndi m'huru n'anya: ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe ọsọsọ; n'ihi na iwe mmadụ adịghị arụpụta ezi omume nke Chineke. ??

2. Aịzaya 55:3 - ? Tọọ nti-gi n'ala, biakutem; nuru, ka nkpuru-obi-gi we di ndu.??

Mkpughe 3 bụ isi nke atọ nke akwụkwọ Mkpughe, na-aga n'ihu na ozi a na-ezigara ụka asaa ahụ. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ozi a kapịrị ọnụ e                     atọ                            Sadis , Filadelfia , na Leodisia.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ozi e gara ọgbakọ dị na Sadis. Jizọs kwetara na ha dị ndụ ma dọọ ha aka ná ntị na ha bụ ndị nwụrụ anwụ na mmụọ (Mkpughe 3:1). Ọ na-agba ha ume ka ha mee ka ihe fọdụrụ dị ike ma chegharịa site na afọ ojuju ha, ma ọ bụghị ya, Ọ ga-abịakwasị ha dị ka onye ohi (Nkpughe 3: 2-3).

Paragraf nke abụọ: A na-eduzi ozi na-esote kwupụta ụka dị na Filadelfia. Jizọs jara ikwesị ntụkwasị obi ha mma n’agbanyeghị ike ha dị ntakịrị ma mesie ha obi ike na O meghere ha ụzọ nke ọ dịghị onye pụrụ imechi (Mkpughe 3:7-8). O kwere nkwa na n’ihi na ha edebewo okwu ya ma ghara agọnarị aha Ya, na Ọ ga-echebe ha pụọ n’oge awa nke ọnwụnwa nke ga-abịakwasị ụwa dum (Nkpughe 3:10).

Paragraf nke atọ: Ozi ikpeazụ bụ maka Leodisia. Jisus baara nzukọ-nsọ a mba n’ihi ịdị ṅara ṅara—ọ bụghị ọkụ ma ọ bụ oyi—ma dọọ aka ná ntị na Ọ ga-agbụpụ ha ọnụ mmiri n’ọnụ Ya ma ọ bụrụ na ha echegharịghị (Nkpughe 3:15-16). N'agbanyeghị akụ na ụba na ihe zuru oke ha chere onwe ha, Jizọs kpugheere ịda ogbenye ime mmụọ ha ma dụọ ha ọdụ ka ha chọọ ezi akụ na ụba n'aka Ya (Nkpughe 3: 17-18). Ọ na-akpọ ndị na-anụ olu Ya ka ha meghee ụzọ ka O wee soro ha bata wee rie nri (Nkpughe 3:20).

Na nchịkọta, Isi nke atọ nke Mkpughe nwere ozi kpọmkwem nye atọ n'ime ụka asaa ahụ. Jizọs kwuru banyere ọnwụ ime mmụọ na Sadis ma gbaa ume nchegharị. Na Filadelfia, Ọ jara ikwesị ntụkwasị obi ma kwe nkwa nchebe pụọ n'ọnwụnwa ndị na-abịa. Na Leodisia, Jizọs baara udo mba ma kpọọ maka nchegharị, na-enye ohere maka ezi akụ̀ ime mmụọ. Ozi ndị a na-emesi ike mkpa ọ dị inwe ezi okwukwe, nchegharị site na afọ ojuju, na ịchụso ezi omume ike iji nweta ihu ọma na ngọzi nke Chineke.

Nkpughe 3:1 Dega-kwa-ra mọ-ozi nke nzukọ Kraist di na Sadis akwukwọ; Ihe ndị a ka onye ahụ nke nwere mmụọ asaa nke Chineke na kpakpando asaa ahụ kwuru; Amawom ọlu-Gi nile, na I nwere aha na I nādi ndu, na i bu kwa nwuru anwu.

A na-agwa mmụọ ozi nke chọọchị dị na Sadis okwu, e kpughekwara na onye na-agwa ya okwu nwere Mmụọ asaa nke Chineke na kpakpando asaa ahụ. E kpughere ọrụ chọọchị dị na Sadis, na-egosi na ha nwere aha na-egosi na ha dị ndụ, ma n’ezie ha anwụwo.

1. Ihe ize ndụ nke Okwukwe Nwụrụ Anwụ: Inyocha Mkpughe 3:1

2. Ibi ndụ ruo n'ókè kasịnụ: Ntụgharị uche ná Mkpughe 3:1

1. Jeremaia 29:13 - "Unu gāchọkwam, chọtam, mb͕e unu gēji obi-unu nile chọm."

2. Jọn 10:10 - "Onye ohi ahụ adịghị abịa, ma ọ bụghị n'ihi izu ohi, na igbu, na ibibi: Abịara m ka ha nwee ndụ, na ka ha wee nweta ya nke ukwuu."

Nkpughe 3:2 Lezie anya, me kwa ka ihe fọduru di ike, bú nke di njikere inwu: n'ihi na ahughm ka ọlu-Gi zue okè n'iru Chineke.

Ndị Kraịst kwesịrị ịmụrụ anya ma na-agbalịsi ike imezu ọrụ ha n’anya Chineke.

1. Ime Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike: Otu esi eme ka ọrụ anyị zuo oke n'anya Chineke

2. Oku Ka Anyị Nọgidenụ na-eche nche: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Ime Ka Okwukwe Anyị Sikwuo Ike

1. Jemes 4:17 - "Ya mere, onye maara ezi ihe ime ma ọ dịghị eme ya, ọ bụ ya mmehie."

2. 1 Jọn 3:18 - "Ụmụntakịrị, ka anyị ghara ịhụ n'anya n'okwu ma ọ bụ n'ire, kama n'omume na eziokwu."

Nkpughe 3:3 Ya mere cheta otú i nataworo na nuru, jisie kwa ike, cheghari kwa. Ya mere ọ buru na i cheghi nche, m'gābiakwasi gi dika onye-ori, ma i gaghi-ama oge hour M'gābiakwasi gi.

Ihe e kwuru ná Mkpughe 3:3 na-echetara Ndị Kraịst ka ha na-echeta ozizi ndị ha nụworo, jidesie ha ike, na ichegharị. A dọkwara ha aka ná ntị na ọ bụrụ na ha anọghị na nche, na Jizọs ga-abịa dị ka onye ohi, na ha agaghị ama oge ọbịbịa ya.

1. Ike nke nchegharị: Otu esi ebi ndụ nke nchegharị

2. Jizọs na-abịa: Eziokwu nke nloghachi Ya

1. Luk 13:3 - "Ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu niile ga-alakwa n'iyi."

2. 1 Ndị Tesalonaịka 5:2-3 - “N'ihi na unu onwe unu maara nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ na-asị, ‘Udo na ntụkwasị obi dị,’ mgbe ahụ na mberede ka mbibi ga-abịakwasị ha dị ka ime na-adakwasị nwanyị dị ime, ma ha agaghị agbanarị.”

Nkpughe 3:4 I nwere aha ole-na-ole ọbuná na Sadis ndi nēmerughi uwe-ha; ha gēsokwam je ije n'uwe ọcha: n'ihi na ha kwesiri.

Aha ole na ole nọ na Sadis anọgidewo na-ekwesị ntụkwasị obi, a ga-ejikwa ndụ ebighị ebi kwụọ ha ụgwọ ọrụ.

1: Nọgidenụ na-ekwesị ntụkwasị obi ma nweta ndụ ebighị ebi

2: Nọgidenụ na-enwe n'Oge Ihe Isi Ike

1: Ndị Rom 8:28 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ imere ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, nye ndị akpọrọ dị ka nzube ya si dị.

2: Ndị Kọlọsi 3:23 “Ma ihe ọ bụla unu na-eme, na-eme ya n’obi nke ukwuu, dị ka unu na-emere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ.”

Mkpughe 3:5 Onye meriri, a ga-eyiri uwe ọcha; M'gaghi-ehichapu kwa aha-Ya n'akwukwọ nke ndu, ma M'gākwuputa aha-Ya n'iru Nnam na n'iru ndi-mọ-ozi-Ya.

Ndị kwere ekwe bụ́ ndị meriri ọnwụnwa ha ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ka a ga-eji uwe ọcha kwụọ ụgwọ, Chineke na ndị mmụọ ozi Ya ga-anabatakwa ha.

1. Ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi - Inyocha nkwa Chineke nke iyikwasị ndị kwere ekwe n'uwe ọcha ma ọ bụrụ na ha anọgide na-abụ eziokwu n'agbanyeghị ihe isi ike.

2. Ndị meriri emeri - Na-enyocha ka ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere ike isi guzosie ike n'agbanyeghị ahụhụ na inweta ngọzi nke Chineke.

1. Matiu 24:13 - “Ma onye ahụ nke na-eguzosi ike ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta.”

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:10 - “N'ihi na anyị niile aghaghị ịpụta n'ihu oche ikpe Kraịst, ka onye ọ bụla n'ime anyị wee nata ihe kwesịrị anyị maka ihe ndị e mere mgbe anyị nọ n'anụ ahụ, ma ọ̀ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ.

Mkpughe 3:6 Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

Na Mkpughe 3:6, Jizọs na-agba ndị nwere ntị ume ka ha gee ntị ma nụ ihe Mmụọ Nsọ na- agwa ọgbakọ.

1. Mkpa ọ dị ige ntị n’olu mmụọ

2. Ịzụlite nghọta ime mmụọ na Nzukọ-nsọ

1. Ọrụ Ndịozi 17:11 - Ma ndị Beria nwere àgwà ọma karịa ndị Tesalonaịka, n'ihi na ha ji ịnụ ọkụ n'obi nabata ozi ahụ, na-enyocha Akwụkwọ Nsọ kwa ụbọchị iji mara ma ihe Pọl kwuru bụ eziokwu.

2. Jemes 1:19 – Ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya, maranụ nke a: Onye ọ bụla kwesịrị ịdị ngwa n’ige ntị, ghara ikwu okwu ngwa ngwa, gharakwa iwe iwe ọsọ ọsọ.

Mkpughe 3:7 Degakwara mmụọ ozi nke ọgbakọ dị na Filadelfia akwụkwọ; Ihe ndị a ka onye dị nsọ kwuru, onye ezi-okwu, onye ji mkpịsị ugodi Devid, onye na-emeghe ma ọ dịghị onye na-emechi emechi; we mechie, ma ọ dighi onye nēmeghe;

Jizọs bụ onye nwere ikike imeghe na imechi ọnụ ụzọ, ọ na-agwakwa chọọchị dị na Filadelfia okwu.

1. "Igodo nke imeghe ọnụ ụzọ"

2. "Ọbụeze Chineke Na Ndụ Anyị"

1. Aịzaya 22:22 - "M ga-atụkwasịkwa mkpịsị ugodi nke ụlọ Devid n'ubu ya; o wee meghee, ọ dịghịkwa onye ga-emechi emechi; ọ ga-emechikwa, ọ dịghịkwa onye ga-emeghe."

2. 2 Ndị Kọrịnt 5:17-20 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla dị na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ihe ochie agabigawo; lee, ihe ọhụrụ abịawo. Ya onwe-ya nye-kwa-ra ayi ozi nke ime ka ayi di n'udo, ya bu, nime Kraist ka Chineke nēme ka Ya na Ya onwe-ya na uwa di n'otù, nāgughi ndahie nile ha megide ha, nēnye kwa ayi ozi nke ime-udo: n'ihi nka, ayi bu ndi-ozi nke Kraist, Chineke nāriọ aririọ-amara-ya. site n'aka ayi: ayi nāriọ n'ihi Kraist, ka unu na Chineke di n'otù.

NKPUGHE 3:8 Amawom ọlu-Gi nile: le, edowom ọnu-uzọ nke mepere emepe n'iru gi, ọ dighi kwa onye ọ bula puru imechi ya: n'ihi na i nwere ume nke-ntà, i nēdebe kwa okwum, ma i gọnarighi aham.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ọnụ ụzọ ghere oghe nke Chineke debere n'ihu anyị na ike anyị nwere idebe okwu ya ma ghara ịgọnarị aha Ya.

1. Ịtụkwasị Obi n'Ike Chineke Imeri Ihe ịma aka

2. Ụzọ mepere emepe nke ohere na-echere anyị

1. Ndị Filipaị 4:13 - "Enwere m ike ime ihe niile site n'aka onye na-agba m ume."

2. Aisaia 43:19 - "Le, Mu onwem nēme ihe ọhu: ub͕u a ọ nēputa, ùnu aghọtaghi ya?

Nkpughe 3:9 Le, M'gēme ka ha si n'ulo-nzukọ Setan, ndi nāsi na ha bu ndi-Ju, ma ha abughi ndi nēkwu okwu-ugha; le, M'gēme ka ha bia kpọ isi ala n'iru ukwu-Gi abua, na imara na ahuwom Gi n'anya.

Chineke ga-eweta ikpe n’isi ndị na-azọrọ na ha bụ ndị Juu ma ha abụghị ndị Juu, ma mee ka ha mata ịhụnanya Ya n’ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi nọ.

1. Chineke bu onye-ikpé nke ndi kwesiri ntukwasi-obi

2. Ịmata ịhụnanya Chineke site n'okwukwe

1. Ndị Rom 2:28-29 - N'ihi na ọ dịghị onye bụ onye Juu nke bụ naanị otu onye n'èzí, ma ọ bụ úgwù na-abụghị nke elu na anụ ahụ. Ma onye-Ju bu otù nime obi, obibì-úgwù bu kwa ihe sitere n'obi, site na Mọ Nsọ, ọ bughi site n'akwukwọ. Otuto ya esighị n’aka mmadụ kama ọ bụ Chineke.

2. Jemes 2:14-17 – Olee uru ọ bara, ụmụnna m, ma ọ bụrụ na mmadụ asị na ya nwere okwukwe ma o nweghị ọrụ? Okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ịzọpụta ya? Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị yi uwe na-adịghị mma, na-enwekwa ụkọ nri ụbọchị, ma otu onye n’ime unu asị ha, “Laa n’udo, kporie ndụ, rijuokwa afọ,” n’enyeghị ha ihe ndị dị mkpa maka ahụ́, olee uru ọ bara? Otú ahụkwa ka okwukwe n’onwe ya, ma ọ bụrụ na o nweghị ọrụ, ọ nwụrụ anwụ.

Nkpughe 3:10 N'ihi na i debere okwu nke ntachi-obim, Mu onwem gēdebe kwa gi ka i pua n'awa nke ọnwunwa, nke gābiakwasi uwa nile, inwa ndi bi n'elu uwa.

Chineke ga-echekwa ndị na-edebe okwu ya n’oge awa nke ọnwụnwa nke ga-abịakwasị ụwa.

1. Idebe Okwu Chineke: Na-esi Ike Site n'Ọnwanwa

2. Nọgidesie Ike n'Okwukwe: Nkwa Chineke Maka Nchebe N'oge Nsogbu

1. Jemes 1:12-15 – Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n’ọnwụnwa, n’ihi na onye ahụ ga-anata okpueze nke ndụ, nke Onye-nwe kwere ndị hụrụ ya n’anya nkwa.

2. 1 Ndị Kọrint 10:13 – Ọ dịghị ọnwụnwa abịarawo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ma ọ gaghị ekwe ka a nwaa gị karịa ike gị, ma site n’ọnwụnwa ahụ ọ ga-ewetakwa ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.

Mkpughe 3:11 Le, ana m abịa ọsọ ọsọ: jidesie ihe i nwere ike, ka onye ọ bụla ghara ịnara okpueze gị.

Jizọs dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị kwesị ntụkwasị obi n’iso ya ka onye ọ bụla ghara ịnapụ anyị okpueze.

1. Okpueze nke Kwesịrị Ntụkwasị Obi: Otú Anyị Ga-esi Na-eguzosi Ike n’Iso Jizọs

2. Etula Okpueze Gị anya: Ịnọgide na-elekwasị anya na Jizọs

1. 1 Ndị Kọrịnt 9:25-27 - Onye ọ bụla na-asọ mpi egwuregwu na-abanye n'ọzụzụ siri ike. Ha na-eme ya iji nweta okpueze nke na-agaghị adịte aka, ma anyị na-eme ya iji nweta okpueze nke ga-adịru mgbe ebighị ebi.

2. Ndị Hibru 3:12-14 - Lezienụ anya, ụmụnna m, ka onye ọ bụla n'ime unu nwere obi mmehie, nke na-ekweghị ekwe nke na-esi n'ebe Chineke dị ndụ wezụga onwe ya pụọ. Ma nākasinu ibe-unu obi kwa-ubọchi, mb͕e anākpọ ya, Ta, ka onye ọ bula nime unu we ghara ime ka obi-ha di ike site n'aghughọ nke nmehie. Anyị abịawo ikere òkè na Kraịst, ma ọ bụrụ n'ezie, anyị jidesie nkwenye mbụ anyị ike ruo ọgwụgwụ.

NKPUGHE 3:12 Onye nēmeri emeri ka M'gēme ya ka ọ buru ogidi n'ulo uku Chinekem, ma ọ gaghi-pu kwa ọzọ: M'gēdekwasi kwa ya aha Chinekem, na aha obodo Chinekem, n'aru ya. ọ bu Jerusalem ọhu, Nke nēsi n'elu-igwe ridata site na Chinekem: M'gēdekwasi kwa ya aham ọhu.

Ndị meriri ga-abụ ogidi n’ụlọ nsọ Chineke ma ha agaghị ahapụ; agēde aha-ha n'akwukwọ nsọ n'aha Chineke na obodo Chineke, nke bu Jerusalem ọhu nke si n'ebe Chineke nọ bia; agēdekwasi kwa ha aha ọhu nke Chineke.

1. Nkwa Chineke: Ịghọ Ogidi n’ụlọ nsọ Ya

2. Imeri na Ụgwọ Ọrụ: Chineke Na-ede Aha Ya n'isi Anyị

1. Aisaia 28:16 - Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, Mu onwem nētiye nkume na Zaion, bú nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia nke itọ ntọ-ala, nke guzosiri ike. Onye kwere na ya agaghị emechu ya ihu.

2. Jọn 14:2-3 - N'ụlọ Nnam ọtụtụ ọnụ ụlọ dị; ọ buru na ọ bughi otú a, agaram agwa unu. M na-aga ebe ahụ ịkwadebere gị ebe. Ma ọ buru na agam doziere unu ebe, m'gālaghachi, kuru kwa unu nọyerem, ka unu we nọ kwa n'ebe Mu onwem nọ.

Mkpughe 3:13 Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

Jizọs na-agwa ọgbakọ dị iche iche okwu, na-agba ha ume ka ha gee mmụọ nsọ na irube isi n’iwu ya.

1. “Idi ndu n’irube isi: irube isi n’oku nke Mmuo”

2. "Ịnụ Ihe Mmụọ Nsọ Na-ekwu: Ịghọta Uche Chineke"

1. Ndị Rom 8:14 - "N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke."

2. Jemes 1: 22-25 - "Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. n'ihi na ọ nēle anya onwe-ya, pua, ngwa ngwa nēchezọ kwa otú ọ di: ma onye nēleba anya n'iwu zuru okè, bú iwu nke inwere-onwe, nātachi kwa obi, ebe ọ dighi onye nānu ihe nēchezọ ma-ọbughi onye nēme ihe nēme ihe. , a ga-agọzikwa ya n’ime omume ya.”

Mkpughe 3:14 Degakwara mmụọ ozi nke ọgbakọ ndị Leodisia akwụkwọ; Ihe ndia ka Amen kwuru, bú onye-àmà kwesiri ntukwasi-obi na ezi-okwu, mmalite nke okike Chineke;

Onye-nwe, onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi na ezi-okwu na mmalite nke okike na-agwa mmụọ ozi nke ụka Leodisia okwu.

1. "Ikwesị ntụkwasị obi nke Onyenwe anyị"

2. "Mmalite nke Okike"

1. Ndị Rom 3:3-4 - "N'ihi na ọ bụrụ na ụfọdụ ekwetaghị? ekweghị-ekwe ha ọ̀ ga-eme ka ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke bụrụ ihe efu? N'ezie, ka Chineke bụrụ onye eziokwu ma onye ọ bụla bụ onye ụgha."

2. Ndị Kọlọsi 1: 15-17 - "Ọ bụ onyinyo nke Chineke ahụ a na-apụghị ịhụ anya, Onye eburu ụzọ mụọ n'ime ihe nile e kere eke: n'ihi na site n'aka Ya ka ekère ihe nile nke dị n'eluigwe na nke dị n'elu ụwa, ihe a na-ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị. ma-ọbu isi ma-ọbu ike: Ekère ihe nile site n'aka-Ya, na Ya onwe-ya bu kwa Ya onwe-ya bu kwa ihe nile n'iru ihe nile, Ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile nēguzo.

Nkpughe 3:15 Amataram ọlu-Gi nile, na I dighi-oyi ma-ọbu ọku: ọ gādim nọ̄ nma na i bu oyi ma-ọbu ọku.

Onye-nwe-anyị maara ọrụ nke ndị mmadụ, ma ọ chọrọ ka ha kwenye n'ụzọ zuru oke na nkwenkwe ha.

1: Onye-nwe-anyị Chọrọ Ka Anyị Na-eme Nka nke Ọma

2: Na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi- Onyenwe anyị chọrọ ka anyị họrọ

1: Jemes 4:17 - "Ya mere onye matara ime ezi ihe ma o meghi ya, ọ buru onye ahu nmehie."

2: Matiu 6:21 - "N'ihi na ebe akụ gị dị, n'ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa."

Nkpughe 3:16 Ya mere, n'ihi na i di ṅara ṅara, ma i dighi-ajụ kwa oyi ma-ọbu ọku, M'gāb͕apu gi n'ọnum.

Chineke ga-ajụ ndị na-ekpo ọkụ n’okwukwe ha.

1. Ihe ize ndụ nke Lukewarm Faith

2. Mkpa Ịnụ ọkụ n'obi Dị n'Okwukwe Anyị

1. Jems 4:4-10

2. Matiu 25:1-13

Nkpughe 3:17 N'ihi na i nāsi, Abum ọgaranya, juputa kwa n'àkù, ọ dighi kwa ihe ọ bula nāchọm; ma i maghi na i bu onye jọb͕uru onwe-ya, na nhuju-anya, na ob͕eye, na ìsì, na onye b͕a ọtọ;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekpughe ịdọ aka ná ntị Chineke nye ndị bara ọgaranya na-eche na ọ dịghị ihe ọ bụla dị ha mkpa.

1: N'agbanyeghị oke akụ mmadụ nwere, ọ nweghị ike ịzọpụta ha n'ikpe Chineke.

2: Akụ na ụba nwere ike ịbụ ụdị ịda ogbenye nke mmụọ ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị obi na ha kama Jehova.

1:1 Timoti 6:17-19 – “Na-ezi ndị bara ọgaranya n’ụwa a ka ha ghara ịdị mpako ma ọ bụ ka ha nwee olileanya n’ebe akụ̀ na-ejighị n’aka, kama na Chineke, Onye na-enye anyị ihe nile n’ụba ka anyị rie ya. Kụziere ha ka ha na-eme ihe ọma, ka ha baa ọgaranya n’ezi ọrụ, ka ha na-emesapụ aka na ndị dị njikere ikesa òkè, na-akpakọbara onwe ha akụ̀ nke ezi ntọala maka ọdịnihu, ka ha wee jidesie ihe bụ́ ndụ n’ezie.”

2: Jemes 5: 1-6 - "Bịa ugbu a, ndị ọgaranya, kwaa ákwá, kwasie ákwá ike maka nhụjuanya nke na-abịakwasị unu. Àkụ̀ na ụba unu erewo ere, nla eriwokwa uwe unu. Ọla-edo na ọla-ọcha-unu emebiwo, ire-ure-ha gābu kwa ihe-àmà megide unu, nēri kwa anu-aru-unu dika ọku. Ị kpakọbawo akụ̀ n’ụbọchị ikpeazụ. Le, ugwọ-ọlu nke ndi-ọlu ndi ghọworo ubi-unu, nke unu b͕ochie n'idi-uhie, nētiku unu, iti-nkpu nke ndi-ewe ihe ubi eruwo kwa nti Jehova nke usu nile nke ndi-agha. Unu ebiela n’ụwa n’ọñụ nakwa n’ime afọ ojuju. Unu emewo ka obi-unu ma abuba n'ubọchi ob͕ub͕u-madu. Ị mara onye ezi omume ikpe, gbuokwa ya. Ọ dịghị emegide gị.”

Mkpughe 3:18 M na-adụ gị ọdụ ka ị zụta n'aka m ọlaedo a nwara n'ọkụ, ka i wee baa ọgaranya; na uwe ọcha, ka ewe yikwasi gi, ka ihere ọtọ-gi we ghara iputa; were kwa anya-anya te anya-gi, ka i we hu.

Akụkụ ahụ na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ka ha zụta n'aka Chineke ọla edo nke ọkụ nwaleworo, uwe ọcha iji kpuchie ọtọ ha, na salve anya ka ha nwee ike ịhụ ya.

1. Àkụ̀ Ụ̀ Ime Mmụọ nke Chineke: Otu esi enweta ụbara n'etiti ọgba aghara

2. Ike nke Okwukwe: Otu esi enweta uwe nke nzọpụta n'oge mkpa.

1. 2 Ndị Kọrint 5:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ochie agabigawo; le, ọhu abiawo.

2. Aisaia 61:10 - M'gāṅuri kwa ọṅu nke-uku nime Jehova; Mkpụrụ obi m ga-aṅụrị ọṅụ n’ime Chineke m, n’ihi na o yikwasịwo m uwe nzọpụta; O werewo uwe mwụda nke ezi omume kpuchie m, dị ka nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si ekpuchi onwe ya dị ka onye nchụàjà na-eyi uwe mara mma, na dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ ji ihe ịchọ mma ya chọọ onwe ya mma.

NKPUGHE 3:19 Ka ha ra, bú ndi m'huru n'anya, ka m'nābara nba, nādọ kwa ha aka na nti: n'ihi nka nēnu ọku, cheghari kwa.

Chineke hụrụ anyị n'anya ma na-adọ anyị aka ná ntị iji mee ka anyị bịaruo ya nso.

1. Ịhụnanya na ịdọ aka ná ntị nke Chineke

2. Nchegharị na-anụ ọkụ n'obi

1. Ndị Hibru 12: 4-11 - ịdọ aka ná ntị nke Chineke

2. Luk 15:11-32 – Ihụnanya Chineke ka ahụrụ na nchegharị

Nkpughe 3:20 Le, Mu onwem nēguzo n'ọnu-uzọ, nāku kwa aka: ọ buru na onye ọ bula anu olum, meghe kwa uzọ, m'gābakuru ya, soro ya rie nri, ya onwe-ya so-kwa-ram.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwu maka Jizọs ịkụ aka n'ọnụ ụzọ nke obi mmadụ, ma ọ bụrụ na ha emepee ụzọ, Jizọs ga-abata ma soro ha na-akpakọrịta.

1. Okwu ịkpọ òkù ka anyị na Jizọs nwee mmekọrịta chiri anya

2. Imeghe ọnụ ụzọ na-enwe mmekọrịta na Jizọs

1. Jọn 15:4-5 - “Nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m kwa n'ime gị. Dị ka alaka na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vine, unu apụghịkwa ịmị mkpụrụ, ọ gwụla ma unu anọgideghị n'ime m. Mu onwem bu osisi vine; unu bu alaka. Onye ọ bụla nke na-ebi n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime ya, ọ bụ ya na-amị mkpụrụ dị ukwuu, n’ihi na unu apụghị ime ihe ọ bụla ma e wezụga mụ onwe m.”

2. Ndị Efesọs 3:17-19 - “Ka Kraịst wee biri n'ime obi unu site n'okwukwe—ka unu, ebe gbanyesiri mkpọrọgwụ ike n'ịhụnanya, ka unu wee nwee ike ịghọta ya na ndị nsọ niile ihe bụ obosara na ogologo na ịdị elu na omimi. , na ịmata ịhụnanya nke Kraịst nke karịrị ihe ọmụma, ka unu wee jupụta n’uju nile nke Chineke.”

Mkpughe 3:21 Onye meriri emeri ka m ga-enye ya ka ya na m nọkọọ nʼocheeze m, ọbụna dị ka m’merikwara, na edoro m n’ebe Nna m nọ n’ocheeze ya.

Jizọs kwere nkwa na ya ga-eso ndị meriri emeri kerịta oche-eze ya, dịka O meririlarị ma soro Nna ya nọrọ ọdụ n’ocheeze ya.

1. "Nkwa nke ocheeze: Imeri Jizọs"

2. "Idi ndu Mmeri: Ya na Kraist nọdu n'oche-eze Ya"

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Jizọs wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.

2. Ndị Hibru 12: 1-2 - Ka anyị jiri ntachi obi gba ọsọ ọsọ ahụ nke edobere n'ihu anyị, na-ele anya Jizọs, onye nchoputa na onye zuru oke nke okwukwe anyị.

Mkpughe 3:22 Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

Amaokwu a sitere na Mkpughe na-agba ndị kwere ekwe ume ka ha gee ntị n'ihe Mmụọ Nsọ na-agwa ọgbakọ dị iche iche.

1. "Bụrụ Ụka Na-ege Ntị: Ịnụ Ihe Mmụọ Nsọ Na-ekwu"

2. “Ibi Ndụ n’ Nrubeisi: Na-aza Ihe Mmụọ Nsọ Na-ekwu”

1. Jọn 10:27, “Atụrụ m na-anụ olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m.”

2. Ndị Rom 12:2, “Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka ewezuganụ onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n’ịnwale unu wee mata ihe bụ́ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma nke zukwara okè.”

Mkpughe 4 bụ isi nke anọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-egosi mgbanwe dị ịrịba ama n'akụkọ ahụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n’ọhụụ Jọn banyere ọnụ ụlọ ocheeze eluigwe na ofufe a na-eme n’ebe ahụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na Jọn na-akọwa ọnụ ụzọ ghere oghe n’eluigwe, ọ nụkwara olu na-akpọ ya òkù ka ọ bịa hụ ihe na-aghaghị ime mgbe ihe ndị a gasịrị (Mkpughe 4:1). Ozugbo ahụ, e jidere Jọn n'ime Mmụọ wee hụ onwe ya n'ihu ocheeze Chineke. Ọ na-ahụ ihe ngosi mara mma ebe Chineke nọ ọdụ n'ocheeze Ya, ndị okenye iri abụọ na anọ yi uwe mwụda ọcha gbara ya gburugburu, na-anọchi anya ikike na ịdị ọcha (Nkpughe 4:2-5). Àmụ̀mà, ụda olu, na égbè eluigwe sikwa n’ocheeze ahụ pụta—ihe ngosi dị ike nke na-egosi ịdị ebube Chineke.

Paragraf nke abụọ: N’amaokwu nke 6-8, Jọn kọwara ihe anọ dị ndụ n’ihu ocheeze Chineke. Ihe ndị a e kere eke kpuchiri anya gburugburu—na-egosi na ha maara ihe nile—ha nwekwara ihu dị iche iche dị ka ọdụm, oké ehi, mmadụ, na ugo (Mkpughe 4:6-7). Ha nọgidere na-efe Chineke ofufe ehihie na abalị na-ekwusa ịdị nsọ Ya site n’ịsị “ Nsọ, nsọ, nsọ ka Onyenwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe nile dị” (Nkpughe 4:8). Ofufe ha na-eduga na mbara igwe ebe ndị okenye iri abụọ na anọ ga-ada n’ihu Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze na-atụpụ okpueze ha n’ihu Ya dị ka omume nke ịtọhapụ na nsọpụrụ ofufe (Nkpughe 4:9-11).

Paragraf nke atọ: Ihe a na-elekwasị anya n'isiakwụkwọ a bụ n'ụzọ bụ́ isi n'ịkọwa ebube na ofufe dị egwu nke na-eme n'ọnụ ụlọ ocheeze nke eluigwe. Ọ na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ ghọtakwuo ihe ndị dị n’eluigwe karịa nghọta ụwa. Ihe oyiyi e ji mee ihe—dị ka àmụ̀mà, ụda égbè eluigwe, ihe e kere eke nwere ọtụtụ anya—na-egosi ma ịdị ebube na nsọpụrụ e jikọtara ya na ọnụnọ Chineke. Ife ofufe na-aga n'ihu nke ihe ndị dị ndụ na ndị okenye iri abụọ na anọ na-akọwapụta ọdịdị ebighi ebi nke ofufe ma na-emesi ịdị nsọ, ọbụbụeze Chineke, na ntozu oke ịnata nsọpụrụ na otuto.

Na nchịkọta, Isi nke anọ nke Mkpughe na-egosi ọhụụ Jọn banyere ọnụ ụlọ ocheeze nke eluigwe. Ọ hụrụ otu ọnọdụ ebe Chineke nọ ọdụ n'ocheeze Ya, ndị okenye iri abụọ na anọ na ihe anọ dị ndụ gbara ya gburugburu. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ịdị ebube na ịdị nsọ nke Chineke ike site na nhụsianya pụtara ìhè na ofufe na-aga n'ihu nke ihe ndị dị n'eluigwe na-enye. Ọ na-eje ozi dị ka ihe ncheta siri ike na e buliri Chineke elu karịa ihe nile e kere eke ma kwesịkwa ka a na-efe ya ofufe ebighị ebi.

Mkpughe 4:1 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee, e meghere ọnụ ụzọ n’eluigwe: olu mbụ m nụrụ dịkwa ka nke opi ka ọ na-agwa m okwu; nke siri, Rigota n'ebe a, m'gēgosi kwa gi ihe nāghaghi ime ma emesia.

A kpọrọ Jọn òkù ịbịa eluigwe site n’olu yiri opi ma gosi ihe ndị gaje ịbịa.

1. Atụla egwu imechi ụzọ nke oge gara aga ma meghee ụzọ nke ọdịnihu.

2. Anyị nwere ike ịhụ olileanya maka ọdịnihu ná nkwa Chineke.

1. Aisaia 43:19 - “Le, anameme ihe ohuru; ub͕u a ọ nēputa, ùnu amataghi ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara, na osimiri n'ọzara.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya.

Nkpughe 4:2 Ngwa ngwa a nọkwam nime Mọ Nsọ: ma, le, edobere oche-eze n’elu-igwe, otù onye nānọkwasi kwa n’oche-eze ahu.

A kpọbatara Jọn n’ime mmụọ wee hụ otu ocheeze dị n’eluigwe ka mmadụ nọkwa n’elu ya.

1. Otu esi atụkwasị obi n'ịdị ukwuu na ike Chineke

2. Ebube Eluigwe

1. Aisaia 6:1-2 - N'arọ nke eze Uzaia nwuru, arum huru Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu: ub͕ọ-ala-Ya we juputa ulo uku Chineke.

2. Abụ Ọma 103:19 - Jehova emewo ka ocheeze ya guzosie ike n'eluigwe, alaeze ya na-achịkwa ihe niile.

Mkpughe 4:3 Ma onye ahụ nke nọ ọdụ na-ele ya anya dị ka nkume jasper na nkume sardine: ma egwurugwu dị gburugburu ocheeze ahụ, dị ka emerald n'anya ya.

A kọwara onye ahụ nọ n’ocheeze ahụ dị ka ihe yiri nkume jasper na sardine na egwurugwu n’ụdị emerald gbara ocheeze ahụ gburugburu.

1. Ebube Chineke karịrị nghọta mmadụ

2. Ihe nnọchianya nke eke egwurugwu mara mma n'ime Akwụkwọ Nsọ

1. Ezikiel 1:28 - "Dika uta nke di n'igwe-oji di n'ile anya n'ubọchi miri-ozuzo, otú a ka onwunwu-nwunwe-ya di n'ile ya anya: Nka bu oyiyi nke ebube Jehova."

2. Mkpughe 21:11 - "Ebe ọ na-enwe ebube Chineke: ìhè ya dịkwa ka nkume dị oké ọnụ ahịa nke ukwuu, ọbụna dị ka nkume jasper, dị ka crystal."

Nkpughe 4:4 Na gburugburu oche-eze ahụ dị iri abụọ na anọ oche: ma n'elu oche ndị ahụ m hụrụ ndị okenye iri abụọ na anọ ka ha nọ ọdụ, ndị yi uwe ọcha; okpu-eze ọla-edo di kwa n'isi-ha.

A na-ahụ ndị okenye 24 ka ha nọ ọdụ gburugburu ocheeze Chineke, yi uwe mwụda ọcha na okpueze ọla edo.

1. "Eluigwe nke eluigwe: Ịghọta ọdịdị nke ocheeze Chineke"

2. "Ọrụ Anyị Dị Ka Ndị Ohu Chineke: Ihe Ndị okenye 24 Pụtara"

1. Aịzaya 6:1-3

2. 1 Pita 5:1-4

Mkpughe 4:5 Ma site nʼocheeze ahụ ka àmụ̀mà na égbè eluigwe na olu si pụta: e nwekwara oriọna ọkụ asaa na-enwu nʼihu ocheeze ahụ, ndị bụ mmụọ asaa nke Chineke.

Oche-eze nke Chineke dị n’elu-igwe bụ oriọna ọkụ asaa gbara ya gburugburu nke na-anọchi anya Mmụọ asaa nke Chineke, ya na égbè eluigwe, àmụ̀mà, na olu.

1. Ike nke Mmụọ asaa nke Chineke

2. Ịdị ebube nke ocheeze Chineke n'eluigwe

1. Aisaia 11:2-3 - Mọ nke Jehova gādakwasi ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova.

2. Ndị Efesọs 4:4-6 - E nwere otu ahụ na otu mmụọ, dịka akpọrọ gị ka ị bịa n'otu olileanya ahụ bụ nke ọkpụkpọ gị, otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim, otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, onye bụ otu. n'elu ihe niile na site na ihe niile na ihe niile.

Mkpughe 4:6 Ma nʼihu ocheeze ahụ e nwere oké osimiri enyo dị ka crystal: ma nʼetiti ocheeze ahụ na gburugburu ocheeze ahụ, anụ ọhịa anọ juputara nʼanya nʼihu na azụ.

Oche-eze Chineke gbara oké osimiri nke enyo na anụ ọhịa anọ nwere anya n’ihu na azụ.

1. Ịdị ebube nke ocheeze Chineke

2. Iche nche nke ndị ohu Chineke

1. Ezikiel 1: 4-14 - Ọhụụ nke ihe ndị e kere eke n'ihu ocheeze Chineke.

2. Ọpụpụ 24:17 - Moses na ndị okenye na-ahụ ebube nke Jehova.

Mkpughe 4:7 Anụ ọhịa mbụ ahụ dịkwa ka ọdụm, anụ ọhịa nke abụọ dịkwa ka nwa ehi, anụ ọhịa nke atọ ahụ nwekwara ihu dị ka mmadụ, anụ ọhịa nke anọ ahụ dịkwa ka ugo na-efe efe.

E nyere nkọwa banyere anụ ọhịa anọ, nke ọ bụla dị ka ọdụm, nwa ehi, mmadụ, na ugo n'otu n'otu.

1. Ihe Eke Dị Ebube nke Chineke: Na-enyocha Mma nke Okike

2. Ike nke mgbanwe: Ịghọ Onye Chineke zubere Ka Anyị bụrụ

1. Abụ Ọma 104:24 - Lee ka ọrụ gị si dị ọtụtụ, Onyenwe anyị! N'amamihe ka I ji me ha nile; uwa juputara n'ihe-gi.

2. Aisaia 40:31 – Ma ndi na-ele anya Jehova ga-eme ka ike ha di ohuru. Ha gāfeli n'elu nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha, ha ga-eje ije ma ghara ịda mbà.

Mkpughe 4:8 Ma anụ anọ ahụ nwere nku isii, nwoke ọ bụla nʼime ha gbara ya gburugburu; ha juputara n'anya nime: ma ha adighi-ezu ike ehihie na abali, si, Nsọ, nsọ, nsọ, Jehova, bú Chineke nke usu nile nke ndi-agha, Nke di, di kwa, na nābia kwa.

Ịdị nsọ nke Chineke enweghị ngwụcha na enweghị oge.

1. Otuto na-adịghị agwụ agwụ nke ndị agha elu-igwe

2. Na-atụgharị uche n'ịdị ebube nke Chineke

1. Aisaia 6:3 - otù onye we tikue ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu: uwa nile juputara n'ebube-Ya.

2. 1 Pita 1:15-16 – Ma dika Onye kpọworo unu di nsọ, ka unu we di nsọ n'omume nile ọ bula; N'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Dunu nsọ; n'ihi na nsọ ka m'bu.

Mkpughe 4:9 Ma mgbe anụ ọhịa ndị ahụ na-enye otuto na nsọpụrụ na ekele nye Onye ahụ nke nọkwasịrị nʼocheeze, bụ́ onye dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

Ihe e kere eke nke eluigwe na-enye Chineke otuto na nsọpụrụ, bụ́ onye dị ndụ ebighị ebi.

1. Chineke na-adịru mgbe ebighị ebi: Ntụgharị uche ná Mkpughe 4:9

2. Fee Chineke ofufe ruo mgbe ebighị ebi: Lee anya ná Mkpughe 4:9

1. Abụ Ọma 90:2 - "Tupu amụpụta ugwu, ma-ọbụ mgbe I kpụworo ụwa na ụwa, ọbụna site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi, Gị onwe gị bụ Chineke."

2. Ndị Rom 11:36 - "N'ihi na ihe nile sitere n'aka Ya, site kwa n'aka-Ya, di-kwa-ra Ya: Onye otuto diri rue mb͕e ebighi-ebi. Amen."

Nkpughe 4:10 Orú ndi-okenye na anọ ahu da n'ala n'iru Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu, nākpọ kwa isi ala nye Onye ahu di ndu rue mb͕e ebighi-ebi, we tukwasi okpu-eze-ha n'iru oche-eze ahu, si,

Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ na-egosi nsọpụrụ Chineke site n’ife Ya ofufe na ịtọgbọ okpueze ha.

1. "Ihe Ofufe Pụtara ná Ndụ Anyị"

2. "Idobe n'okpuru Ike na Ọchịchị Chineke"

1. Abụ Ọma 95:6 - "Bịanụ, ka anyị kpọọ isiala, ka anyị gbuo ikpere n'ala n'ihu Jehova Onye kere anyị."

2. Ndị Filipaị 2:10-11 - “N'aha Jizọs ka ikpere niile ga-ehulata n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, ire niile na-ekwupụtakwa na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna otuto."

Nkpughe 4:11 I kwesiri, Onye-nwe-ayi, ịnara otuto na nsọpuru na ike: n'ihi na Gi onwe-gi ekeworo ihe nile, ọ bu kwa n'ọchichọ-Gi ka ha di, ewe kee ha.

Chineke tozuru oke otuto, nsọpụrụ, na ike n’ihi na O kere ihe niile maka mmasị Ya.

1: Chineke, Onye Okike nke Eluigwe na Ala, kwesiri nsọpụrụ na otuto

2: Ekere ihe niile ka o wee tọọ Chineke ụtọ na otuto

1: Ndị Kọlọsi 1:16 N'ihi na site n'aka-Ya ka ekère ihe nile, nke di n'elu-igwe na nke di n'elu uwa, bú ihe anāhu na anya na ihe anādighi-ahu anya, ma ha bu oche-eze, ma-ọbu ọchịchị, ma-ọbu isi, ma-ọbu ike: ihe nile sitere n'aka-Ya kee; na maka ya:

2: Aisaia 43:7 Ọbuná onye ọ bula nke anākpọ n'aham: n'ihi na ekewom ya ka ọ buru nsọpurum, akpuwom ya; e, emewom ya.

Mkpughe 5 bụ isi nke ise nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn n'ọnụ ụlọ ocheeze eluigwe. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n’akwụkwọ mpịakọta ahụ nwere akara asaa na Nwa Atụrụ ahụ nke ruru eru imeghe ya.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi malitere na Jọn hụrụ akwụkwọ mpịakọta n'aka nri Chineke, nke ejiri akara asaa akara (Nkpughe 5:1). Otu mmụọ ozi ji oké olu na-akpọsa, na-ajụ onye ruru eru imeghe akwụkwọ mpịakọta ahụ ma gbajie akàrà ya. Ọ dighi onye ọ bula n'elu-igwe ma-ọbu n'elu uwa ahutara nke kwesiri ime otú a, nke mere ka Jọn tua ákwá (Nkpughe 5:2-4). Otu o sila dị, otu n’ime ndị okenye gwara ya ka ọ ghara ibe ákwá n’ihi na ọdụm Juda, bụ mgbọrọgwụ Devid, emeriela ma nwee ike imeghe akwụkwọ mpịakọta ahụ (Nkpughe 5:5).

Paragraf nke Abụọ: N’amaokwu nke 6-7, Jọn hụrụ otu Nwa Atụrụ ka o guzoro n’ocheeze Chineke. Nwa Atụrụ ahụ nwere mpi asaa na-anọchi anya ike na anya asaa na-anọchi anya ihe niile—àgwà ndị na-enyere ya aka ime uche Chineke (Mkpughe 5:6). Nwa Atụrụ ahụ na-ewere akwụkwọ mpịakọta ahụ n’aka nri Chineke n’etiti nnukwu ofufe na nsọpụrụ ofufe sitere n’aka ihe nile e kere eke n’eluigwe na n’elu ụwa (Nkpughe 5:8–14). Ha na-abụ abụ ọhụrụ na-eto ma Chineke ma Nwa Atụrụ ahụ maka ọrụ mgbapụta ha site n’ọbara Ya.

Paragraf nke Atọ: Isiakwụkwọ a na-ekpughe na ọ bụ nanị Jizọs Kraịst—Ọdụm nke Juda—emeriela mmehie na ọnwụ. Naanị ya ka a hụrụ na o ruru eru imeghe akwụkwọ mpịakọta ahụ nwere ihe omume ndị ga-eme n'ọdịnihu dị ka atụmatụ Chineke siri dị. Ihe atụ nke Jizọs dị ka Nwa Atụrụ e gburu egbu na-emesi ọnwụ ịchụàjà Ya ike n’ihi ihe a kpọrọ mmadụ—isiokwu bụ́ isi n’ime Mkpughe. Ofufe nke ihe nile e kere eke na-eme na-egosipụta ọrụ pụrụ iche nke Jisọs rụrụ dị ka ma chi zuru oke (kwesịrị ka e fee ofufe) na mmadụ zuru oke (Onye e gburu egbu). Isiakwụkwọ ahụ na-egosi atụmanya na ọṅụ gbara ọrụ mgbapụta Jizọs na mmezu nke nzube Chineke.

Ná nchịkọta, isi nke ise nke Mkpughe na-egosi ọhụụ Jọn banyere akwụkwọ mpịakọta ahụ nke nwere akara asaa n’aka nri Chineke. Ọ na-ekpughe na ọ bụ nanị Jizọs Kraịst, bụ́ onye e           kpụrụ dị ka Ọdụm na-emeri emeri nke Juda na Nwa Atụrụ ahụ e ji achụ àjà, ruru eru imeghe akwụkwọ mpịakọta ahụ. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ọrụ mgbapụta Jizọs ike site n’ọnwụ ịchụ-aja Ya ma gosi ofufe na nsọpụrụ ofufe nke ihe nile e kere eke n’elu-igwe na n’ụwa na-enye Ya pụta ìhè. Ọ na-enye echiche nke ịtụ anya ka ihe omume ga-eme n'ọdịnihu dịka atụmatụ Chineke siri dị, n'ikpeazụ na-eduga na mmeri ikpeazụ Ya n'ime ihe ọjọọ.

NKPUGHE 5:1 M'we hu n'aka-nri nke Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu otù akwukwọ nke edeworo n'ime na n'azu, nke ewereworo akàrà asa kachie.

Jọn we hu akwukwọ n'aka-nri-Ya ka ọ nānọdu ala n'oche-eze ahu, nke ejiri nb͕a-aka-akàrà asa kachie ya.

1. Akwụkwọ Akara akara: Imeghe ihe omimi nke uche Chineke

2. Ike nke Ocheeze: Iwepụta akwụkwọ ahụ akara akara

1. Daniel 7: 9-14 - Ọhụụ Daniel nke Onye Ochie na akwụkwọ

2. Ndị Hibru 10:19-20 - Iji obi ike na nkwuwa okwu baa n'ihu Chineke

NKPUGHE 5:2 M'we hu mọ-ozi di ike ka ọ nēwere oké olu nēkwusa, si, Ònye kwesiri isighe akwukwọ ahu, na itọpu akàrà-ya?

Mmụọ ozi siri ike na-ajụ onye kwesịrị imeghe akwụkwọ na ịgbaji akàrà ya.

1. Chineke Na-achọghị Ndị Kwesịrị Ekwesị

2. Gịnị ka ọ na-ewe iji bụrụ ihe kwesịrị ekwesị?

1. Ndị Hibru 4: 15-16 - N'ihi na anyị enweghị onye isi nchụaja nke na-enweghị ike imere anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ Onye a nwaraworo n'ihe niile dị ka anyị onwe anyị, ma ọ dịghị mmehie. Ya mere, ka anyị were obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere na nweta amara inye aka n'oge mkpa.

2. 2 Timoti 2:20-21 - Ma n'ime nnukwu ulo, ọ bughi nani ihe nke ọla-edo na nke ọla-ọcha di, kamakwa nke osisi na nke ájá; na ufọdu n'ihi nsọpuru, ma ufọdu ka ha buru ihe-ihere. Ya mere, ọ buru na onye ọ bula sachapu onwe-ya na ndia, ọ gābu ihe anēme nsọpuru, nke edoworo nsọ, nke kwesiri kwa onye-nwe-ya, na ihe edoziworo nye ezi ọlu ọ bula.

Nkpughe 5:3 Ọ dighi kwa onye ọ bula di n'elu-igwe, ma-ọbu n'uwa, ma-ọbu n'okpuru uwa, nke puru imeghe akwukwọ ahu, ma-ọbu ilegide ya anya.

Ọ dịghị onye nwere ike imepe akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ọbụna lee ya anya.

1. Atụmatụ Chineke karịrị nghọta anyị

2. Ike nke Okwu Chineke

1. Aisaia 55:8-9 - “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. Dika elu-igwe si di elu kari uwa, otú a ka uzọm nile di elu kari uzọ-unu, na èchìchèm nile di elu kari èchìchè-unu.

2. Abụ Ọma 19:7-11 – Iwu Jehova zuru okè, na-enye mkpụrụ obi ume ọhụrụ. Ukpuru nile nke Jehova bu ihe kwesiri ntukwasi-obi, nēme ka ndi nēnweghi uche mara ihe. Ihe-iriba-ama nile nke Jehova ziri ezi, nēme ka obi ṅuria. Ihe Jehova nyere n'iwu na-enwu gbaa, na-enye anya ìhè ìhè. Egwu Jehova dị ọcha, na-adịru mgbe ebighị ebi. Iwu Jehova siri ike, ma ha nile bu ezi omume.

NKPUGHE 5:4 M'we kwa kwa ákwá nke-uku, n'ihi na ọ dighi onye ọ bula ahuru na o ruru eru imeghe na igu akwukwọ ahu, na ilegide ya anya.

Achọghị onye ruru eru ịgụ akwụkwọ ahụ sitere na Mkpughe 5 enwechaghị ihe ịga nke ọma.

1. "Ihe Pụrụ I Kwesịrị Ịsọpụrụ Chineke"

2. "Uru nke Ịchọ ihe kwesịrị ekwesị"

1. Aisaia 6:3 - "Otu we tikue ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu: uwa nile juputara n'ebube-Ya."

2. Abụ Ọma 145:3 - "Jehova dị ukwuu, bụrụkwa onye e kwesịrị otuto nke ukwuu;

Mkpughe 5:5 Otu onye nʼime ndị okenye ahụ wee sị m: “Akwala ákwá: lee, ọdụm nke ebo Juda, bụ mgbọrọgwụ Devid, emewo ike imeghe akwụkwọ ahụ, na ịtọpụ akàrà ya asaa.

Otu okenye na-akasi Jọn obi ka ọ ghara ịkwa ákwá, n’ihi na Ọdụm nke ebo Juda, Mkpọrọgwụ Devid, enwetawo ikike imeghe akwụkwọ ahụ ma hapụ akara asaa ahụ.

1. Jizọs bụ naanị Onye nwere ike imepe akwụkwọ nke akara aka

2. Ọchịchị Jizọs: Ọdụm nke ebo Juda

1. Aisaia 11:1-3 - “Ome ga-esi na ukwu Jesi pụta, alaka ga-esikwa na mgbọrọgwụ ya pụta. Mọ nke Jehova gādakwasi ya, Mọ nke amam-ihe na nghọta, Mọ nke ndum-ọdu na idi-uku, mọ nke ihe-ọmuma na egwu Jehova. Ihe na-atọ ya ụtọ ga-abụ n’egwu Jehova.”

2. Aisaia 53:7-8 - “A kpagburu ya, weda ya ala, ma o sagheghị ọnụ ya; dika nwa-aturu ka ewereworo je n'ob͕ub͕u; Site na nkpab͕u na ikpé ka ewepuru ya. Ma ònye n'etiti ọgbọ-ya mere mkpesa? N'ihi na ebipuru ya n'ala ndi di ndu; n’ihi njehie ndị m ka a tara ya ahụhụ.”

NKPUGHE 5:6 M'we hu, ma, le, n'etiti oche-eze ahu na n'etiti anu anọ ahu, na n'etiti ndi-okenye, ka Nwa-aturu nēguzo dika eb͕uru eb͕u, nwere mpi asa na anya asa, nke nwere mpi asa. Mụọ asaa nke Chineke zipụrụ n’ụwa nile.

N’etiti oche-eze ahụ na anụ ọhịa anọ na ndị okenye, otu Nwa-atụrụ dị ka a ga-asị na e gburu ya guzoro, nke nwere mpi asaa na anya asaa na-anọchi anya Mmụọ asaa nke Chineke ezitere n’ụwa.

1. Ike Jizọs Kraịst: Nwa Atụrụ ahụ nke Na-eguzo n’ihu ocheeze ahụ

2. Mmụọ asaa nke Chineke: Ihe nnọchianya nke uche Chineke

1. Jọn 1:29 - "N'echi ya, Jọn hụrụ Jizọs ka ọ na-abịakwute ya wee sị, 'Lee, Nwa Atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa!'"

2. Zekaraya 4:10 - "Eledala obere mmalite ndị a anya, n'ihi na Onyenwe anyị na-aṅụrị ọṅụ ịhụ ka ọrụ malite," ka Jehova nke usuu nile nke ndị agha na-ekwu.

Nkpughe 5:7 O we bia were akwukwọ ahu n'aka-nri nke Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu.

Na Mkpughe 5:7, Jizọs napụtara akwụkwọ ahụ n’aka nri nke onye ahụ nọ ọdụ n’ocheeze ahụ.

1. Ike Jis]s: Otu Jis]s ji ikike Ya were were ihe nke Ya

2. Ocheeze nke Chineke: Ihe Ọ pụtara na Jizọs ịnara Akwụkwọ Nsọ n'aka Onye Na-anọdụ Na Ya

1. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia, si ha, E nyewom ikike nile n'elu-igwe na n'elu uwa; Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma lee, m nọnyeere unu mgbe nile, ruo ọgwụgwụ nke oge a.”

2. Jọn 17:1-11 - Jizọs kwuru okwu ndị a, welie anya ya lee eluigwe, sị: “Nna, oge awa ahụ eruwo; nye Ọkpara-Gi otuto ka Ọkpara-Gi we nye Gi otuto, ebe I nyeworo Ya ike n'ebe anu-aru nile nọ, ka O we nye ndi nile I nyeworo Ya ndu ebighi-ebi. Ma nka bu ndu ebighi-ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Jisus Kraist Onye I zitere. Mu onwem enyewo Gi otuto n'uwa, ebe M'luzuworo ọlu I nyeworom ka M'lu. Ma ub͕u a, Nna, were ebube nke M'nwere n'ebe I nọ mb͕e uwa akādighi nyem otuto n'iru Gi onwe-gi.

Nkpughe 5:8 Ma mb͕e o were akwukwọ ahu, anu anọ ahu na orú ndi-okenye na anọ ahu da n'ala n'iru Nwa-aturu ahu, nēji kwa, onye ọ bula n'ime ha ubọ-akwara, na ọkwa ọla-edo juputara n'ihe-nsure-ọku nēsì ísì utọ, bú ekpere nke ndi nsọ.

Ewere akwụkwọ nye Nwa Atụrụ ahụ, ma anụ ọhịa anọ na ndị okenye iri abụọ na anọ daa n’ala n’ala n’ala n’ekpere, onye ọ bụla ji ụbọ akwara na ihe jupụtara n’ekpere nke ndị nsọ.

1. Ike Ekpere: Ka Ekpere Anyị Si Eruo Eluigwe

2. Ife Nwa Atụrụ ahụ ofufe: Oku ka Ọ daa n’ihu Nwa Atụrụ ahụ

1. Abụ Ọma 141:2 - “Ka ekpere m debe n'ihu gị dị ka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ; na ibuli aka m dị ka àjà mgbede.”

2. Ndị Hibru 4:16 - "Ka anyị jiri obi ike bịaruo ocheeze amara, ka anyị wee nweta ebere ma nweta amara inye aka n'oge mkpa."

Nkpughe 5:9 Ha we bù abù ọhu, si, I kwesiri iwere akwukwọ ahu, na imeghe akàrà-ya: n'ihi na eb͕uru gi eb͕u, were kwa ọbara-Gi nile b͕aputa ayi nye Chineke site n'ab͕uru nile na asusu nile ọ bula. na ndị mmadụ, na mba;

Ndị Chineke gbapụtara site na mba ọ bụla na-abụ abụ ọhụrụ, na-eto Jizọs maka e gburu ya ma napụta ha n'asụsụ niile, ndị mmadụ na mba niile.

1. Ike nke Mgbapụta: Otu Jizọs si gbapụta anyị na mba ọ bụla

2. Nwa Atụrụ ahụ Kwesịrị Ekwesị: Kwesịrị ịnara akwụkwọ wee meghee akara

1. Ndi Efesos 1:7 – Nime Ya ka ayi nwere nb͕aputa site n'ọbara-Ya, nb͕aghara nke ndahie-ayi, dika àkù nke amara-Ya si di.

2. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

Nkpughe 5:10 I we me-kwa-ra ayi nye Chineke-ayi ndi-eze na ndi-nchu-àjà: ayi gābu kwa eze n'elu uwa.

Chineke emela anyi eze na ndi nchu aja ma nye anyi ikike ichi n'uwa.

1. Ike nke Ọchịchị Chineke - Mkpughe 5: 10

2. Ịnara ikike Gị dị ka Eze Chineke - Mkpughe 5:10

1. Ọpupu 19:6 – Unu gābu-kwa-ram ala-eze nke ndi-nchu-àjà, na mba di nsọ.

2. Luk 10:19 - Le, enyem unu ike izọkwasi agwọ na akpi, na n'isi ike nile nke onye-iro: ọ dighi kwa ihe ọ bula gēmejọ unu.

Nkpughe 5:11 M'we hu, we nu olu ọtutu ndi-mọ-ozi buruburu oche-eze ahu na anu-ọhia na ndi-okenye: ọnu-ọgugu-ha we di orú nnù uzọ abua na nnù iri-na-ise, na nnù abua na ọgu iri;

Jọn hụrụ ma nụ ọtụtụ ndị mmụọ ozi gbara ocheeze ahụ, anụ ọhịa ahụ na ndị okenye ahụ gburugburu.

1. "Ekpughere Ịma Elu-igwe: Usuu Ndị Mmụọ Ozi Uba nke Chineke"

2. "Ihe ebube Chineke: ebube nke eluigwe"

1. Ndị Rom 8: 38-39 - "N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

2. Abụ Ọma 148:2 - "Toonụ ya, ndị mmụọ ozi ya niile, tonụ ya, ndị agha ya niile!"

Mkpughe 5:12 Nʼịsị nʼoke olu sị, “O kwesịrị ka Nwa-atụrụ ahụ e gburu egbu kwesịrị ịnara ike, na akụ̀, na amamihe, na ume, na nsọpụrụ, na otuto, na ngọzi.

Nwa Atụrụ ahụ tozuru oke ike, akụ na ụba, amamihe, ike, nsọpụrụ, otuto na ngọzi.

1. Uru Jizọs: Nara Akụnụba nke Ịhụnanya Ya

2. Nwa Atụrụ nke Chineke: Ike nke nnukwu àjà ya

1. Ndị Rom 8:32 - Onye na-emeghịre Ọkpara nke ya ebere ma nyefee ya maka anyị niile, Ọ gaghị enyekwa anyị ihe niile?

2. Ndị Efesọs 1:3-6 - Onye agọziri agọzi ka Chineke na Nna nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist bu, Onye were ngọzi nile nke Mọ Nsọ gọzie ayi nime Kraist n'ebe di n'elu-igwe, dika Ọ rọputara ayi nime Ya tutu ito ntọ-ala uwa; ka ayi we di nsọ na ndi zuru okè n'iru Ya. N'ihu-n'anya ka O were chiri ayi buru ndi-oku ka ewe buru umu-ndikom site n'aka Jisus Kraist, dika nzube-Ya si di, ka ewe nye amara nke ebube-Ya di ebube, nke O ji gọzie ayi nime Onye-nwe-ayi.

Mkpughe 5:13 Ma ihe ọ bụla e kere eke nke dị nʼeluigwe na nʼelu ụwa na nʼokpuru ụwa na ihe ndị dị nʼoké osimiri na ihe niile dị nʼime ha ka m nụrụ ka m na-ekwu, sị: “Ngọzi na nsọpụrụ na otuto na ebube. ike, diri Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze, na diri Nwa-aturu rue mb͕e nile ebighi-ebi.

Ihe nile e kere eke nke Eluigwe, Ụwa, na oké osimiri na-enye Chineke na Nwa Atụrụ ahụ otuto na nsọpụrụ ruo mgbe ebighị ebi.

1. Otuto nke inye Chineke otuto

2. Ngọzi ebighi ebi nke ifekọ ofufe ọnụ

1. Abụ Ọma 148:1-5 - Toonụ Jehova site n'eluigwe

2. Nkpughe 4: 8-11 - Otuto diri Onye nọ n'ocheeze na ihe anọ dị ndụ.

Mkpughe 5:14 Anụ anọ ahụ wee sị: Amen. Orú ndi-okenye na anọ ahu we da n'ala kpọ isi ala nye Onye ahu di ndu rue mb͕e ebighi-ebi.

Itien̄wed emi otode Ediyarade 5:14 owụt ke mme unam inan̄ ye mbiowo edịp ye inan̄ oro ẹma ẹduọn̄ọ ẹtuak ibuot ẹnọ Abasi emi odude uwem ke nsinsi.

1. "Ofufe nke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile: Otu Otuto Anyị si egosipụta ọdịdị ebighị ebi Ya"

2. "Ike nke Ịdị n'Otu: Otú Ijikọ Ọnụ Na-arụkọ Ọrụ n'Ofufe Si eme Ka Otuto Anyị Dịkwuo"

1. Abụ Ọma 103:17 - "Ma site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi ka ịhụnanya Jehova dị n'ebe ndị na-atụ egwu Ya nọ, na ezi omume Ya na ụmụ ụmụ ha."

2. Ndị Hibru 13:8 - "Jizọs Kraịst bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ na taa na ruo mgbe ebighị ebi."

Mkpughe 6 bụ isi nke isii nke akwụkwọ Mkpughe, ọ na-agakwa n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere mmeghe nke akara n'akwụkwọ mpịakọta ahụ. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na mmeghe nke akara isii mbụ, na-ekpughe ihe omume ndị na-egosi ikpe Chineke na mmalite nke ihe omume ọgwụgwụ oge.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere mgbe Jizọs meghere akara nke mbụ, bụ́ nke tọpụrụ onye na-agba ịnyịnya ọcha. Onye na-agba ịnyịnya a na-anọchi anya mmeri ma ọ bụ mmeri, ikekwe na-anọchi anya udo ụgha ma ọ bụ ike aghụghọ na-arụ ọrụ n'ụwa (Mkpughe 6: 1-2). Akara nke abụọ na-ekpughe onye na-agba ịnyịnya na-acha uhie uhie, na-anọchi anya esemokwu na mwụfu ọbara (Nkpughe 6:3-4). Akara nke atọ na-ewebata ịnyịnya ojii nke nwere ihe ọ̀tụ̀tụ̀, nke na-egosi ụkọ na ihe isi ike akụ̀ na ụba (Nkpughe 6:5-6). Akara nke anọ na-ekpughe ịnyịnya cha cha nke Ọnwụ n'onwe ya nọ na-agba, Hedis na-esokwa ya. Ha na-eweta ọnwụ na mbibi n’otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ụwa site n’ụzọ dị iche iche dị ka mma agha, ụnwụ nri, ọrịa na-efe efe na anụ ọhịa (Mkpughe 6:7-8).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe ihe omume ndị a gasịrị, Jizọs meghere akara nke ise nke na-ekpughe mkpụrụ obi n'okpuru ebe ịchụàjà ndị e gbuworo n'ihi okwukwe ha. Ha na-etiku Chineke maka ikpe ziri ezi ma na-enye ha uwe mwụda ọcha ka ha na-echere nkwuwapụta ọzọ (Nkpughe 6:9-11). Mgbe Jizọs meghere akara nke isii, e nwere oké ala ọma jijiji nke na-eso ya na ọgba aghara ndị dị ka anyanwụ gbara ọchịchịrị, ọnwa na-acha ọbara ọbara, kpakpando na-ada ada—ihe ịrịba ama nile na-egosi ihe ndị na-akpata ọdachi (Mkpughe 6:12-14). Ndị mmadụ sitere n'ụdị dị iche iche nke ndụ na-achọ ebe mgbaba n'egwu ebe ha na-ekweta na ihe omume ndị a na-egosi ikpe Chineke n'isi ha (Nkpughe 6:15-17).

Paragraf nke atọ: Isi nke isii na-amalite usoro ihe omume ndị metụtara ikpe Chineke n'ahụ mmadụ n'oge ọgwụgwụ. Mmeghe nke akara ahụ na-ekpughe ọganihu nke ihe omume, gụnyere udo ụgha, esemokwu, ihe isi ike akụ na ụba, ọnwụ na mbibi, mkpagbu nke ndị kwere ekwe, na ọgba aghara ụwa. Ihe omume ndị a bụ ịdọ aka ná ntị na ihe na-egosi na ọgwụgwụ na-abịaru nso. Isiakwụkwọ ahụ na-akọwapụta ma ịdị njọ nke ikpe Chineke n’isi ụwa nke na-enweghị nchegharị na ntachi obi nke ndị tara ahụhụ n’ihi okwukwe ha.

Ná nchịkọta, Isi nke isii nke Mkpughe na-ekpughe mmeghe nke akara isii mbụ dị n’akwụkwọ mpịakọta ahụ Jizọs ji. Akara nke ọ bụla na-anọchi anya akụkụ dị iche iche nke ikpe Chineke kpere ụmụ mmadụ n’oge ọgwụgwụ—udo ụgha, esemokwu, ihe isi ike akụ na ụba, ọnwụ na mbibi, mkpagbu nke ndị kwere ekwe, na ọgba aghara ụwa. Ihe omume ndị a na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị na ihe mmalite maka ihe ndị dị ịrịba ama ndị ga-abịa. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ma ikpe dị nsọ n'elu ụwa nnupụisi na ntachi obi nke ndị kwere ekwe kwesịrị ntụkwasị obi n'etiti ọnwụnwa.

NKPUGHE 6:1 M'we hu mb͕e Nwa-aturu ahu saghere otù nime akàrà ahu, m'we we nu, dika olu éb͕è-elu-igwe, otù nime anu anọ ahu ka ọ nāsi, Bia, hu.

Jọn hụrụ otu Nwa Atụrụ ahụ ka o meghere otu n’ime ihe ndị e ji agụ ya, nụkwa ụda dị ka égbè eluigwe, otu n’ime anụ ọhịa anọ ahụ sochiri ya na-akpọ ya ka ọ bịa hụ.

1: Anyị nwere ike ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-ekpughere anyị eziokwu ya n'oge kwesịrị ekwesị.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ike Chineke na ịdị mma ya, ọbụlagodi mgbe anyị na-aghọtaghị ihe na-eme.

1: Aisaia 55:8-9 “N'ihi na echiche m abụghị echiche unu, ụzọ unu abụghịkwa ụzọ m,” ka Jehova kwuru. “Dịka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu na echiche m nile karịa echiche unu.”

Jeremaịa 33:3 “Kpọkua m, m ga-azakwa gị, gwakwa gị ihe ukwu na ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha nke ị na-amaghị.

Nkpughe 6:2 M'we hu, ma, le, inyinya ọcha: ma onye nānọkwasi ya nwere uta; ewe nye ya okpu-eze: o we pua nēri, na imeri.

Onye na-agba ịnyịnya ọcha ahụ nwere ụta na okpueze wee pụọ na-emeri.

1: Ike nke Onye Mmeri Okpueze

2: Iji ụta na-emeri

1: Abụ Ọma 45:4-5 “Na n'ịdị ukwuu gị nọkwaa nke ọma n'ihi eziokwu na ịdị nwayọọ na ezi omume; Aka-nri-gi gēzí kwa gi ihe di egwu. Àkú-gi di nkọ n'obi ndi-iro eze; nke ndị mmadụ na-adaba n’okpuru gị.”

2: Aisaia 41:2 “Ònye mere ka onye ezi omume si n’ebe ọwụwa anyanwụ bilie, kpọ ya ka ọ bịa n’ụkwụ ya, nyekwa mba dị iche iche n’ihu ya, meekwa ya ka ọ na-achị ndị eze? O nyefere mma agha ya ka ha dị ka ájá dị ka ájá, werekwa ụta ya dị ka ahịhịa ọka a chụpụrụ achụpụ.”

NKPUGHE 6:3 Ma mb͕e O meghere akàrà nke-abua, m'we nu anu-ọhia nke-abua ahu ka ọ nāsi, Bia, le.

E meghere akara nke abụọ nke Mkpughe, anụ ọhịa nke abụọ kpọkwara ndị mmadụ ka ha bịa hụ.

1: Chineke na-akpọ anyị ka anyị meghere ya obi anyị na inwe obi ike n'ihu ahụhụ.

2: Akpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị akaebe nke ihe Chineke meworo na ndụ anyị na ịkọrọ ndị ọzọ akụkọ ya.

1: Isaiah 43: 1-3 - "Atụla egwu, n'ihi na agbapụtawo m gị; akpọpụtawo m gị n'aha; ị bụ nke m: Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ma mgbe ị na-agafe na osimiri. , ha agaghị ekpochapụ gị: mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere ọkụ, ire ọkụ agaghị ere gị.

2: Ndị Rom 8: 31-39 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye pụrụ imegide anyị? ọ̀ bu kwa n'ihi na Ọ gaghi-enye ayi ihe nile n'amara, Ya na Ya? nwụrụ anwụ—karịsịa, onye e mere ka ọ dị ndụ—nọ n’aka nri nke Chineke, ọ na-arịọkwa arịrịọ maka anyị.”

Mkpughe 6:4 Ịnyịnya ọzọ na-achakwa ọbara ọbara pụkwara: ewe nyekwara onye ahụ nke nọ ọdụ n'elu ya ike ịnara udo n'ụwa, na ka ha na-egburịta ibe ha: ewe nye ya nnukwu mma agha.

Onye na-agba ịnyịnya nke anọ nke Apọkalips wetara nnukwu mma agha nke e ji weghara udo n’ụwa na iji mee ka ndị mmadụ na-egbu ibe ha.

1. Ihe ize ndụ nke esemokwu: Ịghọta mmetụta agha na esemokwu na ndụ anyị

2. Mma agha nke ikpe ziri ezi: Otu anyị nwere ike isi weta udo na ezi omume n'ụwa

1. Jemes 4:1 - Gịnị na-akpata esemokwu na gịnị na-akpata ọgụ n'etiti unu? Ọ́ bughi nka, na ọchichọ-unu nēbu agha nime unu?

2. Ndị Rom 12:18 - Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n'aka, gị na mmadụ niile na-adị n'udo.

NKPUGHE 6:5 Ma mb͕e o meghere akara nke-atọ, m'we nu ihe nke-atọ ahu ka ọ nāsi, Bia, le. M'we hu, ma, le, inyinya ojii; ma onye nānọkwasi ya nwere ihe-ọtùtù abua n'aka-ya.

Jọn nụrụ anụ ọhịa nke atọ nyere ya iwu ka o meghee akara nke atọ, ma mgbe ọ mere ya, ọ hụrụ ịnyịnya ojii na onye na-agba ya na-ebu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ụzọ abụọ.

1. Ibi n'ụzọ ziri ezi: Otu esi enweta nguzozi dị mma na ndụ.

2. Akara Ukwu ahụ: Mkpa ọ dị ka akara akwụkwọ Mkpughe dị.

1. Ndị Kọlọsi 3: 15-17 - "Ka udo nke Chineke chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọkwara unu n'otu ahụ, nweekwanụ ekele. Ka okwu Kraịst biri n'ime unu nke ukwuu n'amamihe niile; nēwere kwa abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ na-adụrita ibe-unu àmà, nēwere amara n'obi-unu bùkue Onye-nwe-ayi: ihe ọ bula unu nēme kwa n'okwu-ọnu ma-ọbu n'omume, nēmenu ihe nile n'aha Onye-nwe-ayi Jisus, nēkele Chineke, bú Nna, site n'aka-Ya.

2. Ilu 16:11 - "Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi bụ nke Jehova;

Nkpughe 6:6 M'we nu olu n'etiti anu anọ ahu ka ọ nāsi, Otù ọtùtù ọka wheat n'otù penny, na mb͕é barley atọ otù penny; ma, le, unu emejọla manu na manya-vine.

Olu dị n'etiti anụ ọhịa anọ ahụ dọrọ aka ná ntị ka ọ ghara imerụ mmanụ na mmanya.

1. Ike nke Okwu Chineke

2. Ihe mmanụ na mmanya pụtara na Baịbụl

1. Jenesis 27:28 (Ka Chineke nye kwa gi site na igirigi nke elu-igwe, na site na abuba nke uwa, na otutu ọka na manya-vine.)

2. ABÙ ỌMA 104:15 (Na manya-vine nke nēme ka obi madu ṅuria, na manu ime ka iru-ya nwue, na nri nke nēme ka obi madu di ike.)

NKPUGHE 6:7 Ma mb͕e o meghere akara nke-anọ, m'we nu olu nke anu-ọhia nke-anọ ahu ka ọ nāsi, Bia, le.

E meghere akara nke anọ nke akwụkwọ Mkpughe, anụ ọhịa nke anọ na-ekwukwa okwu, na-akpọ onye na-agụ ya ka ọ gbaa akaebe banyere ihe a ga-ahụ anya.

1. Ike nke Nkpughe: Inyocha ihe iriba ama na ihe ebube nke akara nke anọ

2. Oku na-agba akaebe: Na-ege ntị n'ịkpọ òkù nke anụ ọhịa nke anọ

1. Aisaia 25:9-10 - Agēsi kwa n'ubọchi ahu, Le, nka bu Chineke-ayi; ayi echerewo Ya, Ọ gāzọputa kwa ayi: nka bu Jehova; ayi echerewo Ya, ayi gāṅuri, ṅuri kwa ọṅu na nzọputa-Ya.

10 N’ihi na n’ugwu a ka aka Jehova ga-adị, + a ga-azọdakwa Moab n’okpuru ya, + ọbụna dị ka a na-azọda ahịhịa ọka n’ebe ikpo ahịhịa.

2. Ndị Hibru 11:1 - Ma okwukwe bụ isi ihe nke ihe a na-ele anya ya, ihe akaebe nke ihe a na-ahụghị anya.

NKPUGHE 6:8 M'we hu, ma, le, otù inyinya nācha ọbara-ọbara: aha-ya nke nānọkwasi kwa ya bu Ọnwu, ala-mọ nēso kwa ya n'azu. Ewe nye ha ike n'ebe uzọ n'uzọ anọ nke uwa, were mma-agha, na n'oké agu, were kwa ọnwu, were kwa anu-ọhia nke uwa b͕ue.

E nyere ọnwụ, ala mmụọ, na anụ ọhịa nile nke ụwa ike igbu otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụwa.

1. Mkpa okwukwe n'ụwa a na-apụghị ịghọta aghọta

2. Iguzosi ike n'ihu egwu

1. Matiu 10:28 (Unu atụ-kwa-la egwu ndị na-egbu anụ ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi;

2. Aisaia 41:10 (Atụla egwu; n'ihi na anọnyeere m gị: atụla ụjọ; n'ihi na abụ m Chineke gị: M ga-eme ka ị dị ike, e, m ga-enyere gị aka, e, m ga-eji aka nri nke gị kwado gị. ezi omume m.)

Nkpughe 6:9 Ma mb͕e o meghere akara nke-ise, m’we hu n’okpuru ebe-ichu-àjà ahu nkpuru-obi nke ndi eb͕uru eb͕u n’ihi okwu Chineke, na n’ihi ihe-àmà nke ha nēdebe:

Akara nke ise na-ekpughe mkpụrụ obi nke ndị ahụ e gburu maka okwukwe ha na Chineke.

1. Ike nke Okwukwe: Iguzosi ike n'ihu n'ihu mkpagbu

2. Àmà nke Ndị Nwụrụ Anwụ: Otú Anyị Ga-esi Dị Ndụ n’atụghị egwu n’ihi Kraịst

1. Ọrụ 7: 54-60 - Martyrdom Stephen

2. Ndị Hibru 11: 35-38 - Okwukwe nke ndị Martyrs nke ochie

Nkpughe 6:10 Ha we were oké olu tie nkpu, si, Rùe ole mb͕e, Onye-nwe-ayi, Onye di nsọ na onye ezi-okwu, ka I nāgaghi-ekpe kwa ikpe ọbara-ayi ikpe n'aru ndi bi n'elu uwa?

Ndị mmadụ na-etiku Chineke na-arịọ maka ikpe ziri ezi Ya na ịbọ ọbọ n'ahụ ndị mejọrọ ha.

1. "Ịkwa-nkpu nke ndị ezi omume: Na-achọ ikpe ziri ezi na ịbọ ọbọ n'oge Chineke"

2. "Ikpe ziri ezi nke Chineke: ịtụkwasị obi na oge Ya maka ikpe ziri ezi"

1. Aisaia 30:18 - "N'ihi nka ka Jehova nēchere imere Gi amara, n'ihi nka Ọ nēweli Onwe-ya elu imere Gi ebere: N'ihi na Jehova bu Chineke nke ikpe ziri ezi: Ngọzi nādiri ndi nile nēle anya Ya."

2. Abụ Ọma 37:34 - "Chere Jehova, debekwa ụzọ Ya, Ọ ga-ebulikwa gị inweta ala: Ị ga-ele anya mgbe ebipụ ndị ajọ omume."

Nkpughe 6:11 Ewe nye ha nile uwe-nwuda ọcha; ma e si ha, ka ha zuru ike nwa oge, rue mb͕e ndi-orù-ibe-ha na umu-nne-ha, bú ndi agēb͕u dika eb͕uru eb͕u, gēmezu.

E nyere mkpụrụ obi ndị ahụ e gburu n’ihi okwukwe ha uwe mwụda ọcha ma gwa ha ka ha zuru ike ruo mgbe ụmụnna ha ndị ga-ata ahụhụ otu ihe ahụ nwụkwara.

1. Ịnọgidesi Ike nke Ndị-nsọ: Ka Ndị Nkwekọrịta Nkwesị ntụkwasị obi si agba Ndị Nzukọ-nsọ ume ka ha Nọgidesie Ike n’Okwukwe.

2. Ikwesị ntụkwasị obi na-adịghị akwụsị akwụsị: Nlele nke ofufe a na-adịghị emetụ n'ahụ nke ndị nsọ ọbụna n'ihu ọnwụ.

1. Ndị Hibru 11: 35-38 - "Ndị inyom natara ndị nwụrụ anwụ, e mere ka ha dịghachi ndụ ọzọ. A tara ndị ọzọ ahụhụ ma jụ ịtọhapụ ha, ka ha wee nweta mbilite n'ọnwụ ka mma. Ụfọdụ chere ịkwa emo na ịpịa ihe, na ọbụna agbụ na mkpọrọ. E were nkume tub͕ue ha, a wawara ha n’osisi abua, were mma-agha b͕ue ha: Ha yi akpukpọ aturu na akpukpọ ewu jeghari, nēnweghi kwa ha n’obi, kpab͕u ha, meb͕u kwa ha, uwa ekweghi kwa ha, nāwaghari n’ọzara na n’ugwu. na n'ọgba na oghere dị n'ala."

2. Ọrụ 5: 41-42 - "Ndịozi ahụ si na Sanhedrin pụọ, na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na a gụrụ ha ná ndị ruru eru inweta ihere n'ihi Aha ahụ. Kwa ụbọchị, n'ogige ụlọ nsọ na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa ozi ọma. ozi ọma ahụ na Jizọs bụ Mesaya ahụ.”

Nkpughe 6:12 M'we hu mb͕e O meghere akàrà nke-isi, ma, le, oké ala-ọma-jijiji di; anyanwu we oji dika ákwà-nkpe nke aji, ọnwa we di ka ọbara;

E meghere akara nke isii nke Mkpughe, oké ala ọma jijiji mekwara, na-eme ka anyanwụ na ọnwa ghọọ oji na ọbara ọbara n’otu n’otu.

1. Ubochi nke Onye-nwe: Ihe-iriba-ama nke ọbịbịa Ya

2. Ike Chineke: Inweta ebube Ya

1. Matiu 24:7-8 - "N'ihi na mba ga-ebili imegide mba ọzọ, alaeze ga-ebusokwa alaeze ọzọ agha: a ga-enwekwa ụnwụ na ọrịa na-efe efe na ala ọma jijiji n'ebe dị iche iche. Ndị a niile bụ mmalite ihe mwute."

2. Aisaia 13:10 - "N'ihi na kpakpando nke elu-igwe na kpakpando ya agaghị enye ìhè ha: anyanwụ ga-agba ọchịchịrị n'ọwapụta ya, na ọnwa agaghị eme ka ìhè ya nwuo."

Mkpughe 6:13 Kpakpando nke elu-igwe wee daa nʼala, dị ka osisi fig na-atụpụ fig ya na-adịghị agwụ agwụ, mgbe oké ifufe na-eme ka ọ maa jijiji.

Kpakpando nke elu-igwe na-ada n'ala dị ka osisi fig nke na-awụsị mkpụrụ ya mgbe ifufe siri ike na-ama jijiji.

1. “Oké Ike Chineke na Ọchịchị Ya”

2. "Akụkụ na-adịghị akwụsị akwụsị nke ikuku"

1. Abụ Ọma 147:4 - Ọ na-ekpebi ọnụ ọgụgụ nke kpakpando ma kpọọ ha nke ọ bụla n'aha.

2. Matiu 7:24-27 - Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ya dị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume.

Mkpughe 6:14 Eluigwe wee pụọ dị ka akwụkwọ mpịakọta mgbe a kpọkọtara ya; ewe me ka ugwu na agwe-etiti nile ọ bula pua n'ọnọdu-ha.

Eluigwe gawara dị ka ihe ịrịba ama nke ikpe na-abịanụ.

1: Ikpe nke na-abịa - Mkpughe 6:14

2: Ihe ịrịba ama nke ikpe - Mkpughe 6:14

1: Aisaia 34:4 - “Usu nile nke elu-igwe ga-erekasị, elu-igwe ga-apịakwa dị ka akwụkwọ mpịakọta. Usu-ndi-agha-ha nile gāda, dika akwukwọ osisi vine, dika akwukwọ nke nēsi n'osisi fig dapu.

2: Ndị Hibru 12: 26-27 - "N'oge ahụ olu ya mere ka ụwa maa jijiji, ma ugbu a, o kwere nkwa, sị: "M ga-emekwa ka ọ maa jijiji ọzọ, ọ bụghị naanị ụwa, kamakwa eluigwe. Nkebi ahịrịokwu a, “Ọzọkwa ọzọ,” na-egosi mwepụ nke ihe ndị a na-ama jijiji—ya bụ, ihe ndị e meworo—ka ihe ndị a na-apụghị ịma jijiji wee dịgide.”

Mkpughe 6:15 Na ndị eze nke ụwa, na ndị ukwu, na ndị ọgaranya, na ndị isi ọchịagha, na ndị dike, na ohu ọ bụla, na onye ọ bụla nweere onwe ya, zoro onwe ha nʼime ọgba na nkume dị elu nke ụwa. ugwu;

Ndị nọ n’ọkwa na ọkwa nile, gụnyere ndị eze, ndị ukwu, ndị ọgaranya, ndị ọchịagha, ma ndị ohu ma ndị nweere onwe ha, zoro n’ọgba na ugwu n’egwu ihe omume ndị a kọwara ná Mkpughe 6.

1. "Ụbọchị nke Onyenwe anyị: oge egwu na egwu"

2. "Akụ na ụba nke Mba: Enweghị ahaghị nhata n'oge nsogbu"

1. Luk 12:15 - "O we si ha, Lezienu anya, ma kpachara anya maka anya-uku: n'ihi na ọ bughi n'uba nke ihe o nwere ka ndu madu diri."

2. Aisaia 2:19-22 - "Ha gābà kwa n'oghere nile nke nkume di elu, na n'ọb͕à nile nke uwa, n'ihi egwu Jehova, na n'ihi ima-nma nke ima-nma-Ya, mb͕e Ọ nēbili ima jijiji nke-uku. ala: N'ubọchi ahu ka madu gātubà arusi-ya nile nke ọla-ọcha, na arusi ọla-edo-ya nile, nke ha mere onwe-ya ka ha we fè òfùfè, nye mole na usu, ibà nime nb͕awa nke nkume di iche iche na n'oké nkume di iche iche. n'elu nkume di elu, n'ihi egwu Jehova, na n'ihi ima-nma nke ima-nma-Ya, mb͕e Ọ nēbili ime ka uwa ma jijiji nke-uku.

Nkpughe 6:16 O we si ugwu na nkume di elu, dakwasi ayi, zopu kwa ayi n'iru Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu, na n'ọnuma nke Nwa-aturu ahu;

Ndị ụwa na-atụ ụjọ maka ọnụma nke Nwa Atụrụ ahụ.

1: Anyị ga-echigharịkwuru Chineke na nchegharị ma tụkwasị ya obi maka nzọpụta site n'ọnụma Ya.

2: Anyị ekwesịghị ịtụ egwu Nwa-atụrụ ahụ kama nabata ike na ịhụnanya Ya.

Jọn 3:16 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2: Ndị Rom 10:9 - Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, “Jizọs bụ Onyenwe anyị,” ma kwere n’obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị.

Nkpughe 6:17 N'ihi na oké ubọchi nke iwe-Ya abiawo; ònye gēguzo kwa?

Iwe Chineke na-abịa, ọ dịghịkwa onye ga-eguzoro ọtọ.

1. "Ụbọchị Onyenweanyị: Gịnị ka ọ pụtara?"

2. "Oge Ngụgụ: Gịnị Ka Ị Ga-eme Mgbe Chineke Na-abịa?"

1. Aisaia 2: 12-17 - Ụbọchị Jehova bụ oge ngụkọ na ikpe.

2. Joel 3:14-16 – Mba nile ga-eche ikpe ihu, Chineke ga-anapụtakwa ndị ya.

Mkpughe 7 bụ isi nke asaa nke akwụkwọ Mkpughe ma na-enye nkwụsịtụ n'usoro nke ikpe akara. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n'ìgwè abụọ: akara nke 144,000 sitere n'ebo iri na abụọ nke Israel na oké ìgwè mmadụ sitere na mba ọ bụla.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ malitere na Jọn hụrụ ndị mmụọ ozi anọ ka ha guzo n’akụkụ ụwa, na-ejide ifufe ka ha ghara imerụ ahụ́ ruo mgbe e kachiri ndị ohu Chineke akara (Mkpughe 7:1-3). Mmụọ ozi ọzọ si n’ọwụwa anyanwụ rigoro, na-ebu akara nke Chineke dị ndụ. Ọ gwara ndị mmụọ ozi anọ ndị a ka ha akara otu narị puku mmadụ na puku iri anọ na anọ akara n’ebo Israel ọ bụla n’egedege ihu ha (Mkpughe 7:4–8). Ndị a e mechiri akara na-anọchi anya otu echedoro na ndị a họpụtara ga-ejere Chineke ozi n'oge ikpeazụ.

Paragraf nke 2: Mgbe Jọn gbachara usoro akara akara a, ọ hụrụ igwe mmadụ buru ibu na ọ dịghị onye nwere ike ịgụta ka ha guzo n'ihu ocheeze Chineke. Ha yi uwe mwụda na-acha ọcha ma jide alaka nkwụ, na-egosi mmeri na mmeri (Nkpughe 7:9-10). Oké ìgwè mmadụ a bụ ndị si ná mba, ebo, ndị mmadụ na asụsụ ọ bụla si n’oké mkpagbu pụta. Ha sachara uwe mwụda ha n’ọbara Jizọs ma fee Ya ofufe ehihie na abalị (Nkpughe 7:13–15).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ ahụ ji nkọwa mechie na Chineke n’onwe ya ga-echebe ndị a ga-esi n’oké mkpagbu pụta. agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghịkwa akpọ ha nkụ ọzọ, ebe Ọ ga-eduru ha gaa n’isi iyi nke mmiri ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha (Nkpughe 7:16–17). Ngosipụta nke a na-egosipụta ọnọdụ n'ọdịnihu ebe ndị kwere ekwe ga-enweta nkasi obi na mweghachi kachasị n'ihu Chineke.

Ná nchịkọta, Isi nke asaa nke Mkpughe na-egosi ìgwè abụọ pụrụ iche—ndị ohu 144,000 ahụ a kara akara sitere n’Izrel na oké ìgwè mmadụ sitere ná mba nile—ndị na-ekere òkè dị ịrịba ama n’oge ọgwụgwụ. Ikara 144,000 ahụ akara na-egosi ọnọdụ na nchebe ha họọrọ ka ha na-ejere Chineke ozi. Akwa igwe mmadụ ahụ na-anọchi anya ndị kwere ekwe sitere n'ụdị dị iche iche bụ ndị nweworo mmeri site na mkpagbu, sachara uwe mwụda ha n'ọbara Jizọs. Ha na-enweta ofufe ebighị ebi na nkasi obi n’ihu Chineke, ebe Ọ na-egbo mkpa ha ma na-ehichapụ anya mmiri ọ bụla. Isiakwụkwọ a na-ekwusi ike ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ndị Ya na ngụkọ nke atụmatụ nzọpụta Ya nke gụnyere ndị mmadụ sitere na mba na nzụlite ọ bụla.

Mkpughe 7:1 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m ndị mmụọ ozi anọ ka ha guzo n’akụkụ anọ nke ụwa, na-ejide ifufe anọ nke ụwa, ka ifufe wee ghara ife n’elu ụwa ma ọ bụ n’oké osimiri ma ọ bụ n’elu osisi ọ bụla.

Ndị mmụọ ozi anọ guzo n’akụkụ anọ nke ụwa ma na-egbochi ifufe nke ụwa ka a ghara imerụ ihe ọ bụla dị n’ụwa, oké osimiri, ma ọ bụ osisi.

1. Ike nke ndị mmụọ ozi: Na-atụgharị uche na Ike nke Ndị Ozi Chineke

2. Nchedo nke Chineke: Chineke na-echekwa ma na-elekọta ndị Ya

1. Abụ Ọma 91:4 - Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-ahụ ebe mgbaba; ikwesị ntụkwasị obi ya ga-abụ ọta na mgbidi gị.

2. Aisaia 43:2 - Mgbe I gabiga na mmiri, M'gānọyere gi; mb͕e i nāgabiga kwa n'osimiri nile, ha agaghi-ekpuchiri gi. Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere; ire ọkụ agaghị agba gị ọkụ.

NKPUGHE 7:2 M'we hu mọ-ozi ọzọ ka o nēsi n'ọwuwa-anyanwu nārigo, nēji akara nke Chineke di ndu: o we were oké olu tikue ndi-mọ-ozi anọ ahu, ndi enyere ya imejọ uwa na oké osimiri ahu;

A hụrụ otu mmụọ ozi ka o si n’ebe ọwụwa anyanwụ na-arịgo ewere akara nke Chineke, na-enye mmụọ ozi anọ ọzọ iwu ka ha merụọ ụwa na oké osimiri ahụ.

1. Ike nke ọnụnọ Chineke

2. Ọchịchị nke uche Chineke

1. Aịsaịa 11:3-5 , “Ọ ga-ekpekwa ikpe n'etiti mba dị iche iche, baakwa ọtụtụ ndị mba: ha ga-akpụgharịkwa mma agha ha nile ka ha bụrụ mma ogè, na ube ha nile ka ha bụrụ mma ikwa-osisi: mba agaghị ebuli mma agha megide mba ọzọ, ọ gaghịkwa ebuli mma agha megide mba, ọ bụghịkwa ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè. ha muta kwa agha ọzọ, unu ulo Jekob, bia, ka ayi je ije n'ìhè Jehova: N'ihi na unu ab͕ajiwo yoke nke ibu-ya, na nkpa-n'aka nke ubu-ya, bú nkpa-n'aka nke onye nāchi ya n'ihe-ike, dika n'ìhè nke Jehova. ụbọchị Midian.

2. Matiu 5:5, “Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi: n'ihi na ha ga-eketa ụwa.

NKPUGHE 7:3 si, Emebila uwa, ma-ọbu oké osimiri, ma-ọbu osisi nile, rue mb͕e ayi gāchiri ndi-orù Chineke-ayi n'egedege-iru-ha.

A ghaghị ịkachi ndị ohu Chineke akara tupu ihe ọjọọ ọ bụla abịa n’ụwa, oké osimiri, ma ọ bụ osisi.

1. Ike nke Chineke na-echebe

2. Uru nke Ndị Chineke

1. Abụ Ọma 91:4 - Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-ahụ ebe mgbaba; ikwesị ntụkwasị obi ya ga-abụ ọta na mgbidi gị.

2. Ndị Efesọs 1:13-14 – Ma unu onwe-unu so-kwa-ra nime Kraist mb͕e unu nuru ozi nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu. Mb͕e unu kwere, ewe chiri unu akàrà nime Ya, bú Mọ Nsọ nke ekwere nkwa.

NKPUGHE 7:4 M'we nu ọnu-ọgugu ndi ahu akara àkà: ewe  rachitere orú nnù uzọ iri-na-abua na nnù iri nke ebo nile nke umu Israel.

Ọnụ ọgụgụ nke ndị e         akara a                                                       uga           uga          uga              uga ka mmara akara site n'ebo ebo iri-na-abua nke Israel, 144,000.

1. Mkpa ọ dị ịgbaso uche Chineke

2. Ngozi nke ịbụ Chineke họpụtara

1. Matiu 22:14 - "N'ihi na ọtụtụ ndị ka a kpọrọ, ma ole na ole ka a họọrọ."

2. Jeremaia 31:33 – “Ma nka bu ọb͕ub͕a-ndu nke Mu na ulo Israel gāb͕a, mb͕e ubọchi ahu gasiri, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta): M'gātiye iwum nime ha, de kwa ya n'obi-ha. + M ga-abụkwa Chineke ha, ha ga-abụkwa ndị m.”

Mkpughe 7:5 Site nʼebo Juda ka e rachara akara puku iri na abụọ. Site n'ebo Reuben ka akàra nnù iri-na-abua na nnù ise. Site n'ebo Gad ka akàra akara orú nnù na nnù ise.

Akara puku mmadụ iri na abụọ akara site n'ebo Juda, Ruben na Gad.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ndị Ọ họpụtara, ọbụna n'oge ọnwụnwa.

2. Mkpa ọ dị ịnọgide na-ejere Chineke ozi na iso Chineke, ọ bụrụgodị na ihe isi ike chere ya ihu.

1. Ndị Rom 11:1-2 - "Ya mere, ana m ajụ, sị: Chineke ọ̀ jụrụ ndị ya? Ma ọlị! Mụ onwe m bụ onye Izrel, onye sitere n'agbụrụ Ebreham, nke si n'ebo Benjamin. Chineke ajụghị ndị ya, ndị ọ bụ. buru amụma."

2. Abụ Ọma 105:7-11 - "Ya onwe-ya bu Jehova, bú Chineke-ayi; ikpe-Ya nile di n'uwa nile: Ọ nēcheta ọb͕ub͕a-ndu-Ya rue mb͕e ebighi-ebi, Okwu O nyere n'iwu, rue nnù ọb͕ọ abua na ọgu iri, ọb͕ub͕a-ndu ahu Ya na Abraham b͕ara, bú iyi; Ọ ṅuara Aisak iyi, O me-kwa-ra Jekob ka ọ buru iwu, Ọb͕ub͕a-ndu ebighi-ebi, si, Gi ka M'gēnye ala Kenean ka ọ buru òkè i gēketa.

Mkpughe 7:6 Site nʼebo Asha ka e rachara akara puku iri na abụọ. Site n'ebo Naftalim, e mechara akara iri na nnù ise. Site n'ebo Manase, e mechara akara iri na nnù ise.

Akwụkwọ Mkpughe kwuru na e kachiri puku mmadụ iri na abụọ n’ebo Asha, Neftalim, na Manase akara.

1. Nchebe Chineke: Ọmụmụ nke Mkpughe 7:6

2. Mpụtara ebo iri na abụọ ahụ na Mkpughe

1. Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jenesis 49:26 – Ngọzi nke nna gị dị ike karịa ngọzi nke nna nna m hà, ruo n'ókè nke ugwu nta ebighị ebi. Ka ha di kwa n'isi Josef, Na n'ahuhu nke onye ekewapuru n'etiti umu-nne-ya.

Mkpughe 7:7 Site nʼebo Simiọn ka e rachara akara puku iri na abụọ. Site n'ebo Livai ka akàra akara orú nnù na nnù ise. Site n'ebo Isaka ka akàra akara orú nnù na nnù ise.

Akara ebo iri na abụọ nke Israel akara na Nkpughe 7:7, na puku iri na abụọ sitere n'ebo ọ bụla.

1. "Ịdị n'otu nke Ndị Chineke"

2. "Ngọzi nke Chineke họpụtara"

1. "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi" Jọn 3:16

2. “O wee sị ha: Gaanụ n’ụwa dum kwusaara ihe niile e kere eke ozi ọma.” Mak 16:15

Mkpughe 7:8 Site nʼebo Zabulọn, e rachara akara mmadụ iri na abụọ. Site n’ebo Josef ka e rara akara mmadụ iri na abua. Site n'ebo Benjamin ka akàra akara orú nnù na nnù ise.

E kachiri ebo niile nke Izrel akara n’akwụkwọ Mkpughe.

1. Chineke Kwesịrị Ntụkwasị Obi ná Nkwa Ya: Nnyocha nke Mkpughe 7:8

2. Mpụtara ebo iri na abụọ nke Izrel n’oge ikpeazụ

1. Jenesis 49:22-26 - Ngọzi nke ebo iri na abụọ nke Israel

2. Ndị Rom 11:26-27 - Onye Nnapụta nke Israel na mweghachi nke ihe niile.

Mkpughe 7:9 Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m, ma, le, oké igwe mmadụ, nke onye ọ bụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị mba nile na ebo nile na ndị mmadụ na asụsụ nile guzoro nʼihu ocheeze ahụ na nʼihu Nwa Atụrụ ahụ, ndị yi uwe mwụda ọcha. , na ọbụ aka n’aka ha;

Ìgwè mmadụ ndị si ná mba nile, ebo nile, na asụsụ nile guzoro n’ihu ocheeze ahụ na Nwa Atụrụ ahụ, yi uwe mwụda na-acha ọcha ma jide n’ọbụ aka.

1. Ìgwè Mmadụ A Na-apụghị ịgụta ọnụ: Nkwa nke Alaeze Chineke Na-agụnye

2. Uwe na-acha ọcha na nkwụ: Ihe ịrịba ama nke nzọpụta anyị

1. Aịzaya 25:6–9

2. Ndị Filipaị 2:5–11

Nkpughe 7:10 we were oké olu tie nkpu, si, Nzọputa diri Chineke-ayi Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu, di-kwa-ra Nwa-aturu ahu.

Ndị mmadụ toro Chineke na Nwa Atụrụ ahụ maka nzọpụta ha.

1. Echefula inye ekele na otuto nye Chineke na Nwa Atụrụ ahụ.

2. Keleenụ ekele maka nzọpụta nke na-abịa site na Chineke na Nwa atụrụ ahụ.

1. Abụ Ọma 107:1-2 - “Keleenụ Jehova, n'ihi na Ọ dị mma, n'ihi na ebere Ya na-adịru mgbe ebighị ebi! Ka ndị Jehova gbapụtaworo kwuo otú ahụ, bụ́ ndị Ọ gbapụtara n’ahụhụ.”

2. Ndị Efesọs 5:20 - “Na-enye Chineke Nna ekele mgbe niile na maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.

Nkpughe 7:11 Ndi-mọ-ozi nile we guzo n'akuku oche-eze ahu na buruburu ndi-okenye na anu anọ ahu, da kpue iru-ha n'ala n'iru oche-eze ahu, kpọ isi ala nye Chineke.

Ndị mmụọ ozi na ndị okenye na anụ ọhịa anọ guzoro n’ihu Chineke wee kpọọ isiala nye ya.

1. Wepụta oge kwụsịtụ ma fee Chineke ofufe.

2. Mkpa ọ dị ife Chineke na nsọpụrụ.

1. Abụ Ọma 95: 6-7 - "Bịanụ, ka anyị kpọọ isiala, ka anyị gbuo ikpere n'ala n'ihu Jehova Onye kere anyị: n'ihi na Ya onwe ya bụ Chineke anyị, anyị bụkwa ndị ebe ịta nri Ya, ìgwè atụrụ n'okpuru ya."

2. Ndị Filipaị 2: 10-11 - "ka ikpere ọ bụla wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na ire ọ bụla na-ekweta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna otuto."

Nkpughe 7:12 si, Amen: ngọzi, na otuto, na amamihe, na ekele, na nsọpuru, na ike, na idi-uku, diri Chineke-ayi rue mb͕e nile ebighi-ebi. Amen.

Ndị nke Chineke na-ejikọta ọnụ inye Ya otuto na ekele maka ike na ike Ya nile.

1: Inye Chineke Ekele: Ikweta Ike nke Onye-nwe

Nke 2: Ime Ememme Ike na Ike Chineke: Otú Anyị Ga-esi Na-egosi Ekele Anyị

Abụ Ọma 136:1-3 - “Keleenụ Jehova, n’ihi na Ọ dị mma, n’ihi na ebere Ya na-adịru mgbe ebighị ebi. Kelenu Chineke nke chi nile: N'ihi na rue mb͕e ebighi-ebi ka ebere-Ya di. Kelenu Jehova nke kachasi ndị nwenụ nile, n’ihi na ebere ya na-adịru mgbe ebighị ebi.”

2: Ndị Kọlọsi 3: 15-17 - "Ka udo nke Kraịst chịkwaa n'ime obi unu, nke a kpọrọ unu n'otu ahụ. Ma nwee ekele. Ka okwu Kraist biri nime unu nke-uku, nēzí-kwa-ra ibe-unu aro n'amam-ihe nile, nābù abù ọma na ukwe na abù nke Mọ Nsọ, nēkele kwa Chineke n'obi-unu. Ma ihe ọ bụla unu na-eme, n’okwu ma ọ bụ n’omume, na-emenụ ihe niile n’aha Onyenwe anyị Jizọs, na-enye Chineke Nna ekele site n’aka ya.”

Nkpughe 7:13 Otù nime ndi-okenye we za, sim, Gini bu ndia nēyi uwe ọcha? òle ebe ka ha si bia?

Otu okenye jụrụ ebe ndị ahụ yi uwe ọcha si bịa.

1. Ike nke onyinye Chineke

2. Ebube Ndị Chineke

1. Aisaia 61:10 - M'gāṅuri kwa ọṅu nke-uku nime Jehova, nkpuru-obim gēteghari kwa egwú ọṅù nime Chinekem; n'ihi na o yikwasiwom uwe nzọputa, O werewo kwa uwe-nwuda nke ezi omume kpuchiem.

2. Luk 15:22 – Ma nna ahu siri ndi-orù-ya, Chiputa uwe-nwuda kachasi nma, yikwasi ya; tiye nb͕a-aka n'aka-ya, na akpukpọ-ukwu n'ukwu-ya.

Nkpughe 7:14 M'we si ya, Onye-nwe-ayi, i mara. O we sim, Ndia bu ndi siri na oké nkpab͕u puta, sa kwa uwe-nwuda-ha, me ka ha di ọcha n'ọbara Nwa- aturu ahu.

Ndị a bụ ndị ahụtaworo mkpagbu ma a gbapụtaworo site n’ọbara Jizọs.

1. Ike nke Ọbara Jizọs: Otu Ọ na-anapụta Anyị na Mkpagbu

2. Ịdị ukwuu nke amara Chineke: Na-enweta mkpagbu mana ewere ọbara Ya gbapụta ya.

1. Aisaia 1:18 - "Bịanụ ugbu a, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, ha ga-acha ọcha dị ka snow; ọ bụrụ na ha na-acha uhie uhie dị ka uhie uhie, ha ga-adị ka ajị anụ."

2. Ndị Rom 5:8 - "Ma Chineke na-egosi ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ, na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị."

Nkpughe 7:15 Ya mere ha nọ n'iru oche-eze Chineke, nēfè Ya òfùfè ehihie na abali n'ulo uku Ya: ọzọ, Onye nānọkwasi n'oche-eze ahu gēbi n'etiti ha.

Ndị-nsọ nke Chineke nọ n’ihu Onye-nwe ma na-efe Ya ofufe ehihie na abalị n’ụlọ nsọ Ya. Chineke bi n'etiti ha.

1. Ọṅụ nke ofufe: Inweta ọnụnọ Chineke n’ụlọ ya

2. Ụgwọ ọrụ ebighị ebi: Ijere Onyenweanyị ozi ehihie na abalị n’ụlọ nsọ Ya

1. Aisaia 6:1-7 – Ọhụụ Aịzaya onye amụma banyere ocheeze Jehova n’ụlọ nsọ.

2. Abụ Ọma 23:6 - Jehova bụ onye ọzụzụ atụrụ anyị, anyị na-ebikwa n'ụlọ ya ruo mgbe ebighị ebi.

Mkpughe 7:16 agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghịkwa akpọ ha nkụ ọzọ; anyanwu agaghi-enwu kwa ha, ma-ọbu okpom-ọku ọ bula.

Ndị Jehova gbapụtara agaghị enwe agụụ, akpịrị ịkpọ nkụ, ma ọ bụ okpomoku ọzọ.

1: Nkwa Chineke Maka Ndụ bara ụba

2: Ibi ndụ na nkasi obi nke mgbapụta Chineke

Jọn 6:35 “Abụ m achịcha na-enye ndụ; onye na-abịakwute m agaghị agụ agụụ, onye na-ekwerekwa na m agaghị akpọ nkụ nkụ ma ọlị.

2: Aisaia 49:10 "agụụ agaghị agụ ha, akpịrị agaghịkwa akpọ ha nkụ, okpomọkụ ọzara ma ọ bụ anyanwụ agaghị ada ha: n'ihi na onye nwere ọmịiko n'ebe ha nọ ga-edu ha, na-edukwa ha n'akụkụ isi iyi mmiri."

Nkpughe 7:17 N'ihi na Nwa-aturu ahu nke nọ n'etiti oche-eze ahu gāzù ha, we duru ha je n'isi-iyi nke miri di ndu: Chineke gēhichapu kwa anya-miri nile n'anya-ha.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eme ka nkwa Chineke kwere inye ndị Ya ihe oriri na nkasi obi ebighị ebi.

1: Nkasi Obi nke Nwa Atụrụ ahụ - Ịtụkwasị Obi na Nchedo Chineke

2: Ịnabata mmiri dị ndụ - Inweta ume ọhụrụ nke Onyenwe anyị

1: Aisaia 25:8 - Ọ ga-eloda ọnwụ na mmeri; ma Onye-nwe-ayi Jehova gēhichapu kwa anya-miri n'iru nile.

2: Abụ Ọma 23:2 - Ọ na-eme ka m makpuru n'ebe ịta nri ndụ; Ọ na-edu m n'akụkụ mmiri nke izu ike.

Mkpughe 8 bụ isi nke asatọ nke akwụkwọ Mkpughe, ọ na-agakwa n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na mmeghe nke akara nke asaa, nke na-eduga n'ịfụ opi asaa nke na-eweta ikpe dị iche iche n'ụwa.

Paragraf nke mbụ: Isi-isi na-amalite site na ịgbachi nkịtị n'eluigwe ihe dị ka ọkara elekere mgbe Jizọs mepechara akara nke asaa (Nkpughe 8:1). Mgbe ahụ, a na-enye ndị mmụọ ozi asaa opi asaa, ma mmụọ ozi ọzọ na-esure ihe nsure ọkụ na ekpere nke ndị nsọ niile n'ihu ebe ịchụàjà nke Chineke (Nkpughe 8: 2-4). Mmụọ ozi ahụ weere ihe nsure ọkụ ahụ, were ọkụ si n’ebe ịchụàjà ahụ jupụta n’ọkụ, tụba ya n’ụwa, nke mere ka égbè eluigwe, àmụmà, na ala ọma jijiji pụta (Mkpughe 8:5).

Paragraf nke abụọ: Ka mmụọ ozi nke ọ bụla na-afụ opi ha, ọtụtụ ọdachi na-apụta. Opi nke mbụ na-eweta akụ́ mmiri igwe na ọkụ gwakọtara ya na ọbara nke na-ebibi ahịhịa ndụ n’ụwa (Mkpughe 8:6-7). Site na opi nke abụọ, a na-atụba nnukwu ugwu nke na-ere ọkụ n’ime oké osimiri, na-eme ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ihe ndị e kere eke dị n’oké osimiri nwụọ, na e bibiekwa ụgbọ mmiri (Mkpughe 8:8-9). Opi nke atọ hụrụ otu nnukwu kpakpando a na-akpọ Wormwood ka o si n’eluigwe daa ma na-egbu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke osimiri na isi iyi (Nkpughe 8:10–11).

Paragraf nke atọ: Ịga n’ihu n’ikpe opi ọzọ, dị ka akọwara n’amaokwu nke 12-13; mgbe ha fụrụ opi ha. Opi nke anọ na-agbaji otu ụzọ n'ụzọ atọ nke anyanwụ, ọnwa, na kpakpando na-eme ka ìhè dị ntakịrị n'ehihie na abalị (Nkpughe 8:12). Mgbe ahụ ugo na-efefe n’etiti eluigwe na-ekwusa ahụhụ atọ nke ga-abịakwasị ndị bi n’ụwa n’ihi ụda opi atọ fọdụrụnụ nke ka ga-adakwa (Mkpughe 8:13).

Ná nchịkọta, Isi nke asatọ nke Mkpughe na-akọwa ihe omume ndị dị ịrịba ama mgbe e meghere akara nke asaa. E nyere ndị mmụọ ozi asaa ahụ opi asaa, ma jiri fụọ opi nke ọ bụla, a ga-ewepụta ikpe ọhụrụ n’ụwa. Mkpebi ndị a gụnyere mbibi nke ahịhịa ndụ, mbibi n'oké osimiri, mmetọ nke isi mmiri, na ọgba aghara nke eluigwe. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ịdị njọ nke ikpe Chineke ka ha na-eweta mbibi zuru ebe nile ma na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị nye ndị bi n'ụwa. Mkpọsa ugo ahụ na-ese onyinyo ahụhụ ndị ọzọ na- abịa n'isiakwụkwọ ndị sochirinụ.

NKPUGHE 8:1 Ma mb͕e O meghere akara nke-asa, we di n'elu-igwe nke ra ka nkera nkera hour.

E meghere akàrà nke-asa, ma nkera-ha nkera-ha nke juworo n'iyì sochiri n'elu-igwe.

1. Otu esi aghọta ịgbachi nkịtị na ndụ anyị

2. Ike nke Akara nke Asaa

1. Abụ Ọma 46:10 – Dịrị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke.

2. Eklisiastis 3:1-8 - Enwere oge maka ihe ọ bụla, na oge maka ọrụ ọ bụla n'okpuru eluigwe.

Nkpughe 8:2 M'we hu ndi-mọ-ozi asa ahu ndi nēguzo n'iru Chineke; ewe nye ha opì asa.

E nyere ndị mmụọ ozi asaa opi asaa n’ihu Chineke.

1. Ike nke asaa: Ịghọta Ihe Ọnụ Ọgụgụ 7 pụtara na Baịbụl

2. Oke ụbọchị nke Chineke: Ihe opi asaa ahụ pụtara na Mkpughe 8

1. Jenesis 7:4 - N'ihi na n'ime ụbọchị asaa ka mmiri ga-ezo n'elu ụwa.

2. Ọnụ Ọgụgụ 14:34 - Dika ọnu-ọgugu ubọchi nke unu ledara anya n'ala ahu, ọbuná ọgu ubọchi abua, otù ubọchi n'otù arọ, unu gēbu ajọ omume-unu, ọgu arọ abua.

Nkpughe 8:3 Mọ-ozi ọzọ we bia guzo n'akuku ebe-ichu-àjà, nēji ihe-igu-ọku ọla-edo; ma e nyere ya nnukwu ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ka o were ekpere nke ndị-nsọ nile chụọ ya n’elu ebe ịchụàjà ọla-edo nke dị n’ihu oche-eze ahụ.

Otu mmụọ ozi bịara guzoro n’ebe ịchụàjà ya na ihe nsure ọkụ ọla-edo, ma e nyekwara ya ọtụtụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ iji ekpere nile nke ndị nsọ nile chụọ n’ihu ocheeze ahụ.

1. Ike ekpere - ka ikpegara Chineke ekpere nwere ike isi duga n'ọrụ ebube

2. Mkpa nke okwukwe - ka inwe okwukwe nwere ike isi weta ngọzi

1. Jemes 5:16 - "Ya mere kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu, na-ekpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere onye ezi omume dị ike, dịkwa irè."

2. Ndị Rom 10:17 - "Ya mere okwukwe si n'ọnunu puta, ọnunu kwa site n'okwu Kraist."

Mkpughe 8:4 Ma anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nke sitere n’ekpere nke ndị nsọ bịa, wee si n’aka mmụọ ozi ahụ rigo n’ihu Chineke.

Ekpere nke ndị nsọ na-arịgo n’iru Chineke.

1: Ayi aghaghi ikpegara Chineke ekpere n'obi ike, ebe ayi matara na Ọ nānu ayi.

2: Ka anyị na-ekpe ekpere, ka anyị cheta na ekpere anyị bụ ihe na-esi ísì ụtọ nye Chineke.

1: Ndị Filipaị 4:6-7 ? Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n'ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. Udo nke Chineke, nke kachasi nghọta nile, gēche kwa obi-unu na uche-unu nche nime Kraist Jisus.

2: Abụ 66:17-19 ? Were ọnum tikue Ya, Otuto di elu dikwa n'irem. Ọ bụrụ na ahụrụ m ajọ omume n’obi, Onye-nwe agaraghị ege ntị. Ma n'ezie Chineke egewo nti; ọ ṅa ntị n'olu ekpere m. ??

Nkpughe 8:5 Mọ-ozi ahu we were ihe-igu-ọku ahu, were ọku nke ebe-ichu-àjà b͕ajue ya, tubà ya n'uwa: olu, na éb͕è-elu-igwe, na àmùmà, na ala-ọma-jijiji we di.

Otu mmụọ ozi were ọkụ si n’ebe ịchụàjà ahụ jupụta n’ọkụ wee tụba ya n’ụwa, nke mere ka oké olu pụta ìhè, égbè eluigwe, àmụ̀mà, na ala ọma jijiji.

1. "Ike nke Onyenweanyị: Otu ọkụ Chineke nwere ike isi mepụta mmetụta dị egwu"

2. "Ngọzi nke ọkụ Chineke: Otu ọkụ nke Onyenwe anyị si eweta ume na nchekwa"

1. Ọpụpụ 19:16-19 - Jehova ji ọkụ na anwụrụ ọkụ ridata n'Ugwu Saịnaị, ndị mmadụ wee maa jijiji n'ụjọ.

2. Abụ Ọma 29:3-9 - Olu Jehova dị ike; olu Jehova juputara n'ima-nma. Jehova nānọdu ala n'elu osimiri; Jehova etiyewo eze rue mb͕e ebighi-ebi.

Mkpughe 8:6 Ma ndị mmụọ ozi asaa ahụ nwere opi asaa ahụ jikere ịfụ.

Ndị mmụọ ozi asaa ahụ nwere opi asaa jikere ịfụ.

1. Ịnabata Oku Chineke: Ịmụta Ịnụ Opi Eluigwe

2. Ihe Opi asaa ahụ pụtara na Mkpughe

1. Aịzaya 27:13, ? Ọ gēru kwa, n'ubọchi ahu, na agēfù opì uku ahu, na ndi nāchọ ila n'iyì n'ala Asiria gābia, na ndi achupuru achupu n'ala Ijipt; ugwu nsọ di na Jerusalem.??

2. Mkpughe 11:15-19, ? 쏛 n'ọgu mọ-ozi nke-asa we fùa; oké olu we di n'elu-igwe, si, Ala-eze nke uwa aghọwo ala-eze nke Onye-nwe-ayi, na nke Kraist-Ya; Ọ gābu kwa eze rue mb͕e nile ebighi-ebi. Ma orú ndi-okenye na anọ ahu, ndi nānọdu ala n'iru Chineke n'oche-ha, da kpue iru-ha n'ala, kpọ isi ala nye Chineke, si, Ayi nēkele Gi, Onye-nwe-ayi, bú Chineke Nke puru ime ihe nile, Onye di, di kwa, na nke nābia; n'ihi na i werewo ike uku-gi n'aka-gi, we buru eze. Mba nile we we iwe, iwe-Gi abiawo kwa, na mb͕e ndi nwuru anwu, ka ewe kpe ha ikpe, ka I we nyeghachi ndi-orù-Gi, bú ndi-amuma, na ndi nsọ, na ndi nātu egwu aha-Gi, ndi ntà. na oke; I gēbibi kwa ndi nēbibi uwa. Ewe meghe ulo nsọ Chineke n'elu-igwe, ewe hu ib͕e ọb͕ub͕a-ndu-Ya n'ulo uku Ya: àmùmà di kwa, na olu, na éb͕è-elu-igwe, na ala-ọma-jijiji, na ákú-miri-ígwé.

Mkpughe 8:7 Mmụọ ozi mbụ wee fùa ụda, akụ́ mmiri igwe na ọkụ gwakọtara ọbara wee malite ịwụsị ha nʼụwa: otu ụzọ nʼụzọ atọ nke osisi wee rechapụ, ahịhịa ndụ nile wee rechapụ.

Mmụọ ozi mbụ wee fụọ, mee ka akụ́ mmiri ígwé, ọkụ na ọbara kụgbuo ụwa, mee ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke osisi na ahịhịa ndụ niile rechapụ.

1. Ihe ga-esi na mmehie na nnupụisi megide Chineke pụta

2. Ike Chineke na ikpe

1. Aisaia 9:19 - Site n'ọnuma nke Jehova nke usu nile nke ndi-agha ka ala-ayi nāb͕a ọchichiri, ndi nile di iche iche gādi kwa dika manu nke ọku: ọ dighi onye ọ bula gēnwe obi-ebere nwa-nne-ya.

2. Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama nyenụ ọnụma ohere: n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ, si, Ọbọ ọbọ bụ nke m; M'gākwughachi, ka Jehova siri.

Nkpughe 8:8 Mọ-ozi nke-abua we fùa udà, ewe tubàra ya dika ugwu uku nke nēre ọku n'oké osimiri: otù uzọ n'uzọ atọ nke oké osimiri we ghọ ọbara;

Mọ-ozi nke-abua we fùa, ewe tubà otù ugwu nēre ọku n'oké osimiri, me ka otù uzọ n'uzọ atọ nke oké osimiri ahu ghọ ọbara.

1. Ike Chineke: Otu Onye-nwe-anyị si eji akara ngosi gosi ike Ya

2. Ọchịchị Chineke: Otú Ikpe Chineke si eweta mgbanwe

1. Ọpụpụ 14:21-22 - Moses we setipu aka-ya n'elu oké osimiri; Jehova we were ifufe Iru-anyanwu di ike me ka oké osimiri ahu laghachi n'azu abali ahu nile, O we me oké osimiri ahu ka ọ buru ala-akọrọ, ewe kewa miri ahu.

2. Ezikiel 38:20 - Ya mere azù nke oké osimiri, na anu-ufe nke elu-igwe, na anu-ọhia, na ihe nile nākpu akpu nke nākpu akpu n'elu uwa, na madu nile nke di n'elu uwa. uwa gāma jijiji n'irum, agēme kwa ka ugwu nile daa, na ebe nile di nkpọda gāda, mb͕idi nile ọ bula gāda kwa n'ala.

Mkpughe 8:9 Ma otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ihe ndị e kere eke dị n’oké osimiri, ndị nwere ndụ, nwụrụ; ma akụkụ nke atọ nke ụgbọ mmiri ahụ ebibiwo.

Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe ndị dị n'oké osimiri na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụgbọ mmiri nwụrụ.

1. Ebere Chineke: Ọbụna n'oge mbibi

2. Mkpa Ọchịchọ: Ilekọta ihe Chineke kere

1. Ezikiel 33:11 - ? Kedu ka ha si, ? ọ̀ bụ m dị ndụ! ka Onyenwe anyị Jehova kwuru, ? Ọnwu onye nēmebi iwu adighi-atọ utọ, kama ka onye nēmebi iwu siri n'uzọ-ya chigharia, di ndu. bụ €?

2. Abụ Ọma 8:6-8 - ? 쏽 I mewo ka ọ di ala nke-ntà kari ihe nke elu-igwe, were kwa ebube na nsọpuru kpube ya okpu-eze. I nyewo ya ike n'ebe ọlu aka-Gi nile nọ; I debewo ihe nile n'okpuru ukwu-Ya, aturu na ìgwè ehi nile, na anu-ọhia.

Mkpughe 8:10 Mmụọ ozi nke atọ wee daa ụda, nnukwu kpakpando wee si n'eluigwe daa, na-enwu dị ka oriọna, ọ dakwasịrị n'otu ụzọ n'ụzọ atọ nke osimiri na n'isi iyi nke mmiri nile;

Mọ-ozi we fùa opì-ike nke-atọ, nke mere ka oké kpakpando da n'uwa, nēre dika oriọna, nēmetu kwa otù uzọ n'uzọ atọ nke osimiri na isi-iyi miri.

1. Ike Chineke: Ka Jehova Pụrụ Ịgbanwe Ndụ Anyị ozugbo

2. Mkpa Mmiri: Ntụgharị uche ná Mkpughe 8:10

1. Jeremaia 2:13 - "N'ihi na ndim emewo ihe ọjọ abua: ha arapuwo Mu, isi-iyi nke miri ndu, we gwuputa olùlù-miri, olùlù tiwara etiwa, nke nādighi-anagide miri."

2. Ezikiel 47:1-5 - "E mesịa, o me ka m'laghachi n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ; ma, le, miri nēsi n'okpuru nbata-uzọ nke ulo ahu puta n'akuku ọwuwa-anyanwu: n'ihi na iru ulo ahu nēguzo n'akuku ọwuwa-anyanwu; mmiri ahụ si n’okpuru gaa n’akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ, n’akụkụ ebe ịchụàjà nke dị n’ebe ndịda . . .

Mkpughe 8:11 Ma aha kpakpando ahụ ka a na-akpọ Wormwood: otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmiri ahụ wee ghọọ wormwood; ọtutu madu we nwua n'ihi miri ahu, n'ihi na emere ka ha di ilu.

Akụkụ nke atọ nke mmiri ahụ mere ka ọ dị ilu ma mee ka ọtụtụ ndị nwuo.

1: Ikpe Chineke siri ike, a pụkwara ime ya ọbụna na mmiri anyị na-aṅụ.

2: Mkpa nchegharị tupu oge agafee.

1: Diuterọnọmi 30:19 M'nākpọ elu-igwe na uwa b͕a àmà megide gi ta, na edowom ndu n'iru gi ndu na ọnwu, ngọzi na ọbubu-ọnu: ya mere arọputa ndu, ka gi onwe-gi na nkpuru-gi we di ndu.

2: Jeremaia 2:13 N'ihi na ndim emewo ihe ọjọ abua; ha arapuwom isi-iyi nke miri di ndu, we gwuwa onwe-ha olùlù-miri, bú olùlù tiwara etiwa, nke nādighi-anagide miri.

Mkpughe 8:12 Mmụọ ozi nke anọ wee daa ụda, e wee tie otu ụzọ n'ụzọ atọ nke anyanwụ, na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnwa, na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke kpakpando; otú a ka otù uzọ n'uzọ atọ nime ha b͕a ọchichiri, ma ubọchi nāmughi otù uzọ n'uzọ atọ nime ya, abali kwa otú a.

Mmụọ ozi nke anọ kụkwara ụda wee mee ka e tie otu ụzọ n’ụzọ atọ nke anyanwụ, ọnwa, na kpakpando ma gbaa ọchịchịrị.

1. Ike na ikpé nke Chineke - Mkpughe 8:12

2. Mmetụta nke ikpe Chineke - Mkpughe 8: 12

1. Aisaia 13:10 – N'ihi na kpakpando nile nke elu-igwe na nkpọkọta-ha nile agaghi-enye ìhè-ha: anyanwu gāb͕a ọchichiri n'ọputa-ya, ọnwa agaghi-eme kwa ka ìhè-ya munwu.

2. Matiu 24:29 - Ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ ga-anyanwụ na-agba ọchịchịrị, na ọnwa agaghị enye ìhè ya, kpakpando ga-esikwa n'eluigwe daa.

NKPUGHE 8:13 M'we hu, nu kwa mọ-ozi ka ọ nēfeghari n'etiti elu-igwe, nēwere oké olu si, Ahuhu, ahuhu, ahuhu gādiri ndi bi n'uwa n'ihi olu ọzọ nke opì nke ndi-mọ-ozi atọ ahu. , nke ka na-ada ụda!

A na-enye ndị bi n’ụwa oké olu ịdọ aka ná ntị.

1: Ṅaa ntị ịdọ aka ná ntị nke mmụọ ozi!

2: Gee ntị ma rube isi n'olu nke eluigwe!

1: Ọlu Ndi-Ozi 10:15 - Ma olu ahu we gwa ya okwu ọzọ nke ub͕ò abua, si, Ihe Chineke mere ka ọ di ọcha, gi onwe-gi akpọla ihe-efu.

2: Jemes 1:19-20 - Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, ka onye ọ bula di ngwa n'ọnunu, onye nādighi-ekwu okwu, onye nādighi-ewe iwe: n'ihi na iwe nke madu adighi-alu ezi omume nke Chineke.

Mkpughe 9 bụ isi nke itoolu nke akwụkwọ Mkpughe, ọ na-agakwa n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n’ịkpọ opi nke ise na nke isii, bụ́ ndị na-ewepụta ike ndị mmụọ ọjọọ dị egwu na agha kpụ ọkụ n’ọnụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na mmụọ ozi nke ise na-afụ opi ya, nke mere ka kpakpando si n’eluigwe daa n’ụwa. Kpakpando a ka e nyere mkpịsị ugodi nke olulu adịghị ala wee meghee ya, na-ahapụ anwụrụ ọkụ nke na-agba ọchịchịrị na anyanwụ na ikuku (Nkpughe 9: 1-2). Site na anwụrụ ọkụ a na-apụta ihe e kere eke yiri igurube nwere ike dị ka akpị, e nyere ntụziaka ka ọ ghara imerụ ndị Chineke karachi akara kama ka ha mekpaa ndị na-enweghị akara ya ahụhụ ruo ọnwa ise (Nkpughe 9: 3-6). Ihe ndị a e kere eke nwere eze na-achị ha aha ya bụ Abadon ma ọ bụ Apollion, nke pụtara “onye mbibi” (Mkpughe 9:11).

Paragraf nke abụọ: Mmụọ ozi nke isii dara opi ya, kpọpụtara ndị mmụọ ozi anọ agbụ n’osimiri ukwu Yufretis. Ndị mmụọ ozi ndị a na-achị usuu ndị agha dị narị nde ndị ịnyịnya abụọ a kwadebere maka agha (Nkpughe 9:13–16). Ịnyịnya ahụ nwere isi dị ka ọdụm, ọkụ, anwụrụ ọkụ na brimstone na-esi n'ọnụ ha pụta. Ha na-egbu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ site n’ọkụ, anwụrụ ọkụ, na brimstone (Mkpughe 9:17–19). N'agbanyeghị na ha hụrụ mbibi dị otú ahụ, ihe a kpọrọ mmadụ adịghị echegharị n'ikpere arụsị ma ọ bụ ajọ omume ha.

Paragraf nke atọ: N’ime nkọwa nke isiakwụkwọ a banyere igurube mmụọ ọjọọ na ndị na-agba ịnyịnya, ọ na-ekwusi ike ikpe Chineke n’isi ndị jụrụ Chineke. Ahụhụ nke ihe ndị a e kere eke na-eweta na-anọchi anya nhụjuanya ime mmụọ nke ndị Chineke na-ekechighị akara na-enwe—nke na-egosi nkewapụ ha na nchebe Ya. Nnukwu ndị agha ahụ na-anọchi anya agha na-adịghị akwụsị akwụsị na-akpatara nnukwu mmerụ ahụ. N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị na ọdachi ndị a na-adakwasị ụmụ mmadụ dị ka akụkụ nke ikpe Chineke, enweghị nchegharị ma ọ bụ ichigharịkwuru Chineke, na-egosi isi ike nke obi mmadụ.

Ná nchịkọta, Isi nke itoolu nke Mkpughe na-egosi ụda opi nke ise na nke isii, bụ́ ndị na-eme ka ike dị egwu gbasaa n’ụwa. Ihe ndị e kere eke yiri igurube ndị mmụọ ọjọọ na-ata ndị na-enweghị akara nke Chineke ahụhụ, ebe ọtụtụ ndị agha na-agba ịnyịnya na-eweta ọnwụ na mbibi zuru ebe nile. Ihe omume ndị a na-eje ozi dị ka ịdọ aka ná ntị na ikpe n’isi ndị jụrụ Chineke, na-eme ka nhụjuanya ime mmụọ ha pụta ìhè na ihe ga-esi n’obi ha na-enweghị nchegharị pụta ìhè. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ịdị njọ nke ikpe dị nsọ na mkpa ọ dị ka mmadụ chigharịkwuuru Chineke na nchegharị.

Nkpughe 9:1 Mọ-ozi nke-ise we fùa, m'we hu otù kpakpando ka o si n'elu-igwe da n'ala: ewe nye ya nkpisi-ugodi nke olùlù.

Mọ-ozi nke-ise we fùa, otù kpakpando we si n'elu-igwe da n'ala. Enyere kpakpando a mkpịsị ugodi nke olulu ahụ.

1. Ike nke mmụọ ozi nke ise: Inyocha ihe Mkpughe 9:1 pụtara

2. Ịkpọghe ihe omimi pụtara: Ịchọta olileanya n'ime olulu na-enweghị isi

1. Aisaia 14:12-15 - Lee ka i siworo si n'eluigwe daa, kpakpando ụtụtụ, nwa chi ọbụbọ! Achudawo gi n'ala, Gi onye mere ka mba nile di ala;

2. Luk 8:31 - Ha rịọrọ Jizọs ugboro ugboro ka ọ ghara inye ha iwu ịbanye n'ime abis.

Nkpughe 9:2 O we meghe olùlù ahu; anwuru-ọku we si n'olùlù ahu bilie, dika anwuru-ọku nke oké ọku; anyanwu na ikuku we b͕a ọchichiri n'ihi anwuru-ọku nke olùlù.

E meghere olulu ahụ na-enweghị isi, na-ekupụ anwụrụ ọkụ dị ka nnukwu ọkụ nke mere ka anyanwụ na ikuku gbachie.

1. Chineke na-ejikarị ọnọdụ ndị tara akpụ eme ka uche Ya mezuo.

2. A pụrụ ịhụ ike nke Chineke ọbụna n’ọchịchịrị.

1. Aisaia 60:2 - N'ihi na, le, ọchichiri gēkpuchi uwa, oké ọchichiri gēkpuchi kwa ndi nile di iche iche; ma Jehova ga-ebili n’isi gị, a ga-ahụkwa ebube ya n’ahụ́ gị.

2. Jenesis 1:2 - Ụwa enweghị ihe e kere eke, bụrụkwa ihe tọgbọrọ n'efu; ọchichiri we di n'iru ob͕u-miri. Mọ nke Chineke nērughari kwa n'elu miri.

Nkpughe 9:3 Igurube we si n'anwuru-ọku ahu puta n'elu uwa: ewe nye ha ike, dika akpi nke uwa nwere ike.

E si na anwuru-ọku si na igurube ziga n’ala, nwere ike yiri nke akpị.

1. Otu esi egosipụta ike nke Chineke site na ọbụna ihe ndị kasị nta

2. Mkpa ọ dị ịmụta n'aka ihe okike nke okike

1. Job 39:20-22 - "Ele, ọ̀ ga-esi n'amamihe gị gbalaga, gbasaa nku ya n'ebe ndịda? Ugo ọ̀ ga-ebili n'iwu gị, mee akwụ́ ya n'elu? , n’elu nkume dị elu nke nkume na ebe siri ike.”

2. Abụ Ọma 104:24-25 - “Jehova, lee ka ọrụ Gị si baa ụba nke ukwuu! n'amam-ihe ka I meworo ha nile: uwa juputara n'àkù-gi. Otú a ka oké osimiri a di kwa n'obosara, nke ihe nākpu akpu nādighi ọnu-ọgugu di nime ya, ma ntà ma anu uku.

Mkpughe 9:4 Ma e nyere ha iwu ka ha ghara imerụ ahịhịa ndụ, ma ọ bụ ihe ndụ ndụ ọ bụla, ma ọ bụ osisi ọ bụla; ma naanị ndị ahụ na-enweghị akara nke Chineke n’egedege ihu ha.

Chineke nyere iwu ka ọ ghara imerụ ihe ọ bụla dị ndụ n'ụwa ahụ, ma e wezụga ndị na-enweghị akara nke Chineke n'egedege ihu ha.

1. Ike nke Chineke Akara: Ihe Mere Anyị Ji Kwesịrị Chebe ma kwado Akara nke Onyenwe Anyị

2. Nchedo nke ihe ụwa na obi ebere nke Chineke

1. Ndi Efesos 1:13-14 - Na Ya ka unu tukwasiri obi, mb͕e unu nuru okwu nke ezi-okwu, bú ozi ọma nke nzọputa-unu; Onye kwere kwa nime ya, ewe were Mọ Nsọ nke nkwa ka unu ra.

2. Abụ Ọma 33:18-19 - Le, anya Jehova di n'aru ndi nātu egwu Ya, N'aru ndi nēchere ebere-Ya, inaputa nkpuru-obi-ha n'ọnwu, na idebe ha ndu n'oké unwu.

Mkpughe 9:5 E nye-kwa-ra ha ka ha ghara igbu ha, kama ka a taa ha ahụhụ ọnwa ise: ahụhụ ha dị ka nhụsianya nke akpị, mgbe ọ na-eti mmadụ ihe.

A na-ata ndị mmadụ ahụhụ ruo ọnwa ise, dị ka akpị agbagbuo ya.

1. Ọnụ Ahụhụ: Otu esi atachi obi n'ahụhụ n'ihi Chineke

2. Ike nke nnọgidesi ike: Ịchọta Olileanya na Mgbu

1. Ndị Rom 8: 18-39 - N'ihi na ahụrụ m na nhụjuanya nke oge a adịghị mma iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị.

2. 1 Pita 4:12-19 - Ndị m hụrụ n'anya, atụla gị n'anya n'ọnwụnwa dị ọkụ na-abịakwasị gị iji nwaa gị, dị ka a ga-asị na ihe dị ịtụnanya na-eme gị.

Nkpughe 9:6 Ma n'ubọchi ahu ka madu gāchọ ọnwu, ma ha agaghi-achọta ya; ọ gāchọ kwa inwu, ma ọnwu gāb͕anari ha.

Ndị mmadụ ga-achọ ọnwụ ma ha agaghị ahụ ya; ha ga-achọ ịnwụ ma ọnwụ ga-agbanarị ha.

1. Apụghị Ịnweta Ọnwụ: Ọmụmụ nke Mkpughe 9:6

2. Ịchọ Udo: Mụta Ịchọta Ya ná Ndụ, Ọ bụghị Ọnwụ

1. Job 3:21-22: “Gịnị mere e ji nye onye nọ n'ahụhụ ìhè, na ndụ nyekwa onye obi ilu, bụ́ onye agụụ ọnwụ na-agụsi agụụ ike, ma ọ dịghị abịa; gwuokwanụ ya karịa akụ̀ zoro ezo”

2. Ndị Rom 8:38-39 : “N'ihi na ejiri m n'aka na ọ bụghị ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ ịdị omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe nile e kere eke, agaghị adị. nwere ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”

Mkpughe 9:7 Ma ọdịdị igurube ahụ dị ka ịnyịnya edorodoro ibu agha; ma n’isi ha dị ka okpueze dị ka ọla-edo, ma iru ha dị ka iru mmadụ.

Na Mkpughe 9:7, Jọn kọwara igurube ndị yiri ịnyịnya a kwadebere maka agha, yiri okpueze ọlaedo ma nwee ihu yiri nke mmadụ.

1. Oku na-aga agha: Otu anyị si akwado maka agha

2. Ihe mkpuchi anyị na-eyi: Kedu ka mpụta anyị nwere ike isi dị iche na ime ime anyị

1. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama ka ewezugala onwe unu site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.

2. Ndị Efesọs 6:10-17 - Yikwasịnụ ihe agha nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

Nkpughe 9:8 Ha nwe-kwa-ra agiri-isi dika aji ndinyom, ezé-ha di kwa ka ezé ọdum.

Akụkụ ahụ na-akọwa otu ndị nwere ntutu isi dị ka ụmụ nwanyị na ezé dịka ọdụm.

1. Otú a pụrụ isi hụ ike Chineke n'ihe ndị pụrụ iche nke ihe a kpọrọ mmadụ.

2. Ike na ịdị nwayọọ nke okwukwe.

1. Aisaia 11:6 – Anụ ọhịa wolf ga-eso nwa atụrụ biri, agụ ga-esokwa nwa ewu dinara ala, na nwa ehi na ọdụm na nwa ehi mara abụba ga-abụkọ ọnụ; Nwata ntà gēdu kwa ha.

2. Abụ Ọma 34:10 - Ụmụ ọdụm na-ata ahụhụ na agụụ; Ma ọ dighi ezi ihe nākọ ndi nāchọ Jehova.

Mkpughe 9:9 Ma ha nwere ihe mgbochi obi, dị ka ihe mgbochi obi nke ígwè; olu nke nkù-ha di kwa ka olu ub͕ọ-ala nke ọtutu inyinya nāb͕a ọsọ ibu agha.

A kọwara ndị mmụọ ozi ahụ dị ná Mkpughe 9:9 dị ka ndị yi ihe mgbochi obi bụ́ ígwè ma na-eme mkpọtụ nke ọtụtụ ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya na-agba ọsọ n’agha.

1. Ike nke ndị mmụọ ozi: Otu ndị agha nke eluigwe si akwado anyị n'agha

2. Na-eguzosi Ike: Ịgbaso Ihe Nlereanya nke Ndị Ulo Eluigwe n'Oge Ihe Isi Ike.

1. Ndị Efesọs 6:13-17 - Yikwasịnụ ihe agha nke Chineke ka iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Ndị Rom 8:35-39 - Ọ dịghị ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke n'ime Kraịst Jizọs.

Nkpughe 9:10 Ha nwe-kwa-ra odu di ka akpi, ọdudu-ha di kwa n'ọdùdu-ha: ike-ha di kwa imeru madu ihe n'aru ọnwa ise.

Ike nke ihe e kere eke yiri akpị na Mkpughe 9:10 bụ imerụ mmadụ ahụ́ ruo ọnwa ise.

1. Ike nke Ikpe Chineke: Ihe mmụta ndị sitere na Mkpughe 9:10

2. Otú E Si Jikere Maka Ikpe Chineke: Ntụleghachi ndị sitere ná Mkpughe 9:10

1. Abụ Ọma 103:8-14 - Jehova nwere obi ebere, na-emekwa amara, Ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, Ọ dịkwa ukwuu n'ebere.

2. Aisaia 30:18 - Ya mere Jehova gēchere, ka O we mere unu amara, n'ihi nka ka Ọ gēbuli, ka O we mere gi ebere: n'ihi na Jehova bu Chineke nke ikpé: Ngọzi nādiri ha nile. nke na-echere ya.

Nkpughe 9:11 Ha nwe-kwa-ra eze-ha, bú mọ-ozi nke olùlù, onye aha-ya n'asusu Hibru bu Abadon, ma n'asusu Grik ka aha-ya bu Apollion.

A maara mmụọ ozi nke olulu ahụ dị ka Abadon n'asụsụ Hibru na Apollyon n'asụsụ Grik.

1. “Eze anyị: Abadon na Apollion,”

2. “Ịmara Eze Gị: Abaddon na Apollyon.”

1. Aịzaya 28:15-18

2. Jems 1:2-4

Mkpughe 9:12 Otu ahụhụ agabigawo; ma, lee, ahụhụ abụọ na-abịa ọzọ ma emesịa.

Akwụkwọ ikpeazụ nke Bible, bụ́ Mkpughe, na-ekwu na otu ahụhụ agafewo na abụọ ọzọ ka na-abịa.

1: ihunanya Chineke na-adigide obuna n'ihe isi ike na nnwale nke ndu.

2: Anyị ga-ejisi ike n’okwukwe anyị, tụkwasịkwa uche n’atụmatụ Chineke maka anyị, n’agbanyeghị etu ọ ga-esi sie ike.

1: Ndị Rom 8: 28, "Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya maka ezi ihe, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị."

Abụ Ọma 18:2: “Jehova bụ oké nkume m na ebe m wusiri ike na onye mgbapụta m, Chineke m, oké nkume m, onye m na-agbaba n’ime ya, ọta m, na mpi nzọpụta m, ebe m wusiri ike.”

Nkpughe 9:13 Mọ-ozi nke-isi we fùa, m'we nu olu sitere na mpi anọ nke ebe-ichu-àjà ọla-edo ahu nke di n'iru Chineke.

Mmụọ ozi nke isii na-ada ụda wee nụ otu olu site na mpi anọ nke ebe ịchụàjà ọlaedo n'ihu Chineke.

1. Olu Chineke na-akpọ anyị ka anyị chegharịa

2. Ike nke olu mmụọ ozi nke isii

1. Aisaia 1:18-20 - "Bịanụ ugbu a, ka anyị tụgharịa uche, ka Jehova kwuru: n'agbanyeghị na mmehie unu dị ka uwe uhie, dị ka snow ka ha ga-adị ọcha; Ọ buru na unu ekwe, we nu nti, unu gēri ezi ihe nke ala nka: ma ọ buru na unu aju, we nupu isi, agēji mma-agha ripia unu: n'ihi na ọnu Jehova ekwuwo.

2. Ezikiel 33:11 - "Gwa ha, Mu onwem nādi ndu, ka Onye-nwe-ayi Jehova siri, Ọnwu onye nēmebi iwu adighi-atọm utọ; n'ihi na gini mere unu gānwu, ulo Israel?

NKPUGHE 9:14 Ọ nāsi mọ-ozi nke-isi nke nwere opì-ike, tọpunu ndi-mọ-ozi anọ ahu ndi nēke ab͕u n'etiti osimiri uku ahu.

E nyere mmụọ ozi nke isii ntụziaka ka ọ tọhapụ ndị mmụọ ozi anọ ndị agbụ agbụ n’oké osimiri Yufretis.

1. Ike nke Okwukwe: Ịghọta Ike nke Ịtụkwasị Chineke Obi

2. Ike nke ịdị n'otu: Ịghọta mmetụta nke ịrụkọ ọrụ ọnụ

1. Ọrụ Ndịozi 16:25-26 - Ma n'etiti abalị Pọl na Saịlas kpere ekpere, na-abụ abụ otuto nye Chineke: ndị mkpọrọ wee nụ ha. Na mberede e nwere oké ala ọma jijiji, nke mere na ntọ-ala nile nke ulo-nkpọrọ ma jijiji: ngwa ngwa ọnu-uzọ nile we meghe, we tọpu ab͕u nile ọ bula.

2. Matiu 18:20 - N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m, n'ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha.

Mkpughe 9:15 A tọhapụrụ ndị mmụọ ozi anọ ahụ, ndị edoziworo maka otu awa na otu ụbọchị na otu ọnwa na otu afọ, ka ha gbuo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmadụ.

Ndị mmụọ ozi anọ dị njikere igbu otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ.

1. Ike Chineke: Otú Chineke Si Jiri Ndị Mmụọ Ozi Na-ata Ụmụ Mmadụ Ahụhụ

2. Ebumnuche nke nhụjuanya: Ịghọta atụmatụ Chineke maka mmadụ

1. Ezikiel 14:21 - "N'ihi na otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Ọ̀ bu kwa mb͕e M'gēzite ikpém anọ jọrọ njọ n'aru Jerusalem, bú mma-agha, na oké unwu, na ajọ anu-ọhia, na ajọ ọria nēfe efe, ibipu nime ya madu. na anụ ọhịa?

2. Ndị Rom 11: 33-36 - "Lee omimi nke akụ na ụba nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Lee ka ikpe Ya si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta, na ụzọ Ya nile si bụrụ ihe a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụta! N'ihi na ònye mara uche Jehova? ọ̀ bughi onye-ndú-ya?

Nkpughe 9:16 Ọnu-ọgugu usu-ndi-agha nke ndi-inyinya di kwa orú nnù uzọ iri-na-abua, m'we nu ọnu-ọgugu-ha.

Usu-ndi-agha nke ndi-inyinya di ọgu nde iri.

1. Ike nke ndị agha Chineke buru ibu na enweghị oke.

2. Anyị ekwesịghị ileda ike ndị agha Chineke anya.

1. Ndị Efesọs 6:10-13 - Dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya.

2. Aisaia 59:19 – Mgbe onye iro ga-abata dika miri-iyi, Mọ nke Jehova ga-eweli ọkọlọtọ megide ya.

Nkpughe 9:17 Ma otú a ka m’huru inyinya ahu n’ọhù ahu, na ndi nānọkwasi ha, nēnwe ihe-ib͕ochi-obi nke ọku, na nke jacint, na brimstone: ma isi nke inyinya ahu di ka isi ọdum; ọku na anwuru-ọku na brimstone nēsi kwa n'ọnu-ha puta.

N'ọhù ahu, a hu-kwa-ra inyinya na ndi-ọb͕ọ-ha, ewere ihe-ib͕ochi-obi nke ọku, na jacinth, na brimstone, na isi nke inyinya-ha di ka isi ọdum, na ọku, na anwuru-ọku, na brimstone nēsi n'ọnu-ha puta.

1. Ike Ndị agha Chineke

2. Ike nke Okwu Chineke

1. Ndị Efesọs 6: 10-20 - Ihe agha nke Chineke

2. Abụ Ọma 103:19-20 – Ịdị ebube na ike nke Onyenwe anyị

Mkpughe 9:18 Site nʼihe atọ ndị a ka e ji gbuo otu ụzọ nʼụzọ atọ nke mmadụ, site nʼọkụ na anwụrụ ọkụ na brimstone nke na-apụta nʼọnụ ha.

Ọkụ, anwụrụ ọkụ na brimstone gburu akụkụ nke atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ.

1. Ike nke ikpe Chineke

2. Ịghọta ọnụma Chineke

1. Abụ Ọma 11:6 - Ọ ga-eme ka icheku ọkụ na sọlfọ zokwasị ndị ajọ omume, ifufe dị ọkụ ga-abụkwa òkè ha.

2. Ndị Rom 2:5 - Ma n'ihi isi ike gị na obi gị nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọba ọnụma megide onwe gị maka ụbọchị ọnụma Chineke, mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi ya.

Nkpughe 9:19 N'ihi na ike-ha di n'ọnu-ha, na n'ọdùdu-ha: n'ihi na ọdụ-ha di ka agwọ, ha nwe-kwa-ra isi;

Ike nke ihe ndị e kere eke nke a kọwara ná Mkpughe 9:19 dị n’ọnụ na ọdụ ha, ndị dị ka agwọ nwere isi, ha nwekwara ike imerụ ahụ́.

1. "Gịnị Ka Inwe Ike Pụtara?"

2. "Ike nke Okwu Anyị"

1. Ilu 18:21 - "Ọnwụ na ndụ dị n'ike ire, ndị hụrụ ya n'anya ga-erikwa mkpụrụ ya."

2. Jemes 3:5-6 - "Otú ahụkwa ire bụ akụkụ dị nta, ma ọ na-anya isi n'ihe ukwu. Lee ka oké ọhịa si were ọkụ nta dị otú ahụ eree! Ire bụkwa ọkụ, ụwa ajọ omume. "

Mkpughe 9:20 Ma ndị fọdụrụ nʼime ndị ahụ a na-egbughị site nʼihe otiti ndị a ma echegharịghị nʼọrụ aka ha nile, ka ha wee ghara ife ndị mmụọ ọjọọ ofufe, na arụsị ndị e ji ọla-edo, na ọlaọcha, na ọla, na nkume, na nke nkume, ofufe ofufe. osisi: nke nādighi-ahu anya, nādighi kwa inu ihe, nādighi kwa ije ije;

Ndị lanarịrị ihe otiti ahụ jụrụ ichegharị ma nọgide na-efe arụsị ụgha.

1. Ịchọta ike nke ezi nchegharị

2. Ihe Mere Anyị Kwesịrị Ịjụ Arụsị Ụgha

1. Aisaia 44:9-20 - Na-akọwa ihe nzuzu nke ife arụsị ụgha

2. Jọn 4:23-24 – Na-akọwa mkpa ọ dị ife Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu

Mkpughe 9:21 Ma ha echegharịghị banyere igbu ọchụ ha, ma ọ bụ nke ịgba afa ha, ma ọ bụ nke ịkwa iko ha, ma ọ bụ nke izu ohi ha nile.

Amaokwu a na-ekwu maka mmehie na-enweghị nchegharị nke ndị mmadụ, gụnyere igbu ọchụ, ịgba afa, omume rụrụ arụ, na izu ohi.

1. Ihe ize ndụ nke mmehie na-enweghị nchegharị - Ozi gbasara ihe ga-esi n'ịga n'ihu na mmehie na-enweghị nchegharị.

2. Ike nke nchegharị – Ozi gbasara mkpa ọ dị ichigharị n’aka mmehie na n’iru Chineke.

1. Ilu 28:13 – Onye nēkpuchi nmehie-ya nile, ọ gaghi-aga nke-ọma: ma onye nēkwuputa ha nārapu kwa ha, agēmere ebere.

2. 1 Jọn 1:9 - Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.

Mkpughe 10 bụ isi nke iri nke akwụkwọ Mkpughe, ọ na-agakwa n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n'otu mmụọ ozi dị ike na otu obere akwụkwọ mpịakọta, na-emesi ma ikpe ma ọrụ Chineke nyere ya pụta ìhè.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jọn hụrụ mmụọ ozi ọzọ dị ike ka o si n’eluigwe na-arịdata, yikwa ígwé ojii na eke na egwurugwu n’isi ya. Ihu ya na-enwu dị ka anyanwụ, ụkwụ ya dịkwa ka ogidi ọkụ (Nkpughe 10:1-2). O jikwa obere akwụkwọ mpịakọta oghe n’aka ya. Mmụọ ozi ahụ na-edokwasị ụkwụ aka nri ya n’elu oké osimiri na ụkwụ aka ekpe ya n’elu ala, na-egosi ikike n’ebe ihe nile e kere eke nọ (Nkpughe 10:2–3). O wee tụọ égbè eluigwe asaa ma gwa Jọn ka ọ ghara ide ihe ha kwuru (Mkpughe 10:4).

Paragraf nke abụọ: Na-aga n'ihu n'amaokwu 5, mmụọ ozi ahụ weliri aka nri ya gaa n'eluigwe wee were Onye ahụ nke dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ṅụọ iyi na a gaghị egbu oge ọzọ na atụmatụ Chineke maka ikpe (Nkpughe 10:5-6). Mmụọ ozi ahụ na-ekwupụta na mgbe a fụọ opi nke asaa, ihe omimi nke Chineke ga-emezu dịka ọ kpọsara ya nye ndị ohu Ya—ndị amụma (Nkpughe 10:7). E                   nyere        g     na- na       nap  m m ozi nke nta ah ka o rie ya. Ọ na-atọ ụtọ n’ọnụ ya mana ọ na-atụgharị ilu n’afọ ya (Nkpughe 10:8–11).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ a na-eme ka ma ikike Chineke na inye ọrụ pụta ìhè. Ọdịdị nke mmụọ ozi dị ike na-egosi ike eluigwe n'ebe ihe nile e kere eke nọ. Inwe akwụkwọ mpịakọta oghe oghe na-anọchi anya nzube ma ọ bụ amụma Chineke ekpughere. Agbanyeghị, a ka ekpughere akụkụ ụfọdụ site n'okwu égbè eluigwe asaa ahụ edekọghị. Ịṅụ iyi mmụọ ozi ahụ na-emesi ike na oge agaghịzi egbu oge; Atụmatụ nke Chineke ga-eru mmezu ya site n’ịkpọ opi nke asaa. Ahụmahụ Jọn nwere banyere iri akwụkwọ mpịakọta ahụ na-anọchi anya nchikota ya na ịkpọsa ozi Chineke, bụ́ nke na-eweta ụtọ ná mmalite ma emesịa na-ewe iwe, na-egosi ụdị ihe dị n’ime ya na-ama aka na iche echiche.

Na nchịkọta, Isi nke iri nke Mkpughe na-ewebata otu mmụọ ozi dị ike nke ji obere akwụkwọ mpịakọta ghere oghe. Ọdịdị mmụọ ozi ahụ na-egosi ikike na ike Chineke n'ebe ihe ndị e kere eke nọ. Ịn̄ụ iyi ya na-ekwusi ike na atụmatụ Chineke maka ikpe agaghịzi egbu oge, na ihe omimi Ya ga-emezu dịka mkpughe amụma siri dị. Ikere òkè Jọn n’iri akwụkwọ mpịakọta ahụ na-anọchi anya ọrụ e nyere ya ikwusa ozi Chineke, bụ́ nke na-eweta ma ụtọ mbụ na obi ilu sochirinụ. Isiakwụkwọ a na-emesi ikike Chineke ike, mmezu nke nzube Chineke, na ibu ọrụ e nyere Jọn dị ka onye ozi nke okwu Chineke.

Nkpughe 10:1 M’we hu mọ-ozi di ike ọzọ ka o nēsi n’elu-igwe ridata, yiri igwe-oji: eke na egwurugwu di kwa n’isi-ya, iru-ya di kwa ka anyanwu, ukwu-ya abua kwa dika ogidi ọku.

Akụkụ ahụ na-akọwa otu mmụọ ozi si n'eluigwe na-arịdata, ya na egwurugwu n'isi ya, ihu dị ka anyanwụ, na ụkwụ dị ka ogidi ọkụ.

1. Ebube na ebube nke Chineke: Ọrụ nke ndị mmụọ ozi na eluigwe

2. Nkwa nke egwurugwu: ka Chineke si mechie ọgbụgba ndụ ya na anyị

1. Ezikiel 1:26-28

2. Aịzaya 6:1-3

Nkpughe 10:2 O we ji n'aka-ya otù akwukwọ ntà nke emegheworo: o we tukwasi ukwu aka-nri-Ya n'elu oké osimiri, tukwasi kwa ukwu-ekpe-Ya n'elu uwa;

Otu ihe atụ nke nwere obere akwụkwọ n'aka nwere otu ụkwụ n'elu oké osimiri na nke ọzọ n'ụwa.

1. Ike nke Okwu Chineke: Otu o si ejikọta eluigwe na ụwa

2. Mkpa ọ dị ịkpọsa Okwu Chineke nye Mba

1. Aisaia 11:9 Ha agaghi-emejọ ihe, ha agaghi-ebibi kwa n'ugwu nsọm nile: n'ihi na uwa gējuputa n'ọmuma Jehova, dika miri nēkpuchi oké osimiri.

2. Matiu 28:19-20 Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka M'nyeworo unu n'iwu; , lee, a nọ m gị mgbe nile, ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Nkpughe 10:3 we were oké olu tie nkpu, dika ọdum nāb͕ọ uja: ma mb͕e o tisiri, éb͕è-elu-igwe asa we kwue olu-ha.

Mmụọ ozi ahụ tiri mkpu n’oké olu ọdụm, égbè eluigwe asaa wee zaghachi.

1: Ike nke Chineke Anyị - Mkpughe 10: 3 na-egosi na Chineke anyị dị ike ma dị ike, na-eji olu dị oké ụda karịa ụda ọdụm.

2: Ịgbaso mbigbọ nke Chineke - Nkpughe 10:3 na-akpọ anyị ka anyị gee ntị n'olu Chineke na ịṅa ntị n'oku nke oke egbe Ya.

1: Isaiah 40: 10-11 - "Le, Onye-nwe-ayi Jehova nābia n'ike, ogwe-aka-Ya nāchi kwa ya: le, ugwọ-ọlu-Ya di n'aka-Ya, na nkwughachi-Ya di n'iru Ya: Ọ gāzù ìgwè ewu na aturu-ya dika onye-ọzùzù-aturu; ọ ga-achịkọta ụmụ atụrụ n’aka ya, ọ ga-eburukwa ha n’obi ya, jiri nwayọọ na-edu ndị na-eto eto.”

2: Abụ Ọma 29: 3-4 - "Olu Jehova dị n'elu mmiri; Chineke nke ebube na-agba égbè eluigwe, Jehova, n'elu ọtụtụ mmiri. Olu Jehova dị ike, olu Jehova jupụtara n'ịdị ebube. "

NKPUGHE 10:4 Ma mb͕e éb͕è-elu-igwe asa ahu kwusiri olu-ha, m'we gaje ide ihe: m'we nu olu sitere n'elu-igwe ka ọ nāsim, Mechie ihe nile nke éb͕è-elu-igwe asa ahu nēkwu, ede-kwa-la ha n'akwukwọ.

Jọn nụrụ égbè eluigwe asaa ka ha na-ekwu, ma e nyere ya ntụziaka ka ọ ghara ide ihe ha kwuru.

1. Ike nke olu Chineke: Ige Chineke nti n'uzo di iche

2. Ihe omimi nke égbè eluigwe asaa: Ịghọta uche Chineke n'oge ihe isi ike

1. Aisaia 40:8 - “Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.”

2. Matiu 7:24-27 – “Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ndị a ma na-eme ha ga-adị ka nwoke maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu oké nkume. Mmiri wee zoo, idei mmiri wee bịa, ifufe wee fekwasị ụlọ ahụ, ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu nkume.”

Nkpughe 10:5 Mọ-ozi nke m'huru ka o nēguzo n'elu oké osimiri na n'elu uwa we welie aka-Ya elu n'elu-igwe.

Mmụọ ozi Chineke weliri aka ya n’eluigwe.

1: Chineke na-anọ mgbe niile na-eduzi ma na-echebe anyị. N'agbanyeghị ebe anyị nọ, Chineke na-anọ mgbe niile.

2: Ọbụna n’oge ihe isi ike, a pụrụ ịkasi anyị obi ebe anyị maara na Chineke nọnyeere anyị n’ụzọ ọ bụla.

1: Abụ Ọma 121:1-2 “Eweliwo m anya m abụọ le ugwu, olee ebe enyemaka m si abịa? Enyemakam si n'aka Jehova, bú Onye meworo elu-igwe na uwa.

2: Isaiah 41:10 “Ya mere, atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu. M'gēme gi ka i di ike, nyere gi aka; M ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.”

Nkpughe 10:6 we were Onye ahu Nke di ndu rue mb͕e nile ebighi-ebi, bú Onye kere elu-igwe, na ihe nile di nime ya, na uwa, na ihe nke di nime ya, na oké osimiri, na ihe nile di nime ya, ṅu iyí, na n'ebe ahu. ekwesịghị ịbụ oge ọzọ:

Oge ga-emecha bịa na njedebe, na ihe niile ga-adị njikere maka ụbọchị ahụ.

1: Kwadebe Ugbu a maka Ọgwụgwụ Oge

2: Egbula oge: Nwee obi dị njikere maka njedebe nke oge

1: Matiu 24: 36-44 - Ọ dịghị onye maara mgbe ọgwụgwụ oge ga-abịa, ya mere dị njikere.

2: Eklisiastis 3: 1-8 - Ihe ọ bụla nwere oge, ma ugbu a bụ oge iji jikere maka ọgwụgwụ.

Mkpughe 10:7 Ma nʼụbọchị nke olu mmụọ ozi nke asaa ahụ, mgbe ọ ga-amalite ịda ụda, a ga-agwụcha ihe omimi nke Chineke, dị ka ọ gwara ndị ohu ya bụ́ ndị amụma.

Mmụọ ozi nke asaa ahụ ga-ada ụda na-ekwupụta na a ga-emecha ihe omimi Chineke kpugheere ndị amụma ya.

1. Eziokwu nke Chineke ekpughere site na mmụọ ozi nke asaa

2. Ihe omimi nke Chineke ekpughere n'ikpeazụ

1. Ndị Efesọs 3: 4-5 - "Mgbe ị na-agụ nke a, ị ga-aghọta nghọta m banyere ihe omimi nke Kraịst, nke a na-emeghị ka ụmụ mmadụ mara n'ọgbọ ndị ọzọ dị ka ekpughere ya ugbu a nye ndị ozi ya dị nsọ na ndị amụma site na Mmụọ.

2. Aisaia 48:3-6 - "M'we kwusaara ihe mbu nile ogologo oge di anya gara aga; ha siri n'ọnum puta, M'we kpọsa ha: na mberede ka M'mere, ha we me: n'ihi na amawom na Gi onwe-gi bu onye nēkwesi ike, na Gi onwe-gi bu onye-isi-ike, M'we me ka ha puta. olu ka eriri ígwè ka ọ bu, na egedege ihu-gi bu ọla: M'gwara gi ha site na mb͕e ebighi-ebi gara aga, tutu ha emee, M'gwara gi ha, ka i we ghara isi, Arusim ka ha mere ha, ihe oyiyim apiri api na arusi awara awara nyere ha iwu. .' Ị nụwo; ugbu a, lee ihe a niile, ma ị gaghị ekwupụta ya?

Nkpughe 10:8 Ma olu nke m'nuru site n'elu-igwe gwam okwu ọzọ, si, Je, nara akwukwọ-ntà nke emegheworo n'aka mọ-ozi nke nēguzo n'elu oké osimiri na n'elu uwa.

Olu sitere n’elu-igwe gwara onye na-akọ akụkọ ka o were akwụkwọ ghe oghe n’aka mmụọ ozi ahụ.

1. Okwu Chineke: Iwepụ Akwụkwọ Nsọ iji kpughee Ezi Pụrụ Ime Anyị

2. Otu anyi ga-esi nu olu Chineke ka imezu uche Ya

1. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

2. Jọn 16:13 - Mgbe mmụọ nke eziokwu ga-abịa, ọ ga-edu gị n'ime eziokwu niile.

Nkpughe 10:9 M'we jekuru mọ-ozi ahu, si ya, Nyem akwukwọ-ntà ahu. Ọ sim, Were ya, rie ya; ọ gēme kwa ka afọ-gi di ilu, ma n'ọnu-gi ka ọ gātọ utọ dika manu-aṅu.

Mmụọ ozi ahụ gwara Jọn ka o were ntakịrị akwụkwọ rie, nke ga-adị ya ilu n’afọ, ma na-atọ ya ụtọ n’ọnụ.

1. Ọṅụ dị ụtọ na obi ilu nke ịgbaso uche Chineke

2. Ụgwọ ọrụ nke nrubeisi: Detụ ụtọ nke Onyenwe anyị

1. Jeremaia 15:16 – Achọtawo okwu-gi, m’we rie ha, okwu-Gi we ghọm ihe ọṅù na ihe-utọ nke obim: n’ihi na akpọwom aha-Gi, Jehova, bú Chineke nke usu nile nke ndi-agha.

2. ABÙ ỌMA 19:10 - Ihe anāchọsi ike ka ha bu kari ọla-edo, ọbuná ọla-edo ọma bara uba; Ọ nātọ kwa utọ kari manu-aṅu na ntupu nke ub͕ub͕ọ-manu-aṅu.

Mkpughe 10:10 M’we naara m akwụkwọ nta ahụ n’aka mmụọ ozi ahụ, ripịa ya; ọ di kwa n'ọnum utọ dika manu-aṅu: ma mb͕e m'risiri ya, afọm di ilu.

Onye na-akọ akụkọ ahụ kọwara ọhụụ nke mmụọ ozi na-enye ha otu obere akwụkwọ ha na-eri, na-ahụ na ọ na-atọ ụtọ na mbụ ma emesịa na-ewute ha n'afọ.

1. Ịdị ụtọ nke Okwu Chineke nwere ike iduga n'ahụmahụ ilu ma ọ bụrụ na anyị egeghị ntị ya.

2. Anyị ga-internalize Okwu Chineke ka ọ bụrụ akụkụ nke ndụ anyị.

1. Abụ Ọma 19:10 - “Ihe a na-achọsi ike ka ha bụ karịa ọla edo, ọbụna ọlaedo ọma bara ụba; ọ dịkwa ụtọ karịa mmanụ aṅụ na ntasị nke ebule mmanụ aṅụ.”

2. Ndị Rom 6:23 - "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke n'efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị."

Nkpughe 10:11 Ọ sim, I ghaghi ibu amuma ọzọ n'iru ọtutu ndi di iche iche na mba na asusu di iche iche na ndi-eze.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka mkpa ọ dị ibu amụma n'ihu ọtụtụ mmadụ.

1. Kpọsa Ịkpọsa Okwu Chineke: Mkpa ọ dị ikwusa Okwu Chineke na mkpa ọ baara mmadụ niile n’agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ omenala.

2. Ike nke ibu amụma: Inyocha ike nke ikwusa Okwu Chineke na otu o nwere ike isi gbanwee ndụ na iweta olileanya.

1. Aisaia 55:10-11 - N'ihi na dika miri-ozuzo nērùda, na snow nēsi kwa n'elu-igwe, ma ọ dighi-alaghachi n'ebe ahu, ma nāb͕a uwa miri, nēme kwa ka o muputa, pue, ka o we nye onye nāgha nkpuru, we me ka ọ pua, we nye onye nāgha nkpuru, we me ka ọ pua. nri nye onye nēri: otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe dim utọ, ọ gēme kwa nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Matiu 28:18-20 - Jisus we bia gwa ha okwu, si, Enyerem ike nile n'elu-igwe na n'uwa. Ya mere, ganu, zí mba nile, nēme ha baptism n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mọ Nsọ: nēzí ha ka ha debe ihe nile ka M'nyeworo unu n'iwu: ma, le, Mu onwem nọyere unu mb͕e nile. , ọbụna ruo ọgwụgwụ nke ụwa. Amen.

Mkpughe 11 bụ isi nke iri na otu nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n’ịtụ ụlọ nsọ ahụ, ndị akaebe abụọ ahụ, na ụda opi nke asaa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malitere na e nyere Jọn mkpanaka e ji atụ ihe ma nye ya ntụziaka ka ọ tụọ ụlọ nsọ Chineke, ya na ebe ịchụàjà ya na ndị na-efe ofufe n'ebe ahụ (Mkpughe 11:1-2). Otú ọ dị, a gwara ya ka ọ ghara ịtụ ogige dị n'èzí n'ihi na e nyere ya ndị Jentaịl bụ ndị ga-azọda ya ruo ọnwa iri anọ na abụọ (Nkpughe 11:2). Ọ̀tụ̀tụ̀ a na-egosi nchebe Chineke na ichekwa ndị ohu ya kwesịrị ntụkwasị obi ma na-enye ohere maka oge ọchịchị ndị Jentaịl.

Paragraf nke Abụọ: Isiakwụkwọ ahụ webata ndị akaebe abụọ e nyere ikike ibu amụma ruo ụbọchị 1,260. A kọwara ha dị ka osisi olive abụọ na ihe ndọba oriọna abụọ guzo n’ihu Chineke (Nkpughe 11:3–4). Ndị akaebe a nwere ike imechi eluigwe ka mmiri ozuzo ghara ịda n'oge akaebe ha, mee ka mmiri ghọọ ọbara, were ihe otiti tie ụwa mgbe ọ bụla ha chọrọ, na imeri ndị iro ha site na nchebe Chineke (Nkpughe 11: 5-6).

Paragraf nke atọ: Ka akaebe ha na-eru nso na njedebe ya, anụ ọhịa si n'ime abis bilie gbuo ndị akaebe a. Ozu ha tọgbọrọ n'ihu ọha na Jerusalem ụbọchị atọ na ọkara ka ndị mmadụ na-eme ememe ọnwụ ha. Ma mgbe oge a gachara, a na-akpọlite ha n’ọnwụ site n’ike Chineke n’etiti egwu dị ukwuu n’etiti ndị na-ahụ ihe omume a (Nkpughe 11:7-13). Mkpọ opi nke asaa sochiri ọkwa mbilite n’ọnwụ ha. Oké olu ndị nọ n’eluigwe na-ekwupụta na Kraịst aghọwo Eze na-achị alaeze niile ruo mgbe ebighị ebi. Nke a na-ebute otuto sitere n'aka ndị okenye iri abụọ na anọ nọ ọdụ n'ihu ocheeze Chineke (Nkpughe 11:15-18).

Na nchịkọta, Isi nke iri na otu nke Mkpughe na-enye ọtụtụ ihe omume dị ịrịba ama. Ịtụ ụlọ nsọ ahụ na-egosi nchebe Chineke na-echebe ndị ohu Ya kwesịrị ntụkwasị obi ma na-enye ohere maka ọchịchị ndị Jentaịl. Okwu mmeghe nke ndị akaebe abụọ ahụ na-egosi ikike ibu amụma na ike ọrụ ebube ha n'oge a kara aka. Ọnwụ ha n’ihi okwukwe ha na mbilite n’ọnwụ ha na-egosipụta ike Chineke nwere n’ebe ndụ na ọnwụ nọ, na-akpatara ndị na-ekiri ihe egwu dị ukwuu. N’ikpeazụ, ịfụ opi nke asaa na-egosi ọchịchị ebighị ebi nke Kraịst ma na-akpalite otuto sitere n’aka ndị eluigwe. Isiakwụkwọ a na-emesi ọbụbụeze Chineke ike, ọrụ nke ndị akaebe n’ịkpọsa eziokwu Chineke, na mmeri ikpeazụ nke Kraịst n’ebe ike nile nke ụwa nọ.

Nkpughe 11:1 1                      nyekwam okporo-àmì, dika nkpa-n'aka: mọ-ozi ahu we guzo, si, Bilie, tùa ulo nsọ Chineke, na ebe-ichu-àjà ahu, na ndi nākpọ isi ala nime ya.

Otu mmụọ ozi gwara Jọn ka ọ tụọ ụlọ nsọ, ebe ịchụàjà, na ndị na-efe ofufe n’ụlọ nsọ ahụ.

1. Ebere Chineke: Ọ̀tụ̀tụ̀ Ndụ Anyị

2. Mkpa Ofufe Chineke Dị: Gịnị Ka Ife n’Ụlọ Nsọ Pụtara?

1. Abụ Ọma 139:1-4 - "Jehova, I nyochawo m, marakwa m: Ị mara mgbe m nọdụrụ ala na mgbe m biliri ọtọ: Ị na-aghọta echiche m n'ebe dị anya. amawo uzọm nile: ọbuná tutu okwu adi n'irem, le, Jehova, I mara ya nke-uku.

2. Ezikiel 40:1-3 - "N'afọ nke iri abụọ na ise nke ije biri n'ala ọzọ anyị, na mmalite nke afọ, n'ụbọchị nke iri nke ọnwa, n'afọ nke iri na anọ mgbe e bibisịrị obodo ahụ, n'ụbọchị ahụ kpọmkwem. , aka Jehova we di n'arum, O we me ka m'bata n'obodo: n'ọhù nile nke Chineke, O mere ka m'biarue ala Israel, we me ka m'nọdu ala n'ugwu di elu nke-uku, nke ihe-owuwu di n'elu ya dika obodo. ndịda."

Mkpughe 11:2 Ma ogige nke dị n'èzí ụlọ nsọ rapụnụ ya, atụla ya; n'ihi na enyewo ya ndi mba ọzọ: ma obodo nsọ ahu ka ha gāzọda ukwu ọgu ọnwa abua na abua.

Chineke nyere iwu ka a ghara ịtụ ogige dị n'azụ ụlọ nsọ ahụ, n'ihi na e nyere ya ndị mba ọzọ, ha ga-azọkwa obodo nsọ ahụ ruo ọnwa iri anọ na abụọ.

1. Mkpa ọ dị ịtụkwasị Chineke obi n’oge ihe isi ike

2. Ihe ga-esi n'ịjụ ọchịchị Chineke pụta

1. Aisaia 28:16-17 - Ya mere, otú a ka Onye-nwe-ayi Jehova siri: Le, M'nētiye ntọ-ala nime Zaion otù nkume, nkume a nwaputara, nkume nkuku di oké ọnu-ahia, ntọ-ala kwesiri ntukwasi-obi: onye nēkwere agaghi-eme ngwa ngwa. M'gātukwasi kwa ikpé n'ọtùtù, na ezi omume n'ọtùtù.

2. 2 Ndị Kọrint 4:16-18 – Ya mere anyị adịghị ada mbà. Ọ bụ ezie na anyị na-ala n'iyi, ma n'ime ime ka a na-eme ka anyị dị ọhụrụ kwa ụbọchị. N'ihi na ìhè anyị na nsogbu ndị na-adịru nwa oge na-enye anyị otuto ebighị ebi nke karịrị ha niile. Ya mere, anyị na-elekwasị anya ọ bụghị n'ihe a na-ahụ anya, kama n'ihe a na-adịghị ahụ anya, ebe ọ bụ na ihe a na-ahụ anya na-adịru nwa oge, ma ihe a na-adịghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.

Nkpughe 11:3 M'gēnye kwa ndi-àmàm abua ike, ha gēbu kwa amuma nnù ubọchi asa na ọgu iri, yiri ákwà-nkpe.

Chineke ga-enye ndị àmà abụọ ike ikwusa ozi ọma otu puku ụbọchị na narị ụbọchị abụọ na iri isii ka ha yi ákwà iru uju.

1. Ike na Nraranye nke Ndịàmà Chineke

2. Oku nke nrube isi

1. Aisaia 61:1-3 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Chineke dikwasim, N'ihi na Jehova etewom manu ikwusa ozi ọma nye ndi-ob͕eye; O ziterem ime ka aru di ndi obi-ha tiwara etiwa ike, Ka m'kpọsa ọb͕a-aka nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na kpọsa ọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ekere ab͕u;

2. Ọrụ Ndịozi 20:22-24 Ma lee, ugbu a,             gùgù n’ab͕u nime Mọ Nsọ, je Jerusalem, n’amaghi ihe gēmem n’ebe ahu; . Ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a na-akpali m; m'gaghi-agu kwa ndum ka m'we were ọṅù jezue ọsọm, na ije-ozi nke m'natara n'aka Onye-nwe-ayi Jisus, ka m'we b͕a àmà nye ozi ọma nke amara nke Chineke.

Nkpughe 11:4 Ndia bu osisi olive abua ahu, na ihe-idọba-oriọna abua ahu nke nēguzo n'iru Chineke nke uwa.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa ihe atụ abụọ na-anọchi anya ọnụnọ na ike Chineke n'ụwa.

1. Ike nke ọnụnọ Chineke na ndụ anyị

2. Ike Abụọ: Iguzokọ n’Otu n’okwukwe

1. Zekaraịa 4:3-6 - Osisi olive abụọ ahụ na-enye ihe ngosi anya nke ike na amara Chineke.

2. Matiu 5:14-16 – Ayi bu ìhè nke uwa, ayi kwesiri iguzo n'otu n'okwukwe.

Mkpughe 11:5 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ imerụ ha ahụ́, ọkụ na-esi nʼọnụ ha pụta, rechapụkwa ndị iro ha: ma ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ imerụ ha ahụ́, a ga-egbu ya otú a.

E nyere ịdọ aka ná ntị na a ga-eji ọkụ nke na-esi n'ọnụ pụta bibie ndị na-achọ imerụ ndị Chineke.

1. Ike Ndị Chineke

2. Nchebe nke Ndị Chineke

1. Abụ Ọma 35: 1-2 - "Jehova, kpee ikpe m ikpe megide ndị na-alụso m ọgụ; Buso ndị na-ebuso m agha ọgụ. Jide ọta na ọta, guzoro ọtọ maka enyemaka m."

2. 2 Ndị Kọrịnt 10:4 - "N'ihi na ngwá agha nke anyị agha abụghị nke anụ ahụ, kama ọ dị ike na Chineke ịkwatu ebe ewusiri ike."

Nkpughe 11:6 Ndia nwere ike imechi elu-igwe, ka miri-ozuzo we ghara idi kwa n'ubọchi amuma-ha: ha nwe-kwa-ra ike n'aru miri ime ka ha ghọ ọbara, na iwere ihe-otiti nile tie uwa, mb͕e ọ bula ha chọrọ.

Ndị akaebe abụọ nwere ikike ịchịkwa ihu igwe na ịkpata ihe otiti n'ụwa.

1. Ike nke Okwukwe: Otu esi enweta ikike ọrụ ebube nke Chineke

2. Ịtụkwasị Obi ná Nkwa Chineke: Ịtụkwasị Obi ná Nchebe Ya n'oge Nsogbu

1. 2 Ndị Eze 7: 1-2 - Ọrụ ebube Elaịsha nke ntụ ọka ahụ e mebiri emebi

2. Ọpụpụ 7: 17-18 - Ihe Otiti nke Ọbara na Naịl

Nkpughe 11:7 Ma mb͕e ha gāgwusiwo àmà-ha, anu-ọhia ahu nke nēsi n'olùlù ahu rigota gābu agha megide ha, we meri ha, b͕ue ha.

Ndị akaebe abụọ na-ebu amụma na Jeruselem ma mesịa merie otu anụ ọhịa nke si n’olulu ahụ.

1. Otú Anyị Ga-esi Na-atachi Obi n’agbanyeghị Nsogbu Ndị Na-abịara Anyị—Ogbugbo ná Mkpughe 11:7

2. Ike na ntachi obi nke Okwukwe: A na Nkpughe 11:7

1. Matiu 10:22 - ? 쏛 na ihe nile gākpọ unu asì n'ihi aham? n'ihi . Ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta.

2. Ndị Hibru 11:1 - ? Ọ̀ bụ ezie na okwukwe bụ isi ihe a na-atụ anya ya, bụ́ ihe àmà nke ihe a na-ahụghị anya.

Nkpughe 11:8 Ozu-ha gādi kwa n'amá nke obodo uku ahu, nke anākpọ Sọdọm na Ijipt nime Mọ Nsọ, ebe akpọgide-kwa-ra Onye-nwe-ayi n'obe.

Ozu ndị akaebe abụọ ga-atọgbọrọ n’obodo ime mmụọ bụ́ Sọdọm na Ijipt, bụ́ ebe a kpọgidere Jizọs n’obe.

1. Pụtara na mkpa ịkpọgide Jizọs n’obe

2. Ụdị ime mmụọ nke obodo

1. Luk 23:33-34 - Mgbe ha rutere n'ebe a na-akpọ Calvary, n'ebe ahụ ka ha kpọgidere Ya na ndị ajọ omume, otu n'aka nri na onye ọzọ n'aka ekpe.

2. Ezikiel 16:49-50 - Le, nka bu ajọ omume nke Sọdọm, bú nwa-nne-gi: Ya na nwa-ya nwayi nwere npako, na njuju nke ihe-oriri, na iba-uba nke idi-ngwu; ọ bughi kwa ka o mere ka aka ndi-ob͕eye na ob͕eye di ike. Ha we di elu, me kwa ihe-árú n'irum; ya mere m’wepụrụ ha dịka m hụrụ na ọ dị mma.

Mkpughe 11:9 Ndị si nʼetiti ndị mmadụ na ebo na asụsụ na mba na mba ga-ahụ ozu ha ụbọchị atọ na ọkara, ha agaghị ekwe ka atụba ozu ha nʼili.

A ga-egbu ndị akaebe abụọ nke Chineke ma hapụ ozu ha n’elighị ozu ha ruo ụbọchị atọ na ọkara.

1. A ga-akpagbu ndị Chineke họpụtara, ma ha ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’agbanyeghị ihe isi ike.

2. Nzaghachi anyị na nhụjuanya kwesịrị ịbụ ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na ịtụkwasị Chineke obi.

1. Aisaia 43:2-3 - Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; na site n'osimiri nile, ha agaghi-amachi unu; mb͕e i nējeghari n'ọku agaghi-ere gi ọku, ire-ọku agaghi-erepu kwa gi.

2. Matiu 5:10-12 - Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị ọzọ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n’ụgha n’ihi m. Ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe.

Mkpughe 11:10 Ndị bi n'ụwa ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ihi ha, na-aṅụrịkwa ọṅụ, na-ezigara ibe ha onyinye; n’ihi na ndị amụma abụọ a kpagburu ndị bi n’ụwa.

Ndị amụma abụọ atawo ndị mmadụ ahụhụ n’ụwa, na-eme ka ha ṅụrịa ọṅụ ma na-ezigara ibe ha onyinye.

1. Ike Ọṅụ - Otu esi enweta ọńụ n'oge ahụhụ

2. Ike nke inye onyinye - Ihe mere anyi ji enye ibe anyi onyinye

1. Jemes 1:2-3 – Were ya na ọ bụ ihe ọṅụ dị ọcha, ụmụnna m, mgbe ọ bụla ụdị ọnwụnwa dị iche iche chere unu ihu, n’ihi na unu maara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta ntachi obi.

2. Ọrụ Ndịozi 20:35 - N'ihe niile m mere, m gosiri gị na site n'ụdị ịrụsi ọrụ ike dị otú a, anyị aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka, na-echeta okwu Onyenwe anyị Jizọs n'onwe ya kwuru: ? 쁈 t di ngọzi inye kari inara. ??

Mkpughe 11:11 Mgbe ụbọchị atọ na nkera gasịrị, mmụọ nke ndụ nke sitere na Chineke banyere nʼime ha, ha guzokwa nʼụkwụ ha; oké egwu we dakwasi ndi huru ha.

Mb͕e ubọchi atọ na nkera gasiri, Mọ nke ndu nke si n'ebe Chineke nọ ba nime ndi-àmà abua, ha we bilie, tukwasi ndi huru ha oké egwu.

1. Ike nke Mmụọ Nsọ ịtụte

2. Egwu Jehova: Akụkụ Dị Mkpa nke Okwukwe Anyị

1. Ezikiel 37:1-14 (Ọhụụ nke Ndagwurugwu Ọkpụkpụ kpọrọ nkụ)

2. Abụ Ọma 111:10 (Ịtụ egwu Jehova bụ mmalite amamihe)

Nkpughe 11:12 Ha we nu oké olu si n'elu-igwe nāsi ha, Rigotanu n'ebe a. Ha we rigo n'elu-igwe n'igwe-oji; ndi-iro-ha we hu ha.

Ndị akaebe abụọ gbagoro n’igwe ojii ka ndị iro ha na-ele.

1. "Ike nke Chineke: Nrịgo nke Ndịàmà"

2. "Àmà nke Eluigwe: Oke olu Chineke"

1. Ezikiel 37:1-14 - Ọhụụ nke ọkpụkpụ akọrọ

2. Ọrụ 1: 9-11 - Jizọs rịgoro n'eluigwe

Mkpughe 11:13 Ma nʼoge awa ahụ ka oké ala ọma jijiji mere, otu ụzọ nʼụzọ iri nke obodo ahụ dara, ma nʼime ala ọmajiji ahụ ka e gburu nʼime mmadụ puku asaa: ndị fọdụrụ wee tụọ egwu, nyekwa Chineke nke eluigwe otuto.

E nwere oké ala ọma jijiji mere otu ụzọ n’ụzọ iri nke obodo ahụ dara, gbuokwa puku mmadụ asaa. Ụjọ tụrụ ndị ahụ lanarịrịnụ ma too Chineke.

1. Ike Chineke n'elu okike

2. Ọchịchị Chineke n'oge nsogbu

1. Job 37:5-6 - "Chineke? 셲 olu éb͕è-elu-igwe n'uzọ di ebube, Ọ nēme ihe uku kari nghọta-ayi: Ọ nāsi snow, Da n'elu uwa, si kwa oké miri-ozuzo, buru dike. oké mmiri ozuzo.'"

2. Abụ Ọma 29: 3-5 - "Olu Jehova dị n'elu mmiri; Chineke nke ebube na-agba égbè eluigwe, Jehova na-ama jijiji n'elu mmiri dị ike. Olu Jehova dị ike, olu Jehova juputara na ya. ebube, olu Jehova nātiji osisi cedar, Jehova nētijikwa osisi cedar nke Lebanon.

Mkpughe 11:14 Ahụhụ nke abụọ agabigawo; ma, le, ahuhu nke-atọ nābia ngwa ngwa.

Ahụhụ nke atọ na-abịa n'oge na-adịghị anya.

1: Jikere: Ahụhụ nke Atọ na-abịa

2: Egbula: Ahụhụ nke atọ dị nso

1:1 Ndị Kọrint 16:13 - Lezienụ anya, guzosienụ ike n'okwukwe, na-emenụ ka ndị ikom, dị ike.

Matiu 24:44 - Ya mere unu onwe unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na n'oge awa unu na-atụghị anya ka Nwa nke mmadụ na-abịa.

Mkpughe 11:15 Mmụọ ozi nke asaa wee fùa; oké olu we di n'elu-igwe, si, Ala-eze nke uwa aghọwo ala-eze nke Onye-nwe-ayi, na nke Kraist-Ya; Ọ gābu kwa eze rue mb͕e nile ebighi-ebi.

Mmụọ ozi nke asaa ahụ dara ụda ma Eluigwe kwusara na alaeze Chineke ga-achị ruo mgbe ebighị ebi.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ozi ọma nke Alaeze ebighị ebi nke Chineke

2. Ịghọta ihe mmụọ ozi nke asaa pụtara

1. Abụ Ọma 146:10 - "Jehova ga-achị ruo mgbe ebighị ebi, Chineke gị, O Zaion, ruo ọgbọ nile. Toonụ Jehova!"

2. Daniel 2:44 - "N'ụbọchị ndị eze ndị ahụ, Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze bilie nke a na-agaghị ebibi ebibi, alaeze ahụ agaghịkwa ahapụ ya nye ndị ọzọ. Ọ ga-etipịa alaeze ndị a niile ma weta. ruo ọgwụgwụ, ọ ga-eguzokwa ruo mgbe ebighị ebi.

Nkpughe 11:16 Orú ndi-okenye na anọ ahu, ndi nānọdu ala n'iru Chineke n'oche-ha, da kpue iru-ha n'ala, kpọ isi ala nye Chineke.

Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ nọ n’eluigwe daa n’ala kpọ isi ala nye Chineke.

1. Iji obi, mkpụrụ obi, na ike anyị niile na-efe Chineke

2. Ịchọ ọnụnọ Chineke n'oge ọ bụla nke ndụ anyị

1. Deuterọnọmi 6:5 - Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n'anya.

2. Abụ Ọma 27:4 - Otu ihe ka m na-arịọ n'aka Jehova, naanị nke a ka m na-achọ: ka m wee biri n'ụlọ Jehova ụbọchị niile nke ndụ m.

Nkpughe 11:17 si, Ayi nēkele Gi, Jehova, bú Chineke Nke puru ime ihe nile, Onye di, nke di kwa, na nke nābia; n'ihi na i werewo ike uku-gi n'aka-gi, we buru eze.

Chineke tozuru oke ekele na otuto anyị maka nnukwu ike na ọchịchị ya.

1. Ịghọta na Inwe ekele maka Ọchịchị Chineke

2. Ekele maka ike dị ukwuu nke Chineke

1. Abụ Ọma 33:4-5 - N'ihi na okwu Jehova ziri ezi na eziokwu; O kwesịrị ntụkwasị obi n’ihe niile ọ na-eme. Jehova nāhu ezi omume na ezi omume n'anya; uwa juputara na ihu-n'anya-Ya nke nādighi-ada ada.

2. Abụ Ọma 145:1-3 - M ga-ebuli gị elu, Chineke m Eze; M'gēto aha-Gi rue mb͕e nile ebighi-ebi. Kwa ụbọchị ka m ga-eto gị, na-etokwa aha gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Onye uku ka Jehova di, kwesi kwa ka otuto nile; idi-uku-Ya, ọ dighi onye ọ bula gāmata.

Nkpughe 11:18 Mba nile we were iwe, iwe-Gi abiawo kwa, na oge nke ndi nwuru anwu, ka ewe kpe ha ikpe, ka I we nye kwa ndi-orù-Gi, bú ndi-amuma, na ndi nsọ, na ndi nātu egwu, ugwọ-ọlu. aha-gi, onye ntà na onye uku; I gēbibi kwa ndi nēbibi uwa.

Mba dị iche iche na-ewe iwe, ọnụma Chineke eruwokwa, ma oge eruola ka a ga-ekpe ndị nwụrụ anwụ ikpe na Chineke ga-akwụghachi ndị ohu ya kwesịrị ntụkwasị obi, ndị amụma, ndị nsọ na ndị na-atụ egwu aha Ya, ma ndị nta ma ndị ukwu; + Ọ ga-ebibikwa ndị na-emebi ụwa.

1. Ibi ndụ okwukwe egwu

2. Ubochi ikpe na-abia

1. Ndị Rom 14:12 - Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke.

2. Abụ Ọma 145:19 - Ọ gēmezu ihe nāgu ndi nātu egwu Ya: Ọ gānu kwa ntiku-ha, we zọputa ha.

Nkpughe 11:19 Ewe meghe ulo nsọ nke Chineke n'elu-igwe, hu kwa n'ulo uku Ya ib͕e ọb͕ub͕a-ndu-Ya: àmùmà di kwa, na olu, na éb͕è-elu-igwe, na ala-ọma-jijiji, na oké ákú-miri-ígwé.

E meghere ụlọ nsọ Chineke n’eluigwe, a hụkwara igbe ọgbụgba ndụ ya. E nwekwara àmụ̀mà, olu, égbè eluigwe, ala ọma jijiji, na nnukwu akụ́ mmiri igwe.

1: Okwukwe anyị na Chineke bụ ihe a na-apụghị ịma jijiji ọbụna n'etiti ọgba aghara na ọgba aghara.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike irube isi n'iwu Chineke na ntụkwasị obi na nkwa ya.

1: Deuterọnọmi 10:5 ? 쏛 m'gēnye kwa gi mbadamba nkume nile, na iwu na iwu, nke m'deworo; ka I we kuziere ha. ??

2: Ndị Hibru 10:22 ? 쏬 ka ayi were ezi obi bia nso na nkwesi-ntukwasi-obi nke okwukwe, ebe efesaworo obi-ayi n'ajọ akọ-na-uche, were kwa miri di ọcha sa aru-ayi.

Mkpughe 12 bụ isi nke iri na abụọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ihe atụ atụ nke nnukwu agha ụwa nke dị n’etiti ike ihe ọma na ihe ọjọọ, na-egosi esemokwu dị n’etiti Setan na nwanyị ahụ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ọhụụ nke otu nwanyị yi uwe anyanwụ, guzo n’elu ọnwa, ma yikwa okpueze nke kpakpando iri na abụọ. Ọ nọ n’afọ ime, na-adị njikere ịmụ nwa (Nkpughe 12:1–2). Nnukwu dragọn na-acha uhie uhie nke nwere isi asaa na mpi iri pụtara n'ihu ya, na-achọ iri nwa ya ozugbo a mụrụ ya (Nkpughe 12:3-4). Nwanyị ahụ mụrụ nwa nwoke, onye a kara aka iji mkpanaka ígwè chịa mba niile. Otú ọ dị, a na-ejide nwa ya n'ocheeze Chineke, na-enweghị ike ijide dragọn ahụ (Nkpughe 12:5-6).

Paragraf nke abụọ: Agha dara n’eluigwe ka Maịkel na ndị mmụọ ozi ya na-alụso dragọn ahụ na ndị mmụọ ozi ya agha. Dragọn ahụ, nke a kọwara dị ka Setan ma ọ bụ Ekwensu, meriri n’agha a, a chụdara ya na ndị mmụọ ozi ya dara ada n’ụwa (Mkpughe 12:7-9). Oke olu n’elu-igwe na-ekwupụta mmeri n’ebe Setan nọ n’ihi aja Kraịst na ọgbụgba-ama nke ndị kwere ekwe na-enwe mmeri n’isi ya ọbụna ruo ọnwụ (Nkpughe 12:10–11).

Paragraf nke atọ: Mgbe e meriri Setan n’eluigwe, o lekwasịrị anya n’ịkpagbu ndị kwere ekwe n’ụwa. Ọ na-achụ nwaanyị mụrụ nwa nwoke ahụ ma o mebieghị ya ozugbo. Kama, ọ na-esi n’ọnụ ya fesa mmiri dị ka osimiri n’ịgbalị ikpochapụ ya (Nkpughe 12:13–16). Otú ọ dị, Chineke na-echebe ndị Ya site n’ime ka ụwa loda oké iju mmiri a (Mkpughe 12:16). N’iwe, dragọn ahụ gara n’ihu na-ebuso ndị fọdụrụ n’ime ụmụ nwanyị ahụ agha—ndị na-edebe iwu Chineke ma na-agba akaebe nke Jisọs (Mkpughe 12:17).

Na nchịkọta, Isi nke iri na abụọ nke Mkpughe na-egosi ihe atụ nke agha zuru ụwa ọnụ n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ. Nwanyị ahụ nọchiri anya Izrel ma ọ bụ ndị Chineke kwesịrị ntụkwasị obi n’akụkọ ihe mere eme nile. Ọ mụrụ nwa nwoke nke na-anọchi anya Kraịst, bụ́ nke a kara aka maka ịchịisi eluigwe na ala. Dragọn ahụ, bụ́ onye a kọwara dị ka Setan, na-achọ iri nwa a ma ọ daghị ka e jide ya n’ocheeze Chineke. Agha eluigwe dara, bụ́ nke kpatara nchụpụ Setan n’eluigwe na mkpagbu ya mesịrị kpagbuo ndị kwere ekwe n’ụwa. Otú ọ dị, Chineke na-echebe ndị Ya pụọ ná mwakpo Setan ma hụ na ha nwere mmeri kasịnụ site n’àjà Kraịst na ịgba akaebe ha kwesịrị ntụkwasị obi.

Nkpughe 12:1 Ma oké ihe-ebube putara n'elu-igwe; otu nwaanyị nke yi anyanwụ yiri uwe, na ọnwa n'okpuru ụkwụ ya, na n'isi ya okpueze nke nwere kpakpando iri na abụọ.

Oké ihe-ebube we puta n'elu-igwe, otù nwanyi nēyiri anyanwu, ọnwa di kwa n'okpuru ukwu-ya abua, okpu-eze nke kpakpando iri na abua di kwa n'isi-ya.

1. Ihe Ijuanya nke Chineke Kere: Inyocha Ihe nnọchianya nke Mkpughe 12:1

2. Okpueze ebube anyị: Ịghọta ihe nwanyị ahụ pụtara na Mkpughe 12:1

1. Aịzaya 26:3 - “Ị ga-edebekwa ndị obi ha guzosiri ike n'udo, n'ihi na ha tụkwasịrị gị obi.”

2. Aisaia 60:1 – “Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-Gi abiawo, ebube nke Onye-nwe-ayi adiwokwasi kwa gi.

NKPUGHE 12:2 Ma ebe ọ di ime, tie nkpu, ime ime, ọ nēwuta kwa iwere ya.

Otu nwaanyị dị ime ná Mkpughe 12 na-eti mkpu n’ihe mgbu ka ọ na-amụ nwa iji mụọ nwa ya.

1. "Ịmụ nwa: Na-eto eto n'Okwukwe Site na Mgbu"

2. "Ihe mgbu nke mgbapụta: Ịchọta olileanya n'etiti nhụjuanya"

1. Ndị Rom 8:18 - "N'ihi na m na-agụ na nhụjuanya nke oge a na-ekwesịghị iji tụnyere ebube nke gaje ikpughe nye anyị."

2. Jemes 1:2-4 - "Ụmụnna m, mgbe unu zutere ụdị ọnwụnwa dị iche iche, unu mara na ule nke okwukwe unu na-arụpụta iguzosi ike. zuru oke na zuru oke, enweghị ihe ọ bụla."

Mkpughe 12:3 Ma ihe ebube ọzọ pụtara nʼeluigwe; ma le, nnukwu dragon na-acha uhie uhie, nwere isi asaa na mpi iri, na okpueze asaa n’isi ya.

Otu nnukwu dragon na-acha uhie uhie nke nwere isi asaa, mpi iri na okpueze asaa pụtara n'eluigwe.

1. Eziokwu nke ụwa dara ada - Ịghọta akara ngosi nke dragọn uhie

2. Ike nke Nchebe Chineke - Mkpughe 12:3 na Ike nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile

1. Aisaia 27:1 - “N'ụbọchị ahụ ka Jehova ga-eji mma agha ya jọrọ njọ dị ukwuu dị ike leta leviathan agwọ na-efe efe, ọbụna leviathan, bụ́ agwọ gbagọrọ agbagọ; ọ ga-egbukwa dragọn ahụ nke dị n’oké osimiri.”

2. Daniel 7:7 - “Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m n'ọhụụ abalị, ma, lee, anụ ọhịa nke anọ, dị egwu, dịkwa egwu, dịkwa ike nke ukwuu; o nwe-kwa-ra ezé ígwè uku: o nēripia, tipia, were ukwu-ya abua zọpia nke fọduru: ọ di kwa iche n'aru anu-ọhia nile nke di n'iru ya; o nwekwara mpi iri.”

Mkpughe 12:4 Ọdụdụ ya dọpụtara otu ụzọ nʼụzọ atọ nke kpakpando nke eluigwe, tụba ha nʼụwa: dragọn ahụ wee guzo nʼihu nwanyị ahụ nke dị njikere ịmụ nwa, ka o wee ripịa nwa ya ozugbo ọ mụrụ ya . .

Dragọn nwere ọdụ nke nwere ike ise kpakpando na mbara igwe guzo n'ihu otu nwanyị nke na-achọ ịmụ nwa, dị njikere iripịa nwa ya.

1. Chineke Na-echebe Ndị Na-emeghị Ihe Omume: Inyocha Ihe Mkpughe 12:4 pụtara

2. Ike nke Okwukwe: Imeri ihe isi ike n'ihu ihe egwu

1. Aisaia 54:17 – Ọ dịghị ngwa ọgụ akpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma

2. Abụ Ọma 91:4 - Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-agbaba; ikwesi-ntukwasi-obi-ya gābu ọta na ọta-gi.

Mkpughe 12:5 O wee mụọ nwa nwoke, bụ́ onye ga-eji mkpara ígwè chị mba niile: ewe welie ya nwa ya n’ebe Chineke nọ nakwa n’ocheeze ya.

Nwanyi ahu we muputa nwa-nwoke nke ewereworo nkpa-n'aka ígwè chiri mba nile, ewe kuru nwata ahu rigo n'iru Chineke na oche-eze-Ya.

1. Ọkpọkpọ Chineke kpọrọ Jizọs ka Ọ chịa Mba

2. Ike na ikike nke Jisus

1. Aisaia 9:6-7 N'ihi na amuru ayi otù nwa, nye ayi nwa-nwoke; ma ọchịchị ahụ ga-adị n’ubu ya, ma a ga-akpọ aha ya Onye-ndụmọdụ dị ebube, Chineke dị ike, Nna mgbe nile ebighị ebi, Onye-isi Udo. N'ịba ụba nke ọchịchị ya na udo agaghị enwe ọgwụgwụ, n'elu ocheeze Devid na n'isi ala-eze ya, ime ka ya guzosie ike na ịkwado ya n'ezi omume na n'ezi omume site ugbu a gaa n'ihu na ruo mgbe ebighị ebi.

2. Abụ Ọma 2:6-8 “Ma mụ onwe m, edowo m Eze m na Zayọn, ugwu nsọ m.” M'gākwu bayere iwu ahu: Onye-nwe-ayi sirim, Gi onwe-gi bu Ọkparam; ta ka m'muru gi. Rịọnụ m, m ga-emekwa ka mba nile bụrụ ihe nketa gị, meekwa ka nsọtụ ụwa bụrụ ihe nketa gị.

Nkpughe 12:6 Nwayi ahu we b͕alaga n'ọzara, ebe o nwe-kwa-ra ọnọdu edoziworo site n'aka Chineke, ka ha zùa ya n'ebe ahu nnù ubọchi asa na ọgu iri-na-asa.

E nyere nwanyị ahụ ebe mgbaba n'ime ọzara, ebe a ga-elekọta ya ruo ụbọchị 1260.

1. Chineke na-echebe n'oge nsogbu

2. Ndokwa Chineke n'oge ihe isi ike

1. Abụ Ọma 46:1 - "Chineke bụ anyị ebe mgbaba na ike, Ọ na-enye aka ugbu a ná nsogbu."

2. Matiu 6:25-34 - "Ya mere ana m asị unu, unu echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ; ma ọ bụ banyere ahụ́ unu, ihe unu ga-eyi. Karia uwe? Lenu anu-ufe nke elu-igwe: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-akpakọba kwa n'ọba, ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha: ọ̀ bughi unu ka ha bara uba nke-uku?

Mkpughe 12:7 Ma agha wee dị n’eluigwe: Maịkel na ndị mmụọ ozi ya busoro dragọn ahụ agha; dragon ahu na ndi-mọ-ozi-ya we buso agha;

Na Mkpughe 12:7, e dere na agha mere n’eluigwe n’etiti Maịkel na ndị mmụọ ozi ya na dragọn ahụ na ndị mmụọ ozi ya.

1. Mmeri Chineke n'Eluigwe: Agha n'etiti Maịkel na Dragọn ahụ

2. Ike nke Okwukwe: Iguzo megide Dragọn ahụ

1. Daniel 10:13 - "Ma onye-isi ala-eze Peasia guzogiderem orú ubọchi na otù: ma, le, Maikael, otù onye nime ndi-isi ndi-isi, biara iyerem aka: m'we nọdu n'ebe ahu n'etiti ndi-eze Peasia. "

2. Ndị Efesọs 6:12 - "N'ihi na anyị na mgba, ọ bụghị megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ike, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume ime mmụọ n'ebe dị elu."

Mkpughe 12:8 Ma o nweghị ike; ewe hu kwa ọnọdu-ha ọzọ n'elu-igwe.

Setan na ndị na-eso ụzọ ya enwechaghị ihe ịga nke ọma ná mwakpo ha wakporo Chineke, a chụpụkwara ha n’eluigwe.

1. Ike Chineke anaghị akwụsị akwụsị

2. Mmeri nke Setan

1. Jọn 4:4 - "A ga-amụrịrị unu ọzọ."

2. Abụ Ọma 46:10 - "Dị jụụ, marakwa na Mụ onwe m bụ Chineke."

Mkpughe 12:9 A chụpụrụ dragọn ukwu ahụ, bụ́ agwọ ochie ahụ, onye a na-akpọ Ekwensu na Setan, onye na-eduhie ụwa dum;

E                                                                                                             `              ma-ozi ya.

1. Mmeri Setan: Otú Jizọs Si Mechie Onye Nduhie Ụwa

2. Ọchịchị Chineke: Ike nke ikpe Ya n'ebe Setan nọ

1. Jọn 16:11 - "Banyere ikpe, n'ihi na e kpere onye na-achị ụwa a ikpe"

2. Ndị Efesọs 2: 2 - "N'ime nke unu jere ije na mbụ dị ka usoro nke ụwa a si dị, dị ka onye isi nke ike nke ikuku si dị, mmụọ nke na-arụ ọrụ ugbu a n'ime ụmụ nnupụisi."

Nkpughe 12:10 M'we nu oké olu ka ọ nāsi n'elu-igwe, Ub͕u a ka nzọputa bia, na ume, na ala-eze nke Chineke-ayi, na ike nke Kraist-Ya: n'ihi na achudaworo onye nēbo umu-nna-ayi ebubo, onye nēbo ha ebubo n'iru. Chineke anyị ehihie na abalị.

E hiwela ala eze Chineke ugbu a ma ike nke Kraịst Ya abịawo inye nzọpụta na ume. E mechibidowo Setan ọnụ, enweghịzi ike ibo ụmụnna ebubo n’ihu Chineke.

1: Ala-eze Chineke- Nzọpụta na Ike anyị

2: Ike nke Kraịst - Mmeri n’Asọ Setan

1: Ndị Rom 8:31 - "Gịnị ka anyị ga-ekwukwa banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị?"

2: Jọn 16:33 - "Ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka unu we nwe udo nimem. N'uwa unu gēnwe nkpab͕u: ma nwee obi-ike; emeriwom uwa."

Mkpughe 12:11 Ma ha meriri ya site nʼọbara Nwa-atụrụ ahụ, na nʼihi okwu nke àmà ha; ma ha ahughi ndu-ha n'anya rue ọnwu.

Ọbara nke Nwa-atụrụ ahụ na okwu nke akaebe anyị bụ ụzọ isi merie onye iro. Anyị ga-adị njikere ịhụ n'anya na ọbụna ịtọgbọ ndụ anyị n'ihi Kraịst.

1. Ike nke Ọbara Nwa Atụrụ

2. Ọnụ ihe akaebe

1. Jọn 15:13 – Ọ dighi onye ọ bula nwere ihunanya kariri nka, ka madu tọb͕ọ ndu-ya n'ihi ndi-eyì-ya.

2. Ọrụ Ndị Ozi 5:41 - Ha si n'ihu nnọkọ ahụ pụọ, na-aṅụrị ọṅụ na a gụrụ ha ná ndị ruru eru ka e mee ihere n'ihi aha ya.

Mkpughe 12:12 Ya mere ṅụrịa ọṅụ, unu eluigwe, na unu ndị bi n’ime ha. Ahụhụ ga-adịrị ndị bi n'ụwa na oké osimiri! n'ihi na ekwensu aridakutewo unu, nēwe oké iwe, n'ihi na ọ matara na o nwere nání nwa oge.

ekwensu abiawo n’uwa n’oke oke iwe, elu-igwe kwesiri iṅuri n’ihe a.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ikpe ziri ezi nke Chineke: Ọmụmụ nke Mkpughe 12:12

2. Ihe ize ndụ nke Iwe Ekwensu: Ịdọ aka ná ntị sitere ná Mkpughe 12:12

1. Jemes 4:7 – Ya mere doo onwe-unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

2. 1 Pita 5:8 - Nwee uche ziri ezi, mụrụ anya; n'ihi na onye-nkpab͕u-unu, bú ekwensu, dika ọdum nāb͕ọ uja, nējeghari, nāchọ onye ọ gēripia.

Mkpughe 12:13 Ma mgbe dragọn ahụ hụrụ na a chụdara ya nʼụwa, ọ kpagburu nwanyị ahụ nke mụrụ nwa nwoke.

A chụdara dragọn ahụ n’ụwa wee kpagbuo nwanyị ahụ nke mụrụ nwoke ahụ.

1. Nchedo Chineke na Mkpagbu

2. Iji Okwukwe Na-emeri Ahụhụ

1. Ndị Rom 8:35-39 - Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst?

2. Abụ Ọma 91:1-2 - Onye nēbi n'ebe nzuzo nke Onye kachasi ihe nile elu gānọgide n'okpuru ndò nke Onye puru ime ihe nile.

Mkpughe 12:14                   nyere nwanyị ahụ nkù abụọ nke ugo ukwu , ka o we fega n’ọzara, ba n’ebe-ya, ebe anēzù ya n’otù oge, na oge, na nkera oge, site n’iru uwa. agwo.

Enyere nwanyị ahụ nkù nke oké ugo ka ọ fega n’ebe a na-azụ ya ruo otu oge, na oge ụfọdụ, na nkera oge.

1. Otú Nchebe Chineke Ga-esi enyere Anyị Aka n'oge Nsogbu

2. Inweta Ike n'aka Kraist n'oge ihe isi ike

1. Diuterọnọmi 32:11-12 – Dị ka ugo si efesa akwụ́ ya, na-efegharịkwa n’elu ụmụ ya, na-agbasa nku ya, na-ebulikwa ha, na-ebukwa ha n’elu nku ya, otú ahụ ka Jehova na-edu ya, naanị chi ala ọzọ adịghịkwa. ya na ya.

2. Abụ Ọma 91:4 - Ọ ga-eji nku ya kpuchie gị, ọ bụkwa n'okpuru nku ya ka ị ga-ahụ ebe mgbaba; ọta na ọta ka ikwesi-ntukwasi-obi-ya bu.

Mkpughe 12:15 Agwọ ahụ wee si nʼọnụ ya wụpụ mmiri dị ka iju mmiri nʼazụ nwanyị ahụ, ka o wee mee ka iju mmiri ahụ bupụ ya.

Setan nwara ime ka iju mmiri rikpuo nwanyị ahụ na ụmụ ya.

1. Ike Gabigara nke Ụgha Setan

2. Nchebe nke Nkwa Chineke

1. Ndị Efesọs 6:10-18 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke ka iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. Abụ Ọma 46:1-3 - Chineke bụ ebe mgbaba na ike, Onye enyemaka dị ugbu a na nsogbu.

Nkpughe 12:16 Ala we yere nwayi ahu aka, ala we saghe ọnu-ya, loda iju-miri ahu nke dragon ahu tupuru n'ọnu-ya.

Ụwa na-enyere nwanyị ahụ aka ma loda iju mmiri nke dragọn ahụ.

1. Chineke ga-echebe n'etiti ihe egwu na ọgbaghara.

2. Mgbe Chineke nọnyeere anyị, ọ dịghị onye iro nwere ike imeri anyị.

1. Abụ Ọma 34:7 - Mmụọ ozi nke Jehova na-ama ụlọikwuu gburugburu ndị na-atụ egwu Ya, Ọ na-anapụtakwa ha.

2. Aisaia 54:17 - Ọ dịghị ngwa agha akpụworo imegide gị nke ga-aga nke ọma, ma ire ọ bụla nke na-ebili imegide gị n'ikpe ka ị ga-ama ikpe.

Nkpughe 12:17 dragon ahu we wesa nwanyi ahu iwe, je ibu agha megide nkpuru-ya fọduru, ndi nēdebe ihe nile Chineke nyere n'iwu, ndi nāb͕a kwa àmà nke Jisus Kraist.

Dragọn ahụ na-ewesa ndị na-edebe iwu Chineke ma nwee okwukwe na Jizọs Kraịst iwe.

1: Anyị ga-anọgide na-eguzosi ike mgbe niile na okwukwe anyị na Jizọs Kraịst ma na-edebe iwu Chineke.

2: Anyị ga-amụrịrị anya ma ghara ịdaba n'iwe ma ọ bụ ọnwụnwa, n'ihi na dragọn ahụ ga-adị njikere mgbe niile ibuso anyị agha.

1: Ndị Rom 12: 19-21 "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama rapụ ya nye ọnụma nke Chineke, n'ihi na e dere, sị, 'Ọbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ,' ka Onyenwe anyị kwuru. Kama nke ahụ, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ; n’ihi na site n’ime otú ahụ, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n’isi ya.” Ekwela ka ihe ọjọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ.

Matiu 22:37-40 Jizọs sịrị ya: “Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya. Nka bu ihe uku ahu na ihe mbu enyere n'iwu. Ma nke-abua nke-abua di ka ya: I hu onye-ab͕ata-obi-gi n'anya dika onwe-gi. N’iwu abụọ a ka Iwu ahụ dum na ndị amụma dabeere.”

Mkpughe 13 bụ isi nke iri na atọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya n’anụmanụ abụọ ndị na-ebilite—otu si n’oké osimiri, nke ọzọ sikwa n’ụwa—na-anọchi anya ike ọchịchị na okpukpe ndị ha na Setan jikọrọ aka.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jọn hụrụ otu anụ ọhịa ka o si n’oké osimiri na-apụta, nwere isi asaa na mpi iri, e dekwaara aha nkwulu n’elu ya. Anụ ọhịa a yiri agụ owuru ma o nwere ụkwụ dị ka anụ ọhịa bea na ọnụ dị ka ọdụm (Nkpughe 13:1-2). Ọ na-anata ike n’aka dragọn ahụ (Satan) wee ghọọ ihe ọtụtụ ndị mmadụ nọ n’ụwa na-efe ofufe, bụ́ ndị na-atụ n’anya ikike ya (Mkpughe 13:3-4). Enyere anụ ọhịa ahụ ikike ịnọgide ruo ọnwa iri anọ na abụọ, bụ́ mgbe ọ na-ekwulu Chineke, na-ebuso ndị nsọ agha, na-achịkwa mba niile (Nkpughe 13:5-7).

Paragraf nke abụọ: Anụ ọhịa ọzọ si n’ụwa pụta, nwere mpi abụọ dị ka nwa atụrụ ma na-ekwu okwu dị ka dragọn. Ọ na-arụ ọrụ dịka onye amụma ụgha ma na-eme nnukwu ihe iriba ama iji duhie ndị mmadụ ife anụ ọhịa mbụ ahụ ofufe (Nkpughe 13:11-14). Anụ ọhịa nke abụọ a na-amanye onye ọ bụla ka ọ nweta akara n'aka nri ya ma ọ bụ ọkpọiso ya iji tinye aka n'ịzụ ahịa akụ na ụba. Akara ahụ nwere aha ma ọ bụ nọmba nke anụ ọhịa mbụ ahụ—666—ma e wezụga ya, ọ dịghị onye pụrụ ịzụta ma ọ bụ ree (Mkpughe 13:16-18).

Paragraf nke atọ: Isiakwụkwọ a na-eme ka ụzọ aghụghọ Setan si esi n’anụmanụ ndị a pụta ìhè. Anụ ọhịa nke mbụ nọchiri anya ọchịchị ndị na-achị achị ma na-achị mba dị iche iche ma na-akwalite ikpere arụsị. Ikike ya ime ihe ịrịba ama na-eduhie ọtụtụ ndị ịgbaso ụzọ nkwulu ya. Anụ ọhịa nke abụọ na-anọchi anya aghụghọ okpukpe, na-arụ ọrụ dị ka onye amụma ụgha nke na-eduhie ndị mmadụ site n'ịrụ ọrụ ebube iji kwado anụ ọhịa mbụ ahụ. Mmanye nke akara nke anụ ọhịa ahụ na-egosi njikwa akụ na ụba na ụzọ isi chọpụta nkwado nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke okpukpe nke kwekọrọ na Setan. A na-akpagbu ndị na-ajụ ife anụ ọhịa ma ọ bụ na-anata akara ha.

Na nchịkọta, Isi nke iri na atọ nke Mkpughe na-enye anụ ọhịa abụọ—otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na otu okpukpe—ndị na-ebilite n'oge ihe omume ọgwụgwụ oge. Anụ ọhịa nke mbụ nwetara ikike n'aka Setan ma ghọọ ihe a na-efe ofufe, na-achị mba dị iche iche ruo oge a kpaara ókè. Anụ ọhịa nke abụọ na-arụ ọrụ dị ka onye amụma ụgha, na-eme ihe ịrịba ama iji duhie ndị mmadụ ịgbaso anụ ọhịa mbụ ahụ ma na-amanye nchịkwa akụ na ụba site na akara nke anụ ọhịa ahụ. Isiakwụkwọ a na-emesi atụmatụ aghụghọ Setan ike, mmetụta ọ na-enwe ma n’akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma n’okpukpe, na ihe ịma aka ndị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Chineke n’etiti mkpagbu kpụ ọkụ n’ọnụ chere ihu.

Nkpughe 13:1 M'we guzo n'elu ájá nke oké osimiri, hu otù anu-ọhia nēsi n'oké osimiri nēsi n'oké osimiri puta, nwere isi asa na mpi iri n'elu mpi-ya, okpu-eze iri di kwa n'isi-ya abua, n'isi-ya kwa aha nkwulu.

Jọn hụrụ otu anụ ọhịa ka o si n’oké osimiri na-apụta nke nwere isi asaa, mpi iri, na okpueze iri, na-ebukwa aha nkwulu.

1. Ike nke Nkwulu: Ịghọta Mkpughe 13:1

2. Akara Anụ ọhịa: Ọmụmụ nke anụ ọhịa ahụ sitere n’oké osimiri na Mkpughe 13:1.

1. Mkpughe 17: 3-4, "Mgbe ahụ, mmụọ ozi ahụ bugara m na Mmụọ Nsọ n'ime ọzara. M hụrụ otu nwaanyị nọ ọdụ na-acha uhie uhie anụ ọhịa nke kpuchie na nkwulu aha na nwere isi asaa na mpi iri."

2. Aisaia 27:1: "N'ụbọchị ahụ, Jehova ga-eji mma agha ya leta ya, mma agha ya dị egwu, dịkwa ike - Leviathan agwọ na-efegharị efegharị, Leviathan agwọ na-agbakọgharị; Ọ ga-egbu anụ ọhịa nke oké osimiri."

Mkpughe 13:2 Anụ ọhịa ahụ nke m hụrụ dịkwa ka agụ, ukwu ya dịkwa ka ụkwụ anụ ọhịa bea, ọnụ ya dịkwa ka ọnụ ọdụm: dragọn ahụ wee nye ya ike ya na oche ya na oche ya. nnukwu ikike.

A kọwara anụ ọhịa ahụ dị n'akụkụ akụkụ ahụ dị ka ngwakọta nke agụ, anụ ọhịa bea na ọdụm. Enyere ya ike, oche na ikike ya site n'aka dragọn ahụ.

1. "Ikike Chineke na Anụ ọhịa: Ịmara Ebe Anyị Na Eluigwe na Ala"

2. "Ụdị anụ ọhịa ahụ: Ịghọta ike nke nnọchite anya ihe atụ"

1. Daniel 7:3-7 - "Anụ ọhịa anọ dị ukwuu wee si n'oké osimiri rigota, dị iche iche, nke mbụ dị ka ọdụm ma nwee nku ugo. e sikwa n’ala welie elu mee ka o guzoro n’ụkwụ abụọ dị ka mmadụ; e wee nye ya uche mmadụ.”

2. Aisaia 11:6-8 - "Anụ ọhịa wolf na nwa atụrụ ga-adị ndụ, agụ owuru ga-amakpukọkwa n'ime nwa ewu, nwa ehi na ọdụm na anụ mara abụba ga-abụkọ ọnụ, obere nwa ga-edukwa ha. Ehi na anụ ọhịa bea ga-edukwa ha. gāta nri, umu-ha gāmakpukọ n'otù: Ọdum gēri ahihia dika ehi.

Mkpughe 13:3 M wee hụ otu n’ime isi ya ka e merụrụ ahụ́ ruo ọnwụ; ọb͕a-ya nke nēnwu nwua we me ka aru di ike: ma uwa nile nēju anu-ọhia ahu anya.

Idem ama akpa ofụri ererimbot aban̄a unan idiọk unam oro ẹkekọkde.

1. Ike Chineke ịgwọ ọrịa na gbanwee

2. Ihe ịtụnanya dị ịtụnanya nke ụwa

1. Matiu 8:2-3 - Jizọs gwọrọ otu nwoke ekpenta

2. Abụ Ọma 33:9 - Jehova na-ezube ma mezuo uche ya.

Nkpughe 13:4 Ha we kpọ isi ala nye dragon ahu nke nēnye anu-ọhia ahu ike: ha we kpọ isi ala nye anu-ọhia ahu, si, Ònye di ka anu-ọhia ahu? ònye puru ibuso ya agha?

Ndị mmadụ na-efe dragọn ahụ ofufe, nke nyere anụ ọhịa ahụ ike, na-efekwa anụ ọhịa ahụ ofufe, na-ajụ onye ga-ebuso ya agha.

1. Ihe ize ndụ dị n'ife chi ụgha

2. Ike Chineke tụnyere ike anụ ọhịa

1. Ọpụpụ 20:3-6 - “Enwela chi ọzọ n'ihu m. Emerela onwe-gi ihe-isi, ma-ọbu n'udi ihe ọ bula nke di n'elu-igwe n'elu, ma-ọbu nke di n'elu uwa n'okpuru, ma-ọbu nke di na miri n'okpuru uwa. Akpọrọla ha isiala, akpọla isi ala nye ha; n'ihi na Mu onwem, bú Jehova, bú Chineke-gi, bu Chineke ekworo, nēnye umu-ntakiri n'ihi ajọ omume nke ndi bu nna, rue ọb͕ọ nke-atọ na nke-anọ nke ndi nājum.

2. Mkpughe 17:14 - “Ha ga-ebuso Nwa Atụrụ ahụ agha, Nwa Atụrụ ahụ ga-emerikwa ha, n'ihi na ọ bụ Onyenwenụ kasịnụ na Eze nke ndị eze, ndị a na-akpọkwa ndị ha na ya nọ, bụrụ ndị a kpọworo, bụrụ ndị a họọrọ na ndị kwesịrị ntụkwasị obi.”

Nkpughe 13:5 ewe nye ya ọnu nēkwu oké ihe na nkwulu; ewe nye ya ike ọgu ọnwa abua na abua.

A na-enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ na-ekwu okwu nkwulu mgbe a na-enye ya ike ịga n'ihu maka ọnwa 42.

1. Ike nke Nkwulu

2. Ihe ga-esi n'ikwu ihe ukwu pụta

1. Matiu 12:31-32 “Ya mere ana m asị unu, A ga-agbaghara ndị mmadụ mmehie na nkwulu ọ bụla, ma a gaghị agbaghara nkwulu ọ bụla megide mmụọ nsọ. Ọzọ, onye ọ bula nke gēkwu okwu megide Nwa nke madu, agāb͕aghara: ma onye ọ bula nke nēkwu okwu megide Mọ Nsọ, agaghi-ab͕aghara ya, ma ọ bu n'oge a ma-ọbu n'oge nke nābia.

2. Ilu 8:13 “Egwu Jehova bụ ịkpọ ihe ọjọọ asị. Nganga na mpako na ụzọ ihe ọjọọ na okwu gbagọrọ agbagọ ka m na-akpọ asị.”

Nkpughe 13:6 O we saghe ọnu-ya ikwulu Chineke, ikwulu aha-Ya, na ulo-ikwū-Ya, na ndi bi n'elu-igwe.

Akụkụ ahụ na-ekwu maka nkwulu megide Chineke, aha Ya, na ndị bi n'Eluigwe.

1. Oke mkpa nke ikwulu Chineke na ndị Ya.

2. Ihe ga-esi n'ileghara iwu Chineke anya pụta.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Levitikọs 24:16 - Onye ọ bula nke nēkwulu aha Jehova, agēme ka ọ nwua; nkpọkọta ahu nile gātu onye nēkwulu nkume nkume.

Nkpughe 13:7 ewe nye ya ka o buso ndi nsọ agha, na imeri ha: ewe nye ya ike n'aru ebo nile na asusu nile na mba nile.

Anụ ọhịa ahụ dị n’akwụkwọ Mkpughe ka e nyere ike ibu agha megide ndị kwere ekwe na imeri ha, e wee nye ya ike n’ebe ndị nile, asụsụ nile, na mba nile nọ.

1. Ịtachi obi nke Ndị-nsọ: Ịnagide Ọnwụnwa nke anụ ọhịa ahụ

2. Ọchịchị Chineke: Ike nke anụ ọhịa

1. Daniel 7: 21-22 - "M wee hụ na mpi a ka ọ na-ebuso ndị nsọ agha ma na-emeri ha, ruo mgbe Onye Ochie ahụ bịara kpee ikpe n'ihu ndị nsọ nke Onye Kasị Elu, na oge ruru mgbe ha na-ebuso ha agha. nwere alaeze."

2. Ndị Rom 8: 31-39 - "Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, ònye na-emegide anyị? Onye na-egbochighị Ọkpara nke aka ya, ma nyefee ya maka anyị niile, ọ ga-eme ka ọ bụrụ onye na-emegide anyị? Ọ naghi-anye kwa ayi ihe nile ọzọ? nke Chineke, onye na-arịọchitere anyị arịrịọ n'ezie."

Mkpughe 13:8 Ndị niile bi nʼụwa ga-akpọkwa isiala nye ya, ndị na-edeghị aha ha n’akwụkwọ nke ndụ nke Nwa Atụrụ ahụ e gburu egbu malite n’oge a tọrọ ntọala ụwa.

Ndị mmadụ n’ụwa ga-efe anụ ọhịa ahụ ofufe, ma ndị e dere aha ha n’akwụkwọ nke ndụ nke Nwa Atụrụ ahụ agaghị efe ya.

1. Ike nke Okwukwe: Iguzosi Ike n'Enweghị Nsogbu

2. Ike nke Ịhụnanya Chineke: Nchebe ebighị ebi n'ime Akwụkwọ nke Ndụ nke Nwa Atụrụ ahụ

1. Jọn 3:16-17 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 8:38-39 - N'ihi na ekwetara m na ọ bụghị ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ikike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ịdị elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e kere eke. ga-enwe ike ikewapụ anyị n’ịhụnanya nke Chineke, nke dị n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Mkpughe 13:9 Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ntị, ya nụrụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ oku ka e jiri nlezianya gee Jehova na okwu ya.

1. "Oku Ige Ntị: Mkpa ọ dị nrube isi n'Okwu Chineke"

2. "Ịṅa ntị n'ịdọ aka ná ntị: Irube isi n'Okwu Chineke Na-eduba ná Ndụ"

1. Deuterọnọmi 30:19-20 - "Edowo m ndụ na ọnwụ n'ihu gị, ngọzi na ọbụbụ ọnụ: n'ihi ya, họrọ ndụ, ka gị na ụmụ gị wee dị ndụ, ịhụ Jehova bụ Chineke gị n'anya, na-ege ntị n'olu-Ya na jidesie Ya ike; n’ihi na ya onwe-ya bu ndu-gi na ogologo ubọchi-gi, ka i we biri n’ala ahu nke Jehova ṅuru nna-unu-hà iyi inye ha Abraham na Aisak na Jekob,

2. Jemes 1:22-25 – “Ma bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, unu abụkwala ndị na-anụ naanị ndị na-anụ ihe, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ọ bụghị onye na-eme ya, ọ dị ka onye na-elegide ihu ya anya n'enyo. N'ihi na ọ na-ele onwe ya anya wee pụọ ma chefuo otú ọ dị. Ma onye na-eleba anya n’iwu ahụ zuru okè, bụ́ iwu nke nnwere onwe, ma nọgidesie ike, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye na-anụ ihe na-echefu ma ọ bụ onye na-eme ihe, a ga-agọzi ya n’ime ya.”

Mkpughe 13:10 Onye ahụ nke na-eduba ná ndọta n’agha ka a ga-adọrọ n’agha: onye na-eji mma agha gbuo ya aghaghị iji mma agha gbuo ya. Nke a bụ ntachi obi na okwukwe nke ndị nsọ.

Mkpughe 13:10 na-ekwu maka echiche nke ikpe ziri ezi, ebe a ga-adọrọ ndị na-eduru ndị ọzọ n'agha n'onwe ha, na onye ọ bụla nke ji mma agha gbuo, a ga-eji mma agha gbuo ya. Amaokwu a na-ekwukwa maka ntachi obi na okwukwe nke ndị nsọ.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke: Ntachi obi na Okwukwe ná Nkpughe 13:10

2. Ịghọta mma agha nke ikpe ziri ezi: ndidi na okwukwe na Mkpughe 13:10

1. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọrọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onyenwe anyị kwuru."

2. Isaiah 11:4 - "Ma ọ ga-eji ezi omume kpe ndị ogbenye ikpe, werekwa ezi omume kpe ikpe maka ndị dị umeala n'obi nke ụwa; gbuo ndị ajọ omume.”

Nkpughe 13:11 M'we hu anu-ọhia ọzọ ka o nēsi n'ala rigota; o nwe-kwa-ra mpi abua dika nwa-aturu, o we nēkwu okwu dika dragon.

Anụ ọhịa nke abụọ bilie nwere mpi abụọ dị ka nwa atụrụ, ma na-ekwu okwu dị ka dragọn.

1. Aghụghọ nke anụ ọhịa ahụ: Ịmata ụgha nke Setan

2. Nwa Atụrụ na Dragọn: Ịghọta ọdịiche dị n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ

1. Matiu 7:15-20 – “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute unu yi uwe atụrụ, ma n'ime ime ha bụ anụ ọhịa wolf na-agụ agụụ.”

2. 1 Jọn 4:1-6 - "Ndị m hụrụ n'anya, ekwela na mmụọ ọ bụla, kama nwalee mmụọ ozi ma hà bụ nke Chineke: n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa."

Mkpughe 13:12 Ọ na-ejikwa ike nile nke anụ ọhịa mbụ ahụ n’ihu ya, na-emekwa ka ụwa na ndị bi n’ime ya kpọọ isiala nye anụ ọhịa mbụ ahụ, bụ́ onye agwọworo ọnya ọnwụ ya.

Anụ ọhịa nke abụọ nwere ike nile nke anụ ọhịa mbụ ahụ, na-emekwa ka ụwa fee anụ ọhịa mbụ ahụ ofufe, bụ́ onye agwọworo ọnya na-egbu egbu ya.

1. Ike nke Mmetụta: Inyocha ike nke ofufe

2. Ihe ga-esi na ofufe a pụta: Ịchọgharị Mmetụta nke ikpere arụsị.

1. Ndị Rom 1:25 - "Ha gbanwere eziokwu nke Chineke n'okwu ụgha, na-efekwa ofufe ma fee ihe e kere eke kama Onye Okike-Onye a na-eto ruo mgbe ebighị ebi. Amen."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:14 - "Ya mere, ndị enyi m, gbanarị ikpere arụsị."

Nkpughe 13:13 Ọ nēme kwa ihe-ebube di uku, nke mere na O mere ka ọku si n'elu-igwe ridata n'uwa n'anya madu.

A na-ahụ ike nke anụ ọhịa ahụ site n'ikike o nwere ime ka ọkụ si n'eluigwe daa.

1. Anụ ọhịa: Ohere nke ike a na-atụghị anya ya

2. Ọkụ nke Eluigwe: Ọrụ ebube ga-eju anya

1. Luk 9:54-55 - Mgbe Jemes na Jọn na-eso ụzọ ya hụrụ nke a, ha jụrụ, sị, "Onyenwe anyị, ị chọrọ ka anyị kpọọ ọkụ si n'eluigwe ka o bibie ha?"

2. Ndị Hibru 11:3 - Site n'okwukwe ka anyị ghọtara na e mere eluigwe na ụwa n'iwu Chineke, ka e meghị ihe a na-ahụ anya site n'ihe a na-ahụ anya.

Mkpughe 13:14 Ọ na-eduhiekwa ndị bi n’ụwa site n’ihe ịrịba ama ndị ahụ o nwere ike ime n’ihu anụ ọhịa ahụ; nāsi ndi bi n'elu uwa, ka ha mere anu-ọhia ahu ihe-oyiyi, nke ejiri mma-agha meru ya, we di ndu.

Anụ ọhịa ahụ na-eji ike ọrụ ebube ghọgbuo ndị bi n’ụwa ma nye ha iwu ka ha mee ihe oyiyi nke anụ ọhịa ahụ, bụ́ nke e ji mma agha merụọ ahụ́ ma ka dị ndụ.

1. Ihe si na iso chi ụgha pụta

2. Ihe Ọjọọ nke Aghụghọ

1. Jeremaịa 17: 5-8 - Ịtụkwasị obi na Jehova, ọ bụghị na arụsị

2. 2 Ndị Kọrint 11:13-15 - Ndị amụma ụgha na ụzọ aghụghọ ha.

Mkpughe 13:15 O wee nwee ike inye onyinyo nke anụ ọhịa ahụ ndụ, ka onyinyo nke anụ ọhịa ahụ wee kwuo okwu, meekwa ka e gbuo ndị niile na-agaghị efe ihe oyiyi nke anụ ọhịa ahụ ofufe.

Anụ ọhịa ahụ nwere ikike ime ihe oyiyi nke onwe ya, bụ́ nke ga-achọ ka mmadụ nile fee ofufe ma gbuo ndị na-ekwetaghị.

1. Otú E Si Bie Ndụ Ofufe: Ọmụmụ Mkpughe 13:15

2. Ngọzi nke Nrubeisi: Ọmụmụ nke Mkpughe 13:15

1. Matiu 4:8-10 – Ọnwụnwa Jizọs nwere ife Setan ofufe

2. Daniel 3:16-18 - Shedrak, Mishak, na Abednego jụrụ ife ihe oyiyi ọlaedo Nebukadneza ofufe.

Mkpughe 13:16 Ọ na-emekwa ka mmadụ nile, ma ndị nta ma ndị ukwu, ndị ọgaranya na ndị ogbenye, ndị nweere onwe ha na ndị ohu, ịnata akara n’aka nri ha ma ọ bụ n’egedege ihu ha.

Anụ ọhịa ahụ na-eme ka mmadụ nile nweta akara n'aka nri ma ọ bụ ọkpọiso.

1: Ayi agaghi enye ihe nke Anu-ọhia nāchọ ma nara akara ahu.

2: Ayi aghaghi iguzosi ike megide Anu ahu, ghara inwu site na akara-Ya.

1: Ndị Filipaị 4:13 - Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume.

2: Aisaia 41:10 – Atula egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

Mkpughe 13:17 Na ka onye ọ bụla ghara ịzụta ma ọ bụ ree, ma e wezụga onye nwere akara ahụ, ma ọ bụ aha anụ ọhịa ahụ, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke aha ya.

Ọ dighi onye ọ bula nwere ike izuru ma-ọbu ree, ọ buru na ha enweghi akara, aha, ma-ọbu ọnu-ọgugu nke anu-ọhia ahu.

1. Ihe Ndị Na-eri Iso Kraịst: Ego ole ka Anyị Dị njikere ịchụ?

2. Ihe egwu dị n’Akara Anụ ọhịa: Izere Nkwa ụgha.

1. Matiu 16:24-26 - Jizọs wee sị ndị na-eso ụzọ ya, "Onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-ajụ onwe ya ma buru obe ya soro m.

2. Ndị Rom 12:2 – Unu ekwela ka ụkpụrụ nke ụwa a dị, kama gbanweenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike ịnwale ma nwalee ihe bụ́ uche Chineke—uche ya dị mma, nke na-atọ ụtọ na nke zuru okè.

Mkpughe 13:18 ebe a bụ amamihe i. Ka onye nwere nghọta gua ọnu-ọgugu anu-ọhia: n'ihi na ọnu-ọgugu madu ka ọ bu; ọnu-ọgugu-ya bu kwa nnù na ọgu iri-na-asatọ na isi.

Amamihe na nghọta dị mkpa iji mata ọnụ ọgụgụ anụ ọhịa ahụ, nke bụ 666.

1. Aghụghọ Setan: Otu esi amata ọnụọgụ nke anụ ọhịa ahụ

2. Nghọta na Amamihe: Otu esi aghọta Eziokwu Ime Mmụọ

1. Ilu 3: 13-18 - A na-achọta amamihe na ịtụkwasị Jehova obi.

2. 2 Ndị Kọrint 11:14 – Setan na-agbanwe onwe ya dị ka mmụọ ozi nke ìhè.

Mkpughe 14 bụ isi nke iri na anọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ọhụụ dịgasị iche iche, gụnyere Nwa Atụrụ ahụ na 144,000 ahụ, mkpọsa ndị mmụọ ozi atọ, na owuwe ihe ubi nke ụwa.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere n’ọhụụ nke Nwa Atụrụ ahụ ka o guzo n’Ugwu Zayọn, ya na mmadụ 144,000 Chineke meworo akara n’egedege ihu ha. A kọwara ha dị ka ndị a gbapụtara n’etiti mmadụ dị ka mkpụrụ mbụ nye Chineke na nye Nwa Atụrụ ahụ (Nkpughe 14:1–5). Ndị a kwesịrị ntụkwasị obi na-eso Kraịst n’ebe ọ bụla Ọ na-aga na-abụ abụ ọhụrụ nke nanị ha pụrụ ịmụta (Mkpughe 14:3). Ha enweghị ụta n’ihu Chineke ma na-eje ozi dị ka otu pụrụ iche nke raara onwe ya nye Ya.

Paragraf nke Abụọ: Ndị mmụọ ozi atọ pụtara n'otu n'otu, nke ọ bụla na-ekwusa ozi dị iche. Mụọ-ozi nke mbụ na-ekwusa ozi-ọma ebighị ebi nye mba nile, ebo nile, asụsụ nile, na ndị nile—na-akpọ ha ka ha tụọ egwu Chineke, nye Ya otuto, na ife nanị Ya ofufe (Nkpughe 14:6-7). Mmụọ ozi nke abụọ mara ọkwa ọdịda nke Babilọn—ihe atụ nke usoro ihe nile na-emegide ọchịchị Chineke—ma dọọ aka ná ntị megide ikere òkè na ire ure ya (Mkpughe 14:8). Mmụọ ozi nke atọ nyere ịdọ aka ná ntị siri ike banyere ịnata akara nke anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ ife onyinyo ya ofufe. Ndị na-eme otu ahụ ga-enweta oke iwe nke Chineke na-enweghị ezumike ma ọ bụ ahụ efe (Nkpughe 14:9-11).

Paragraf nke atọ: Mgbe e kwusasịrị mkpọsa ndị a, Jọn hụrụ ọhụụ nke otu onye dị ka nwa nke mmadụ nke nọ ọdụ n’ígwé ojii nke yi okpueze ọlaedo. O ji mma iwe ihe ubi dị nkọ n'aka. Otu mụọ-ozi nyere ya iwu ka o were ihe ubi n’ihi na oge ikpe-azụ eruwo—owuwe ihe ubi nke ụwa abịawo (Nkpughe 14:14–16). Mmụọ ozi ọzọ pụtara site n’ụlọ nsọ na-enye Nwa nke mmadụ ntụziaka ka ọ chịkọta ụyọkọ mkpụrụ vaịn ma tụba ha n’ime nnukwu ebe nzọchapụta mmanya nke ọnụma Chineke. A na-azọcha ebe nzọchapụta mmanya ahụ ná mpụga obodo ahụ, ọbara na-esikwa na ya na-asọpụta n’ebe dị anya nke dị ihe dị ka stadia 1,600 (Mkpughe 14:17-20).

Na nchịkọta, Isi nke iri na anọ nke Mkpughe na-enye ọtụtụ ọhụụ na mkpọsa. Ọhụụ nke Nwa Atụrụ ahụ na 144,000 ahụ e kachiri akara na-emesi otu ìgwè pụrụ iche a raara nye ozi Chineke pụta ìhè. Ndị mmụọ ozi atọ na-ekwusa ozi—ozi ọma ebighị ebi, ọdịda Babilọn, na ịdọ aka ná ntị megide ife anụ ọhịa ahụ ofufe ma ọ bụ ịnata akara ya. Ozi ndị a na-ekwusi ike na ọbụbụeze Chineke, ikpe n’isi ndị na-emegide Ya, na ọkpụkpọ òkù ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’etiti nrụgide nke ụwa. Ọhụụ nke Nwa nke mmadụ ka o ji mma iwe ihe ubi na-anọchi anya ikpe na-abịanụ—owuwe ihe ubi—bụ́ ebe ndị jụrụ Chineke ga-eche ọnụma Ya ihu n’ebe nzọchapụta mmanya ihe atụ. Isiakwụkwọ a na-emesi isiokwu nke nraranye nye Chineke ike, nkwupụta ndị dị nsọ, ịdọ aka ná ntị megide nkwenye ime mmụọ, na ikpe ikpeazụ n'isi ndị ajọ omume.

NKPUGHE 14:1 M'we hu, ma, le, Nwa-aturu nēguzo n'elu ugwu Zaion, ya na orú nnù ndikom uzọ iri na nnù abua na ọgu iri, ndi edeworo aha Nna-Ya n'egedege-iru-ha.

Jọn hụrụ otu Nwa Atụrụ n’Ugwu Zayọn, ya na otu narị puku mmadụ na puku iri anọ na puku anọ e dekwasịrị aha Chineke n’egedege ihu ha.

1. Ike nke Aha - Gịnị ka ịza aha Chineke pụtara?

2. Ugwu nke Zayọn-Gịnị ka ọ pụtara iguzo n’elu ugwu Zaịọn?

1. Aisaia 11:10 - "N'ubọchi ahu mgbọrọgwụ Jesi gādi, nke gēguzo ka ọ buru ihe-iriba-ama nke ndi nile di iche iche; ya ka mba nile nāchọ: ma izu-ike-ya gādi ebube."

2. Aisaia 59:20 - "Onye-mgbapụta gābiaru kwa Zaion, biakute kwa ndi nēsi na njehie chigharia nime Jekob, ka Jehova siri."

NKPUGHE 14:2 M'we nu olu si n'elu-igwe, dika olu nke ọtutu miri, na dika olu nke oké éb͕è-elu-igwe: m'we nu olu ndi nākpọ ubọ nākpọ ubọ-akwara-ha.

Olu sitere n'elu-igwe ka anuru dika ọtutu miri na oké éb͕è-elu-igwe;

1. Ike Otuto: Otu esi anụ olu Chineke site na egwu anyị

2. Oku a na-akpọ ofufe: Ịchọgharị ihe atụ nke olu eluigwe

1. Abụ Ọma 150:3-5 - Werenu olu opi to Ya: Were une na ubọ-akwara to Ya.

2. Aisaia 55:12 - N'ihi na unu gēji ọṅù pua, udo gābu kwa unu: ugwu nile na ugwu ntà nile gētiwa n'iru unu iti-nkpu ọṅù, osisi nile nke ọhia gāku kwa aka-ha.

Nkpughe 14:3 Ha we bù dika abù ọhu n'iru oche-eze ahu, na n'iru anu anọ ahu, na ndi-okenye: ọ dighi kwa onye ọ bula puru imuta abù ahu ma-ọbughi nnù ndikom uzọ iri-na-abua na anọ, bú ndi ab͕aputara n'uwa.

Mmadụ 144,000 ahụ bụrụ abụ ọhụrụ nke nanị ha pụrụ ịmụta.

1: Chineke ejirila abụ pụrụ iche gọzie otu narị puku na puku iri anọ na anọ.

2: Ndị a gbapụtara n'ụwa nwere ike isonyere otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ.

1: Ndị Efesọs 2:8-9 N'ihi na ọ bu amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe; ma nke ahu esiteghi n'onwe-unu: ọ bu onyinye Chineke: ọ bughi n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2: Ndị Filipaị 2:13 - N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime unu ma ime ihe na-atọ Ya ụtọ.

Nkpughe 14:4 Ndia bu ndi ejighi ndinyom merua; n'ihi na umu-ab͕ọghọ nāmaghi nwoke ka ha bu. Ndia bu ndi nēso Nwa-aturu ahu n'ebe ọ bula Ọ nāga. Ndị a ka a gbapụtara n’etiti mmadụ, bụ́ mkpụrụ mbụ e nyere Chineke na nke Nwa Atụrụ ahụ.

Ndị a bụ ndị a na-emebibeghị site na mmehie, kama na-anọgide na-arara onwe ha nye Chineke na Nwa Atụrụ ahụ.

1: Anyị ga-anọgide na-arara onwe anyị nye Chineke na Nwa Atụrụ ahụ n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu.

2: Enwere ike ịgbapụta anyị na mmehie wee bụrụ mkpụrụ mbụ nye Chineke na Nwa-atụrụ ahụ.

1:1 Ndị Kọrịnt 6:19-20 - Unu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ nime unu, Onye unu nwetara site na Chineke? Ị bụghị nke gị, n'ihi na e ji ọnụ ahịa zụta unu. Ya mere nye Chineke otuto n'aru gi.

2: Ndị Rom 12:1-2 - Ya mere, ụmụnna m, a na m arịọ unu site na obi ebere nke Chineke, ka unu chee ahụ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ na nke dị Chineke ezi mma, nke bụ ofufe nke mmụọ unu. Ekwela ka eme ka unu yie uwa nka, kama ka ewezuga onwe-unu site n'ime ka uche-unu di ọhu, ka site n'inwaputa unu we mara ihe bu ihe Chineke nāchọ, bú ihe di nma na nke nānara nke-ọma, zu kwa okè.

NKPUGHE 14:5 Ọ dighi kwa aghughọ ahu ahughi n'ọnu-ha: n'ihi na ha nēnweghi ajọ omume n'iru oche-eze Chineke.

A ga-ahụ otu ìgwè mmadụ ndị na-enweghị ntụpọ n'ihu ocheeze Chineke, n'ihi na ha enweghị aghụghọ n'ọnụ ha.

1. Ike nke Ime Ihe n'Eziokwu - Otú ibi ndụ nke eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe pụrụ isi mee ka anyị bịarukwuo Chineke nso.

2. Ngọzi nke ịdị umeala n'obi - mkpa ọ dị iweda onwe anyị ala n'ihu Jehova na ije ije n'ụzọ Ya.

1. Ilu 19:1 - "Ogbenye nke na-eje ije n'iguzosi ike n'ezi ihe dị mma karịa onye gbagọrọ agbagọ n'okwu na onye nzuzu."

2. Abụ Ọma 15:1-2 - "Jehova, ònye ga-anọ dị ka ọbịa n'ụlọikwuu gị? Ònye ga-ebi n'ugwu nsọ Gị?

Mkpughe 14:6 M wee hụ mmụọ ozi ọzọ ka ọ na-efegharị n’etiti eluigwe, na-enwe ozi ọma ebighị ebi izigara ndị bi n’ụwa ozi ọma, na mba ọ bụla, na ebo, na asụsụ, na ndị niile.

A na-ekwusara ndị niile nọ n’ụwa ozi ọma ebighị ebi.

1. Ike nke ozioma ebigh ebi

2. The Inclusivity nke Oziọma

1. Ndị Rom 1:16 N'ihi na ihere ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike Chineke na-eweta nzọpụta nye onye ọ bụla nke kwere.

2. Ndị Galetia 3:28 Ọ dịghị onye Juu ma ọ bụ onye Jentaịl, ma ọ bụ ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghịkwa nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs.

Nkpughe 14:7 nēwere oké olu nāsi, Tuanu egwu Chineke, nye kwa Ya otuto; n'ihi na oge hour nke ikpé-Ya abiawo: nākpọ kwa isi ala nye Onye mere elu-igwe, na uwa, na oké osimiri, na isi-iyi nile nke miri.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa oge awa nke ikpe nke Chineke na-akpọ maka nsọpụrụ, otuto, na ofufe nke Onye Okike nke mmadụ nile.

1. Gịnị ka ịtụ egwu Chineke pụtara?

2. Na-efe Onye Okike ofufe: nsọpụrụ na ekele.

1. Abụ Ọma 34:9-11 " Tuanu egwu Jehova, unu ndi nsọ Ya: N'ihi na ọ dighi ihe nākọ ndi nātu egwu Ya; ihe. Bianu, umu-ntakiri, gem nti: M'gāzí unu egwu Jehova."

2. Aisaia 43:7 "Ọbụna onye ọ bụla nke a na-akpọkwa n'aha m: n'ihi na e kewo m ya maka otuto m, akpụwo m ya; e, emewo m ya."

Nkpughe 14:8 Ma mọ-ozi ọzọ sochiri, si, Babilon adawo, ọdawo, bú obodo uku ahu, n'ihi na o mere ka mba nile ṅua manya-vine nke ọnuma nke ikwa-iko-ya.

Otu mmụọ ozi mara ọkwa na Babilọn adawo n’ihi ịkwa iko ya ma mee ka mba nile ṅụọ ọnụma ya.

1. Ihe si n’ịkwa iko pụta

2. Ikpe ziri ezi nke Chineke na mba ikpe

1. Aịzaya 47:1-15

2. Jeremaịa 51:6-8

Nkpughe 14:9 Mọ-ozi nke-atọ we so ha n'azu, nēwere oké olu si, Ọ buru na onye ọ bula kpọ isi ala nye anu-ọhia ahu na onyinyo-ya, we nara akara-ya n'egedege-iru-ya ma-ọbu n'aka-ya;

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ banyere ihe ga-esi n'ikpere anụ ọhịa ahụ ofufe na ịnata akara ya pụta.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị: A na Mkpughe 14:9

2. Ọnụ Ife Anụmanụ ahụ Ife: Ihe Mkpughe 14:9 Na-akụziri Anyị

1. Ọpụpụ 20:4-5 - “Emerela onwe gị ihe oyiyi a pịrị apị, ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla nke dị n'eluigwe, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru, ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa. Akpọrọla ha isiala, ejere ha ozi, n’ihi na mụ onwe m Jehova bụ́ Chineke unu bụ Chineke ekworo.”

2. Diuterọnọmi 5:8-9 - “Emerela onwe gị ihe oyiyi a pịrị apị, ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla nke dị n'eluigwe, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru, ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa. Akpọrọla ha isiala, ejere ha ozi, n’ihi na mụ onwe m Jehova bụ́ Chineke unu bụ Chineke ekworo.”

Mkpughe 14:10 Onye ahụ ga-aṅụ mmanya nke ọnụma Chineke, nke awụsa na-agwaghị agwa n'ime iko nke ọnụma ya; agēwere kwa ọku na brimstone mekpa ya aru n'iru ndi-mọ-ozi di nsọ, na n'iru Nwa-aturu ahu;

Ndị na-eso anụ ọhịa ahụ ga-eche ọnụma Chineke ihu, a ga-ejikwa ọkụ na brimstone taa ahụhụ n’ihu ndị mmụọ ozi dị nsọ na Nwa Atụrụ ahụ.

1. Iwe Chineke: Gịnị Ka Ọ Pụtara?

2. Nsonaazụ nke nnupụ isi nye Chineke

1. Ndị Rom 2:5 - Ma n'ihi isi ike gị na obi gị nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọba ọnụma megide onwe gị maka ụbọchị ọnụma Chineke, mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi ya.

2. Ndị Hibru 10:31 - Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ.

Nkpughe 14:11 Anwuru-ọku nke ahuhu-ha nārigo kwa rue mb͕e nile ebighi-ebi: ha enweghi kwa izu-ike ehihie na abali, ndi nākpọ isi ala nye anu-ọhia ahu na onyinyo-ya, na onye ọ bula nke nānara akara nke aha-Ya.

Ndị na-efe anụ ọhịa ahụ na ihe oyiyi ya, na ndị na-ebu akara ya, ga-ata ahụhụ ebighị ebi n'enweghị ezumike ọ bụla.

1. Ibi n'ofufe na-adịghị nsọ - ihe ga-esi n'ijere arụsị ụgha ozi pụta

2. Nhọrọ n'etiti Heaven na Hell - Mkpebi kacha mma anyị niile ga-emerịrị

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jemes 4:17 – Ya mere, onye ọ bụla nke maara ezi ihe ime ma ghara ime ya, ọ bụụrụ ya mmehie.

Nkpughe 14:12 Nka bu ntachi-obi nke ndi nsọ: n'ebe a ka ndi nēdebe ihe nile Chineke nyere n'iwu na okwukwe Jisus nọ.

Ndị nsọ na-enwe ndidi ma na-erubere Chineke na Jizọs isi.

1. Ike nke ndidi n'iso Chineke

2. Nrubeisi nye Chineke na Jizọs: Ụzọ nke Ngọzi

1. Abụ Ọma 19:7-11

2. Jems 1:2-4

Mkpughe 14:13 M wee nụ otu olu si n’eluigwe na-asị m, Dee, Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ́ ndị na-anwụ n’ime Onyenwe anyị site ugbu a gaa n’ihu: Ee, ka mmụọ nsọ kwuru, ka ha zuru ike n’ọrụ ha; ma ọrụ ha na-eso ha.

Olu nke sitere n’elu-igwe na-ekwu na ndị na-anwụ anwụ n’ime Jehova bụ ndị a gọziri agọzi na ga-ezu ike na ndọgbu nile ha, na ọrụ ha ga-eso ha.

1. Ibi ndụ nke okwukwe: Ngọzi nke ịnwụ n’ime Onyenwe anyị

2. Ọrụ Anyị Na-eso Anyị: Ihe Nketa nke Okwukwe

1. Matiu 11:28–30 - Jizọs kpọrọ anyị òkù ịbịakwute ya chọtara mkpụrụ obi anyị izu ike.

2. Ndị Hibru 4:11 - Ka anyị gbasie mbọ ike ịbanye n'izu ike Chineke.

Nkpughe 14:14 M'we hu, ma, le, igwe-oji di ọcha, na n'elu igwe-oji ahu ka otù onye nānọdu ala dika Nwa nke madu, nēwere okpu-eze ọla-edo n'isi-ya, na n'aka-ya mma-iwe-ihe-ubi di nkọ.

Jọn hụrụ ihe atụ n’ígwé ojii na-acha ọcha nke nwere okpueze ọlaedo na mma iwe ihe ubi dị nkọ n’aka.

1. Ọbịbịa Nwa nke Mmadụ: Otú Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ Ga-esi metụta Ndụ Anyị

2. Ilu nke Ọgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi: Ihe mmụta banyere ikwesị ntụkwasị obi n’oge ihe isi ike ihu.

1. Matiu 13:18-23

2. Mkpughe 19:11-16

Mkpughe 14:15 Mmụọ ozi ọzọ wee si nʼụlọnsọ ukwu ahụ pụta, na-eji oké olu tikuo onye ahụ nọ ọdụ nʼigwe ojii ahụ, sị: “Tinye mma iwe ihe ubi gị, werekwa ihe ubi: n’ihi na oge ahụ eruwo ịghọrọ ihe ubi; n'ihi na owuwe-ihe-ubi nke uwa achawo.

Oge eruola ka a na-ewe ihe ubi nke ụwa.

1. Oge ahụ bụ ugbu a: Iwe ihe ubi nke ụwa

2. Ịmi Mkpụrụ: Ime ihe ubi nke Ụwa

1. Matiu 3:8, “Ya mere mianu mkpụrụ kwesịrị nchegharị.”

2. Jọn 4:35-36, “Ọ̀ bụ na unu asịghị, 'ọnwa anọ fọkwara, owuwe ihe ubi abịakwara'? Le, asim unu, welie anya-unu, le ubi, n'ihi na ha achawo ub͕u a ka owuwe ihe ubi.

Nkpughe 14:16 Onye ahu Nke nānọkwasi n'igwe-oji ahu we tubà mma-iwe-ihe-ubi-Ya n'elu uwa; ewe ghọ ihe ubi.

Ikpe Chineke ga-abịa ngwa ngwa na na-atụghị anya ya.

1. Dịrị na njikere maka ikpe Chineke - adịla afọ ojuju.

2. Ikpe Chineke ziri ezi na ihe a na-apụghị izere ezere.

1. Ndị Rom 2:5-6 "Ma n'ihi obi gị siri ike na nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọbara onwe gị ọnụma n'ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi nke Chineke."

2. Ndị Hibru 10:27 "Ma otu atụmanya na-atụ egwu nke ikpe, na ọnụma dị ọkụ nke ga-eripịa ndị mmegide."

Mkpughe 14:17 Mmụọ ozi ọzọ wee si nʼụlọ nsọ nke dị nʼeluigwe pụta, ya onwe ya jikwa mma iwe ihe ubi dị nkọ.

Otu mmụọ ozi siri n’ụlọ nsọ dị n’eluigwe pụta, o bu mma iwe ihe ubi dị nkọ.

1. Owuwe ihe ubi nke mkpụrụ obi: ka mmụọ ozi ahụ ji mma iwe ihe ubi dị nkọ si enyere anyị aka inweta ụgwọ ọrụ nke eluigwe.

2. Ike Sickle: Otu Anyị Ga-esi Nweta Ike Eluigwe wee nweta ụgwọ ọrụ nke ebighi ebi.

1. Matiu 9:35-38 - Jizọs zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ikwusa ozi ọma na iweta mkpụrụ obi ọtụtụ mmadụ.

2. Luk 10:1-2 - Jizọs zipụrụ mmadụ iri asaa na abụọ ahụ ka ha gaa kwusaa ozi ọma na ịnakọta ihe ubi nke mkpụrụ obi.

Mkpughe 14:18 Mọ-ozi ọzọ we si n'ebe-ichu-àjà ahu puta, bú onye nwere ike n'aru ọku; o were oké olu tikue onye ji mma-iwe-ihe-ubi di nkọ, si, Tubà mma-iwe-ihe-ubi-gi di nkọ, chikọta uyọkọ osisi vine nke uwa; n'ihi na nkpuru-vine-ya achawo nke-uku.

Otu mmụọ ozi siri n’ebe ịchụàjà ahụ pụta jiri ike n’ebe ọkụ nọ wee kpọkuo onye ji mma iwe ihe ubi dị nkọ ka ọ chịkọta ụyọkọ nke osisi vine nke ụwa, n’ihi na mkpụrụ vaịn chara acha.

1. Ike Dị n'Owuwe Ihe ubi: Ozi olileanya sitere ná Mkpughe 14:18

2. Ọrụ Ndị Na-ewe ihe ubi: Nyochaa òkè anyị na-ekere ná owuwe ihe ubi nke Mkpughe 14:18

1. Matiu 9:37-38 “Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, “Owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole; ya mere, kpesienụ ekpere ike nye Onye-nwe owuwe ihe ubi ka o zipụ ndị ọrụ n’owuwe ihe ubi ya.”

2. Jemes 5:7-8 “Ya mere, ụmụnna m, nweenụ ndidi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Le ka onye-ọlu-ubi nēchere nkpuru nke di oké ọnu-ahia nke uwa, nēnwe ntachi-obi bayere ya, rue mb͕e ọ nānara miri-ozuzo nke-isi na nke mb͕e mbu. Gị onwe gị kwa, nwee ndidi. Meenụ ka obi unu guzosie ike, n’ihi na ọbịbịa Jehova dị nso.”

Nkpughe 14:19 Mọ-ozi we tubà mma-iwe-ihe-ubi-Ya n'uwa, chikọta osisi vine nke uwa, tubà ya n'ebe-nzọcha-nkpuru-vine nke ọnuma Chineke.

Otu mmụọ ozi na-achịkọta osisi vaịn nke ụwa wee tụba ya n'ime nnukwu ebe nzọchapụta mmanya nke ọnụma Chineke.

1. Ike nke Chineke: Iguzosi ike n'ihu ọnụma

2. Ihe ize ndụ nke ịjụ Onyenwe anyị: Ikpe nke Chineke

1. Aisaia 63:3-4 - "M'zọchaworo ebe-nzọcha-nkpuru-vine, nání ya, ọ dighi kwa otù nime ndim nọyerem: n'ihi na M'gāzọkwasi ha n'iwem, zọda kwa ha n'ọnumam; uwe m, m ga-emerụkwa uwe m niile.

2. Ndị Rom 2: 5-6 - "Ma mgbe isi ike gị na obi enweghị nchegharị gị na-akpakọba ọnụma nye onwe gị megide ụbọchị ọnụma na mkpughe nke ikpe ziri ezi nke Chineke; Onye ga-enyeghachi onye ọ bụla dị ka omume ya si dị."

Mkpughe 14:20 A zọchakwara ebe-nzọcha mkpụrụ vaịn nʼazụ obodo ahụ, ọbara wee si nʼebe nzọchapụta mmanya ahụ pụta, ruo nʼahịhịa inyinya, nʼihe dị ka otu puku furlong na narị isii.

A zọchakwara ebe-nzọcha mkpụrụ vaịn n'azụ obodo ahụ, ọbara na-asọkwa n'ebe dị anya.

1. Ọbara Jizọs: Isi Iyi Na-enweta Ike na Nchebe Anyị

2. Ike Obe: Imeri Mmehie na Ọnwụ

1. Aisaia 63:1-4 - Ọrụ Nzọpụta dị ike nke Onye-nwe

2. Ndị Hibru 9:22 - Ọbara Jizọs maka mgbapụta

Mkpughe 15 bụ isi nke iri na ise nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya ná mmalite nke ndị mmụọ ozi asaa nwere ihe otiti asaa na nkwadebe maka ikpe ikpe ikpeazụ nke Chineke.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ malite na Jọn hụrụ nnukwu ihe ịrịba ama dị ebube n’eluigwe—ihe ngosi nke na-ekpughe ndị meriri anụ ọhịa ahụ, ihe oyiyi ya, ma nata akara ya. A kọwara ha ka ha guzo n’akụkụ oké osimiri enyo agwara ọkụ, na-abụ abụ otuto nye Chineke (Nkpughe 15:2-4). Ndị a na-emeri emeri kwetara ezi omume nke Chineke ma na-efe Ya ofufe maka ọdịdị dị nsọ Ya.

Paragraf nke 2: Ndị mmụọ ozi asaa si n’ụlọ nsọ dị n’eluigwe pụta, yi uwe linin ọcha dị ọcha nke nwere akwa ọla edo. Ha na-ebu ọkwá ọla-edo asaa jupụtara n’ọnụma nke Chineke (Nkpughe 15:5–7). Otu n’ime ihe anọ ahụ dị ndụ nyere ha ọkwá ndị a, nke na-anọchi anya ikpe zuru ezu nke Chineke. Tempụl ahụ wee jupụta na anwụrụ ọkụ sitere n’ebube na ike nke Chineke, na-egosi ọnụnọ Ya.

Paragraf nke atọ: Dị ka ihe mmalite nke ịwụsa ọkwá ha n’elu ụwa, otu n’ime ndị mmụọ ozi kwupụtara na ọ dịghị onye nwere ike ịbanye ma ọ bụ pụọ n’ụlọ nsọ ruo mgbe ikpe ndị a zuru (Nkpughe 15:8). Isiakwụkwọ ndị na-esonụ ga-akọwapụta ihe otiti ikpeazụ ndị a awụkwasịworo n'isi ndị kwadoro onwe ha megide Chineke. Isiakwụkwọ a na-eje ozi dị ka ihe jikọrọ ọhụụ n'ọhụụ, na-esetịpụ ọnọdụ maka ikpe Chineke dị nso ma na-emesi otuto na ofufe nke ndị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi ike.

Na nchịkọta, Isi nke iri na ise nke Mkpughe na-ewebata otu ọnọdụ n’eluigwe ebe ndị mmeri guzoro n’akụkụ oké osimiri enyo nke agwakọtara ya na ọkụ, na-eto Chineke maka ezi omume Ya. Ndị mmụọ ozi asaa bu ọkwá ọla-edo jupụtara n’ọnụma Chineke pụtara ka ha na-akwado ịwụsa ikpe ikpeazụ ndị a n’ụwa. Isiakwụkwọ ahụ na-akọwapụta ofufe na nnabata nke ịdị nsọ nke Chineke n'etiti ikpe na-abịa. Ọ na-edobe ọnọdụ maka ihe otiti ndị na-abịanụ ma na-emesi isiokwu ndị dị ka ezi omume Chineke, mmeri imeri ihe ọjọọ, na ofufe nke ndị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi na-efe Chineke.

Nkpughe 15:1 M'we hu ihe-iriba-ama ọzọ n'elu-igwe, di uku di kwa ebube, ndi-mọ-ozi asa nējide ihe-otiti asaa ikpe-azu; n'ihi na ọ bu nime ha ka ọnuma Chineke juputara.

Na Mkpughe 15:1, Jọn hụrụ nnukwu ihe ịrịba ama dị ebube n’eluigwe ebe ndị mmụọ ozi asaa ji ihe otiti asaa ikpeazụ, na-egosi na ọnụma Chineke na-emezu.

1. Iwe Chineke: Mgbe a na-eje ozi ikpe ziri ezi

2. Ihe ịrịba ama nke eluigwe: Nkpughe nke ihe otiti ikpeazụ

1. Deuterọnọmi 32: 35-36 - "Mme ka ọ́bọ̀ dịịrị m, na nkwụghachi ụgwọ, n'ihi na oge mgbe ụkwụ ha ga-alọta, n'ihi na ụbọchị nhụsianya ha dị nso, mbibi ha na-abịa ngwa ngwa." N'ihi na Jehova gēkpe ndi-Ya ikpe, nwe-kwa-ra obi-ebere n'aru ndi-orù-Ya, mb͕e Ọ huru na ike-ha agwuwo, ma ọ dighi onye fọduru, bú orù ma-ọbu onye nwere onwe-ya.

2. Aisaia 66:15-16 - “N'ihi na, le, Onye-nwe-ayi gābia n'ọku, na ub͕ọ-ala-ya nile dika oké ifufe, inyeghachi iwe-Ya n'ọnuma, were kwa ire ọku bayere iba-nba-Ya. N'ihi na ọku ka Jehova gēji ba n'ikpé, ya na mma-agha-Ya, ya na anu-aru nile, bú; ma ndị Jehova gburu ga-adị ọtụtụ.

NKPUGHE 15:2 M'we hu dika oké osimiri enyo nke agwara ya na ọku: ma ndi nwetara nmeri n'aru anu-ọhia ahu, na n'aru ihe oyiyi-Ya, na n'aru akara-ya, na n'aru ọnu-ọgugu nke aha-Ya, nēguzo n'elu ulo ahu. Oké osimiri enyo, nēnwe ubọ-akwara nke Chineke.

Ndị meriri ike nke anụ ọhịa ahụ ga-eguzo n'elu oké osimiri nke enyo na ụbọ akwara nke Chineke.

1. Ike nke Imeri: Lee Mkpughe 15:2

2. Ngọzi nke Mmeri: Inweta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi

1. 1 Ndị Kọrint 15:57-58 - Ma ekele dịrị Chineke, Onye na-enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ya mere, umu-nnam m'huru n'anya, nēguzosinu ike, nādighi-ewezuga onwe-unu, nābabiga kwa ókè n'ọlu Onye-nwe-ayi mb͕e nile, ebe unu matara na ndọb͕u-unu nādọb͕u onwe-ya n'ọlu abughi ihe-efu nime Onye-nwe-ayi.

2. Ndị Rom 8:37-39 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na ekwetaram na ọ bughi ọnwu, ma-ọbu ndu, ma-ọbu ndi-mọ-ozi, ma-ọbu ndi-isi, ma-ọbu ike, ma-ọbu ihe di ugbu a, ma-ọbu ihe ndi gaje ibia, ma-ọbu idi-elu, ma-ọbu omimi, ma-ọbu ihe ọ bula ọzọ e kere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya. nke Chineke, nke di nime Kraist Jisus Onye-nwe-ayi.

Nkpughe 15:3 Ha nābù kwa abù Moses, bú orù Chineke, na abù nke Nwa-aturu ahu, si, Ọlu-Gi di uku di kwa ebube, Onye-nwe-ayi Chineke Nke puru ime ihe nile; uzọ-Gi nile ziri ezi na ezi-okwu, Eze ndi-nsọ.

Ndị mmụọ ozi dị ná Mkpughe 15:3 na-abụ abụ nke Mozis na Nwa Atụrụ ahụ, na-ekwusa ịdị ukwuu na ikpe ziri ezi nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke na-adịghị ada ada: Ịchọgharị Ihe Dị n'Eshi Na Mkpughe 15:3

2. Abụ Mozis na Nwa Atụrụ: Ime ememe ebube nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile

1. Diuterọnọmi 32:4 - “Ọ bụ Oké Nkume, ọrụ Ya zuru okè, ụzọ ya nile dịkwa ezi omume. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi nke na-adịghị eme ihe ọjọọ, onye ziri ezi na onye ezi omume ka ọ bụ.”

2. Abụ Ọma 33:4-5 - “N'ihi na okwu Jehova ziri ezi na eziokwu; O kwesịrị ntụkwasị obi n’ihe niile ọ na-eme. Jehova nāhu ezi omume na ezi omume n'anya; ụwa jupụtara n’ịhụnanya Ya nke na-adịghị ada ada.”

Nkpughe 15:4 Ònye nāgaghi-atu egwu Gi, Onye-nwe-ayi, we nye aha-Gi otuto? n'ihi na nání Gi di nsọ: n'ihi na mba nile gābia kpọ isi ala n'iru Gi; N'ihi na emewo ka ikpé-Gi puta ìhè.

Chineke dị nsọ na mba niile ga-abịa ife Ya n'ihi ikpe Ya ka a na-eme ka a mara.

1. Ịghọta ịdị nsọ nke Chineke

2. Mkpa maka ife Chineke

1. Ọpụpụ 15:11 - "Ònye dị ka Gị, Jehova, n'etiti chi? ònye dị ka gị, ebube n'ịdị nsọ, na-atụ egwu otuto, na-eme ihe ebube?"

2. Aisaia 6:3 - "Otu we tikue ibe-ya, si, Nsọ, nsọ, nsọ, ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu: uwa nile juputara n'ebube-Ya."

Nkpughe 15:5 Ma mb͕e ihe ahu gasiri m’huru, ma, le, emegheworo ulo nsọ nke ulo-ikwū ihe-àmà ahu nke di n’elu-igwe.

E meghere ụlọ nsọ nke ụlọikwuu nke ihe àmà n’eluigwe.

1. Ike nke Àmà: Otú Akụkọ Anyị Kwesịrị Ntụkwasị Obi Si emetụta Ụwa

2. Nkwa nke Eluigwe: Ihe Mmeghe nke Ụlọ Nsọ Pụtara nye Anyị

1. Ndị Hibru 4: 14-16 - Ebe ọ bụ na anyị nwere nnukwu onye isi nchụaja nke gafeworo n'eluigwe, Jizọs, Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike.

2. Ndị Hibru 9:1-3 - Ma ọbụna ọgbụgba ndụ mbụ nwere ụkpụrụ maka ofufe na ebe nsọ nke ụwa. N'ihi na edoziri ulo-ikwū, nkebi nke-mbu, nke ihe-idọba-oriọna ahu na table na achicha nke iru Chineke di nime ya. A na-akpọ ya Ebe Nsọ.

Mkpughe 15:6 Ndị mmụọ ozi asaa ahụ wee si nʼụlọ nsọ ahụ pụta, ji ihe otiti asaa ahụ, yiri uwe ọcha na ákwà ọcha dị ọcha, ewerekwa ihe ike ọlaedo kee obi ha.

Ndi-mọ-ozi asa ahu siri n'ulo uku Chineke puta, ha chiri ihe-otiti asa ahu, yi uwe ọcha na ihe-ọkiké ọla-edo.

1. Ike nke Onyenweanyị: Inyocha ikike nke ndị mmụọ ozi asaa ahụ na Mkpughe 15:6.

2. Ndokwa nke Chineke: Ịghọta Ihe Ọbara Linịn na-acha Ọcha na Ihe Okike Ọlaedo pụtara ná Mkpughe 15:6

1. Ọpụpụ 28:4 - Ọ ga-eyiri uwe mwụda ahụ dị nsọ, uwe elu nke ákwà ọcha ka ọ ga-eyikwa n'anụ ahụ ya, werekwa ihe ike n'úkwù nke ákwà linin kee ya, werekwa ákwà-ozugbo nke ákwà ọcha kee ya: ndị a bụ uwe nsọ. ; n'ihi nka ọ gāsu anu-ya na miri, we yikwasi ha.

2. Aisaia 61:10 - M'gāṅuri kwa ọṅu nke-uku na Jehova, nkpuru-obim gāṅuri nime Chinekem; n'ihi na o yikwasiwom uwe nzọputa, O werewo uwe-nb͕okwasi nke ezi omume kpuchiem, dika nwoke nālu nwunye ọhu si ewere ihe-ichọ-nma n'aru onwe-ya, na dika nwanyi nālu nwunye ọhu nēwere ihe-ichọ-ya chọọ onwe-ya mma.

Mkpughe 15:7 Otu n’ime anụ ọhịa anọ ahụ wee nye ndị mmụọ ozi asaa ahụ ọkwa ọla-edo asaa juputara n’ọnụma nke Chineke, bụ́ onye dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

Anụ ọhịa anọ ahụ na-enye ndị mmụọ ozi asaa iko ọla-edo asaa jupụtara n’ọnụma Chineke.

1. Ihe ga-esi n'ime inupụrụ uche Chineke pụta

2. Ebere na ikpe ziri ezi nke Chineke

1. Jemes 1:13-15 – Ọ dịghị onye e kwesịrị ịnwa ime ihe ọjọọ, n’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke ma ya onwe ya adịghị anwa onye ọ bụla.

2. Ndị Hibru 4: 15-16 - Jizọs ghọtara adịghị ike anyị, n'ihi na ọ zutere ụdị ule niile anyị na-eme, ma Omehieghị.

Mkpughe 15:8 Ụlọ nsọ ahụ wee jupụta n'ọkụ sitere n'ebube nke Chineke na site n'ike ya; ọ dighi kwa onye ọ bula nwere ike ibà n'ulo uku Chineke, rue mb͕e ihe-otiti asa ahu nke ndi-mọ-ozi asa ahu mezuru.

Ụlọ nsọ ahụ jupụtara n’ọkụ sitere n’ebube na ike Chineke, ọ dịghịkwa onye nwere ike ịbanye ruo mgbe ihe otiti asaa nke ndị mmụọ ozi asaa ahụ mezuru.

1. Ike Chineke enweghị atụ na enweghị nkwụsị

2. Ihe si n'inupụrụ ịdọ aka ná ntị Chineke pụta

1. Abụ Ọma 29:10 - "Jehova nānọkwasi n'oche-eze n'elu iju-miri: Jehova na-anọkwasị dị ka eze ruo mgbe ebighị ebi."

2. Aisaia 59:2 - "Ma ajọ omume unu emewo nkewa n'etiti gi na Chineke-gi, na nmehie-unu ezonariwo unu iru-Ya, ka ọ we ghara inu."

Mkpughe 16 bụ isi nke iri na isii nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na mwụpụ nke ọkwá asaa nke ọnụma Chineke, na-ebutere ndị jụrụ ya ikpe siri ike.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere na mmụọ ozi nke mbụ na-awụsa efere ya n’ụwa, na-akpata ọnyá na-egbu mgbu na-akpa ndị na-ebu akara nke anụ ọhịa ahụ ma na-efe ihe oyiyi ya ofufe (Mkpughe 16:2). Mmụọ ozi nke abụọ wee wụsa efere ya n'ime oké osimiri, mee ya ka ọ ghọọ ọbara dị ka nke onye nwụrụ anwụ. Ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ime oke osimiri na-anwụ n’ihi ya (Nkpughe 16:3). Mmụọ ozi nke atọ na-awụsa ọkwa ya n'ime osimiri na isi iyi, na-eme ka ha ghọọ ọbara (Nkpughe 16:4-6). Otu mmụọ ozi na-ekwusa na ikpe ndị a bụ nanị n'ihi na ndị na-akwafu ọbara kwesịrị ịṅụ ọbara.

Paragraf nke abụọ: Mmụọ ozi nke anọ na-awụsa ọkwa ya n'elu anyanwụ, na-ekpo ọkụ nke ukwuu (Mkpughe 16:8-9). N'agbanyeghị nhụjuanya a, ndị mmadụ na-ajụ ichegharị kama na-ekwulu Chineke. Mọ-ozi nke-ise nāwukwasi ọkwa-ya n'oche-eze nke anumanu ahu, we tubà ala-eze-ya n'ọchichiri. Ndị mmadụ na-ata ire ha n’ụjọ ma ha adịghị echegharị site n’omume ọjọọ ha (Nkpughe 16:10–11).

Paragraf nke atọ: Mmụọ ozi nke isii wụsara efere ya n’elu osimiri ukwu Yufretis, na-asachapụ ya iji kwadoo ndị eze si n’ọwụwa anyanwụ gbakọta maka ibuso Chineke agha. Mụọ atọ na-adịghị ọcha yiri awọ na-apụta site na mmụọ mmụọ na-eme ihe ịrịba ama iji duhie ndị mmadụ n’ụwa nile (Nkpughe 16:12-14). Ndị mmụọ a na-achịkọta ndị eze maka agha n’Amagedọn—ebe ihe atụ nke agha ikpeazụ na-adị n’etiti ndị agha ọma na ndị ajọ omume bụ́ ndị na-emegide Chineke (Mkpughe 16:15-16).

Na nchịkọta, Isi nke iri na isii nke Mkpughe na-akọwa mwụfu nke ọkwá asaa nke ọnụma Chineke n'isi ndị jụrụ ya. Mkpebi ndị ahụ gụnyere ọnyá na-egbu mgbu, ime ka oké osimiri na isi mmiri ghọọ ọbara, okpomọkụ na-ekpo ọkụ, ọchịchịrị n'ihi alaeze nke anụ ọhịa ahụ, na aghụghọ ndị mmụọ ọjọọ. N’agbanyeghị ihe otiti ndị a tara akpụ, ndị mmadụ jụrụ ichegharị ma nọgide na-ekwulu Chineke. Isiakwụkwọ ahụ na-ewebatakwa nkwadebe maka agha ikpeazụ n’Amagedọn. Isiakwụkwọ a na-emesi ikpe Chineke ike n’isi ndị ajọ omume na-enweghị nchegharị ma na-eme ka ọ pụta ìhè na ha jụrụ isi ike jụ ịnakwere ọbụbụeze Chineke na isi n’ụzọ ọjọọ ha chigharịa pụta ìhè.

NKPUGHE 16:1 M'we nu oké olu si n'ulo uku Chineke, nāsi ndi-mọ-ozi asa ahu, Jenu, wusi ite ọnuma Chineke n'elu uwa.

Otu nnukwu olu sitere n’ụlọ nsọ ahụ na-agwa ndị mmụọ ozi asaa ahụ ka ha wụsa ite nke ọnụma Chineke n’elu ụwa.

1. Iwe Chineke: Ịghọta ihe ga-esi na nnupụisi pụta

2. Ebere Chineke n’etiti oke iwe

1. Ndị Rom 1:18-32 - Iwe Chineke sitere n'eluigwe kpughee megide adịghị asọpụrụ Chineke na ajọ omume niile nke mmadụ.

2. 2 Pita 3:9 – Onye-nwe-ayi achọghi ka onye ọ bula la n'iyì, kama ka madu nile bia na ncheghari.

Mkpughe 16:2 nke mbụ wee gaa wusi ọkwa ya nʼụwa; ọb͕ọ jọb͕u di kwa njọ we dakwasi ndikom ahu ndi nwere akàrà anu-ọhia ahu, na ndi nākpọ isi ala nye onyinyo-ya.

Mmụọ ozi mbụ wụsara ọkwa ya n’ụwa, na-eme ka ihe mgbu dị egwu na nke na-egbu mgbu weda ndị nwere akara nke anụ ọhịa ahụ na ndị na-efe ihe oyiyi ya ofufe.

1. Ọnụ ahịa ikpere arụsị: Ihe ga-esi n'ikpere arụsị ụgha pụta

2. Ikpe Chineke: Ihe ga-esi n’imebi Okwu Chineke pụta

1. Ndị Rom 1:21-23 - N'ihi na ọ bụ ezie na ha matara Chineke, ha asọpụrụghị ya dị ka Chineke, ha enyeghịkwa ya ekele, kama ha ghọrọ ihe efu n'echiche ha, obi nzuzu ha gbakwara ọchịchịrị. N'ịbụ ndị na-azọrọ na ha maara ihe, ha ghọrọ ndị-nzuzu, were ebube nke Chineke na-adịghị anwụ anwụ were ihe oyiyi yiri mmadụ na-anwụ anwụ na nnụnụ na anụmanụ na ihe na-akpụ akpụ.

2. Abụ Ọma 119:105 - Okwu gị bụ oriọna dịịrị ụkwụ m na ìhè dịịrị okporo ụzọ m.

Mkpughe 16:3 Mọ-ozi nke-abua we wukwasi ọkwa-ya n'elu oké osimiri; o we di ka ọbara nke onye nwuru anwu: nkpuru-obi ọ bula di ndu we nwua n'oké osimiri.

Mọ-ozi nke-abua we wusi ọkwa-ya, me ka oké osimiri di ka ọbara nke madu nwuru anwu, nēb͕u kwa nkpuru-obi ọ bula di ndu nime ya.

1. Ihe ga-esi n’ịjụ uche Chineke pụta—Mkpughe 16:3

2. Ike nke ikpe Chineke - Mkpughe 16:3

1. Ezikiel 32:6 - “M ga-ejikwa ọbara gị ṅụọ mmiri n'ala ebe ị na-egwu mmiri, ruo n'ugwu; osimiri ga-ejupụtakwa n’ime gị.”

2. Abụ Ọma 46: 3 - "Ọ bụ ezie na mmiri ya na-ebigbọ na-ama jijiji, n'agbanyeghị na ugwu nile na-ama jijiji site n'ịba ụba ya."

Nkpughe 16:4 Mọ-ozi nke-atọ we wukwasi ọkwa-ya n'elu osimiri nile na isi-iyi nile nke miri; ha we ghọ ọbara.

Mọ-ozi nke-atọ we wukwasi ọkwa-ya n'elu osimiri na isi-iyi nile nke miri, me ka ha ghọ ọbara.

1. Ike nke ikpe Chineke

2. Mkpa mmiri dị na Baịbụl

1. Ọpụpụ 7: 17-21 - Mozis mere ka osimiri Naịl bụrụ ọbara

2. Abụ Ọma 78:44 - Chineke meghere ọnụ ụzọ iju mmiri nke eluigwe ma nye ha mmiri dị ka ájá nke ala.

NKPUGHE 16:5 M'we nu mọ-ozi nke miri ahu ka ọ nāsi, Onye ezi omume ka I bu, Onye-nwe-ayi, Onye di, Nke di kwa, n'ihi na I kpewo otú a.

Mmụọ ozi nke mmiri na-eto Chineke maka ezi omume Ya n’ikpe ndị ajọ omume ikpe.

1. Ikpe ezi omume nke Chineke - Inyocha mkpa nke ikpe ziri ezi nke Chineke na ndụ anyị.

2. Ebere Chineke - Ntụle nke itule nke ebere Chineke na ikpe.

1. Ndị Rom 3:23-24 - N'ihi na mmadụ nile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, ewe gụkwa ha na ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs.

2. Abụ Ọma 145:17 – Onye ezi omume ka Jehova bụ n’ụzọ ya niile, Ọ dịkwa obiọma n’ọrụ ya niile.

Nkpughe 16:6 N'ihi na ha awusiwo ọbara nke ndi nsọ na ndi-amuma, I nyewo kwa ha ọbara ka ha ṅua; n'ihi na ha kwesiri.

Itien̄wed emi etịn̄ aban̄a nte ẹkenamde mbon oro ẹkeduọkde iyịp mme andisana ye mme prọfet ẹdiọn̄ọ iyịp, owụtde ke mmọ ẹdot ndibọ ufen oro.

1. Mkpa nke ikpe ziri ezi: Ịghọta izi ezi nke ikpe Chineke

2. Ọnụ mkpagbu: Inyocha nsonaazụ nke mmegbu

1. Ndị Rom 12:19 - "Ndị m hụrụ n'anya, unu abọrọla onwe unu ọbọ, kama hapụnụ ya n'ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ, ka Onyenwe anyị kwuru."

2. Abụ Ọma 106:38 - “Ha wusikwara ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, bụ́ ọbara ụmụ ha ndị ikom na ndị inyom, ndị ha chụrụ n'àjà nye arụsị nke Kenan, e merụkwara ala ahụ site n'ọbara ha.”

Nkpughe 16:7 M'we nu ihe ọzọ site n'ebe-ichu-àjà ka ọ nāsi, Otú a, Onye-nwe-ayi Chineke Nke puru ime ihe nile, ikpé-Gi nile bu ezi-okwu na ezi omume.

Ikpe Chineke bụ eziokwu na ezi omume.

1. Ibi n’Eziokwu Chineke: Ịghọta izi ezi nke ikpe Chineke

2. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke: Na-ezu ike na ikpe ziri ezi Ya

1. Abụ Ọma 19:9 - Egwu Jehova dị ọcha, na-adịru mgbe ebighị ebi; iwu nile nke Onye-nwe-ayi bu ezi-okwu, na ezi omume kpam kpam.

2. Aisaia 45:21 - Kọwapụta ma kwupụta okwu gị; ka ha b͕a ìzù n'otù. Ònye gwara ihe a ogologo oge gara aga? ònye gosiputara ya site na mb͕e ochie? Ọ̀ bughi Mu onwem, bú Jehova? Ma ọ dighi chi ọzọ di ma-ọbughi náním, bú Chineke ezi omume na Onye-nzọputa; ọ dighi onye ọzọ ma-ọbughi Mu onwem.

Mkpughe 16:8 Ma mmụọ ozi nke anọ wukwasịrị ọkwa ya n'elu anyanwụ; ewe nye ya ike iwere ọku sure madu.

Ikpe Chineke siri ike na ikpe ziri ezi.

1: Anyị agaghị ewere ikpe Chineke gwurie egwu kama itinye aka na ndụ nke okwukwe nke na-agbaso uche ya.

2: Ntaramahụhụ nke Chineke bụ iweghachi anyị azụkute Ya na ichetara anyị mkpa anyị nwere ichegharị na ịchọ ihu ọma Ya.

1: Luk 13:3 - Ana m asị unu, mba; ma ma ọbụghị na unu chegharịrị, unu nile ga-alakwa n’iyi otu ahụ.

2: Ndị Rom 2: 5-6 - Ma n'ihi obi siri ike na nke enweghị nchegharị, ị na-akpakọbara onwe gị ọnụma n'ụbọchị ọnụma mgbe a ga-ekpughe ikpe ziri ezi nke Chineke.

Mkpughe 16:9 Ewe were oké okpomọkụ chagbuo ndị mmadụ, kwulukwa aha Chineke, bụ́ Onye nwere ike n’ahụ́ ihe otiti ndị a: ma ha echegharịghị inye ya otuto.

Oké okpomọkụ gbara ndị mmadụ ọkụ nke ukwuu ma ha jụrụ inye Chineke otuto, bụ́ onye nwere ikike ịkwụsị ihe otiti.

1. Ike Chineke: Otu esi amata ma zaghachi ya

2. Ihe ize ndụ nke ịjụ inye Chineke otuto

1. Ndị Rom 1:21-22 - "N'ihi na ọ bụ ezie na ha maara Chineke, ha enyeghị ya otuto dị ka Chineke, ha enyeghịkwa ya ekele: ma echiche ha ghọrọ ihe efu, obi nzuzu ha gbakwara ọchịchịrị."

2. Jemes 4:17 – “Ya mere, onye maara ezi ihe ime ma ọ dịghị eme ya, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie.”

Nkpughe 16:10 Mọ-ozi nke-ise we wukwasi ọkwa-ya n'elu oche nke anu-ọhia ahu; ma ala-eze-ya juputara n'ọchichiri; ha nāta ire-ha n'ihi ihe-nb͕u;

Mọ-ozi nke-ise we wukwasi ọkwa-ya n'oche anu ahu, me ka ala-eze-ya juputa n'ọchichiri na ihe-nb͕u.

1. Nbibi nke anụ ọhịa na ihe ọ ga-esi na ya pụta

2. Ike Chineke n’iche na ike nke anụ ọhịa

1. Jọn 3:19-20 - "Nka bu ikpé ahu: Ìhè ahu abiawo n'uwa, ma madu huru ọchichiri n'anya kama Ìhè ahu, n'ihi na ọlu-ha jọrọ njọ. ọ bughi n'ìhè, ka ewe ghara ikpughe ọlu-Ya nile.

2. Daniel 7: 11-12 - "M wee hụ n'ihi olu nke oké okwu nke opi na-ekwu. Ma ka m na-ekiri, e gburu anụ ọhịa ahụ, na-ebibi ozu ya ma nyefee ya ọkụ. Ma anụ ọhịa ndị ọzọ, e wepụrụ ọchịchị ha, ma e mere ka ndụ ha dị ogologo ruo otu oge na otu oge.

Nkpughe 16:11 we kwulu Chineke nke elu-igwe n'ihi ihe-nb͕u-ha na ọria-ha nile, ha echegharighi kwa n'omume nile ha.

Ndị mmadụ jụrụ ichegharị n’omume ha n’agbanyeghị na ha nwere nnukwu mgbu na ọnya, ma kwuluo Chineke nke eluigwe.

1. Chegharịa ma ọ bụ Laa n'iyi: Ihe ndị na-esi n'ịjụ ichegharị pụta

2. Ebere na obi ebere Chineke n'agbanyeghị nnupụisi anyị

1. Luk 13:3–5, “Asị m unu, mba! Ma ọ gwụla ma unu chegharịrị, unu nile ga-alakwa n’iyi.”

2. Ndị Rom 5:8, “Ma Chineke na-egosipụta ịhụnanya nke Ya n'ebe anyị nọ na nke a: Mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị.”

Mkpughe 16:12 Mmụọ ozi nke isii wee wusi ọkwa ya n'elu osimiri ukwu ahụ Yufretis; miri-ya we tasia, ka ewe dozie uzọ ndi-eze Iru-anyanwu.

Mọ-ozi nke-isi we wukwasi ọkwa-ya n'elu osimiri Yufretis, me ka ọ takọrọ ka o doziere ndi-eze nke ọwuwa-anyanwu uzọ.

1: Chineke bu eze, O nwekwara ike ime uzo n'ime ozara.

2: Ịchọ Ike Chineke na Nduzi N’oge Ihe Isi Ike.

1: Aisaia 43:19 - “Le, anameme ihe ọhu; ub͕u a ọ nēputa, ùnu amataghi ya? M'gēme kwa uzọ n'ọzara, na osimiri n'ọzara.

2: Isaiah 41:10 - “Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atula ujọ, n'ihi na Mu onwem bu Chineke-unu; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m ezi omume kwado gị.

Mkpughe 16:13 M wee hụ mmụọ atọ na-adịghị ọcha, dị ka awọ, ka ha na-esi nʼọnụ dragọn ahụ na nʼọnụ anụ ọhịa ahụ na nʼọnụ onye amụma ụgha pụta.

Dragọn ahụ, anụ ọhịa na onye amụma ụgha tọhapụrụ mmụọ na-adịghị ọcha atọ dị ka awọ.

1: Anyị ga-akpachara anya maka mmetụta nke ihe ọjọọ nwere ike isite n'aka ndị na-atụkwasịghị obi.

2: Anyị ga-amarịrị ihe egwu dị n’aghụghọ na ebe ozizi ụgha dị.

Ndị Efesọs 6:12 - N'ihi na anyị adịghị mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ọchịchị, megide ike eluigwe nke ọchịchịrị a dị ugbu a, megide ike nke mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe dị n'eluigwe.

2:1 Pita 5:8 - Nwee uche ziri ezi; kpachara anya. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa.

Nkpughe 16:14 N'ihi na ha bu mọ nke ekwensu, nālu ọlu-ebube, ndi nāpukuru ndi-eze nke uwa na nke uwa nile, ichikọta ha n'agha nke oké ubọchi ahu nke Chineke Nke puru ime ihe nile.

Mụọ ndị mmụọ ọjọọ na-arụ ọrụ ebube ịkpọkọta ndị eze nke ụwa na nke ụwa dum n’agha nke oké ụbọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile.

1. Unu ekwela ka ihe-iriba-ama nile nke ekwensu duhie unu, n’ihi na ha na-eduba na mbibi.

2. Anyị ga-adị njikere maka oke ụbọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile, ma guzosie ike megide aghụghọ nke ekwensu.

1. Ndị Efesọs 6:10-17 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ ekwensu.

2. 2 Ndị Kọrint 11:14 – N'ihi na ọbụna Setan na-agbanwe onwe ya dị ka mmụọ ozi nke ìhè.

Mkpughe 16:15 Lee, a na m abịa dị ka onye ohi. Ngọzi nādiri onye nēche nche, nēche kwa uwe-ya nile, ka ọ we ghara ijeghari ọtọ, ewe hu ihere-ya.

Jizọs Kraịst na-adọ aka ná ntị na a ga-agọzi ndị na-ekiri ma na-edebe uwe ha, ebe ndị na-adịghị ga-emenye ihere.

1. "Ngọzi nke Nrubeisi: Ichebe Onwe Anyị n'Ụwa Na-adịghị Mma"

2. "Nkwa nke Nchebe: Ịnọgide na-amụ anya na Ndụ Kwesịrị Ntụkwasị Obi"

1. Matiu 24:43 - "Ma ghọta nke a: Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara na oge awa onye ohi na-abịa, ọ garaghị ekwe ka a waba n'ụlọ ya."

2. Ilu 6:27 - "Mmadụ nwere ike iburu ọkụ n'akụkụ igbe ya na uwe ya agaghị ere ọkụ?"

Mkpughe 16:16 O wee kpọkọta ha nʼotu ebe a na-akpọ Amagedọn nʼasụsụ Hibru.

Na Mkpughe 16:16, e kwuru na Chineke ga-achịkọta ndị mmadụ n’ebe a na-akpọ Amagedọn.

1. Ọbịbịa Amagedọn: Ihe Ị Kwesịrị Ịma

2. Ịkwadebe Maka Amagedọn: Atụmatụ Chineke Maka Oge Ọgwụgwụ

1. Aisaia 34:1-17 - Ikpe Chineke n'isi mba

2. Joel 3:2 – Chineke na-achịkọta mba dị iche iche maka agha na Ndagwurugwu Jehoshafat

Mkpughe 16:17 Mmụọ ozi nke asaa wee wulie ọkwa ya n'ikuku; oké olu we si n'ulo uku Chineke, si n'oche-eze ahu puta, si, O mewo.

Mọ-ozi nke-asa we wukwasi ọkwa-ya n'ikuku: oké olu we si n'oche-eze elu-igwe kwusa na emewo ya.

1. Ike nke olu Chineke - Inyocha ikike nke Okwu Chineke

2.            Ịghọta ihe  mechachara ọ pụtara.

1. Abụ Ọma 29:3-4 - Olu Jehova dị n'elu mmiri; Chineke nke ebube, Jehova, gbara égbè eluigwe n’elu ọtụtụ mmiri. Olu Jehova di ike; olu Jehova juputara n'ima-nma.

2. Aisaia 40:8 – Ahịhịa akpọnwụwo, ifuru akpọnwụwo, ma okwu Chineke anyị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.

Mkpughe 16:18 Ma olu dị, na égbè eluigwe, na àmụ̀mà; ma nnukwu ala ọma jijiji wee dị, nke na-adibeghị kemgbe ndị mmadụ nọ n’ụwa, nnukwu ala ọma jijiji dị otú a, dịkwa ukwuu.

Ụwa nwere nnukwu ala ọma jijiji na-enwetụbeghị ụdị ya.

1: Chineke na-achị, ọbụlagodi mgbe mbibi na ọgbaghara dị.

2: N'etiti ọgbaghara, Chineke ka nọnyere ayi.

1: Aisaia 28:2 “Le, Jehova nwere onye di ike di ike; dika oké ifufe nke ákú-miri-ígwé, oké ifufe nēbibi, dika oké ifufe nke nērubiga ókè, Ọ nēji aka-Ya tuda ha n'ala.

2: Isaiah 43:2 “Mgbe ị na-agafe na mmiri, m ga-anọnyere gị; ọ bu kwa osimiri nile ka ha agaghi-erubiga ókè; Mgbe ị na-eje ije na ọkụ, ị gaghị ere gị, ire ọkụ agaghịkwa ere gị.

Mkpughe 16:19 Ewe kewaa nnukwu obodo ahụ ụzọ atọ, obodo nile nke mba dị iche iche wee daa: ewe wee cheta Babịlọn ukwu n’ihu Chineke inye ya iko mmanya nke ịdị ọkụ nke ọnụma ya.

E kewara obodo ukwu ahụ ụzọ atọ, obodo nke mba dị iche iche wee daa, Chineke wee cheta Babịlọn, Onye nyere ya iko nke ọnụma ya.

1. Iwe Chineke: Ịghọta ikpe Babịlọn

2. Onye iro nọ n'ime: Ịmata ihe egwu dị n'ime mpako na anyaukwu

1. Aisaia 13:9-11 - Le, ubọchi nke Onye-nwe-ayi nābia, nke nēmeghi ihe ọjọ n'ọnuma na iwe di ọku, ime ka ala nka ghọ ebe tọb͕ọrọ n'efu: Ọ gēsi kwa nime ya lapu ndi-nmehie-ya.

10 N'ihi na kpakpando nile nke elu-igwe na nkpọkọta-ha nile agaghi-enye ìhè-ha: anyanwu gāb͕a ọchichiri n'ọputa-ya, ọnwa agaghi-eme kwa ka ìhè-ya nwue.

11 Ma M’gēji kwa ihe ọjọ ha leta uwa, leta kwa ndi nēmebi iwu n’ajọ omume-ha; M'gēme kwa ka npako nke ndi-npako kwusi, M'gēme kwa ka npako nke ndi-dike di ala.

2. Jeremaia 25:15-17 - N'ihi na otú a ka Jehova, bú Chineke Israel, sirim; Nara iko manya-vine nke ọnuma a n'akam, me ka mba nile, ndi Mu onwem nēziga gi jekuru, ṅua ya.

16 Ha gāṅu kwa, ma jijiji, we di ara, n'ihi mma-agha nke M'gēziga n'etiti ha.

17 M'we nara iko ahu n'aka Jehova, me ka mba nile ṅua, bú ndi Jehova ziterem.

Mkpughe 16:20 Agwaetiti ọ bụla wee gbalaga, ma ahụghị ugwu.

Àgwàetiti na ugwu ndị ahụ furu efu mgbe mmụọ ozi nke asaa wụpụrụ ọkwá ọnụma ya.

1. Iwe Jehova: Mgbe mmụọ ozi nke asaa wụsara iko ya

2. Àgwàetiti na Ugwu Na-efunahụ: Ihe ịrịba ama nke ikpe Chineke

1. Aisaia 13:9-13 - Le, ubọchi nke Onye-nwe-ayi nābia, nēmeghi ihe ọjọ, n'ọnuma na iwe di ọku, ime ka ala nka ghọ ebe tọb͕ọrọ n'efu na ibibi ndi-nmehie nime ya.

2. Aisaia 24:1-6 - Jehova ga-eme ka ụwa tọgbọrọ n'efu, meekwa ka ọ tọgbọrọ n'efu, Ọ ga-ekpukwa ya ihu, gbasasịa ndị bi na ya.

Nkpughe 16:21 Oké ákú-miri-ígwé we si n'elu-igwe dakwasi madu, nkume ọ bula ra ka otù talent n'arọ: ma madu we kwulu Chineke n'ihi ihe-otiti nke ákú-miri-ígwé ahu; n'ihi na ihe-otiti-ya di uku ri nne.

Oké ákú-miri-ígwé nke-uku siri n'elu-igwe da, nēme ka madu kwulu Chineke n'ihi otú ọ di arọ́.

1. Ike Chineke: ịdị ukwuu nke akụ mmiri igwe na Nkpughe 16:21

2. Ihe si na nkwulu pụta: Ihe mere ndị mmadụ ji kwuluo na Mkpughe 16:21

1. Abụ Ọma 18: 12-14 - Ọ gbara akụ ya wee chụsasịa ndị iro, nnukwu ọkụ nke àmụmà wee merie ha. Ekpughewo ndagwurugwu nile nke oké osimiri, Ekpughewo kwa ntọ-ala nile nke uwa site n'ibasi-nba-ike-Gi, Jehova, Site n'iku-ume nke sitere n'oghere imi-Gi abua.

2. Job 38:22-23 – “Ị̀ batawo n'ụlọ nkwakọba nke snow ma ọ bụ hụ ụlọ nkwakọba akụ nke akụ́ mmiri igwe, nke m na-edebe maka oge nsogbu, maka ụbọchị agha na agha?

Mkpughe 17 bụ isi nke iri na asaa nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya ná nkọwa na ikpe nke otu nwanyị dị omimi a maara dị ka Babilọn Ukwu ahụ, tinyere anụ ọhịa ahụ ọ nọkwasị n’elu ya.

Paragraf nke Mbụ: E bugara Jọn n’ime mmụọ ịhụ nwanyị nọ ọdụ n’elu anụ ọhịa na-acha uhie uhie nwere isi asaa na mpi iri. Nwanyị ahụ yi uwe mara mma ma jiri ọla-edo, nkume dị oké ọnụ ahịa, na pearl chọọ ya mma (Nkpughe 17:3-4). O ji iko ọla-edo nke jupụtara n’ihe arụ nile, deekwa n’egedege ihu ya, sị: “Ihe omimi, Babịlọn Ukwu ahụ, nne nke ndị akwụna na nke ihe arụ nile nke ụwa” (Mkpughe 17:5). Nwanyị ahụ nọchiri anya obodo ukwu nke na-achị ndị eze na mba dị iche iche.

Paragraf nke Abụọ: Otu mmụọ ozi gwara Jọn na isi asaa ahụ nọchiri anya ugwu asaa nke nwaanyị ahụ nọ ọdụ na ya—nke na-anọchi anya ọchịchị—na ndị eze ma ọ bụ alaeze asaa. Ise adaala, otu na-achị ugbu a, nke ọzọ ka na-abịakwa nwa oge tupu e bibie ya (Mkpughe 17:9-11). Mpi iri ahụ nọchiri anya ndị eze iri ga-anata ikike ha n'otu awa n'akụkụ anụ ọhịa ahụ. Ha ga-ebuso Chineke agha ma n’ikpeazụ a ga-emeri ha (Nkpughe 17:12–14).

Paragraf nke atọ: Mmụọ ozi ahụ gosikwara na ndị eze a ga-atụgharị megide Babịlọn—nwanyị ahụ—ma bibie ya kpam kpam. Chineke tinyere ya n’obi ha imezu nzube ya site n’ime ka ha kpọọ usoro ihe ụgha a asị (Mkpughe 17:16-18). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n’ịkọwa otú e si lee obodo ukwu a—Babịlọn—ikpe ikpe dị ka ihe ngosipụta nke ihe ọjọọ. Ọ na-anọchi anya nrụrụ aka nke mmụọ, ikpere arụsị, omume rụrụ arụ, nrigbu akụ na ụba, na mkpagbu megide ndị kwere ekwe. Mbibi ya na-egosi ikpe Chineke n’isi usoro nile nke na-emegide Ya.

Ná nchịkọta, Isi nke iri na asaa nke Mkpughe na-ewebata otu nwanyị dị omimi nke a maara dị ka Babilọn Ukwu ahụ, bụ́ onye nọchiri anya obodo ukwu na-achị ndị eze na mba dị iche iche. A kọwara ya ka ọ nọ ọdụ n’elu anụ ọhịa na-acha uhie uhie nke nwere isi asaa na mpi iri. Isiakwụkwọ ahụ na-ekpughe na nwanyị ahụ na-anọchi anya nrụrụ aka nke mmụọ ma na-egosipụta ụdị ọjọọ dị iche iche. Mmụọ ozi ahụ kọwara ihe nnọchianya nke isi asaa, ugwu, ndị eze, na mpi, na-egosi usoro ọchịchị ndị kwekọrọ na Chineke. N’ikpeazụ, usoro ihe ndị a ga-alụso Babilọn ọgụ ma bibie ya n’okpuru nduzi Chineke. Isiakwụkwọ a na-eme ka ikpe Chineke mara ajọ omume pụta ìhè ma na-ekpughe ụdị aghụghọ nke ike ụwa ndị na-emegide ọchịchị Chineke.

Mkpughe 17:1 Ma otu n’ime ndị mmụọ ozi asaa ahụ nwere ọkwa asaa ahụ bịara wee gwa m okwu, sị m: ‘Bịa n’ebe a; M'gēgosi kwa gi ikpé nke oké ikwa-iko ahu nke nānọkwasi n'elu ọtutu miri;

Otu mmụọ ozi gwara onye dere Mkpughe okwu, na-agwa ya ka ọ bịa hụ ikpe nke nnukwu nwanyị akwụna ahụ nke nọ ọdụ n’elu ọtụtụ mmiri.

1. Eziokwu na ihe si n'ikpere arụsị pụta

2. Mkpa nke ịkwa iko nke mmụọ

1. Aịzaya 1:21-23

2. Ezikiel 16:15-43

Mkpughe 17:2 Ndị eze nke ụwa sokwa ha kwaa iko, na ndị bi nʼụwa ewerewo mmanya nke ịkwa iko ya ṅụbigara mmanya ókè.

Ndị eze ụwa ewerewo ihe ọjọọ kwaa iko ime mmụọ, na-eme ka ndị bi n’ụwa ṅụbiga mmanya ókè n’ihi mmetụta ya.

1. Ihe ize ndụ nke ịkwa iko nke mmụọ

2. Mmetụta na-egbu egbu nke Mmehie

1. Jemes 1:14-15 - “Ma a na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rafuo ya wee rafuo ya. Mgbe ahụ ọchịchọ mgbe ọ tụụrụ ime na-amụpụta mmehie, mmehie na-amụpụtakwa ọnwụ mgbe o tolitere.”

2. Ilu 23:29-35 - “Ònye nwere ahụhụ? Ònye nwere mwute? Ònye nwere esemokwu? Onye nwere mkpesa? Ònye nwere ọnyá na-enweghị ihe kpatara ya? ònye nwere anya nācha ọbara-ọbara? Ndi nānọgide-kwa-ra manya-vine ogologo oge; ndị na-aga ịnwa mmanya agwara agwa. Elela mmanya anya mgbe ọ na-acha ọbara ọbara, mgbe ọ na-egbuke egbuke n'ime iko ma na-agbada nke ọma. N'ikpeazụ, ọ na-ata dị ka agwọ ma na-agba dị ka ahịhịa. Anya-gi gāhu ihe-iju-anya, obi-gi nēkwu kwa okwu b͕agọ.”

Mkpughe 17:3 O wee buru m pụọ nʼime mmụọ nʼime ọzara: m wee hụ otu nwanyị ka ọ nọ ọdụ nʼelu anụ ọhịa na-acha uhie uhie, juputara nʼaha nkwulu, nwee isi asaa na mpi iri.

A kpụpụrụ Jọn n'ọhụụ ruo n'ọzara, ebe ọ hụrụ isi anụ ọhịa na-acha uhie uhie na mpi iri, jupụtara n'aha.

1. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị: Nnyocha nke Mkpughe 17

2. Nkwulu na Ofufe Ụgha: Ịdọ aka ná ntị sitere ná Mkpughe 17

1. Abụ Ọma 97:7 (KJV): “Ka ihere bụrụ ndị niile na-efe ihe oyiyi a pịrị apị, ndị na-anya isi n'ihe arụsị: fee Ya ofufe, chi niile."

2. Ndị Rom 1:21-25 (KJV): “N'ihi na mgbe ha matara Chineke, ha enyeghị Ya otuto dị ka Chineke, ha enweghịkwa ekele; kama ha ghọrọ ihe efu n'echiche ha, obi nzuzu ha gbakwara ọchịchịrị. ndi mara ihe, ha we ghọ ndi-nzuzu, we b͕anwe ebube nke Chineke nke anāpughi ibibi ka ha ghọ onyinyo emere ka ọ di ka madu apuru ire ure, na nke anu-ufe, na anu ukwu anọ, na ihe nākpu akpu: n'ihi nka Chineke nye-kwa-ra ha nye ka ha ghara idi-utọ site n'ọchichọ nke obi-ha. , ka ha weda onwe-ha nsọ n'etiti onwe-ha: Onye b͕anwe ezi-okwu nke Chineke ka ọ buru ugha, we fè òfùfè ma fè ihe e kere eke nēfè kari Onye Okike, Onye agọziri agọzi rue mb͕e ebighi-ebi. Amen."

NKPUGHE 17:4 Ma nwanyi ahu nēyi uwe ododo na ogho uhie, were ọla-edo na nkume di oké ọnu-ahia na nkume pel chọ ya, nēji kwa iko ọla-edo n'aka-ya nke juputara n'ihe-árú na idi-utọ nke ikwa-iko-ya.

Nwayi ahu yi uwe mara nma na ihe-ichọ-nma, nējide kwa iko nke nmehie-ya nwere.

1. Ihe efu nke agụụ ụwa

2. Ihe ize ndụ nke ikpere arụsị

1. Jemes 4:4 - "Unu ndị na-akwa iko, ùnu amaghị na ịbụ enyi nke ụwa pụtara ịbụ ndị iro megide Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke na-ahọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-aghọ onye iro nke Chineke."

2. 1 Jọn 2:15-17 - "Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ụwa n'anya: ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ ụwa n'anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n'ime ha. Ọchịchọ nke anya na nganga nke ndụ esiteghị na Nna, kama ọ bụ ụwa: ụwa na ọchịchọ ya na-agabiga, ma onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.

NKPUGHE 17:5 Edekwasi-kwa-ra aha n'egedege-iru-ya, si, Ihe-omimi, bú Babilon uku, nne ndinyom nākwa iko na ihe-árú nile nke uwa.

Mkpughe 17:5 na-ekwu maka nwanyị nke e dere aha dị omimi n’egedege ihu ya, nke bụ́ “Babilọn Ukwu ahụ, nne nke ndị akwụna na ihe arụ nke Ụwa”.

1. Ihe omimi nke Babịlọn Ukwu ahụ: Ịchọpụta Ihe Aha ahụ pụtara

2. Ihe arụ dị n’ụwa: Ihe ọmụmụ gbasara mmetụta Babịlọn nwere n’ụwa

1. Ilu 7: 6-27 - Ndụmọdụ maka izere nwanyị na-akwa iko

2. Aisaia 47:1-15 - Ikpe nke Babilọn maka mpako na nganga ya

Mkpughe 17:6 M wee hụ nwanyị ahụ ka ọbara ndị nsọ na ọbara ndị e gburu nʼihi Jisọs na-aṅụbiga mmanya ókè: m’we hụ ya, ọ tụrụ m n’anya nke ukwuu.

A hụrụ nwanyị ahụ dị na Mkpughe 17 ka ọ na-aṅụ ọbara nke ndị nsọ na ndị nwụrụ n'ihi okwukwe Jizọs.

1. Ike nke Kraist: Ka ndi-nsọ na ndi nwuru anwu si egosi anyi uzo

2. Mkpagbu na ahụhụ: Ilele Ọbara nke Ndị-nsọ na ndị Martyrs

1. Ndị Rom 8: 17-19 - N'ihi na anyị na Kraịst bụ ndị ha na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụ na anyị na Ya na-ata ahụhụ, ka e wee sorokwa anyị nye anyị otuto.

2. Ndị Hibru 12: 1-3 - Ya mere, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ ihe ọ bụla dị arọ na mmehie nke na-arapara n'ahụ, ka anyị jirikwa ntachi obi na-agba ọsọ ahụ e debere n'ihu. anyi.

Nkpughe 17:7 Mọ-ozi ahu we sim, N'ìhi gini ka ibobo juworo gi anya? M'gēgosi kwa gi ihe-omimi nke nwanyi ahu, na nke anu-ọhia nēbu ya, nke nwere isi asa na mpi iri ahu.

Ebe a na-ekpughe ihe omimi nke nwanyị na anụ ọhịa nwere isi asaa na mpi iri.

1. Mkpughe Ihe omimi Chineke: Ịghọta Ihe Mkpughe 17:7 pụtara

2. Ike nke Mkpughe: Imeghe nzube Chineke ná ndụ anyị

1. Aisaia 25:1 - “Jehova, I bu Chinekem; M'gēweli gi elu; M'gēto aha-Gi: n'ihi na I mewo oké ọlu, bú atukwasi-obi eguzobeworo site na mb͕e ochie, nke kwesiri ntukwasi-obi na nke kwesiri ntukwasi-obi.

2. Abụ Ọma 25:14 - "Ihe nzuzo Jehova dị n'aka ndị na-atụ egwu Ya, Ọ ga-egosikwa ha ọgbụgba ndụ Ya."

Mkpughe 17:8 Anụ ọhịa ahụ nke ị hụrụ dị adị ma ọ nọghị; ha gēsi kwa n'olùlù ahu rigo, ba n'iyì: ma ndi bi n'elu uwa gāju ha anya, bú ndi edeghi aha-ha n'akwukwọ nke ndu site na ntọ-ala nke uwa, mb͕e ha lere anu-ọhia ahu nke di, nēche kwa ha anya. abụghị, ma ọ dị.

Anụ ọhịa ahụ Jọn hụrụ n’akwụkwọ Mkpughe ga-esi n’olulu ahụ bilie, ndị a na-edeghịkwa aha ha n’akwụkwọ nke ndụ ga-ahụ ya, na-eme ka ha na-eju ha anya.

1. "Anụ ọhịa ahụ nke dịbu na nke na-adịbeghị"

2. "Ihe ebube nke anụ ọhịa"

1. Daniel 7:7-8, “Mgbe nke a gasịrị, ahụrụ m n'ọhụụ abalị, ma, lee, anụ ọhịa nke anọ, dị egwu, dịkwa egwu, dịkwa ike nke ukwuu; o nwe-kwa-ra ezé ígwè uku: o nēripia, tipia, were ukwu-ya abua zọpia nke fọduru: ọ di kwa iche n'aru anu-ọhia nile nke di n'iru ya; o nwe-kwa-ra mpi iri. M'we hu mpi ahu, ma, le, mpi ntà ọzọ rigoro n'etiti ha, n'iru ya atọ nime mpi mbu ahu ndi ewepuru na nkpọrọgwu: ma, le, n'ime mpi a ka anya dika anya madu di, ọnụ na-ekwu nnukwu ihe.”

2. Ndị Efesọs 1:4, “Dị ka Ọ rọpụtara anyị n'ime ya tupu a tọọ ntọala ụwa, ka anyị wee dị nsọ na ndị na-enweghị ụta n'ihu Ya n'ịhụnanya.

Mkpughe 17:9 Ma ebe a ka uche nwere amamihe. Isi asa ahu bu ugwu asa, nke nwanyi ahu nānọkwasi;

Isi asaa ahụ dị ná Mkpughe 17:9 bụ ugwu asaa ahụ nwanyị ahụ nọ ọdụ n’elu ya.

1. Ugwu Mkpughe: Ọmụmụ nke Mkpughe 17:9

2. Amamihe dị n’Akwụkwọ Mkpughe: Otu esi achọta nduzi Chineke

1. Abụ Ọma 125:1 - "Ndị tụkwasịrị Jehova obi dị ka ugwu Zayọn, nke a na-apụghị imegharị emegharị, ma na-adịru mgbe ebighị ebi."

2. Aisaia 12:2 - “Le, Chineke bu nzọputam; M'gātukwasi obi, ghara itu egwu; n'ihi na Jehova, bú Jehova, bu ikem na abùm; Ọ ghọwokwa nzọpụta m.”

Mkpughe 17:10 Ma eze asaa dị: ise adawo, otu dịkwa, ma nke ọzọ akwabeghị; ma mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-anọgide na-adị mkpirikpi.

Itien̄wed emi ke Ediyarade 17:10 etịn̄ aban̄a ndidem itiaba, emi ition ke otu mmọ ẹduọn̄ọ, kiet odu uwem, ndien enye idikarake, ndien enye edikara ke esisịt ini.

1. Ntugharị nke Ike mmadụ: Otu anyị kwesịrị isi bie ndụ n'ìhè nke adịghị ike anyị

2. Ọchịchị Chineke: Ịtụkwasị obi na Onyenwe anyị maka udo na nkasi obi na-adịgide adịgide

1. Aịzaya 40:6-8 - "Ndị niile dị ka ahịhịa, ebube ha niile dịkwa ka okooko osisi nke ubi; ahịhịa akpọnwụwo, okooko osisi na-adakwa, ma okwu Chineke anyị na-adịru mgbe ebighị ebi."

2. Jemes 4:14 - "N'ihi gịnị, ị na-amaghị ọbụna ihe ga-eme echi. Gịnị bụ ndụ gị? Ị bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge, wee pụọ."

Mkpughe 17:11 Ma anụ ọhịa ahụ nke dị adị, ma ọ dịghị adị, ya onwe ya bụ nke asatọ, o sikwa nʼihe asaa ahụ pụta, na-agakwa n'iyi.

Anụ ọhịa ahụ nke dịbu adị, ma ọ dịghị adị, bụ nke asatọ, o sikwa n’ asaa ahụ laa n’iyi.

1. Anụ ọhịa ahụ na mbibi: Ịghọta Ihe Mkpughe 17:11 pụtara

2. Anụ ọhịa nke Asatọ: Ọmụmụ nke Mkpughe 17:11

1. Matiu 25:41— “Mgbe ahụ ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe ya, 'Sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu a bụrụ ọnụ, banye n'ọkụ ebighị ebi e dobere ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.'”

2. Daniel 7:11—“M wee hụ n'ihi olu okwu dị ukwuu nke mpi ahụ na-ekwu. Ma ka m'lere anya, e gburu anụ ọhịa ahụ, bibiekwa ozu ya ma nyefee ya ka e kpọọ ya ọkụ.

Mkpughe 17:12 Ma mpi iri ahụ nke ị hụrụ bụ eze iri, ndị na-anataghị ala-eze ruo ugbu a; ma nata ike dị ka ndị eze otu awa na anụ ọhịa ahụ.

Akụkụ ahụ na-akọwa ndị eze iri ndị na-anatabeghị ala-eze, mana ha ga-enweta ike dịka eze n'akụkụ anụ ọhịa ahụ otu awa.

1. Ike Ndị Eze: Ịghọta Ihe Ịnata Ọchịchị Pụtara

2. Ụdị Ọchịchị Na-adịru Nwa Oge: Otú Ọchịchị Chineke Si Isi Ọchịchị

1. Daniel 7:17-18 - “Anụ ọhịa ndị a, nke dị anọ, bụ eze anọ, ndị ga-esi n'ụwa bilie. Ma ndi-nsọ nke Onye kachasi ihe nile elu gēwere ala-eze ahu, we nweta ala-eze rue mb͕e nile ebighi-ebi, ọbuná rue mb͕e nile ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 13:1-2 - “Ka mkpụrụ obi ọ bụla doo onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị. N'ihi na ọ dighi ike ọ bula ma-ọbughi Chineke: ike nile nke di bu ndi Chineke chiri echichi. Ya mere, onye ọ bụla nke na-emegide ike, na-emegide iwu Chineke: ma ndị na-eguzogide ga-anata ikpe n’onwe ha.”

Mkpughe 17:13 Ndị a nwere otu uche, ha ga-enyekwa anụ ọhịa ahụ ike na ume ha.

Ndị nwere otu uche na-enye anụ ọhịa ahụ ike na ume ha.

1. Ike nke ịdị n'otu - otu anyị ga-esi nweta nnukwu ihe site n'ịnye ike na ike anyị n'otu n'otu n'otu ihe.

2. Anụ ọhịa ahụ dị n'ime anyị - ka ịrara onwe anyị nye n'ọchịchọ ịchọ ọdịmma onwe anyị nwere ike isi mee ka anyị daa.

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. Matiu 6:24 - "Ọ dịghị onye pụrụ ịbụ ohu nna abụọ, n'ihi na ma ọ ga-akpọ otu asị ma hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-arapara n'ahụ otu na-eleda ibe ya anya. Unu apụghị ife Chineke na ego."

Mkpughe 17:14 Ndị a ga-ebuso Nwa Atụrụ ahụ agha, Nwa Atụrụ ahụ ga-emerikwa ha: n’ihi na Ya onwe ya bụ Onyenwenụ kacha ndị nwenụ niile, na Eze nke ndị eze: ma ndị ya na ha nọ bụ ndị a kpọrọ, ndị a họpụtara na ndị kwesịrị ntụkwasị obi.

Nwa-atụrụ ahụ ga-emeri ndị iro nile, n’ihi na Ọ bụ Onyenwenụ nke ndị nwenụ nile na Eze nke ndị eze, ma ndị ha na ya nọ ka a na-akpọ, ndị a họọrọ na ndị kwesịrị ntụkwasị obi.

1: Ọ dịghị ike karịrị Onyenwe anyị, na ndị na-eso ya nwere ike ijide n'aka na nchebe ya.

2: Onye-nwe-anyị bụ Onyenwenụ nke ndị nwenụ na Eze nke ndị eze, ma ndị na-eso ya ka a na-akpọ, họrọ, na ndị kwesịrị ntụkwasị obi.

1: Aisaia 41:10 - Atụla egwu; n'ihi na Mu onwem nọyere gi: atula ujọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke-gi: M'gēme gi ka i di ike; e, M'gāyere gi aka; e, M'gēji aka-nri nke ezi omumem kwagide gi.

2: Joshua 1:9 - Ọ̀ bughi Mu onwem enyeworo gi iwu? Di ike, nwe kwa ume; atula egwu, atu-kwa-la ujọ: n'ihi na Jehova, bú Chineke-gi, nọyere gi ebe ọ bula i nēje.

Nkpughe 17:15 O we sim, Mmiri ahu nke i huru, ebe nwanyi ahu nākwa iko nānọdu ala, bu ndi di iche iche, na ìgwè madu, na mba, na asusu di iche iche.

Mmiri ahụ a hụrụ ná Mkpughe 17:15 nọchiri anya ndị dị iche iche, ìgwè mmadụ, mba na asụsụ dị iche iche nke ụwa.

1. Ebere Chineke Na-erute Mmadụ Nile: Ntụgharị uche ná Mkpughe 17:15

2. Ịghọta Omenala Dị Iche Iche: Ọmụmụ nke Mkpughe 17:15

1. Abụ Ọma 86:9 – Mba nile nke I meworo ga-abịa kpọ isi ala n’iru Gị, Onyenwe anyị; ha gēme ka aha-Gi di nsọpuru.

2. Ọrụ Ndịozi 17:26 - Site n'otu mmadụ ka O mere mba nile ka ha biri n'ụwa nile; + o wee depụta oge ha a kara aka n’akụkọ ihe mere eme na ókè ala nke ala ha.

Nkpughe 17:16 Ma mpi iri ahu nke i huru n'elu anu-ọhia ahu, ndia gākpọ nwanyi nākwa iko asì, me kwa ya ka ọ tọb͕ọrọ n'efu na ọtọ, rie anu-ya, sure ya n'ọku.

Mpi iri nke anu-ọhia gākpọ kwa nwanyi nākwa iko asì, we la ya n'iyì, ripia anu-ya, sure ya n'ọku.

1. Ezi ịkpọasị na-esi n'ihe mmehie na mbibi ya pụta.

2. Ndụ anyị na-adịte aka, omume anyị na-arụpụtakwa ihe.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke efu bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Jemes 4:14 – Ma unu amaghị ihe echi ga-abụ. Gịnị bụ ndụ gị? N'ihi na unu bụ alụlụụ nke na-apụta nwa oge wee pụọ.

Nkpughe 17:17 N'ihi na Chineke etinyewo n'obi-ha imezu uche-Ya, na ikweta, were kwa ala-eze-ha nye anu-ọhia ahu, rue mb͕e okwu Chineke gēmezu.

Enyere anụ ọhịa ahụ ikike ịchị alaeze nile ruo mgbe e mezuru uche Chineke.

1. Ịghọta ikike na uche Chineke kacha

2. Mkpa ọ dị ido onwe ya n’okpuru uche Chineke

1. Matiu 6:10 - "Ka alaeze gị bịa, ka eme uche gị, n'ụwa dị ka ọ na-eme n'eluigwe."

2. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

Mkpughe 17:18 Ma nwaanyị ahụ nke ị hụrụ bụ nnukwu obodo ahụ, nke na-achị ndị eze nke ụwa.

Nwanyị ahụ nọ n’ọhụụ ahụ bụ ihe atụ nke nnukwu obodo ahụ nke na-achị ndị eze nke ụwa.

1: Ọchịchị Chineke n'ebe Mba Nile dị

2: Ịdị elu nke Ụka

Daniel 7:27 - Ma ala-eze na ọchichi, na idi-uku nke ala-eze nke di n'okpuru elu-igwe nile ka agēnye ndi nke ndi nsọ nke Onye kachasi ihe nile elu, ndi ala-eze-ha bu ala-eze ebighi-ebi, ọchichi nile gēfè kwa òfùfè. na-eruberekwa ya isi.

2: ABÙ ỌMA 2:10-12 Ma ub͕u a mara ihe, unu ndi-eze: Dezienu aka na nti, unu ndi-ikpe nke uwa. Were egwu fè Jehova òfùfè, were kwa ima-jijiji ṅuria ọṅu. Sutunu Ọkpara-Ya ọnu, ka o we ghara iwe iwe, unu we si n'uzọ la n'iyì, mb͕e ọnuma-Ya di ọku nání nke-ntà. Ngọzi nādiri ndi nile nātukwasi Ya obi.

Mkpughe 18 bụ isi nke iri na asatọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ọdịda na ikpe nke Babilọn Ukwu ahụ, na-anọchi anya usoro ihe omume rụrụ arụ na nke ikpere arụsị nke na-emegide Chineke.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’otu mmụọ ozi si n’eluigwe rịdata, jiri oké olu kwusaa na Babilọn adawo. Nkwusa nke a na-ekwupụta mbibi ya ma kwupụta na ọ ghọwo ebe obibi nke ndị mmụọ ọjọọ, ebe obibi nke mmụọ ọ bụla na-adịghị ọcha, na ọnụ ụlọ maka nnụnụ ọ bụla na-adịghị ọcha (Nkpughe 18:2). Mba dị iche iche ejiriwo ịgba afa, omume rụrụ arụ, na nrigbu ya ghọgbuo (Mkpughe 18:3). Olu ọzọ sitere n’eluigwe na-akpọ ndị Chineke ka ha si na Babịlọn pụta ka ha ghara ikere òkè na mmehie ya ma ọ bụ kere òkè n’ihe otiti ya (Mkpughe 18:4-5).

Paragraf nke abụọ: Isiakwụkwọ ahụ na-akọwa nnukwu akụ na ụba na okomoko e jikọtara ya na Babilọn. Ndị ahịa na-eru újú maka mbibi ya n’ihi na ọ dịghị onye na-azụta ngwá ahịa ha ọzọ—ihe onwunwe ndị dị ka ọla-edo, ọlaọcha, nkume dị oké ọnụ ahịa, ezigbo ákwà, ngwa nri, mmanya, mmanụ, anụ ụlọ, ndị ohu—na ọbụna mkpụrụ obi mmadụ (Mkpughe 18:11-13). Ha na-akwa arịrị maka uru ha furu efu ka ha na-ahụ anwụrụ ọkụ na-esi n’obodo ahụ na-ere ọkụ na-apụta (Nkpughe 18:15–19).

Paragraf nke atọ: aṅụrị dara n’eluigwe n’ihi ikpe Babịlọn. Otu mmụọ ozi tụbara nnukwu nkume n’ime oke osimiri na-ekwupụta na a ga-eji ihe ike tụda Babilọn na agaghị ahụ ya ọzọ (Nkpughe 18:21). A kọwara mbibi obodo ahụ dị ka mbibi zuru ezu—a gaghị anụkwa egwú ma ọ bụ omenkà ọzọ n’ime mgbidi ya; ọ dịghị ìhè ga-amụkwa n'ebe ahụ ọzọ (Nkpughe 18:22-23). E mesiri ya ike na ọ bụ Babịlọn na-akpata ịwụfu ọbara nke ndị amụma na ndị nsọ n’akụkọ ihe mere eme nile (Nkpughe 18:24). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site na mmesi obi ike na Chineke abọwo ndị ya ọbọ site na ọdịda Babilọn.

Ná nchịkọta, Isi nke iri na asatọ nke Mkpughe na-egosi ọdịda na ikpe nke Babilọn Ukwu ahụ—ihe nnọchianya nke usoro ihe rụrụ arụ na nke ikpere arụsị. Isiakwụkwọ ahụ mere ka omume aghụghọ ya pụta ìhè, mmegbu akụ na ụba ya, na omume rụrụ arụ ya. Otu mmụọ ozi na-akpọsa mbibi ya, na-akpọ ndị Chineke ka ha kewapụ onwe ha n'aka ya. Isiakwụkwọ ahụ kọwara iru újú nke ndị na-ere ahịa n’ihi uru ha furu efu na ịṅụrị ọṅụ n’eluigwe n’ihi ikpe Babilọn. Ọ na-emesi mbibi zuru ezu nke Babilọn ike ma na-akwado ikpe ziri ezi nke Chineke n'ịbọ ọbọ ndị Ya megide ajọ usoro ihe a. Isiakwụkwọ a na-emesi isiokwu nke ikpe Chineke n'isi nrụrụ aka nke mmụọ, nrigbu akụ na ụba, na oku ka ndị kwere ekwe nọpụ iche n'usoro ụwa nke megidere Chineke.

Mkpughe 18:1 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m mmụọ ozi ọzọ ka o si n’elu-igwe ridata, nwere ike dị ukwuu; ewe were ebube-Ya nwue uwa.

Mmụọ ozi si n’eluigwe rịdata wee mee ka ike dị ukwuu na ebube dị n’ụwa.

1. Ike Eluigwe: Otu ebube Chineke nwere ike isi gbanwee ndụ anyị

2. Ebube Eluigwe: Otu Anyị Ga-esi Bie Ndụ n'Ihè nke ịdị ebube Chineke

1. Abụ Ọma 19:1 - Elu-igwe na-akọ ebube Chineke; elu-igwe nēkwusa ọlu aka-Ya.

2. Aisaia 6:3 – Ha we na-akporita ibe ha: “Nso, di nso, di nso ka Jehova nke usu nile nke ndi-agha bu; uwa nile juputara n'ebube-Ya.

Nkpughe 18:2 O we were oké olu tisie nkpu ike, si, Babilon uku ahu adawo, da, we ghọ ebe-obibi nke ndi-mọ ọjọ, na ebe-nb͕ochi nke mọ nile ọ bula nādighi ọcha, na ulo nke nnunu ọ bula nādighi ọcha na nke nākpọ asì.

Obodo ukwu nke Babilọn adawo wee ghọọ ebe ihe ọjọọ na ọchịchịrị.

1. Ikpe Chineke Ekpere Babịlọn: Ịdọ Aka ná Ntị Maka Taa

2. Ịnabata ìhè nke Chineke na ịjụ ọchịchịrị nke Babilọn.

1. Isaiah 21:9 - "Babilọn, ebube nke alaeze, ịma mma nke Kaldea 'nganga, ga-adị ka mgbe Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra."

2. Jeremaịa 51:8 - "Babịlọn adawo na mberede wee bibie: kwasienụ ya ákwá; were balm maka ihe mgbu ya, ma ọ bụrụ na a ga-agwọ ya."

Mkpughe 18:3 Nʼihi na mba niile aṅụwo mmanya nke ọnụma nke ịkwa iko ya, ndị eze nke ụwa sokwa ya kwaa iko, ndị ahịa nke ụwa emewokwa ọgaranya site nʼịba ụba nke ihe oriri ya.

Mba dị iche iche nke ụwa, ndị eze, na ndị ahịa na-emebi emebi ma baa ọgaranya site n'ịba ọgaranya n'ụba nke Babilọn.

1. Mmehie Babịlọn: Ihe Anyị Pụrụ Ịmụta n'Aka Mba nke okomoko na anyaukwu

2. Ihe ize ndụ nke Akụnụba Ụwa: Otu esi ezere ọnwụnwa nke akụnụba

1. Jemes 4:4 - "Unu ndị na-akwa iko, ùnu amaghị na ịbụ enyi nke ụwa pụtara ịbụ ndị iro megide Chineke? Ya mere, onye ọ bụla nke na-ahọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-aghọ onye iro nke Chineke."

2. Ilu 11:28 - "Onye na-atụkwasị obi na akụ ya ga-ada, ma onye ezi omume ga-ama nke ọma dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ."

NKPUGHE 18:4 M'we nu olu ọzọ si n'elu-igwe, si, Sinu nime ya pua, ndim, ka unu we ghara idi òkè nime nmehie-ya, ka unu we ghara kwa inata n'ihe-otiti-ya nile.

Chineke na-akpọ ndị kwere ekwe ka ha si n'obodo nmehie pụta wee nwee onwe ha pụọ na ntaramahụhụ ya.

1. "Obodo Mmehie: Izere Ihe Otiti nke Ọnwụnwa"

2. "Ịgbaso Oku Chineke: Ịhapụ Ihe Ndị Na-akpata Mmehie n'azụ"

1. Jeremaịa 51:45 - "Ndị m, si n'ime ya pụta, zọpụta onwe unu, onye ọ bụla n'ime unu, n'iwe dị ọkụ nke Jehova."

2. Ndị Rom 12:2 - "Unu ekwela ka e yie ụwa a, kama ka egbanwenụ site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka site n'ịnwale unu wee mara ihe bụ uche Chineke, ihe dị mma na nke dị mma na nke zuru okè."

Nkpughe 18:5 N'ihi na nmehie-ya eruwo elu-igwe, Chineke echetawo kwa ajọ omume-ya.

Chineke nēcheta nmehie nile nke madu, na nmehie-ha eruwo elu-igwe.

1. Ihe ga-esi na mmehie pụta - A ga-aza anyị n'ikpeazụ maka mmehie anyị.

2. Ejila mmehie egwuri egwu - Chineke na-ele anya mgbe niile, na-echetakwa ajọ omume anyị.

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Ezikiel 18:20 – Mkpụrụ obi nke na-emehie ga-anwụ. Nwa-nwoke agaghi-ata ahuhu n'ihi ajọ omume nke nna, nna agaghi-ahu kwa ahuhu n'ihi ajọ omume nwa-ya nwoke. Ezi omume nke onye ezi omume gādikwasi onwe-ya, ajọ omume nke onye nēmebi iwu gādi kwa n'aru ya.

Mkpughe 18:6 Nyeghachi ya ụgwọ ọrụ ọbụna dị ka o si kwụọ gị ụgwọ, nyekwa ya okpukpu abụọ dị ka ọrụ ya si dị;

Chineke nyere anyị iwu ka anyị jiri ezi ihe kwụọ ihe ọjọọ ụgwọ, na inye okpukpu abụọ nke ihe anyị natara.

1. Iji ihe ọma kwụọ ihe ọjọọ ụgwọ: Ike ịhụnanya n'ihu ịkpọasị

2. Iji ihe ọma akwụghachi ihe ọjọọ: Uru ịgbaghara mmehie kama ịlụ ọgụ

1. Matiu 5: 38-39 "Unu anụwo na ekwuru, 'Anya lara anya na eze lara eze.' Ma asim unu, Unu eguzogidela onye nēmebi iwu: ọ buru na onye ọ bula mara unu aka n'obi aka nri, tugharia ya ntì nke-ọzọ.

2. Ndị Rom 12:19-21 "Unu abọ ọbọ, ndị m hụrụ n'anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị: "Ọ bụ nke m ịbọ ọbọ, m ga-akwụ ụgwọ," ka Onyenwe anyị kwuru. Ọ buru na agu nāgu onye-iro-gi, nye ya nri; ọ buru kwa na akpiri nākpọ ya nku, nye ya ihe ka ọ ṅua: n'ime nka, i gātukwasi icheku nēre ere n'isi-ya. Ekwela ka ihe ọjọọ merie gị, kama were ezi ihe merie ihe ọjọọ."

NKPUGHE 18:7 Òle otú o nyeworo onwe-ya otuto, we bie ndu nke nātọ utọ, nyenu ya ọtutu ahuhu na iru-újú: n'ihi na ọ nāsi n'obi-ya, Anam nọdu ala-eze-eze, ọ bughi kwa nwayi di-ya nwuru, m'gaghi-ahu kwa ihe-nwuta.

Chineke na-adọ aka ná ntị na ndị na-ebi ndụ okomoko ma na-anya isi na ebuli onwe ha ga-anata ntaramahụhụ na mwute.

1. Ihe egwu dị n'ịnya isi na ibi ndụ okomoko

2. Iwere ihe Anyị na-agha: Ihe si na nganga efu pụta

1. Ilu 16:18 - Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda.

2. Jemes 4:6 – Ma ọ na-enye amara karịa. N'ihi nka ọ si, Chineke nēguzogide ndi-npako, ma Ọ nēnye ndi di ume-ala n'obi amara.

Nkpughe 18:8 Ya mere, ihe-otiti-ya nile gābia n'otù ubọchi, bú ọnwu, na iru-újú, na oké unwu; agēji kwa ọku rechapu ya: n'ihi na Onye-nwe-ayi Chineke di ike, bú Onye nēkpe ya.

Jehova, bú Chineke, gēji kwa ọnwu, na iru-újú, na oké unwu, na ọku, kpe Babilon n'otù ubọchi.

1: Ikpe ziri ezi nke Chineke dị ike na enweghị nkwụsị

2: Nsonaazụ nke ịjụ ihunanya nke Onye-nwe

1: Isaiah 26: 9 - "Mgbe ikpe gị ga-abịakwasị ụwa, ndị ụwa na-amụta ezi omume."

2: Abụ Ọma 9:8 - Ọ ga-eji ezi omume kpe ụwa ikpe; Ọ ga-eji ezi omume na-achị ndị dị iche iche.

Mkpughe 18:9 Ma ndị eze nke ụwa, ndị ha na ya kwara iko, ndị ha na ya birikwa ndụ nke ọma, ga-akwa ákwá arịrị maka ya, mgbe ha ga-ahụ anwụrụ ọkụ nke ọkụ ya.

Ndị eze ụwa ga-eru újú maka Babịlọn mgbe ha hụchara mbibi ya.

1. Ọdịda nke Babilọn: Ihe si na mmehie pụta

2. Iwe Chineke na mbibi nke ndị ajọ omume

1. Jeremaịa 51:7-8 "Babịlọn bụ iko ọla-edo n'aka Jehova, nke mere ka ụwa nile ṅụbiga mmanya ókè: mba nile aṅụwo mmanya ya; ; were balm maka ihe mgbu ya, ma ọ bụrụ na a ga-agwọ ya."

2. Aisaia 47:8-9 "Ya mere, biko, nuru nka, gi onye anāchọsi ike nke-uku, onye nēbi n'obi-ha, onye nāsi n'obi-gi, Mu onwem nọ, ọ dighi kwa onye ọzọ ma-ọbughi náním; Amawom ọnwu nke umu-ntakiri: ma ihe abua ndia gābiakute gi n'otù ntabi-anya n'otù ubọchi, ọnwu nke umu-ntakiri na ọlu-nwunye di-ya nwuru: ha gābiakwasi gi n'izu-okè-ha n'ihi iba-uba nke anāb͕asi-gi nile, na n'ihi iba-uba nke gi. nke mmụọ nsọ gị."

Nkpughe 18:10 Ka ha guzo n'ebe di anya n'ihi egwu nke ahuhu-ya, si, Ewó, Ewó, obodo uku ahu, bú Babilon, obodo ahu di ike! N'ihi na n'otù oge hour ka ikpé-gi bia.

N’otu awa, a ga-ekpe nnukwu obodo Babịlọn ikpe ma kpee ya ikpe.

1. Chineke nke Ikpe Ziri Ezi: Anyị Na-efe Chineke nke Ezi omume na Ikpe

2. Akwụsị ikpe ziri ezi: Anyị na-aghọrọ mkpụrụ anyị na-akụ

1. Ndị Rom 2:8-10 “Ma ndị na-achọ ọdịmma onwe ha, ma ndị na-adịghị erube isi n'eziokwu, ma na-erube isi n'ajọ omume, a ga-enwe ọnụma na ọnụma. A ga-enwekwa mkpagbu na mkpagbu nye mmadụ ọ bụla nke na-eme ihe ọjọọ, onye Juu bu ụzọ na onye Grik, ma otuto na nsọpụrụ na udo dịịrị onye ọ bụla nke na-eme ezi ihe, onye Juu buru ụzọ na onye Grik.”

2. Abụ Ọma 9:16 “Ejiwo ikpe ziri ezi mara Jehova; ndị ajọ omume ji ọrụ aka ha machie.”

Mkpughe 18:11 Ndị ahịa nke ụwa ga-akwa ákwá ma kwara ya ákwá; n'ihi na ọ dighi onye ọ bula nāzuzu ihe-ahia-ha ọzọ;

Ndị ahịa ụwa na-eru uju n’ihi na ọ dịghị onye na-azụta ngwá ahịa ha.

1. Otú Anyị Ga-esi adabere n'ihe Chineke na-enye anyị n'oge a na-ejighị n'aka

2. Ibi n’obi ekele n’etiti ọnwụ

1. Aisaia 55:1-2 “Bịa, onye ọ bụla nke akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma onye nēnweghi ego, bia zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na-enweghị ọnụ ahịa. N'ìhi gini ka unu nēmefu ego-unu n'ihe nābughi nri, na ndọb͕u-unu n'ọlu n'ihi ihe nādighi-eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma, riekwa ezi ihe, na-atọkwa unu ụtọ na nri bara ụba.”

2. Ndị Filipaị 4:11-12 “Ọ bụghị na m na-ekwu banyere ịnọ ná mkpa, n'ihi na amụtawo m n'ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju. Amaaram ka eweda ya ala, ama-kwa-ram itubiga ókè. N'ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa ihu."

Nkpughe 18:12 Ire ahia nke ọla-edo, na ọla-ọcha, na nkume di oké ọnu-ahia, na nkume pel, na ezi ákwà ọcha, na ogho ododo, na silk, na uhie, na osisi-gi nile, na ihe ọ bula nke ọdu, na ihe nile di iche iche. osisi kachasi oké ọnu-ahia, na ọla, na ígwè, na marble;

Akụkụ ahụ dị ná Mkpughe 18:12 na-akọwa ụdị ihe dị oké ọnụ ahịa dị iche iche, gụnyere ọlaedo, ọlaọcha, nkume dị oké ọnụ ahịa, pearl, ezigbo linen, odo odo, silk, uhie, osisi thyine, ọdụ́, ọla, ígwè, na mabụ.

1. Ọnụ ihe efu: Ọmụmụ ihe nke akọwara ná Mkpughe 18:12.

2. Ihe Ọma nke Ụwa: Ntụgharị uche n'ịma mma nke akọwara ná Mkpughe 18:12

1. 1 Timoti 6:17 – Nye ndị bara ọgaranya n’ụwa a iwu ka ha ghara ịdị mpako ma ọ bụ tụkwasị olileanya ha n’akụnụba nke a na-ejighị n’aka, kama ka ha tụkwasị Chineke obi, Onye na-enye anyị ihe nile n’ụba maka anyị. ụtọ.

2. Jemes 5:1-6 – Bịa ugbua, unu ndị ọgaranya, kwaa akwa, kwasie ákwá ike maka nhụsianya na-abịakwasị unu. Àkụ̀ na ụba unu erewo ere, nla eriwokwa uwe unu. Ọla-edo na ọla-ọcha-unu emebiwo, ire-ure-ha gābu kwa ihe-àmà megide unu, nēri kwa anu-aru-unu dika ọku. Ị kpakọbawo akụ̀ n’ụbọchị ikpeazụ.

Nkpughe 18:13 na cinnamon, na ísì utọ, na manu-otite, na frankincense, na manya-vine, na manu, na utu ọka flour, na ọka, na anumanu, na aturu, na inyinya, na ub͕ọ-ala, na orù, na nkpuru-obi nke madu.

Mkpughe 18:13 kwuru banyere ngwá ahịa na ihe dị iche iche gụnyere ngwa nri, ihe na-esi ísì ụtọ, mmanụ mmanụ, frankincense, mmanya, mmanụ, ntụ ọka, ọka wit, anụmanụ, ịnyịnya, ụgbọ ịnyịnya, ndị ohu, na ọbụna mkpụrụ obi mmadụ.

1. Ife Akụnụba ofufe ofufe: otú ịhụnanya anyị nwere n'ihe onwunwe nwere pụrụ isi duhie anyị.

2. Chineke nke Ihe Niile: Otu Chineke si na-egbo mkpa anyị site n'ụba Ya

1. Ilu 11:4- "Akụ na ụba bụ ihe efu n'ụbọchị ọnụma, ma ezi omume na-anapụta n'ọnwụ."

2. Matiu 6:19-21 "Unu akpakọbarala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndị ohi na-awaba zuo ohi. ebe ndị ohi na-adịghịkwa awaba zuo ohi: n’ihi na ebe akụ̀ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa.”

Nkpughe 18:14 Ma nkpuru nke nkpuru-obi-gi nāchọsi ike esiwo n'ebe i nọ pua, ma ihe nile nke di nma na nke di nma esiwo n'aru gi pua, i gaghi-ahu kwa ha ọzọ ma-ọli.

Ewepụla anyị ihe ọma nke ndụ.

1: Nọgidenu na Jehova, tukwasi-kwa-ra ihe nile Ọ nāchọ

2: Afọ ojuju n'etiti ahụhụ

1: Ndị Filipaị 4:11-13 “Ọ bụghị na m na-ekwu banyere ịnọ ná mkpa: n’ihi na amụtawo m n’ọnọdụ ọ bụla m ga-enwe afọ ojuju. ọnọdụ ọ bụla, amụtala m ihe nzuzo nke iche ihu n'ụba na agụụ, ụbara na mkpa.

2: Matiu 6:25-27 “Ya mere asim unu, unu echegbula onwe-unu bayere ndu-unu, ihe unu gēri ma-ọbu ihe unu gāṅu, ma-ọbu bayere aru-unu, ihe unu gēyiri: ọ̀ bughi ndu kariri nri; aru-kwa-la aru kari uwe, lenu anu-ufe nke elu-igwe: ha adighi-agha nkpuru, ha adighi-ewe ihe-ubi, ha adighi-ekpokọta kwa ihe n'ọba, ma Nna-unu nke elu-igwe nāzù ha: ọ̀ bughi unu bara uba kari ha?

Mkpughe 18:15 Ndị na-azụ ahịa ihe ndị a, bụ́ ndị o mere ọgaranya, ga-eguzo nʼebe dị anya nʼihi egwu ahụhụ ya, na-akwa ákwá ma na-akwa ákwá.

Ndị ahịa nke ụwa ga-ejupụta n’egwu na iru uju mgbe ha hụrụ ikpe Chineke n’isi Babilọn.

1. Chọta nchebe na Chineke, ọ bụghị akụ nke ụwa.

2. Nwee okwukwe na ikpe ziri ezi nke Chineke.

1. Abụ Ọma 112:7 - Ha agaghị atụ egwu akụkọ ọjọọ; obi-ha nēguzosi ike, nātukwasi Jehova obi.

2. Matiu 6:19-21 – “Unu akpakọba-kwa-la onwe-unu àkù n'elu uwa, ebe nla na nchara na-ebibi, na ebe ndi-ori nāwawa zuo ohi; ndị ohi anaghị agbaba zuo ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

Mkpughe 18:16 na-asị: “Ewoo, Ewoo, obodo ahụ dị ukwuu, nke ewereworo ezi ákwà ọcha na ákwà ododo na uwe uhie kee ya na ọlaedo na nkume dị oké ọnụ ahịa na pearl!

Ejiri ọla edo na nkume dị oké ọnụ ahịa na pearl chọọ nnukwu obodo ahụ mma.

1. Mma nke Obodo: Ihe mmụta sitere na Mkpughe 18:16

2. Iji Nsọpụrụ Chineke Na-achọ Onwe Anyị Mma: Gịnị Ka Obodo Ukwu ahụ Kụziri Anyị?

1. Ilu 31:25: "Ike na ùgwù bụ uwe ya, ọ na-achịkwa ọchị mgbe ọ dị n'ihu."

2. 1 Pita 3:3-4 : “Unu ekwela ka ịchọ mma unu bụrụ n'èzí—ikpa ntutu na iyi ihe ịchọ mma ọla edo, ma ọ bụ uwe unu na-eyi— kama ka ịchọ mma unu bụrụ mmadụ zoro ezo nke obi na ihe ndị dị n'ime. ịma mma nke na-adịghị emebi emebi nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke dị oké ọnụ ahịa n’anya Chineke.”

Mkpughe 18:17 N’ihi na n’otu awa ka nnukwu akụ̀ na-a. Ma onye-isi ọ bula, na usu nile nke ndi nọ n'ub͕ọ, na ndi-ub͕ọ, na ndi nile ndi nēje ozi n'oké osimiri, guzoro n'ebe di anya;

Akụ̀ na ụba dị ukwuu nke ụwa na-ala n’iyi n’otu awa.

1. The Transience of Akụnụba: Olee otú akụ na ụba anyị na-agba ọsọ

2. Ihe efu nke ịchụso ike na uba

1. Matiu 6: 24-34 - Ọ dịghị onye nwere ike ijere nna ukwu abụọ ozi

2. Abụ Ọma 39:6 - N'ezie, onye ọ bụla na-ejegharị n'ikiri ihe efu

Nkpughe 18:18 Ha we tie nkpu mb͕e ha huru anwuru-ọku nke ọku-ya, si, Òle obodo nke di ka obodo uku a?

Mme owo ẹma ẹfụhọ ke nsobo akwa obio Babylon.

1. Mbibi nke Babịlọn: Ihe Ọ Na-akụziri Anyị Banyere mpako na anyaukwu

2. Ike Chineke: Otu esi ekpe ndị ajọ omume ikpe

1. Ilu 16:18 - "Nganga na-aga n'ihu mbibi, mmụọ mpako na-agakwa n'ihu ọdịda."

2. Aịzaya 13:19-20 - "Ma Babịlọn, bụ́ ebube nke alaeze, ịma mma nke mpako ndị Kaldia, ga-adị ka mgbe Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra. ọgbọ."

NKPUGHE 18:19 Ha we tukwasi ájá n'isi-ha, tie nkpu, nākwa-kwa-ra ákwá, nāsi, Ewó, Ewó, obodo uku ahu, nke emere ka ndi nile nwere ub͕ọ di n'oké osimiri buru ọgaranya nime ya n'ihi idi-umu-ya! n'ihi na n'otù oge hour ka emere ka ọ tọb͕ọrọ n'efu.

Ndị mmadụ kwara ákwá na-akwa ákwá arịrị maka nnukwu obodo ahụ e mere ka ọ tọgbọrọ n’efu n’otu awa.

1. Ebere Chineke na ikpe

2. Akwụsịghị Akụ nke Ụwa

1. Abụ Ákwá 3:22-24 - Ịhụnanya nke Onyenwe anyị adịghị akwụsị akwụsị; obi-ebere-Ya nile adighi-agwu; ha na-adị ọhụrụ kwa ụtụtụ; ọ dị ukwuu ka ikwesị ntụkwasị obi gị dị.

2. Matiu 6:19-21 – Unu akpakọtala onwe unu akụ̀ n'ụwa, ebe nla na nchara na-ebibi na ebe ndị ohi na-awaba na-ezu ohi, kama kpakọbara onwe unu akụ̀ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị ebibi na ebe ndị ohi na-apụnara ihe. agbabakwala izu ohi. N'ihi na ebe àkù-gi di, n'ebe ahu ka obi-gi gādi kwa.

Mkpughe 18:20 Ṅụrịa ọṅụ n’ihi ya, gị eluigwe, na unu ndị ozi dị nsọ na ndị amụma; n'ihi na Chineke abọworo gi ọbọ n'aru ya.

Chineke abọọla ndị obodo Babịlọn na-emehie emehie ihe.

1: Ikpe ziri ezi nke Chineke na-emeri ma Ọ ga-abọ ọbọ mgbe niile.

2: Ṅụrịa ọṅụ n'ikpe ziri ezi nke Chineke ma gosi ekele maka nchekwa Ya.

1: Ndị Rom 12:19 - Ndị m hụrụ n'anya, unu abọla onwe unu ọbọ, kama rapụ ya nye ọnụma Chineke, n'ihi na e dere, sị, "Ịbọ ọbọ bụ nke m, m ga-akwụ ụgwọ," ka Onye-nwe kwuru.

2: Abụ 7:11 - Chineke bụ onye ikpe ziri ezi, na Chineke nke na-ewe iwe kwa ụbọchị.

Mkpughe 18:21 Otu mmụọ ozi dị ike wee welie nkume dị ka nnukwu nkume igwe nri, tụba ya nʼime oké osimiri, sị: “Otú a ka a ga-esi jiri ihe ike tụda obodo ukwu ahụ bụ́ Babịlọn, agaghịkwa ahụ ya ọzọ ma ọlị.

Otu mmụọ ozi dị ike tụbara nnukwu nkume igwe nri n’ime oké osimiri, nke na-anọchi anya mbibi nke nnukwu obodo Babilọn.

1. Nbibi nke Babilọn: Ihe ịrịba ama nke ọbịbịa nke Jehova

2. Ihe ga-esi na nnupụisi pụta: Ọdịda nke Babilọn

1. Jeremaia 51:63-64 "Ọ gēru kwa, mb͕e i guworo n'akwukwọ a, na i gēkegide ya nkume, tubà ya n'etiti Euphrates: i gāsi kwa, Otú a ka ọ gātukwasi ya. Babịlọn ekpuwo, ọ gaghịkwa ebili n’ihe ọjọọ nke m ga-eme ka ọ bịakwasị ya.”

2. Aisaia 13:19-20 "Babilọn, ebube nke ala-eze nile, ima-nma nke nbili-elu nke ndi Kaldea, gādi ka mb͕e Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra. ọb͕ọ: ndi Arebia agaghi-ama kwa ulo-ikwū n'ebe ahu, ndi-ọzùzù-aturu agaghi-ama kwa ebe-ita-nri-ha n'ebe ahu.

Mkpughe 18:22 A gakwaghị anụ olu ndị na-agba egwú na ndị na-abụ abụ na ndị na-agba opi na ndị na-anụ opi n’ime gị ọzọ ma ọlị; ọzọ, ọ dighi onye-ọ̀kà, nke agāghọ ọlu-ọlu-ya gādi, agaghi-ahu kwa nime gi ọzọ; agaghi-anu kwa olu nkume-igwe-nri nime gi ọzọ ma-ọli;

A kọwara Babịlọn dị ka ebe nnukwu akụ̀ na ụba na okomoko nke bịara ná njedebe na mberede.

1. Ihe efu nke ihe ụtọ ụwa

2. Mgbanwe nke akụnụba ụwa

1. Eklisiastis 2:1-11

2. Aịzaya 47:8-10

Mkpughe 18:23 Ìhè oriọna agaghịkwa enwu n’ime gị ọzọ ma ọlị; agaghi-anu kwa olu onye nālu nwunye ọhu na nke nwunye ọhu nime gi ọzọ ma-ọli: n'ihi na ndi-ahia-gi bu ndi uku nke uwa; N'ihi na site n'isi-njọ-Gi nile ka ejiworo ghọ mba nile.

Ndị ahịa nọ n'obodo ahụ bụ ndị a ma ama n'ụwa na ịgba afa ha duhiere mba niile.

1. Ike nke aghụghọ

2. Mmetụta nke ndị ahịa

1. Matiu 24:4-5 - Jisus zara, si ha, Lezienu anya ka onye ọ bula ghara iduhie unu. N'ihi na ọtutu madu gābia n'aham, nāsi, Mu onwem bu Kraist; ọ gāghọ kwa ọtutu madu.

2. Ilu 12:5 - Echiche ndị ezi omume ziri ezi: Ma ndụmọdụ ndị ajọ omume bụ aghụghọ.

Mkpughe 18:24 A hụkwara nʼime ya ọbara ndị amụma na nke ndị nsọ na nke ndị niile e gburu egbu nʼụwa.

Mkpughe 18:24 na-ekpughe na a chọtara ọbara ndị amụma, ndị nsọ, na ndị nile e gburu n’ụwa n’ime ya.

1. Akpọ oku ka ọ kwụ ọtọ maka ikpe ziri ezi: Ndị nwụrụ n'ihi okwukwe jụrụ ịla azụ

2. Ike nke ihunanya: Ndi-nsọ nke chụrụ ihe nile n’aja

1. Matiu 10:28 - “Unu atụkwala egwu ndị na-egbu anụ ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọ egwu onye ahụ nke pụrụ ibibi ma mkpụrụ obi ma aru n’ọkụ ala mmụọ.”

2. Ndị Hibru 11:35-38 - “Ndị inyom natara ndị nwụrụ anwụ site na mbilite n'ọnwụ. A tara ụfọdụ ndị ahụhụ, na-ajụ ịnakwere ntọhapụ, ka ha wee bilie ọzọ gaa ná ndụ ka mma. A tara ndị ọzọ emo, pịa ha ihe, tụọkwa ha agbụ na mkpọrọ. Ẹma ẹkọn̄ mmọ ke itiat, ẹmen mmọ ẹnịm iba, ẹwot mmọ ke akan̄kan̄. Ha na-ejegharị n’akpụkpọ anụ atụrụ na ewu, ndị nọ n’ụkọ, ndị e wedara n’ala, ndị e mejọrọ—ndị ụwa na-erughị eru ha—na-awagharị n’ọzara na ugwu, na n’ọgba na n’ọgba nke ụwa.”

Mkpughe 19 bụ isi nke iri na itoolu nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na nloghachi dị ebube nke Kraịst, nri anyasị ọlụlụ di na nwunye nke Nwa atụrụ ahụ, na mmeri nke ike ọjọọ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ihe ngosi dị n’eluigwe ebe igwe mmadụ na-eto Chineke maka ikpe ziri ezi Ya. Ha na-asị "Haleluya!" ka ha na-aṅụrị ọṅụ n’ihi mbibi nke Babilọn, na-anọchi anya usoro ihe rụrụ arụ nke na-emegide Chineke (Mkpughe 19:1-3). Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ na ihe anọ dị ndụ na-esonye n’ofufe, na-anabata ọbụbụeze Chineke ma na-eto Ya maka nzọpụta na ebube Ya (Nkpughe 19:4-6).

Paragraf nke abụọ: Jọn hụrụ ọhụụ nke otu ịnyịnya ọcha na onye na-agba ya nke a na-akpọ Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Ezi-Okwu. A kọwara ya dị ka Jizọs Kraịst, onye na-ekpe ikpe ma na-ebu agha n’ezi omume (Nkpughe 19:11). O yikwasịrị uwe mwụda wụsara n’ọbara, nke na-anọchi anya mmeri o meriri ndị agha ọjọọ. Usu nile nke elu-igwe nēso Ya n'elu inyinya ọcha, nēyi kwa n'ezi ákwà ọcha (Nkpughe 19:14). Mma-agha dị nkọ na-esi n’ọnụ ya pụta ibibi mba dị iche iche, na-egosipụta ikike Ya ịchị ikpe ziri ezi (Nkpughe 19:15).

Paragraf nke atọ: Anụ ọhịa ahụ—Onye na-emegide Kraịst—na onye amụma ụgha ya ka Kraịst jidere ma tụba ya ná ndụ n’ime ọdọ ọkụ ahụ. Egburu ndị na-eso ụzọ ha site na mma agha nke si n’ọnụ Kraịst pụta (Nkpughe 19:20–21). Mgbe ahụ, otu mmụọ ozi na-akpọ mmadụ nile òkù ka ha soro na-eri nri anyasị alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ—njikọ dị n’etiti Kraịst dị ka onye na-alụ nwunye ọhụrụ na ndị na-eso ụzọ Ya kwesịrị ntụkwasị obi dị ka nwunye ọhụrụ (Mkpughe 19:9). Ememe a na-egosi mmekọrịta ọṅụ n'etiti Kraịst na ndị ahụ nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye Ya.

Na nchịkọta, Isi nke iri na itoolu nke Mkpughe na-egosi ihe ngosi ndị jupụtara na otuto maka ikpe ezi omume nke Chineke. Ọ na-egosipụta nloghachi dị ebube nke Kraịst dị ka onye na-agba ịnyịnya ọcha, na-edu ndị agha nke elu-igwe n'agha mmeri megide ndị agha ọjọọ. Isiakwụkwọ ahụ na-emesi ike ọrụ Kraịst dị ka onyeikpe ezi omume na ikike Ya imeri mmegide nile. A kọwara mmeri e meriri anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha, ya na ndị na-eso ụzọ ha, na-esochikwa òkù ka ha soro n’oriri anyasị alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ—ememe na-egosi njikọ na mkpakọrịta dị n’etiti Kraịst na ndị na-eso ụzọ Ya kwesịrị ntụkwasị obi. Isiakwụkwọ a na-emesi isiokwu nke ofufe ike, mmeri dị nsọ n'ime ihe ọjọọ, na atụmanya ọṅụ nke mkpakọrịta ebighị ebi na Kraịst.

Nkpughe 19:1 Ma mb͕e ihe ndia gasiri, anurum oké olu nke oké ìgwè madu n'elu-igwe, nāsi, Alleluia; Nzọputa, na otuto, na nsọpuru, na ike, diri Onye-nwe-ayi, bú Chineke-ayi;

Ememe otuto na ekele nye Onye-nwe maka nzọpụta Ya, ebube Ya, nsọpụrụ na ike Ya.

1. “Ike nke ito Chineke”

2. “Ịhụnanya A Na-apụghị ịghọtacha nke Chineke: Ọkpọku Ịkpọ Ofufe”

1. Abụ Ọma 150:6 - “Ka ihe ọ bụla nke nwere ume too Jehova! Toonụ Jehova!”

2. Ndị Rom 11:33-36 - “Lee omimi nke akụnụba na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe anāchọputa ikpé-Ya si di, Le ka uzọ-Ya nile si di ihe anāchọputa; N'ihi na ònye mara uche Jehova, ma-ọbu ònye bu onye nādu Ya? Ma-ọbu ònye nyere ya onyinye ka ewe kwughachi ya? N'ihi na ihe nile sitere n'aka-Ya, site kwa na Ya, di-kwa-ra Ya. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen.”

Nkpughe 19:2 N'ihi na ikpé-Ya nile bu ezi-okwu na ezi omume: n'ihi na O kpe-kwa-ra nwanyi nākwa iko ikpé, bú onye were ikwa-iko-ya mebie uwa, we bọ̀ ọ́bọ̀ ọbara ndi-orù-Ya n'aka-ya.

Chineke ekpewo ajọ akwụna ahụ ikpe, bụ́ onye mebiworo ụwa ma bọọ ọbọ ọbara ndị ohu ya.

1. Ikpe ezi omume nke Chineke - Mkpughe 19:2

2. Mmebi nke Ụwa & Ịbọ ọbọ Ọbara Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi - Mkpughe 19:2

1. Abụ Ọma 33:5 - "Ọ hụrụ ezi omume na ikpe ziri ezi n'anya: ụwa jupụtara n'ịhụnanya nke Jehova."

2. Ezikiel 16:38-39 - "M ga-ekpekwa gị ikpe dị ka a na-ekpe ndị inyom na-akwa di na nwunye ma na-akwafu ọbara, m ga-emekwa ka ịbọ̀ ọbara nke ọnụma m na ọnụma ekworo bịakwasị gị. ndị hụrụ unu n’anya, ha ga-akwatu mkpọmkpọ unu, kwatuo ebe nsọ unu dị elu, ha ga-eyipụkwa gị uwe gị, kpụrụkwa ihe ịchọ mma gị mara mma, hapụ gị ọtọ na ọtọ.”

Mkpughe 19:3 Ọzọ, ha sịrị, Alleluia. &nbsp;Anwuru-ya we nēbili rue mb͕e ebighi-ebi.

Ndị mmadụ nọ n’eluigwe toro Chineke na anwụrụ ọkụ otuto ha bilitere ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ike otuto: Otu otuto anyi si enye Chineke otuto

2. Mmetụta otuto anyị nwere: Otu otuto anyị si adịru mgbe ebighị ebi

1. Abụ Ọma 145:3 - Onye uku ka Jehova dị, bụrụkwa onye e kwesịrị otuto dị ukwuu; Ọ bu kwa idi-uku-Ya ka anāchọputaghi.

2. Ndị Hibru 13:15 - Ya mere, ka anyị site n'aka ya na-achụrụ Chineke àjà otuto mgbe nile, ya bụ, mkpụrụ egbugbere ọnụ anyị na-enye ekele aha ya.

Nkpughe 19:4 Orú ndi-okenye na anọ ahu na anu anọ ahu we da n'ala kpọ isi ala nye Chineke Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu, si, Amen; Alleluia.

Ndị okenye na anụ ọhịa toro Chineke maka ebube na ike ya.

1. Chineke kwesiri ito na nsopuru anyi.

2. Anyị kwesịrị ịnakwere ịdị ukwuu na ike Chineke mgbe niile.

1. Abụ Ọma 19:1 - "Eluigwe na-akọ ebube Chineke, na elu-igwe nke dị n'elu na-akọsa ọrụ aka ya."

2. Ndị Filipaị 2: 10-11 - "ka ikpere ọ bụla wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, na ire ọ bụla na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna otuto. "

Nkpughe 19:5 Otu olu we si n'oche-eze ahu puta, si, Tonu Chineke-ayi, unu ndi-orù-Ya nile, na unu ndi nātu egwu Ya, ma onye ntà ma onye uku.

Otuto nke Chineke kwesiri ka ndi odibo ya nile too, ma onye nta ma onye ukwu.

1. ịdị ukwuu nke Chineke: Oku otuto

2. Niile Hara n’Anya Dinwenu: Oku nke ife ofufe

1. Abụ Ọma 150:6 - Ka ihe ọ bụla nke nwere ume too Jehova.

2. Ndị Rom 11:33-36 - Lee omimi nke akụ na ụba nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Le ka ihe-ikpe-Ya nile si di nke anāchọputa, na uzọ-Ya nile esighiri nchọputa ihe! N'ihi na ònye mara uche Jehova? Ma-ọbu ònye bu onye-ndú-ya? Ma-ọbu ònye buru uzọ nye ya, ewe kwughachi ya ọzọ? N'ihi na ihe nile sitere na Ya, site kwa na Ya, di-kwa-ra Ya: Onye otuto diri rue mb͕e ebighi-ebi. Amen.

Nkpughe 19:6 M'we nu dika olu nke oké ìgwè madu, na dika olu nke ọtutu miri, na dika olu nke oké éb͕è-elu-igwe, si, Alleluia: n'ihi na Onye-nwe-ayi Chineke, bú Onye puru ime ihe nile, nāchi eze.

Otutu olu, dika olu nke otutu mmiri na égbè eluigwe, na-abụ "Alleluya!" n’ito ọchịchị Chineke.

1. Toonụ Chineke n'ọnọdụ niile: Ntụgharị uche na Mkpughe 19:6

2. Ịṅụrị ọṅụ n'Alaeze Chineke: Ịchọgharị Ihe Mkpughe 19:6 pụtara

1. Abụ Ọma 29:2-3 - "Nyenụ Jehova ebube dịịrị aha Ya; Kpọnu isi ala nye Jehova n'ima-nma nke idi-nsọ-Ya: olu Jehova di n'elu miri; nnukwu mmiri."

2. Aịzaya 25:1 - "Jehova, ị bụ Chineke m, m ga-ebuli gị elu; m ga-eto aha gị, n'ihi na I mewo ihe ebube dị iche iche, atụmatụ kpụrụ site na mgbe ochie, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na nke kwesịrị ntụkwasị obi."

Mkpughe 19:7 Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ, nyekwa ya nsọpụrụ: n’ihi na ọlụlụ nwunye nke Nwa atụrụ ahụ eruwo, nwunye ya edoziwokwa onwe ya.

Alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ abịawo ma nwunye ya dị njikere.

1: Añụrị nke Ọlụlụ di na nwunye nke Nwa-atụrụ

2: Ịkwadebe Onwe Anyị Isonye n’alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ

1: Ndị Efesọs 5:25-27 - Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n'anya, ọbụna dị ka Kraịst hụkwara ọgbakọ ahụ n'anya ma nyefee onwe ya maka ya; Ka o we were okwu-ọcha we do ya nsọ, me kwa ya ka ọ di ọcha.

2: Matiu 22:1-14 – Ilu nke oriri alụmdi na nwunye.

Nkpughe 19:8 E nye-kwa-ra ya ka o yikwasi ya n'ezi ákwà ọcha di ọcha di ọcha: n'ihi na ezi ákwà ọcha ahu bu ezi omume nke ndi nsọ.

A na-anọchi anya ezi omume nke ndị nsọ site na iyi akwa ọcha dị mma.

1. Ihe Ezi omume Pụtara: Inyocha Ihe nnọchianya nke Mkpughe 19:8

2. Ịnata na ịnakwere ezi omume: Ihe ọ pụtara bụ iyi akwa ọcha

1. Ndị Filipaị 3:9: "Ka a hụkwa n'ime ya, na-enweghị ezi omume nke m, nke sitere n'iwu, kama nke sitere n'okwukwe nke Kraịst, ezi omume nke sitere na Chineke site n'okwukwe."

2. Ndị Rom 10:3-4 : "N'ihi na ebe ha na-amaghị ezi omume Chineke, na-achọkwa ime ka ezi omume nke aka ha guzosie ike, ha edoghị onwe ha n'okpuru ezi omume Chineke: n'ihi na Kraịst bụ njedebe nke iwu ka ọ bụrụ ezi omume nye onye ọ bụla. nke kwere."

Nkpughe 19:9 O we sim, Detue, Ngọzi nādiri ndi akpọrọ n'oriri-anyasi ọlulu-nwunye nke Nwa-aturu ahu. O we sim, Ndia bu okwu Chineke ezi-okwu.

Otu mmụọ ozi Chineke gwara Jọn ka o dee na a gọziri ndị a kpọrọ òkù ịbịa oriri anyasị alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ nakwa na okwu ndị a bụ ezi okwu Chineke.

1. Akpọ òkù maka oriri anyasị alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ - Inyocha ihe ùgwù pụrụ iche nke ndị a kpọrọ.

2. Ngọzi nke Ndị Na-anata òkù maka oriri anyasị alụmdi na nwunye nke Nwa atụrụ ahụ.

1. Matiu 22: 1-14 - Ilu nke oriri agbamakwụkwọ

2. Luk 14:15-24 – Ilu banyere nnukwu oriri

Mkpughe 19:10 M wee daa n’ụkwụ ya ka m. O we sim, Le, emela ya: Mu onwem bu orù-ibe-gi, na nke umu-nne-gi ndi nāb͕a àmà Jisus: kpọ isi ala nye Chineke: n'ihi na àmà Jisus bu mọ nke ibu-amuma.

Ebe e si na Mkpughe 19:10 mesie ike mkpa ọ dị ife Chineke ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ dị ka Jizọs bụ ohu Chineke ibe ya.

1. Ike Ofufe: Ịghọta Ihe Ife Naanị Chineke Pụtara

2. Àmà nke Jizọs: Ịmata Mmụọ nke Amụma

1. Ọpụpụ 20:3-5; Deuterọnọmi 5:7-10 – Iwu iri ahụ

2. 1 Jọn 5:9-12 – Àmà nke Jizọs bụ eziokwu na na-enye ndụ.

Mkpughe 19:11 M’we hu ka elu-igwe meghere, ma, le, inyinya ọcha; ma onye ahụ nke nọ ọdụ n’elu ya ka a kpọrọ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi-okwu, ma n’ezi omume ka ọ na-ekpe ikpe na ibu agha.

Na Mkpughe 19:11, e kpughere ọhụụ nke eluigwe, ya na ịnyịnya ọcha na onye na-agba ya, nke a na-akpọ Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Onye Eziokwu, onye na-ekpe ikpe ma na-ebu agha n’ezi omume.

1. Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Ezi-Okwu: Ike nke Ezi omume

2. Ịnyịnya Ọcha: Ọhụụ nke Eluigwe

1. Aịzaya 11:4-5 - "Ma ọ ga-eji ezi omume kpe ndị ogbenye ikpe, werekwa ezi omume ba ndị dị umeala n'obi n'ụwa mba: ọ ga-ejikwa mkpara ọnụ ya tie ụwa, werekwa ume egbugbere ọnụ ya tie ala. Ọ gēb͕u onye nēmebi iwu: ezi omume gābu-kwa-ra ihe-ọkiké nke úkwù-ya, ikwesi-ntukwasi-obi gābu kwa ihe-ọkiké ukuru-ya.

2. Mkpughe 19:8 - "E nyekwara ya ikike ka o yiwe ya n'ezi ákwà ọcha, dị ọcha na nke na-acha ọcha: n'ihi na ezi ákwà ọcha bụ ezi omume nke ndị nsọ."

Mkpughe 19:12 Anya ya dị ka ire ọkụ, ọtụtụ okpueze dịkwa nʼisi ya; o nwe-kwa-ra aha edeworo ya, nke ọ dighi onye ọ bula mara, ma-ọbughi ya onwe-ya.

Ọ bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ ndị nwenụ niile, na aha naanị ya mara.

1. Chineke di uku di uku, nani Ya ka amara aha Ya.

2. Jizọs bụ Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ niile, anyị kwesịrị ibuli ya elu karịa ihe niile.

1. Aisaia 9:6-7 - "N'ihi na amuru ayi nwa-nwoke, enyewo ayi nwa-nwoke; ọchịchị gādi kwa n'ubu-ya, agēkpo kwa aha-Ya Onye-ndụmdu, Chineke di ike, Nna ebighi-ebi, Onye-isi. Udo: nke iba-uba nke ochichi-Ya na udo-Ya agaghi-agwugwu, n'elu oche-eze Devid na n'elu ala-eze-ya, ime ka o guzosie ike na ime ka o guzosie ike n'ezi omume na n'ezi omume site n'ub͕u a we rue mb͕e ebighi-ebi. Jehova nke usu nile nke ndi-agha gēme nka.

2. Ndị Filipaị 2:9-11 - “Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu, nyekwa ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla, ka ikpere niile wee kpọọ isiala n'aha Jizọs, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa. na ire ọ bụla na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.”

Nkpughe 19:13 O we yiwe uwe-nb͕okwasi nke etiyere n'ọbara: ewe kpọ aha-ya Okwu Chineke.

Ndị agha nke elu-igwe ga-eso Onyenwe anyị Jizọs, onye yi uwe mwụda etinyere n’ọbara.

1. Mmeri n'ime Kraist - ike nke Okwu Chineke

2. Yiri uwe maka agha - yiri uwe mmeri site n'àjà Jizọs

1. Aịzaya 63:1-3

2. Ndị Efesọs 6:10-18

Mkpughe 19:14 Ma usuu ndị agha nke nọ nʼeluigwe soro ya nʼelu ịnyịnya ọcha, ndị yiri ezi ákwà ọcha, nke dịkwa ọcha.

Jizọs duuru usuu ndị agha nke ndị bi n’eluigwe, yi uwe ọcha, gaa agha.

1. Ịgbaso Jizọs n'Okwukwe: Ịmụta Ịtụkwasị Ọchịchị Chineke Obi

2. Ike nke Ịhụnanya: Jizọs na-edu ndị agha nke eluigwe-ebi

1. 2 Ihe E Mere 20:12-17 - Mgbe ndị Juda chere onye iro gabigara ha ihu, Chineke gwara ha ka ha tụkwasị ya obi, ọ bụghịkwa onye ọzọ.

2. Matiu 5:44-45 - Jizọs kuziri anyị ịhụ ndị iro anyị n'anya, ọbụlagodi n'etiti agha.

Mkpughe 19:15 Mma agha dị nkọ sikwa n’ọnụ ya pụta, ka o were ya tigbuo mba dị iche iche: + Ọ ga-ejikwa mkpanaka ígwè chịa ha: + Ọ na-azọchakwa ebe nzọchapụta mmanya nke ịdị ọkụ na ọnụma nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.

Chineke ga-eji ike ya wetara mba dị iche iche ikpe ziri ezi.

1. Ikpe ziri ezi nke Chineke: nha nha ebere na ọnụma

2. Ike Okwu: Mma agha Jehova

1. Aịzaya 11:4 - "Ma ọ ga-eji ezi omume kpe ndị ogbenye ikpe, werekwa ezi omume ba ndị dị umeala n'obi n'ụwa mba: ọ ga-ejikwa mkpara ọnụ ya tie ụwa, ọ bụkwa ume nke egbugbere ọnụ ya ka ọ ga-eji tie ụwa. gbuo onye nēmebi iwu.

2. Aisaia 63:3-4 - "M'zọchaworo ebe-nzọcha-nkpuru-vine, nání ya, ọ dighi kwa otù nime ndim nọyerem: n'ihi na M'gāzọkwasi ha n'iwem, zọda kwa ha n'ọnumam; uwe m, m ga-emerụkwa uwe m niile.

NKPUGHE 19:16 O were kwa n'uwe-ya na n'apata-ya-ya edewo aha edeworo, bú eze ndi-eze, na Jehova nke ndi-nwe-ayi.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ekwusi ike ike na ikike Jizọs dị ka Eze nke ndị eze na Onyenwe nke ndị nwenụ.

1. Ebube Jizọs: Ọchịchị ya na Ọbụeze ya

2. Ọchịchị Jizọs: Ọchịchị ya n'ebe ihe niile dị

1. Ndị Filipaị 2:5-11 - Jizọs weda onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ n'obe.

2. Ndị Kọlọsi 1:15-20 - Ịka Jizọs na ịdị elu karịa ihe niile e kere eke.

Mkpughe 19:17 M wee hụ otu mmụọ ozi ka o guzo nʼanyanwụ; o we were oké olu tie nkpu, nāsi anu-ufe nile nke nēfe n'etiti elu-igwe, Bianu, chikọta onwe-unu n'ọṅuṅu-anyasi nke Chineke uku;

Otu mmụọ ozi nyere ụmụ nnụnụ iwu ka ha gbakọta ọnụ maka nnukwu nri anyasị nke Chineke.

1. Ọkpọ òkù ịbịa Nri Anyasị nke Chineke: Na-enyocha Mkpughe 19:17

2. Ọkpọkpọ òkù Chineke na-enweghị atụ: Ịghọta Mkpughe 19:17

1. Luk 14:15-24 – Ilu nke nnukwu oriri.

2. Aisaia 25:6-8 – Nkwa Jehova maka oke oriri.

Nkpughe 19:18 Ka unu we rie anu-aru nke ndi-eze, na anu-aru nke ndi-isi, na anu-aru nke ndi-dike, na anu-aru nke inyinya, na nke ndi nānọkwasi ha, na anu-aru nke madu nile, ma ndi nwere onwe-ha na anu-aru nke ndi-isi. njikọ, ma obere na nnukwu.

Chineke na-ekwe ka ndị kwesịrị ntụkwasị obi rie anụ ahụ nke ndị eze, ndị isi, ndị dike, na ịnyịnya, na nke ndị na-agba ha, yana mmadụ niile, n'agbanyeghị ọkwa ha.

1. Ngọzi nke Ịha nhatanha: Otu Chineke si asọpụrụ mmadụ niile n'agbanyeghị ọnọdụ ha

2. Mkpa Ịdị Umeala n’Obi: Otú Chineke Si Akwado Ndị Na-ejere Ndị Ọzọ Ozi

1. Ndị Galetia 3:28 - Ọ dịghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, e nweghịkwa ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, e nweghị nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu niile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs.

2. Jemes 4:10 – Weda onwe-unu ala n'iru Jehova, Ọ gēbuli kwa unu.

Mkpughe 19:19 M wee hụ anụ ọhịa ahụ na ndị eze nke ụwa na ụsụụ ndị agha ha ka ha zukọtara ibuso onye ahụ nke nọ ọdụ nʼelu ịnyịnya na agha ya agha.

Anụ ọhịa na ndị eze nke ụwa gbakọtara ka ha buso Chineke agha.

1: Agha megide Chineke – Otu esi kwụsie ike megide ọnwụnwa nke isonyere ndị agha anụ ọhịa ahụ

2: The Counter Attack - Mmeri n'ime Kraịst n'elu ike nke ihe ọjọọ

1: Ndị Efesọs 6:10-13 - Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nile nke ekwensu.

Matiu 2: Jemes 4:7 - Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ.

Mkpughe 19:20 Ewe were anụ ọhịa ahụ, ya na onye amụma ụgha ahụ, bụ́ onye rụrụ ọrụ ebube n’ihu ya, bụ́ nke o ji ghọgbuo ndị natara akara anụ ọhịa ahụ, na ndị na-efe ihe oyiyi ya. A tụbara ha abụọ na ndụ n’ime ọdọ ọkụ nke na-enwu brimstone.

A tụbara anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha ahụ ná ndụ n’ime ọdọ ọkụ nke na-agba brimstone.

1. Ihe ga-esi na mmehie pụta: Ahụhụ Chineke na-ata n’ime ọdọ ọkụ

2. Ike Chineke: Ikpe ziri ezi Ya Na-emeri

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2. Matiu 25:41 - Mgbe ahụ ọ ga-agwa ndị nọ n'aka ekpe ya, 'Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, n'ime ebighị ebi ọkụ nke edoziworo ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.

Mkpughe 19:21                        gìg                              g mma mma mma`, mma `` nke  mma-agha gh `  mma agha nke si n’onu ya puta.

Jisus ga-abia were mma-agha nke nēsi n'ọnu-ya puta, mebie ajọ ihe, we rapu ajọ omume ahu ka nnụnụ ripia ya.

1. Okwu Chineke Dị Ike: Mma agha Jehova

2. Ikpe Ikpeazụ: Mma agha Jizọs nke Ikpe Ziri Ezi

1. Aisaia 11:4 – “Ma n'ezi omume ka Ọ gēkpe ob͕eye ikpe, were kwa ikpé ziri ezi ba ndi di ume-ala n'obi nke uwa nba: ọ gēji kwa nkpa-n'aka nke ọnu-ya tie uwa, were kwa ume nke eb͕ub͕ere-ọnu-ya abua tie uwa. gbuo ndị ajọ omume.”

2. Ndị Hibru 4:12 - “N'ihi na okwu Chineke dị ndụ, dịkwa ike, dịkwa nkọ karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, na-amapu ọbụna ruo n'ikewa mkpụrụ obi na mmụọ, na nkwonkwo na ụmị, ọ bụkwa onye na-aghọta ihe ndị dị n'ụwa . echiche na ebumnobi nke obi.”

Mkpughe 20 bụ isi nke iri abụọ nke akwụkwọ Mkpughe ma na-aga n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na njide nke Setan, ọchịchị nke Kraịst, na ikpe ikpe-azụ.

Paragraf nke mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site na mmụọ ozi si n’eluigwe na-agbadata, ji mkpịsị ugodi na nnukwu agbụ ígwè. O jidere Setan, kee ya agbụ ruo otu puku afọ, tụba ya n'ime abis, mechie ya akara ka ọ ghara iduhie mba dị iche iche n'oge a (Nkpughe 20:1-3). A na-akpọ oge puku afọ a dị ka "narị afọ iri" ma ọ bụ "puku afọ." N’oge a, ndị e gbuworo n’ihi okwukwe ha na Kraịst na-achị na-ekere òkè n’ikike ya (Nkpughe 20:4–6).

Paragraf nke Abụọ: Mgbe otu puku afọ ahụ gwụchara, a tọhapụrụ Setan n’ụlọ mkpọrọ ya. Ọ na-eduhie ọtụtụ mba ma na-achịkọta ha maka ibuso ndị Chineke agha (Nkpughe 20:7-9). Otú ọ dị, ọkụ si n'eluigwe bịa rechapụ ha. A ga-atụbakwa Setan n’ime ọdọ ọkụ ebe a ga-ata ya ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi (Nkpughe 20:10).

Paragraf nke atọ: Mgbe e kpechara Setan ikpe a, Jọn hụrụ nnukwu ocheeze ọcha nke Chineke nọkwasịrị n’elu ya. Ndị nwụrụ anwụ—ma ndị nta ma ndị ukwu—na-akpọlite n’ọnwụ ka ha guzoro n’ihu Ya. E meghere akwụkwọ ndị nwere akwụkwọ ndekọta nke omume onye ọ bụla nke a ga-eji kpee ha ikpe (Nkpughe 20:11–12). A na-atụba ndị ahụ aha ha edeghị n’akwụkwọ nke ndụ n’ime ọdọ ọkụ—ọnwụ nke abụọ—n’akụkụ ọnwụ n’onwe ya na Hedis (Mkpughe 20:13–15). Ikpe ikpe-azụ a na-egosi nkewapụ ebighi ebi n'ebe Chineke nọ maka ndị jụrụ Ya.

Na nchịkọta, Isi nke iri abụọ nke Mkpughe kọwara ihe omume ndị bụ́ isi metụtara ikpe ọgwụgwụ oge. Ọ na-egosi na a tụrụ Setan agbụ ruo otu puku afọ, bụ́ mgbe Kraịst na ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ntụkwasị obi chịrị. Mgbe narị afọ iri ahụ gasịrị, a tọhapụrụ Setan ma duhie ọtụtụ mba, na-eduga ná mbibi nke ọkụ. A tụbara Setan n’ime ọdọ ọkụ ahụ. Isiakwụkwọ ahụ mechiri n'ọhụụ nke oke ocheeze ọcha nke ikpe ebe a na-akpọlite mmadụ niile na ikpe dịka omume ha siri dị. Ndị ahụ na-adịghị aha ha n’akwụkwọ nke ndụ na-eche ntaramahụhụ ebighị ebi n’ime ọdọ ọkụ ahụ ihu. Isiakwụkwọ a na-emesi ike ikpe dị nsọ n'isi Setan, ọchịchị nke Kraịst na ndị na-eso ụzọ Ya, na ajụjụ ikpeazụ maka mmadụ nile n'ihu ocheeze Chineke.

NKPUGHE 20:1 M'we hu mọ-ozi ka o nēsi n'elu-igwe ridata, nēji nkpọghe-ughe nke olùlù ahu na agbụ ígwè uku n'aka-ya.

A kọwara otu mmụọ ozi ná Mkpughe 20:1 dị ka o si n’eluigwe rịdata, ji mkpịsị ugodi na nnukwu agbụ ígwè n’aka.

1. Ike nke mmụọ ozi: Inyocha ike nke ndị ozi Chineke

2. Igodo nke Alaeze: Ikpughe Ihe Ihe atụ nke igodo na agbụ

1. Aịzaya 22:22 - "M ga-atụkwasịkwa mkpịsị ugodi nke ụlọ Devid n'ubu ya; o wee meghee, ọ dịghịkwa onye ga-emechi emechi; ọ ga-emechikwa, ọ dịghịkwa onye ga-emeghe."

2. Matiu 16:19 - "M ga-enye gị mkpịsị ugodi nke alaeze eluigwe: na ihe ọ bụla ị ga-eke agbụ n'ụwa a ga-eke n'eluigwe: na ihe ọ bụla ị ga-atọpụ n'ụwa, a ga-atọpụ n'eluigwe."

Mkpughe 20:2 O wee jide dragọn ahụ, bụ́ agwọ ochie ahụ, nke bụ́ Ekwensu na Setan, wee kee ya agbụ otu puku afọ.

Chineke kere Ekwensu na Setan agbụ ruo otu puku afọ.

1: Chineke ga-emeri ihe ọjọọ mgbe niile.

2: Anyị ga-atụkwasịrịrị ike na nchebe Chineke.

1: Ndị Rom 8: 38-39 - N'ihi na ejiri m n'aka na ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ọchịchị, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ndị gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'ime ihe niile e kere eke, agaghị enwe ike. ikewapụ anyị n’ịhụnanya Chineke n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

2: Aisaia 54:17 - Ọ dịghị ngwa ọgụ nke akpụworo megide gị nke ga-aga nke ọma, ị ga-agbaghakwa ire ọ bụla nke na-ebili imegide gị n'ikpe. Ị ga-emeri mgbe ị na-alụso ndị iro gị ọgụ.

Nkpughe 20:3 we tubà ya n'olùlù ahu, mechibido ya, ka akàrà n'aru ya, ka ọ we ghara iduhie mba nile ọzọ, rue mb͕e puku arọ ahu gēmezu: ma emesia aghaghi atọpu ya nke-ntà. oge.

A tụbara Setan n’ime olulu na-enweghị isi, a na-ejidekwa ya ruo otu puku afọ ruo mgbe e kwere ka ọ nweere onwe ya obere oge mgbe otu puku afọ ahụ gwụchara.

1. Mụrụ anya ma guzogide ọnwụnwa Ekwensu.

2. Lekwasị Chineke anya n’oge mgba na ọnwụnwa.

1. Jemes 4:7 - "Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenụ ekwensu, na ọ ga-agbanarị unu."

2. 1 Ndị Kọrịnt 10:13 - "Ọ dịghị ọnwụnwa abịakwasịwo unu nke na-adịghị ahụ mmadụ. ka i wee nwee ike idi ya."

Nkpughe 20:4 M'we hu oche-eze, we nọkwasi ha, ewe nye ha ikpé: M'we hu nkpuru-obi nke ndi ebipuru isi n'ihi àmà Jisus, na n'ihi okwu Chineke, na ndi nākpọghi isi ala nye ha. anụ ọhịa ahụ, ma ọ bụ onyinyo ya, ha anataghịkwa akara ya n’egedege ihu ha ma-ọbụ n’aka ha; ma ha dịrị ndụ wee soro Kraịst chịrị otu puku afọ.

Jọn na-ahụ ocheeze na ndị na-anọdụ n'elu ha ka a na-ekpe ikpe. Ọ na-ahụkwa mkpụrụ obi nke ndị ahụ e gbuworo n’ihi okwukwe ha na Jizọs na Okwu Ya, na ndị na-enyefeghị anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ onyinyo ya, ma debe okwukwe ha n’agbanyeghị mkpagbu.

1. Ime Ka Oge Anyị Kasị Mma n'Ụwa - Otu esi ebi ndụ nke okwukwe na obi ike

2. Ịtachi obi ruo Ọgwụgwụ - Otú Anyị Ga-esi Na-eguzosi Ike n'Okwukwe Anyị n'Ọgba aghara ihu.

1. Ndị Rom 8:17-18 - Ma ọbụrụ na ụmụ, bụrụkwa ndị nketa; ndị nketa nke Chineke, na ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe; ma ọ buru na ayi na Ya nāhu ahuhu, ka ewe nye kwa ayi otuto otuto. N'ihi na m'gāgu na ahuhu nile nke oge a ekwesighi ka ewere ya tuyere ebube nke agēkpughe nime ayi.

2. Matiu 10:22 - Madu nile gākpọ unu asì n'ihi aham: ma onye nātachi obi rue ọgwugwu ihe nile agēzọputa.

Mkpughe 20:5 Ma ndị fọdụrụ ná ndị nwụrụ anwụ adịkwaghị ndụ ọzọ ruo mgbe puku afọ ahụ gwụsịrị. Nke a bụ mbilite n'ọnwụ mbụ.

Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a sitere ná Mkpughe na-ekwu banyere mbilite n’ọnwụ mbụ, nke ga-eme mgbe otu puku afọ ahụ gasịrị.

1. Olileanya nke Mbilite n'Ọnwụ: Ihe Ọ Pụtara nye Anyị

2. Lee anya na mbilite n'ọnwụ nke mbụ

1. 1 Ndị Kọrint 15:20-26 - N'ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n'ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ nile dị ndụ n'ime Kraịst.

2. Ndị Rom 6:3-5 - Ya mere e liri ayi na Ya site na baptism iba n'ọnwu, ka, dika emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie site n'ebube nke Nna, ka ayi onwe-ayi we nējeghari kwa n'ọhu nke ndu.

Mkpughe 20:6 Ngọzi na onye dị nsọ ka ọ bụ onye nwere òkè na mbilite nʼọnwụ mbụ: ọnwụ nke abụọ enweghị ike na ndị dị otú ahụ, kama ha ga-abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga-esokwa ya chịa otu puku afọ.

Mbilite n'ọnwụ nke mbụ bụ ngọzi, ma ndị na-ekere òkè na ya agaghị eche ọnwụ nke abụọ ihu. Ha ga-abụ ndị nchụàjà nke Chineke na Kraịst, ha ga-esokwa ya chịa otu puku afọ.

1. Ngọzi nke Mbilite n'Ọnwụ nke Mbụ

2. Inweta ụgwọ ọrụ nke ndụ ebighi ebi

1. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ; ma onyinye-amara nke Chineke bu ndu ebighi-ebi site na Jisus Kraist Onye-nwe-ayi.

2. 1 Ndị Kọrint 15:54–57 – Ya mere, mgbe ihe a puru ire ure ga-eyikwasị ereghị ure, ma nke a nke puru ịnwụ anwụ ga-eyikwasị anwụghị anwụ, mgbe ahụ ka a ga-eme ka okwu ahụ e dere n'akwụkwọ nsọ mezuo. Ọnwu, òle ebe ihe-ìbà-gi di? Ili, òle ebe nzọputa-Gi di? Ihe-ìjà nke ọnwu bu nmehie; na ike nke mmehie bụ iwu. Ma ekele diri Chineke, Onye nēnye ayi nmeri site n'aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist.

Mkpughe 20:7 Ma mgbe otu puku afọ ahụ ga-agwụ, a ga-atọpụ Setan nʼụlọ mkpọrọ ya.

Otu puku afọ ahụ agwụla ma a tọhapụrụ Setan n’ụlọ mkpọrọ.

1. Ọgwụgwụ nke Puku Afọ ahụ na Ntọhapụ Setan: Ihe Ọ pụtara na Narị Afọ Iri ahụ

2. Ikpeazụ nke Narị Afọ Iri ahụ: Ịghọta Ihe Ntọhapụ Setan Pụtara

1. Aisaia 14:12-15 – Ochicho nke Setan karia Chineke

2. 2 Pita 2:4-9 - agwa na ebumnuche Setan

Nkpughe 20:8 Ọ gāpu kwa iduhie mba nile ndi nọ n'akuku anọ nke uwa, Gọg na Megọg, ichikọta ha ibu agha: ndi ọnu-ọgugu-ha di ka ájá nke oké osimiri.

A ga-eji ike dị ike ghọgbuo oké usuu ndị agha nke mba dị iche iche sitere n’akụkụ anọ nke ụwa ma gbakọta maka ibu agha.

1. A ga-anwale okwukwe anyị nwere na Chineke mgbe mba dị iche iche nke ụwa na-agbakọta maka agha.

2. Jikere iguzosi ike n'okwukwe gị ma dabere na nchekwa na nduzi nke Chineke.

1. Aisaia 59:19 Ha gātu kwa egwu aha Jehova site n'Ọdida-anyanwu, na ebube-Ya site n'ọwuwa-anyanwu. Mb͕e onye-iro gābà dika miri-iyi, Mọ nke Jehova gēweli kwa ọkọlọtọ imegide Ya.

2. Ndị Efesọs 6:11-13 Yikwasịnụ ihe agha nile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide aghụghọ nile nke ekwensu. N’ihi na mgba anyị na mgba megide anụ arụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị nke ọchịchịrị nke ụwa a, megide ajọ omume nke mmụọ n’ebe dị elu. Ya mere werenu onwe-unu ihe-agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide n'ubọchi ọjọ ahu, na mb͕e unu meworo ihe nile, iguzo.

Nkpughe 20:9 Ha we rigo n'elu uwa nile, b͕a ọmuma-ulo-ikwū nke ndi nsọ buruburu, na obodo ahu anāhu n'anya: ọku we si n'elu-igwe ridata, ripia ha.

Ndị ajọọ-mmadụ wee gbagoo gbaa ogige nke ndị-nsọ na obodo a hụrụ n’anya gburugburu, mgbe ọkụ siri n’elu-igwe ridata wee bibie ha.

1. Ihe si n'Ajọ omume pụta: Lee anya ná Mkpughe 20:9

2. Ezi omume nke Chineke na Nchedo Ya nke Ndị Nsọ: Ntụgharị uche na Nkpughe 20:9

1. Aịzaya 66:15-16 - "N'ihi na, le, Jehova ga-eji ọkụ bịa, ya na ụgbọ ịnyịnya ya dị ka oké ifufe, iweghachi iwe ya n'ọnụma, na iji ire ọkụ mee ka ịba mba ya pụta ìhè. mma-agha ka Jehova ga-ekpechite ọnụ anụ ahụ́ niile: ndị Jehova gburu ga-adịkwa ọtụtụ.”

2. Abụ Ọma 37:20 - "Ma ndị ajọ omume ga-ala n'iyi, na ndị iro Jehova ga-adị ka abụba ụmụ atụrụ: ha ga-eripịa, n'ime anwụrụ ọkụ ka ha ga-eripịa."

Nkpughe 20:10 Ewe tubàra ekwensu ahu nke duhiere ha n'ime ọdọ ọku na brimstone, ebe anu-ọhia ahu na onye-amuma ugha ahu nọ, agāchu kwa ha ahuhu ehihie na abali rue mb͕e nile ebighi-ebi.

A ga-atụba ekwensu, anụ ọhịa na onye amụma ụgha n’ime ọdọ ọkụ ma a ga-ata ha ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi.

1. Ike nke nhụjuanya ebighi ebi: Ọmụmụ na Mkpughe 20:10

2. Ihe ize ndụ dị n’aghụghọ: Ọmụmụ ihe e mere maka ọdịnihu Ekwensu ná Mkpughe 20:10

1. 2 Ndị Tesalonaịka 2:9-10 - Ọbịbịa nke onye ahụ na-emebi iwu bụ site n'ọrụ Setan na ike niile na ihe ịrịba ama ụgha na ihe ebube dị iche iche.

2. Matiu 25:41 - Mgbe ahụ, ọ ga-agwa ndị nọ n'aka ekpe ya, 'Si n'ebe m nọ pụọ, unu a bụrụ ọnụ, banye na ebighị ebi ọkụ, nke a kwadebere maka ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.

Nkpughe 20:11 M'we hu oké oche-eze di ọcha, na Onye ahu Nke nānọkwasi ya, onye uwa na elu-igwe b͕apuru n'iru Ya; ọ dighi kwa ọnọdu-ha chọtara ha.

Jọn hụrụ nnukwu ocheeze dị ọcha, na onye ahụ nke nọ ọdụ n'elu ya, onye ụwa na eluigwe gbapụrụ n'ihu ya, na-ahapụghị ha ebe ọ bụla.

1. Ịdị ebube Jizọs: Ịhụ nnukwu ocheeze ọcha

2. Ike Jizọs: Ụwa na Eluigwe Na-agbapụ

1. Abụ Ọma 97:2 - Igwe ojii na oké ọchịchịrị dị ya gburugburu: Ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ebe obibi nke ocheeze ya.

2. Aisaia 6:1 - N'arọ nke eze Uzaia nwuru, ahurum Jehova ka Ọ nānọkwasi n'oche-eze di elu di kwa elu, ub͕ọ-ala-Ya juputa-kwa-ra ulo uku Chineke.

Mkpughe 20:12 M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị nta na ndị ukwu, ka ha guzo n'ihu Chineke; ewe saghe akwukwọ ahu: ewe saghe akwukwọ ọzọ, nke bu akwukwọ nke ndu: ewe kpe kwa ndi nwuru anwu ikpé site n'ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, dika ọlu-ha si di.

Ndị niile nwụrụ anwụ ga-eguzo n'ihu Chineke, a ga-ekpekwa ha ikpe dị ka ọrụ ha si dị, dị ka e dere n'akwụkwọ.

1. Mkpa maka ịza ajụjụ na ibu ọrụ na omume anyị

2. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke ije ozi

1. Eklisiastis 12:14 - N'ihi na Chineke gēme ka ọlu ọ bula ba n'ikpé, ya na ihe nzuzo ọ bula, ma ọ bu ezi ihe ma-ọbu ihe ọjọ.

2. Ndị Rom 2:6-8 - Chineke “ga-enyeghachi onye ọ bụla ụgwọ dị ka omume ya si dị: ndị na-eji ntachi obi na-anọgide na-eme ihe ọma na-achọ otuto na nsọpụrụ na anwụghị anwụ, ndụ ebighị ebi: ma ndị na-ese okwu ma na-eme ihe. unu erubela isi n'ezi-okwu, kama nērube isi n'ajọ omume, iwe na ọnuma.

Nkpughe 20:13 Oké osimiri we nyeghachi ndi nwuru anwu di nime ya; ma ọnwụ na ala mmụọ nyefere ndị nwụrụ anwụ nọ n'ime ha: ewe kpe ha ikpe, onye ọ bụla dị ka ọrụ ha si dị.

Ekpere ndị nwụrụ anwụ ikpe na-adabere n'ọrụ ha mgbe oké osimiri na ọnwụ na hell nyefere ndị nwụrụ anwụ.

1. Ikpe nke Ndị Nwụrụ Anwụ: Ibi ndụ nke ezi omume

2. Ụbọchị Ikpe: Ibi ndụ na-ebi ndụ ebighị ebi

1. Abụ Ọma 62:12 - "Ọzọkwa, Jehova, nwe ebere: N'ihi na Ị na-akwụghachi onye ọ bụla dị ka ọrụ ya."

2. Matiu 16:27 - "N'ihi na Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube nke Nna ya ya na ndị mmụọ ozi ya; mgbe ahụ ọ ga-akwụghachi onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị."

Mkpughe 20:14 Ma a tụbara ọnwụ na ala mmụọ n’ime ọdọ ọkụ. Nke a bụ ọnwụ nke abụọ.

A tụbara ọnwụ na ala mmụọ n’ime ọdọ ọkụ, nke bụ ọnwụ nke abụọ.

1. Ikpeazụ nke Ọnwụ na ọkụ mmụọ

2. Ọdọ-Ọkụ nke Ọkụ: Ikpe ikpe-azụ nke Chineke

1. Aisaia 25:8 - Ọ ga-eloda ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi, Jehova Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri n'ihu niile.

2. Jọn 5:24 - Onye ọ bụla nke na-anụ okwu m ma kwere na onye zitere m nwere ndụ ebighị ebi, na-agaghịkwa ekpe ya ikpe kama o esiwo na ọnwụ gabiga na ndụ.

Mkpughe 20:15 Ma onye ọ bụla a na-ahụghị e dere nʼakwụkwọ nke ndụ, a tụbara ya nʼime ọdọ ọkụ ahụ.

A ga-atụba ndị ahụ na-adịghị ahụ n’akwụkwọ nke ndụ n’ime ọdọ ọkụ.

1. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke okwukwe

2. Ihe ga-esi n'ịjụ ịhụnanya Chineke pụta

1. Ndị Rom 10:9-10 - “Ọ bụrụ na i were ọnụ gị kwupụta, sị, 'Jizọs bụ Onyenwe anyị,' wee kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N’ihi na ọ bụ obi gị ka i ji kwere ma bụrụ onye ezi omume, ọ bụkwa ọnụ gị ka i ji kwupụta okwukwe gị wee zọpụta gị.”

2. Jọn 3:16-17 - “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka O site n'aka-Ya zọputa uwa.

Mkpughe 21 bụ isi nke iri abụọ na otu nke akwụkwọ Mkpughe, ọ na-agakwa n'ihu n'ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na elu-igwe ọhụrụ, ụwa ọhụrụ, na nkọwa nke obodo nsọ, Jerusalem Ọhụrụ.

Paragraf nke Mbụ: Isiakwụkwọ ahụ malitere site n’ọhụụ nke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ. Elu-igwe mbu na uwa agabigawo, ma oké osimiri adigh kwa (Nkpughe 21:1). Jọn na-ahụ obodo nsọ ahụ, Jerusalem Ọhụrụ, ka o si n’elu-igwe na-arịdata dị ka nwanyị a na-alụ ọhụrụ a chọrọ mma maka di ya (Nkpughe 21:2). Oke olu na-ekwupụta na ebe obibi nke Chineke dị ugbu a n'etiti ndị Ya. Ya na ha ga-ebi, ha ga-abụkwa ndị Ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyere ha dị ka Chineke ha (Nkpughe 21:3).

Paragraf nke Abụọ: Nkọwa nke Jerusalem Ọhụrụ sochiri—obodo nke ebube Chineke mere na-egbuke egbuke. E jiri ya tụnyere nwunye ọhụrụ e ji nkume dị oké ọnụ ahịa chọọ ya mma (Nkpughe 21:11–12). Mgbidi ya dị elu ma jiri ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ chọọ ya mma n’aha ebo iri na abụọ nke Izrel. Nkume ntọ-ala ahu bu aha ndi-ozi iri na abua ahu (Nkpughe 21:12-14). Obodo ahụ nwere nha nha n’ụzọ zuru oke— puku stadia n’ogologo, obosara na ịdị elu ya—nke na-egosi izu oke ya na izu oke ya (Nkpughe 21:16).

Paragraf nke atọ: Jọn kọwara akụkụ dị iche iche nke Jerusalem Ọhụrụ—ìhè nke okporo ámá ọla edo ya dị ọcha; e ji nkume dị oké ọnụ ahịa chọọ ntọala ya mma; ọnụ ụzọ ámá ya nke e ji nkume pel mee; na temple ya jupụtara n’ebube nke Chineke ebe a na-adịghị mkpa anyanwụ ma ọ bụ ọnwa n’ihi na ọnụnọ Chineke na-enye ihe nile ìhè (Nkpughe 21:18-23). Anya mmiri ma ọ bụ ọnwụ agaghị adị ọzọ; iru uju ma-ọbụ ihe mgbu—ihe mbụ nile agabigawo (Nkpughe 21:4). Naanị ndị ahụ edeworo aha ha n’akwụkwọ nke ndụ nke Nwa atụrụ ahụ ga-aba n’obodo a dị ebube, ha ga-esokwa Chineke chịa ruo mgbe ebighị ebi (Nkpughe 21:27).

Ná nchịkọta, isi nke iri abụọ na otu nke Mkpughe na-egosi ọhụụ nke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ. Obodo nsọ ahụ, Jerusalem Ọhụrụ, si n’elu-igwe rịdata dị ka ihe nnọchianya nke Chineke bi n’etiti ndị Ya. Nkọwa ahụ na-egosipụta ịma mma ya na-egbukepụ egbukepụ na nhụsianya zuru oke. Ntọ-ala obodo ahụ bu aha ndịozi iri na abụọ ahụ, ebe ọnụ ụzọ ámá ya na-aza aha ebo iri na abụọ nke Izrel. A kọwara Jerusalem ọhụrụ dị ka ebe na-enweghị iru újú ma ọ bụ ihe mgbu, bụ́ ebe ebube Chineke na-enye ihe nile ìhè. Naanị ndị e dere aha ha n’akwụkwọ nke ndụ nke Nwa atụrụ ga-aba n’ebe obibi ebighị ebi a ma soro Chineke chịa ruo mgbe ebighị ebi. Isiakwụkwọ a na-akọwa olile anya maka ndị kwere ekwe n'ime okike zuru oke n'ọdịnihu ebe ha na Chineke ga-ebi na mmekọrịta chiri anya ruo mgbe ebighị ebi.

Mkpughe 21:1 M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ: n’ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo; oké osimiri adịghịkwa ọzọ.

Elu-igwe mbụ na uwa agabigawo, elu-igwe ọhu na uwa ọhu gānọchigide kwa ha, ọ dighi kwa oké osimiri ọzọ di.

1. Na-enyocha Nkwa nke Eluigwe na Ụwa Ọhụrụ

2. Ibi ndụ n'olileanya nke okike ọhụrụ

1. Jenesis 1:1-2 - Na mmalite Chineke kere eluigwe na ụwa.

2. Aisaia 65:17 - N'ihi na, le, Mu onwem nēke elu-igwe ọhu na uwa ọhu; Agaghi-echeta kwa nke-mbu, ma-ọbu ibata n'obi.

Mkpughe 21: 2 Jọn wee hụ obodo ahụ, Jeruselem ọhụrụ, na-esite n'eluigwe na-esi n'eluigwe na-esite na nwunye dị ka nwunye.

Obodo nsọ ahụ, bụ́ Jerusalem ọhụrụ, si n’eluigwe na-arịdata, bụ́ nke a kwadebere dị ka nwanyị a na-alụ ọhụrụ e mere mma maka di ya.

1. Mma nke ala eze Chineke

2. Añụrị nke di na nwunye

1. Aisaia 61:10 - “M ga-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị; Mkpụrụ obi m ga-aṅụrị ọṅụ n’ime Chineke m, n’ihi na o yikwasịwo m uwe nzọpụta; O werewo uwe mwụda nke ezi omume kpuchie m, dị ka nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si ekpuchi onwe ya dị ka onye nchụàjà ji ákwà isi ya mara mma, na dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ ji ihe ịchọ mma ya chọọ onwe ya mma.”

2. Jọn 3:29 – “Nwanyị a na-alụ ọhụrụ bụ nke nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ. Enyi nke nēche onye nālu nwunye ọhu we nēche ya nti, ọ nāṅuri kwa ọṅu mb͕e ọ nuru olu onye nālu nwunye ọhu. Ọṅụ ahụ bụ nke m, ma ugbu a ezuola.”

Nkpughe 21:3 M'we nu oké olu nke si n'elu-igwe, si, Le, ulo-ikwū nke Chineke di n'etiti madu, Ya na ha gānọ kwa, ha gābu kwa ndi-Ya, Chineke n'onwe-ya gānọye-kwa-ra ha, buru kwa ha. Chineke.

Chineke ga-anọnyere ndị ya, ya na ha ga-ebikwa, mee ka ha bụrụ nke ya.

1. Ọnụnọ nke Chineke na-adịghị ada ada - Otu ọnụnọ nke Onyenwe anyị si ewetara anyị nkasi obi na mmesi obi ike.

2. Ịnọ na Chineke - Ịghọta nkwa nke ọnụnọ Chineke na anyị na ndụ anyị.

1. Abụ Ọma 139: 7-10 - Olee ebe m ga-esi na Mmụọ Gị gaa? Ma-ọbu òle ebe m'gāb͕apu n'iru Gi?

2. Jọn 14:23 - Jizọs zara sị ya, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ m n'anya, ọ ga-edebe okwu m; Nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwutekwa ya mee ka anyị na ya biri.

Mkpughe 21:4 Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n'anya ha; ma ọnwu agaghi-adi kwa ọzọ, ma-ọbu iru-újú ma-ọbu iti-nkpu, ma-ọbu ihe-nb͕u agaghi-adi kwa ọzọ: n'ihi na ihe mbu agabigawo.

Chineke kwere nkwa na ya ga-akwụsị ahụhụ niile ma weta ọṅụ ebighị ebi.

1: Anyị nwere ike nweta olileanya na nkwa Chineke nke ọṅụ na nkasi obi ebighị ebi.

2: Ọbụna n'oge anyị kacha njọ, anyị nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke ga-anọnyere anyị.

1: Ndị Rom 8:18 - N'ihi na a na m agụ na nhụjuanya nke oge a ekwesighị ka atụnyere ebube nke a ga-ekpughe n'ime anyị.

2: Aisaia 25:8 - Ọ ga-eloda ọnwụ na mmeri; ma Onye-nwe-ayi Jehova gēhichapu kwa anya-miri n'iru nile.

Nkpughe 21:5 Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu we si, Le, anameme ihe nile ka ha di ọhu. Ọ sim, Dee: n'ihi na okwu ndia bu ezi-okwu na ezi-okwu.

Chineke ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ.

1. Nkwa Chineke Na-adịghị Agbanwe: Otú Ọ Ga-esi Mee Ka Ihe Niile Dị Ọhụrụ

2. Ịnabata Mbugharị: Ibi ndụ n'olileanya nke Nkwa Chineke

1. Aisaia 43:18-19 - "Echetala ihe mbu nile, tukwasi-kwa-la ihe mb͕e ochie: le, anameme ihe ọhu: ub͕u a ọ nēpuputa, ùnu aghọtaghi ya? M'gēme ka uzọ di n'etiti unu. ozara na osimiri di n'ọzara."

2. 2 Ndị Kọrint 5:17 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ihe ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abịawo."

Nkpughe 21:6 Ọ sim, O mewo. Abụ m Alfa na Omega, mmalite na ọgwụgwụ. M'gēnye onye akpiri nākpọ nku isi-iyi nke miri nke ndu n'efu.

Chineke emezuwo nkwa o kwere inye ndụ ebighị ebi.

1. Chineke mmezu nke nkwa Ya nke ndu ebighebi

2. Alfa na Omega: Site na mmalite ruo ọgwụgwụ

1. Jọn 3:16-17 - N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na O nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

2. Aisaia 55:1 – “Bịa, unu nile ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịarute na mmiri; ma gi onye nēnweghi ego, bia, zuta, rie! Bịa zụta mmanya na mmiri ara ehi na-enweghị ego na n'efu.

Mkpughe 21:7 Onye meriri ga-eketa ihe niile; M'gābu-kwa-ra ya Chineke, ya onwe-ya gābu-kwa-ram nwa.

Onye meriri ga-eketa ihe niile ma soro Chineke nwee mmekọrịta pụrụ iche.

1. Inweta mmeri site n'okwukwe na Chineke

2. Iji Ike sitere n'aka Onyenweanyị merie ihe ịma aka

1. 1 Jọn 5:4-5 - N'ihi na ihe ọ bula amuworo site na Chineke nēmeri uwa; ma nke a bụ mmeri nke meriri ụwa—okwukwe anyị.

2. Ndị Rom 8:37 - Ee e, n'ihe ndị a niile anyị karịrị ndị mmeri site n'aka Onye ahụ hụrụ anyị n'anya.

Mkpughe 21:8 Ma ndị na-atụ egwu, na ndị na-ekweghị ekwe, na ihe arụ, na ndị ogbu mmadụ, na ndị na-akwa iko, na ndị na-agba afa, na ndị na-ekpere arụsị, na ndị ụgha niile, ga-enweta òkè ha n’ime ọdọ mmiri ahụ nke na-ere ọkụ na brimstone: nke bụ ọnwụ nke abụọ. .

Ndị na-ebi ndụ ajọ omume ga-ata ahụhụ n’ihi omume ha n’ọnwụ nke abụọ.

1: Anyị ga-agba mbọ ka anyị bụrụ ndị ezi omume n’omume anyị niile.

2: Tuanu egwu Chineke, achu-kwa-la ajọ omume.

1: Ilu 14:2 - "Onye ọ bụla nke na-eje ije n'ezi omume na-atụ egwu Jehova, ma onye na-aghọ aghụghọ n'ụzọ ya na-eleda ya anya."

2: Matiu 6:33 - "Ma burunụ ụzọ na-achọ alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile."

Nkpughe 21:9 Otù nime mọ-ozi asa ahu we biakutem, bú ndi nwere ọkwa asa ahu juputara n'ihe-otiti asa ahu nke ikpe-azu, we kpayerem uka, si, Bia n'ebe a, M'gēgosi gi nwunye ọhu, bú nwunye Nwa-aturu ahu.

Otu mmụọ ozi kpugheere Jọn Onyeozi nwunye Nwa atụrụ ahụ nwunye, bụ́ nwunye Nwa atụrụ ahụ.

1. Nwunye na Nwunye: Foto nke Ịhụnanya Chineke

2. Nwunye nke Kraịst: Ihe Ịbụ akụkụ nke Ezinụlọ Ya Pụtara

1. Ndị Efesọs 5:22-33 - Ndị nwunye na-edo onwe ha n'okpuru di unu n'ime Onyenwe anyị

2. Nkpughe 19:7-9 - Nri Anyasị nke Ọlụlụ di na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ

Nkpughe 21:10 O we me ka m'buga nime Mọ Nsọ rue ugwu uku di elu, we gosim obodo uku ahu, bú Jerusalem nsọ, ka o nēsi n'elu-igwe ridata site n'ebe Chineke nọ.

Jọn hụrụ Obodo Nsọ, Jerusalem, ka o si n’Eluigwe na-arịdata.

1: Anyị nwere ike ịhụ olile anya n’ịmara na otu ụbọchị, Chineke ga-emere anyị ebe obibi ọhụrụ n’eluigwe.

2: Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ibi ndụ nke kwesịrị obodo nsọ, Jerusalem.

1: Aisaia 65:17-19 “N'ihi na, le, M'nēke elu-igwe ọhu na uwa ọhu: agaghi-echeta kwa ihe mbu, ha agaghi-abata kwa n'obi. Ma ṅụrịa ọṅụ, ṅụrịakwa ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi n’ihe nke Mụ onwe m na-eke: n’ihi na, lee, m na-eke Jerusalem ka ọ bụrụ ihe ọṅụ, na ndị ya ka ọ bụrụ ọṅụ.”

2: Mkpughe 22:17 “Mmụọ ahụ na nwanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ na-asịkwa, Bịa. Onye nānu kwa, ka ọ si, Bia. Ka onye akpịrị na-akpọkwa nkụ bịa. Ma onye ọ bụla nke chọrọ, ya nara mmiri nke ndụ n’efu.”

Nkpughe 21:11 N'inwe ebube nke Chineke: ìhè-ya di kwa ka nkume nke di oké ọnu-ahia nke-uku, ọbuná dika nkume jasper, nācha ọcha dika crystal;

Jọn hụrụ ọhù obodo nke ebube Chineke na ìhè dị ka nkume jasper dị oké ọnụ ahịa, nke na-egbuke egbuke dị ka crystal.

1. Otuto Chineke na-enwu site na Nzukọ-nsọ, Mkpu 21:11

2. Obodo nke Chineke na ebube Ya, Mkpu 21:11

1. 2 Ndị Kọrịnt 4:6 - N'ihi na Chineke, onye sịrị, "Ka ìhè nwuo n'ọchịchịrị," amụwo n'ime obi anyị inye ìhè nke ọmụma nke ebube Chineke n'ihu nke Jizọs Kraịst.

2. Abụ Ọma 36:9 - N'ihi na n'ebe i nọ ka isi-iyi nke ndụ dị; n'ìhè-Gi ka ayi nāhu ìhè.

Nkpughe 21:12 O nwe-kwa-ra mb͕idi di uku di kwa elu, nwe kwa ọnu-uzọ-ama iri na abua, na n'ọnu-uzọ-ama ndi-mọ-ozi iri na abua, na aha edeworo n'elu ya, nke bu aha ebo iri na abua nke umu Israel:

Mkpughe 21 na-ekwu maka mgbidi nwere ọnụ ụzọ iri na abụọ, nke ọ bụla mmụọ ozi na-eche nche, ma e dekwasịrị ọnụ ụzọ ámá nke ọ bụla n’aha otu n’ime ebo iri na abụọ nke Izrel.

1. Ihe mgbidi na ọnụ ụzọ ámá pụtara na Mkpughe 21

2. Ịghọta ihe ebo iri na abụọ nke Izrel pụtara na Mkpughe 21

1. Aịzaya 54:12 - "M ga-eme ka mgbidi gị bụrụ ruby, ọnụ ụzọ ámá gị nke ihe ịchọ mma na-egbuke egbuke, na mgbidi gị niile nke nkume dị oké ọnụ ahịa."

2. Ndị Efesọs 2:19-22 - “Ya mere, ugbu a, unu ndị mba ọzọ abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mba ọzọ. Ị bụ ụmụ amaala na ndị nsọ niile nke Chineke. Ị bụ ndị ezinụlọ Chineke. Anyị niile bụ ụlọ ya, nke e wukwasịrị n'elu ntọala nke ndịozi na ndị amụma. Na nkume nkuku bụ Kraịst Jizọs n'onwe ya. Ayi jikọ-kwa-ra onwe-ayi nke-ọma nime Ya, we buru ulo nsọ nke Onye-nwe-ayi. Site n’aka ya ka a na-emekwa ka unu bụ́ ndị Jentaịlụ bụrụ akụkụ nke ebe obibi a ebe Chineke bi site na mmụọ ya.”

Mkpughe 21:13 N’ebe ọwụwa anyanwụ ọnụ ụzọ ámá atọ; n'akuku Ugwu ọnu-uzọ-ama atọ; n'akuku Ndida ọnu-uzọ-ama atọ; ọ bu kwa n'Ọdida-anyanwu ọnu-uzọ-ama atọ.

Mkpughe 21:13 na-akọwa otú e si arụ Jeruselem Ọhụrụ, nke ga-enwe ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ, atọ n’akụkụ nke ọ bụla.

1. Ike Obodo: Ka ọnụ ụzọ ámá nke Jerusalem Ọhụrụ si anọchi anya eluigwe na ụwa

2. Ihe nnọchianya nke ịdị n'otu: Ịghọta Ihe Ọnụ Ụzọ Ámá Iri na Abụọ Pụtara ná Mkpughe 21:13

1. Aisaia 60:11 - Ọnụ ụzọ ámá gị ga-emeghe mgbe niile; agaghi-emechi ha ehihie ma-ọbu n'abali, ka madu we wetara gi àkù nke mba di iche iche, ndi-eze-ha nēdu kwa n'ìhè.

2. Abụ Ọma 107:16 – Ọ kpọkuru ụnwụ n’ala; Ọ nyajie nkpa-n'aka b͕e achicha nile.

Mkpughe 21:14 Ma mgbidi obodo ahụ nwere ntọala iri na abụọ, ọ bụkwa nʼime ha ka aha ndịozi iri na abụọ nke Nwa atụrụ ahụ nwere.

Mgbidi nke Jerusalem Ọhụrụ na Mkpughe 21 nwere ntọala iri na abụọ, nke ọ bụla n’ime ha bu aha otu n’ime ndị ozi iri na abụọ nke Nwa-atụrụ ahụ.

1. Ntọala na-adịghị emebi emebi: Ndị-ozi na Nwa-atụrụ ahụ

2. Jerusalem Ọhụrụ: Obodo Ike Na-adịghị akwụsị akwụsị

1. Matiu 16:18 – Ma asim unu, Gi onwe-gi bu Pita, n'elu nkume a ka M'gēwu kwa nzukọm, ọnu-uzọ-ama nke ala-mọ agaghi-enwe kwa ike imegide ya.

2. Ndị Efesọs 2:19-20 - Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị mbịarambịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke, ndị e wukwasịrị n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n'onwe ya bụ onye. nkume nkuku.

Mkpughe 21:15 Ma onye na-agwa m okwu nwere okporo ahịhịa amị ọla edo iji tụọ obodo ahụ na ọnụ ụzọ ámá ya na mgbidi ya.

Otu mmụọ ozi ji okporo ahịhịa amị ọlaedo atụ obodo ahụ, ọnụ ụzọ ámá ya, na mgbidi ya.

1. Ọtùtù Eluigwe zuru oke 2. Ọ̀tụ̀tụ̀ na-adịghị ada ada nke obodo Chineke.

1. Aisaia 40:12 Ònye tùworo miri n'ọb͕à aka-Ya, were ntù-aka tùa elu-igwe? 2. Ezikiel 40:3-5 O we me ka m'bia n'ebe ahu, ma, le, otù nwoke di, nke ọ di ka ọla n'ile ya anya, o ji eriri flax n'aka-ya, na okporo ahịhịa amị; o we guzo n'ọnu-uzọ-ama. Nwoke ahu we sim, Nwa nke madu, were anya-gi abua hu, were nti-gi nuru, tukwasi kwa obi-gi n'ihe nile nke M'gēgosi gi; n'ihi na ka M'we me ka ha hu gi ka emeworo ka i bia n'ebe a: gosi ulo Israel ihe nile nke i nāhu.

Mkpughe 21:16 Obodo ahụ dịkwa akụkụ anọ há nhata, ogologo ya dịkwa ka obosara ya: o wee were okporo ahịhịa amị tụọ obodo ahụ, puku furlong iri na abụọ. Ogologo ya na obosara ya na ịdị elu ya hà nhata.

Jerusalem Ọhụrụ bụ square zuru oke nke nwere ogologo furlong 12000 n'ogologo, obosara na ịdị elu.

1. Ezuo okè nke Jerusalem Ọhụrụ - Otú E Si E gosipụta Nhazi Zuru okè nke Chineke na Jerusalem Ọhụrụ.

2. Ọ̀tụ̀tụ̀ Okwukwe—Ihe Ọ na-ewe Iji Nweta izu okè nke Jerusalem Ọhụrụ.

1. Jemes 1:17 - Onyinye ọ bụla dị mma na nke zuru oke si n'elu bịa, na-agbadata site na Nna nke ìhè eluigwe, onye na-adịghị agbanwe agbanwe dị ka onyinyo na-agbanwe agbanwe.

2. Luk 6:38 - Nye, a ga-enye gị. A ga-awụsa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ dị mma, nke a zọpịara ala, gbakọta ọnụ, na-asọfekwa, n'apata ụkwụ unu. N’ihi na ihe unu ji atụ̀ ihe ka a ga-eji tụọ ya.

Nkpughe 21:17 O we tùa mb͕idi-ya, ọgu cubit ise na iri anọ na anọ, dika ọtùtù madu si di, ya bu, nke mọ-ozi.

Mmụọ ozi ahụ tụrụ mgbidi nke obodo Jeruselem Ọhụrụ ka ọ dị kubit 144.

1. Ọhụụ Chineke Maka Ndị Ya: Ọ̀tụ̀tụ̀ Mmadụ

2. Eluigwe n'ụwa: Ọtụ mmadụ

1. Aisaia 60:18 - "Agakwaghị anụ olu ịkwa ákwá n'ime ya, ma ọ bụ iti-nkpu nke nhụjuanya."

2. Matiu 6:10 - "Alaeze gị bịa, Ka e mee uche gị n'ụwa, dị ka ọ na-eme n'eluigwe."

Nkpughe nile nke mb waldi-ya sitere na mb ofidi ahu sitere na mb ofidi Jesus: obodo ahu bu ọla-edo anāgwaghi-edo, dika iko doro anya.

A kọwara obodo Mkpughe dị ka ebe e ji jaspa rụọ mgbidi na obodo ahụ n’onwe ya bụ ihe e ji ọla edo dị ọcha mee dị ka enyo doro anya.

1. Olee otú obodo Mkpughe si bụrụ ngosipụta nke ịma mma na ebube Chineke

2. Mkpa ọ dị ịghọta na ịgbalị ịdị nsọ dịka obodo nke Mkpughe

1. Ndị Rom 8:28-30 “Anyị makwaara na ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị hụrụ Chineke n'anya, maka ndị a kpọrọ dị ka nzube ya si dị. N’ihi na ndị ahụ ọ maara ụzọ ka o                                                                                  kwaውም                                                                                                                           g gggggggglkwa ka ha buru uzọ, ka O we buru kpara-Ya n’etiti ọtutu umu-nna-ayi. Ma ndị ọ kpọburu ụzọ ka ọ kpọkwara, ma ndị ọ kpọrọ      gua-kwa-ra ndi ezi omume, ma ndi ọ guru n'onye ezi omume ka o me-kwa-ra otuto.

2. 1 Pita 1:15-16 “Ma dị ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n’omume unu niile, ebe e dere, sị: “Unu ga-adị nsọ, n’ihi na m dị nsọ.”

Mkpughe 21:19 E jikwa nkume niile dị oké ọnụ ahịa chọọ ntọala mgbidi obodo ahụ mma. Ntọ-ala mbụ bu jasper; nke-abua, sapphire; nke-atọ bu chalcedony; nke-anọ, emerald;

Ejiri nkume dị oké ọnụ ahịa chọọ ntọala nke obodo nsọ ahụ mma, nke ọ bụla nwere agba dị iche.

1. Ịma mma nke Alaeze Chineke: Ka e si kpughe ebube Chineke na ntọala obodo ahụ

2. Ịdị oke ọnụ ahịa nke Nzukọ-nsọ: Otu ndị Chineke si baara Ya uru dị ukwuu

1. Aisaia 54:11-12 - Gi onye ewedara n'ala, nke oké ifufe nēfeghari, ma onye akasighi ya n'obi, le, M'nēji ucha mara nma tukwasi nkume-gi nile, were sapphire tu ntọ-ala-gi.

2. 2 Ndị Kọrint 5:17 – Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ; ihe ochie agabigawo ; lee, ihe nile aghọwo ihe ọhụrụ.

Mkpughe 21:20 nke ise, sardonyx; nke-isi, sardius; nke-asa, chrysolyte; nke-asatọ, beryl; nke-iteghete, otù topaz; nke-iri, a chrysoprasus; nke-iri-na-otù, otù jacinth; nke-iri-na-abua, amethyst.

Ebe e si na Mkpughe 21:20 depụtara ihe bara nnukwu uru iri na abụọ bụ́ ndị e gosiri na ntọala nke mgbidi Jeruselem Ọhụrụ.

1. Mma nke eluigwe: ka ọnụ ụzọ igwe ga-esi na-egbuke egbuke ma na-enwu

2. Ebube nke Jerusalem Ọhụrụ: Obodo ịma mma na ebube

1. Aisaia 54:11-12 - " gi onye ewedara n'ala, nke oké ifufe nēfeghari, nke anākasighi kwa obi: le, M'nētiye nkume-gi nile n'ọgba aghara, were sapphire tọ ntọ-ala-gi. na mgbidi gị niile bụ nkume dị oké ọnụ ahịa.

2. Ezikiel 28:13 - "Ị nọ n'Iden, ogige nke Chineke; nkume ọ bụla dị oké ọnụ ahịa bụ ihe mkpuchi gị, sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle; e were ọla edo mee ya. bụ ntọala gị na ihe osise gị."

Nkpughe 21:21 Ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ ahụ bụkwa pearl iri na abụọ: ọnụ ụzọ ámá ọ bụla sitere na otu pearl: ma okporo ámá obodo ahụ bụ ọlaedo a na-agwaghị agwa, dị ka enyo na-enwu enwu.

Ọnụ ụzọ ámá nke Jerusalem Ọhụrụ ka e ji nkume pel mee okporo ámá ahụ bụ nke e ji ọla edo a na-agwaghị agwa mee.

1. Mma nke Eluigwe: Mkparịta ụka nke ịma mma nke Jerusalem ọhụrụ

2. Uru nke Mkpụrụ Obi Anyị: Ntụleghachi Banyere Uru nke Alaeze eluigwe.

1. Matiu 6:20 - "Ma na-akpakọbara onwe unu akụ n'eluigwe, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị emerụ, na ebe ndị ohi na-adịghị awaji ma ọ bụ na-ezu ohi."

2. Aisaia 54:11-12 - " Gi onye ewedara n'ala, nke oké ifufe nēfeghari, ma onye anākasighi ya obi, le, M'nētiye nkume-gi nile n'icha mara nma, were kwa sapphire tọ ntọ-ala-gi. Ọnu-uzọ-ama-gi nile nke carbuncle, na ókè-ala-gi nile nke nkume di utọ.

Mkpughe 21:22 Ọ dịghịkwa ụlọ nsọ ahụ m ahụghị nʼime ya: nʼihi na Onyenwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe nile na Nwa-atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ ya.

Jehova, bú Chineke Nke puru ime ihe nile, na Nwa-aturu ahu bu ulo nsọ nke elu-igwe.

1. Ịdị Nsọ nke Eluigwe: Na-efe Jehova Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile na Nwa Atụrụ ahụ

2. Ịdị Nsọ nke Eluigwe: Ebe e raara Chineke nye

1. Mkpughe 7:15 - "Ya mere ha nọ n'ihu ocheeze Chineke, na-efekwa Ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ Ya: ma onye na-anọdụ n'ocheeze ga-ebi n'etiti ha."

2. Jọn 4:21-24 – “Jizọs si ya, Nwanyi, kwerem, oge hour nābia, mb͕e unu nāgaghi-akpọ isi ala nye Nnam n'ugwu a ma-ọbu na Jerusalem. Unu nākpọ isi ala nye unu nāmaghi: ayi matara ihe ayi nākpọ isi ala: n'ihi na nzọputa sitere na ndi-Ju. Ma oge hour nābia, ọ di kwa ub͕u a, mb͕e ndi nākpọ isi ala n'ezie gākpọ isi ala nye Nnam nime mọ na ezi-okwu: n'ihi na ndi di otú a ka Nnam nāchọ ikpọ isi ala nye Ya. Chineke bụ Mmụọ: ndị na-efe ya aghaghịkwa ife ya ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.”

Mkpughe 21:23 Ma anyanwụ ma ọ bụ ọnwa adịghị obodo ahụ mkpa ka ha na-enwu n’ime ya: n’ihi na ebube Chineke mere ka ọ nwuo enwu, ma Nwa-atụrụ ahụ bụ ìhè ya.

E ji ebube Chineke na Nwa Atụrụ ahụ mee ka obodo Chineke nwee ìhè.

1. Ìhè nke Nwa Atụrụ: Ịhụ ebube Chineke na ndụ anyị

2. Obodo Chineke: Ibi n’ìhè nke Nwa atụrụ ahụ

1. Jọn 8:12 - Jizọs kwuru, sị, "Abụ m ìhè nke ụwa: onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2. 1 Jọn 1:5 - Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya ma na-ekwusara unu: Chineke bụ ìhè; ọ dighi kwa ọchichiri di nime ya.

Mkpughe 21:24 Mba dị iche iche nke ndị a ga-azọpụta ga-ejegharịkwa n'ìhè ya: ndị eze nke ụwa na-ewebatakwa ebube na nsọpụrụ ha n'ime ya.

Mba dị iche iche nke ndị a zọpụtara ga-ejegharị n'ebube nke Chineke, ndị eze nke ụwa ga-ewetakwa nsọpụrụ na ebube ha n'ime ya.

1. Mba nke Ndị A zọpụtara: Ịhọrọ ìhè nke Chineke

2. Ndị Eze nke Ụwa: Ịsọpụrụ Chineke Otuto

1. Aisaia 60:1-3 - Bilie, nwuo; n'ihi na ìhè-gi abiawo, ma ebube nke Onye-nwe-ayi ebiliwo n'aru gi.

2. Abụ Ọma 145:11-12 - Ha ga-ekwu maka ebube nke alaeze gị, na-ekwukwa banyere ike gị; Ime ka umu madu mara idi-uku-Ya nile, Na ima-nma nke ebube nke ala-eze-Ya.

Nkpughe 21:25 Agaghi-emechi kwa ọnu-uzọ-ama-ya ma-ọli n'ehihie: n'ihi na ọ dighi abali gādi n'ebe ahu.

Agaghị emechi ọnụ ụzọ ámá nke Jeruselem ọhụrụ ma ọlị, n’ihi na ọ dịghị abalị.

1. Ibi n'ìhè nke ebighi ebi

2. Ọgwụgwụ Ọchịchịrị: Ibi n’obodo Chineke

1. Jọn 8:12 - "Abụ m ìhè nke ụwa. Onye na-eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị ma ọlị, kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ."

2. Aịzaya 60:19-20 - "Anwụ agaghịkwa achọ ka anyanwụ nwuo n'ehihie, ma ọ bụ ọnwa inye ìhè ya n'abalị: n'ihi na Jehova ga-abụ ìhè ebighị ebi gị, Chineke gị ga-abụ ebube gị. agaghi-ada kwa ọzọ, ọnwa-gi agaghi-adi kwa ọzọ: Jehova gābu-gi ìhè ebighi-ebi, ubọchi-gi nile gāgwu kwa.

Mkpughe 21:26 Ha ga-ewebatakwa ebube na nsọpụrụ nke mba dị iche iche n’ime ya.

Chineke gēme ka ebube na nsọpuru nke mba nile bia na Jerusalem Ọhu.

1:Jizọs bụ naanị ụzọ na-eduga n'ezi otuto na nsọpụrụ.

2: Anyị nwere ike nweta ezi otuto na nsọpụrụ site na idobe Jizọs na ikike ya.

1: Matiu 6:33 - Ma burunu uzọ chọ ala-eze Chineke, na ezi omume-Ya; ihe ndia nile ka agātukwasi-kwa-ra unu.

2: Ndị Rom 10: 9-10 - Na ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị, ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na ọ bu obi ka madu ji kwere rue ezi omume; ọ bu kwa ọnu ka ejiworo nkwuputa rue nzọputa.

Mkpughe 21:27 Ma ọ dịghị ihe ọ bụla nke na-emerụ emerụ agaghị aba n'ime ya, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke na-eme ihe arụ, ma ọ bụ nke na-ekwu okwu ụgha, ma e wezụga ihe e dere n'akwụkwọ nke ndụ nke Nwa atụrụ ahụ.

1. Ibi ndụ na-atọ Chineke ụtọ

2. Mkpa ọ dị ibi ndụ nke eziokwu

1. Ndị Efesọs 5:8-10 N'ihi na unu buri ọchichiri mb͕e gara aga, ma ub͕u a unu bu ìhè nime Onye-nwe-ayi: nējeghari dika umu nke ìhè: (9) N'ihi na nkpuru nke Mọ Nsọ di n'idi-nma na ezi omume na ezi-okwu nile; (10) Na-achọpụta ihe dị Jehova mma.

2. Jemes 4:7-8 Ya mere doo onwe unu n'okpuru Chineke. guzogidenu ekwensu, ọ gāb͕apu kwa n'ebe unu nọ. (8) Bịaruonụ Chineke nso, Ọ ga-abịarukwa unu nso. Menu ka aka-unu di ọcha, unu ndi-nmehie; me kwa ka obi-unu di ọcha, unu ndi nwere uche abua.

Mkpughe 22 bụ isiakwụkwọ ikpeazụ nke akwụkwọ Mkpughe ma mechie ọhụụ Jọn banyere ihe omume ọgwụgwụ oge. Isiakwụkwọ a na-elekwasị anya na nkọwa nke osimiri nke ndụ, osisi nke ndụ, na nkwa Jizọs kwere ịlaghachi.

Paragraf nke Mbụ: Isi-isi na-amalite site n'ihe ngosi nke osimiri nke ndụ nke si n'ocheeze Chineke na Nwa Atụrụ ahụ na-eru na Jerusalem Ọhụrụ. A kọwara ya dị ka ihe doro anya dị ka kristal, na-egosipụta ịdị ọcha na ume ọhụrụ ebighị ebi (Nkpughe 22:1). N’akụkụ abụọ nke osimiri ahụ ka osisi nke ndụ ahụ guzo, na-amị ụdị mkpụrụ iri na abụọ—otu n’ime ọnwa ọ bụla—akwụkwọ ya bụkwa maka ọgwụgwọ na mweghachi (Nkpughe 22:2). Ọbụbụ ọnụ ahụ dakwasịrị mmadụ n’ihi mmehie adịkwaghị, ndị Chineke ga-enwekwa ohere inweta ndụ ebighị ebi n’ihu Ya.

Paragraf nke abụọ: Jọn kwusiri ike na a gaghị enwekwa ọchịchịrị ma ọ bụ abalị na Jerusalem ọhụrụ n'ihi na Chineke n'onwe ya ga-abụ ìhè ha. Ebube ya ga-enwupụta ihe niile, ndị ya ga-achịkwa ruo mgbe ebighị ebi (Nkpughe 22:5). Mmụọ ozi ahụ na-ekwusi ike na okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi na eziokwu, nke Chineke n'onwe Ya nyere. E chetaara Jọn ka ọ ghara ịkachichi amụma a akara n’ihi na mmezu ya dị nso (Mkpughe 22:6-10).

Paragraf nke atọ: Jizọs n'onwe ya na-ekwupụta nloghachi ya dị nso na nkwa: "Lee, a na m abịa ọsọ ọsọ!" (Mkpughe 22:7). Ọ na-ekwughachi ngọzi n'isi ndị na-edebe okwu ndị e dere n'akwụkwọ a. Jọn dara n’ala fee ofufe n’ụkwụ Jizọs mana otu mmụọ ozi na-echetara ya ka ọ fee naanị Chineke ofufe (Mkpughe 22:8-9). Jizọs mesiri ndị na-eso ụzọ ya obi ike na ya bụ “Alfa na Omega,” ma mmalite na ọgwụgwụ—mgbọrọgwụ na mkpụrụ nke Devid—ma kpọkwara ndị nile akpịrị na-akpọ nkụ òkù ịbịa n’efu ka ha ṅụọ n’aka Ya—isi iyi nke mmiri ndụ (Mkpughe 22:12-17) ). Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịdọ aka ná ntị megide ịgbakwụnye ma ọ bụ wepụ n'okwu amụma a na ekpere ikpeazụ maka nloghachi Jizọs: "Amen. Bịa, Onyenwe anyị Jizọs!" (Mkpughe 22:18-21).

Na nchịkọta, Isi nke iri abụọ na abụọ nke Mkpughe na-egosi ọhụụ nke osimiri nke ndụ nke na-esi n'ocheeze Chineke na-eru na Jerusalem Ọhụrụ, na-anọchi anya ume ọhụrụ na ọgwụgwọ ebighị ebi. Osisi nke ndu nēguzo n'akuku abua, nāmi nkpuru n'uba nye ndi Chineke. A na-achụpụ ọchịchịrị ka Chineke n'onwe ya na-aghọ ìhè ebighị ebi ha. Jizọs kwusiri ike na ọbịbịa ya dị nso ma kwe nkwa ngọzi nye ndị na-edebe okwu nke akwụkwọ a. Ọ na-akpọ mmadụ niile ka ha soro na ya dị ka isi iyi nke mmiri ndụ. Isiakwụkwọ ahụ mechiri site n'ịdọ aka ná ntị megide imebi amụma a na ekpere maka nloghachi Jizọs—nkwubi okwu dabara adaba nke akwụkwọ ahụ nke na-emesi olileanya, mweghachi, na atụmanya maka mmeri ikpeazụ nke Kraịst ga-emeri ihe ọjọọ.

Nkpughe 22:1 O we gosim osimiri nke miri nke ndu nke di ọcha, nēnwuputa dika crystal, nēsi n'oche-eze Chineke na nke Nwa-aturu ahu puta.

Osimiri nke ndụ dị ọcha ma doo anya, na-esi na Chineke na Nwa atụrụ na-asọpụta.

1. Ihe Na-akparaghị ókè nke Ndụ: Otú Amara Kraịst Si Eme Ka Anyị Na-enweta Ndụ bara ụba

2. Onyinye nke mmiri dị ndụ: Otu esi enweta ma kesaa isi iyi nke ndụ na-adịghị ada ada

1. Jọn 4: 10-14 - Jizọs na-ekwu maka mmiri dị ndụ ọ na-enye

2. Jọn 7:37-38 - Jizọs na-enye ndị akpịrị na-akpọ mmiri ndụ

NKPUGHE 22:2 N'etiti amá-ya, na n'ofè osimiri, n'ebe ahu ka osisi nke ndu di, nke nāmi nkpuru-osisi iri na abua, nāmi kwa nkpuru-ya kwa ọnwa: akwukwo nke osisi ahu bu kwa ọnwa. ọgwụgwọ nke mba dị iche iche.

Osisi nke ndụ nke dị n'etiti osimiri amịpụtara ụdị mkpụrụ osisi iri na abụọ na akwụkwọ ndị nwere ike ịgwọ mba dị iche iche.

1. Ike Ngwọta nke Chineke

2. Uba Mkpụrụ: Ihe atụ nke ngọzi Chineke

1. Aisaia 61:1-3 - Mọ nke Onye-nwe-ayi Chineke dikwasim, N'ihi na Jehova etewom manu ikwusa ozi ọma nye ndi-ob͕eye; O ziterem ime ka aru di ndi obi-ha tiwara etiwa ike, Ka m'kpọsa ọb͕a-aka nye ndi emere ka ha je biri n'ala ọzọ, na kpọsa ọghe ulo-nkpọrọ nye ndi ekere ab͕u;

2. Jemes 5:14-16 - Ọ̀ dị onye ọ bụla n'ime unu na-arịa ọrịa? Ka ọ kpọkuo ndi-okenye nke nzukọ Kraist, ka ha kpe kwa ekpere n'isi-ya, te ya manu n'aha Onye-nwe-ayi. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa ndị ọrịa, Jehova ga-emekwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mewo mmehie, a ga-agbaghara ya. Ekwupụtanụ njehie unu nye ibe unu, na-ekpekwa ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu. Ekpere dị irè na nke siri ike nke onye ezi omume na-aba uru nke ukwuu.

Mkpughe 22:3 Ọ dịghịkwa nkọcha ọzọ: ma ocheeze Chineke na nke Nwa atụrụ ahụ ga-adị n'ime ya; ndi-orù-ya gēfè kwa ya òfùfè:

Chineke na Nwa Atụrụ ahụ ga-ebi na Jeruselem ọhụrụ, ndị ohu ha ga-ejere ha ozi.

1. Ọṅụ nke Ijere Chineke na Nwa Atụrụ ahụ ozi

2. Ngozi Chineke nke Jerusalem Ọhụrụ

1. Matiu 25:21 - "Onye-nwe-ya siri ya, I mere nke-ọma, ezi orù na nke kwesiri ntukwasi-obi: I kwere n'ihe ntà, M'gēdo gi onye-isi nke-uku: ba n'ọṅù nke onye-nwe-gi."

2. Mkpughe 21:3-4 - "M wee nụ oké olu si n'ocheeze ahụ na-asị, 'Lee, ebe obibi nke Chineke dịnyeere mmadụ. dịnyere ha dị ka Chineke ha: Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru újú ma ọ bụ ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ, n’ihi na ihe mbụ agabigawo.”

Mkpughe 22:4 Ha ga-ahụkwa iru ya; aha-ya gādi kwa n'egedege-iru-ha.

Akụkụ ahụ na-ekwu na ndị na-eso Chineke ga-enwe ike ịhụ ihu ya, na ha ga-ebukwa aha ya n'egedege ihu ha.

1. Ihe Ịkpọ Aha Chineke Pụtara

2. Inweta ọnụnọ nke Chineke

1. Ọpụpụ 33:18-23

2. Abụ Ọma 100:2-5

Mkpughe 22:5 Ọ dịghịkwa abalị ga-adị n'ebe ahụ; oriọna na ìhè anyanwụ adịghịkwa ha mkpa; n'ihi na Jehova, bú Chineke, nēnye ha ìhè: ha gābu kwa eze rue mb͕e nile ebighi-ebi.

Chineke na-eweta ìhè na ọṅụ ebighị ebi nye ndị tụkwasịrị ya obi.

1. Na-aṅụrịnụ ọṅụ n’ìhè Chineke: A na Mkpughe 22:5

2. Ọchịchị ebighị ebi: A na ngọzi nke ịtụkwasị Chineke obi

1. Aisaia 60:19-20 - Anyanwụ agakwaghị abụ ìhè gị n'ehihie; ọzọ kwa, n'ochichi ọnwa agaghi-enye gi ìhè: ma Onye-nwe-ayi gāburu gi ìhè ebighi-ebi, Chineke-gi gāburu kwa gi ebube-gi. Anyanwu-gi agaghi-ada kwa ọzọ; ọnwa-gi agaghi-ewezuga kwa onwe-ya: n'ihi na Jehova gābu gi ìhè ebighi-ebi, ubọchi nile nke iru-újú-gi gāgwusi kwa.

2. Abụ Ọma 36:9 - N'ihi na n'ebe i nọ ka isi-iyi nke ndu di: N'ìhè-Gi ka ayi gāhu ìhè.

Nkpughe 22:6 Ọ sim, Okwu ndia kwesiri ntukwasi-obi na ezi-okwu: ma Onye-nwe-ayi Chineke nke ndi-amuma di nsọ ziteworo mọ-ozi-Ya igosi ndi-orù-Ya ihe nke aghaghi ime n'isi nso.

Jehova, bú Chineke nke ndi-amuma di nsọ, zitere mọ-ozi igosi ndi-orù-Ya ihe nāgaghi-adi n'isi nso.

1. Ikwesị ntụkwasị obi nke Okwu Chineke

2. Ike Chineke na ike

1. Aisaia 55:11 - Otú a ka okwum gādi nke nēsi n'ọnum puta: ọ gaghi-alaghachikutem n'efu, kama ọ gēmezu ihe nātọm utọ, ọ gāga-kwa-ra ya nke-ọma n'ihe M'zigara ya.

2. Ndị Hibru 1:14 - Ọ bụ na ha niile abụghị ndị mmụọ na-eje ozi, ndị ezitere ka ha jee ozi maka ndị ga-abụ ndị nketa nke nzọpụta?

Mkpughe 22:7 Le, ana m abịa ọsọ ọsọ: onye agọziri agọzi ka ọ bụ onye na-edebe okwu amụma nke akwụkwọ a.

Akwụkwọ Mkpughe kwere nkwa na Jizọs ga-alọta ngwa ngwa, a ga-agọzikwa ndị na-eme ihe e kwuru n’amụma ahụ.

1. Ngọzi nke Nrubeisi: Ibi ndụ site n'amụma nke Mkpughe

2. Na-eche na-eche maka nloghachi nke Jizọs

1. Deuterọnọmi 28: 1-2 - "Ọ bụrụkwa na i gee ntị n'olu Jehova bụ́ Chineke gị n'ikwesị ntụkwasị obi, wee lezie anya mee ihe niile O nyere n'iwu nke m na-enye gị n'iwu taa, Jehova bụ́ Chineke gị ga-ebuli gị elu karịa mba niile nke ụwa. uwa: Ngọzi ndia nile gābiakwasi kwa gi, ru kwa gi aru, ọ buru na i ge nti olu Jehova, bú Chineke-gi.

2. Matiu 24:44 - "Ya mere, unu onwe unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na Nwa nke mmadụ na-abịa n'oge awa unu na-atụghị anya ya."

Mkpughe 22:8 Ma mụ onwe m Jọn hụrụ ihe ndị a, nụkwara ha. Ma mb͕e m'nuru ma hu-kwa-ra, m'we da n'ala ikpọ isi ala n'iru ukwu mọ-ozi ahu nke gosirim ihe ndia.

Jọn onyeozi hụrụ ma nụ ihe ndị e kpughere n’akwụkwọ Mkpughe.

1: Kpọrọ Chineke ofufe naanị - Ihe atụ nke Jọn na-akụziri anyị ka anyị na-efe naanị Chineke, na ịghara ịkpọ isiala nye onye ọ bụla ọzọ.

2: Gee ntị ma rube isi - Ọbụlagodi mgbe chere ihe karịrị mmadụ ihu, Jọn gere ntị ma rube isi na ntụziaka mmụọ ozi ahụ.

1: Ọpụpụ 20: 3-6 "Ị gaghị enwe chi ọzọ n'ihu m. Emela onwe gị ihe oyiyi n'ụdị ihe ọ bụla dị n'eluigwe ma ọ bụ nke dị n'elu ụwa n'okpuru ma ọ bụ na mmiri n'okpuru. Ị ga-ehulata ala. ma ọ bụ kpọọ isiala nye ha, n’ihi na mụ onwe m, Jehova bụ́ Chineke unu, bụ Chineke ekworo.”

2: Jọn 4:24 “Chineke bụ mmụọ, ndị na-efe ya aghaghịkwa ife ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.”

Nkpughe 22:9 O we sim, Le, emela ya: n'ihi na Mu onwem bu orù-ibe-gi, na nke umu-nne-gi, bú ndi-amuma, na nke ndi nēdebe okwu nile nke akwukwọ a: kpọ isi ala nye Chineke.

Otu mmụọ ozi gwara Jọn okwu, na-agwa ya ka ọ ghara ife mmụọ ozi, kama ka ọ fee Chineke ofufe, n'ihi na mmụọ ozi ahụ bụ ohu ibe ya na nke ndị amụma na ndị na-edebe okwu nke akwụkwọ a.

1. Ebumnobi Ndị Amụma: Otú Chineke Si Eji Ndị Ohu Ya Na-agwa Anyị Okwu

2. Ike nke ofufe: Inye Chineke otuto O kwesiri

1. Diuterọnọmi 10:20 - "Tụọnụ egwu Jehova bụ́ Chineke gị, fee naanị ya ofufe, werekwa aha ya ṅụọ iyi."

2. Ọrụ 10: 34-35 - "Mgbe ahụ, Pita malitere ikwu, sị: "Ugbu a ka m ghọtara na ọ bụ ezie na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama ọ na-anabata onye ọ bụla na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume."

Nkpughe 22:10 O we sim, Akàrà-kwa-la okwu nile nke amuma nke akwukwọ a: n'ihi na oge ahu di nso.

Ẹ                   d            d·       kaka·                   ka ]dê «êê  ka ]êlá«ê n«ê pêtíê nke pêtíê nke di n' akwukwo Mkpughe n'ihi na oge eruwo nso.

1. Oge dị ugbu a: Ịchọpụta ihe amụma ndị dị na Mkpughe pụtara

2. Ịkachi Amụma Amụma: Ịhọrọ Ịdị Ndụ n'Oge ahụ

1. Matiu 24:36 - “Ma ọ dịghị onye maara banyere ụbọchị ahụ na oge awa ahụ, ọbụna ndị mmụọ ozi nke eluigwe ma Ọkpara ya, ma ọ bụghị naanị Nna m.”

2. Ndị Rom 13:11-12 - “E wezụga nke a, unu maara oge ahụ, na oge awa ahụ eruwo ka unu teta n'ụra. N’ihi na nzọpụta dị anyị nso ugbu a karịa mgbe anyị kweere na mbụ.”

Nkpughe 22:11 Onye nēme ajọ omume, ya me kwa ajọ omume ọzọ: ma onye ruru árú, ya ruru árú: ma onye ezi omume, ya buru onye ezi omume ọzọ: ma onye di nsọ, ya di nsọ ọzọ. .

Akụkụ ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè na a ga-ekpe onye ọ bụla ikpe dị ka omume ha si dị.

1. Dị Nsọ: Ime Nhọrọ Ezi Omume

2. Ike nke Amara: Ime Ndị Na-ezighị ezi

1. 1 Jọn 2:15-17 - Unu ahụla Ụwa n'anya

2. Ndị Rom 6: 17-18 - Ekwela ka mmehie chịrị na ndụ gị

Mkpughe 22:12 Ma, lee, m na-abịa ọsọ ọsọ; ma ugwọ-ọlum diyerem, inye onye ọ bula dika ọlu-ya gādi.

Jizọs Kraịst na-abịa ngwa ngwa, a ga-enyekwa ụgwọ ọrụ ya maka ndị na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi dị ka ọrụ ha si dị.

1. "Ibi Ndụ n'Ele Ebighị Ebi"

2. "Nkwa nke Ụgwọ Ọrụ Ebighị Ebi"

1. Matiu 16:27 - N'ihi na Nwa nke madu gābia n'ebube nke Nna-Ya Ya na ndi-mọ-ozi-Ya, mb͕e ahu Ọ gākwughachi onye ọ bula dika ọlu-ya nile si di.

2. Ndị Kọlọsi 3:23-24 - Ma ihe ọ bụla unu na-eme, were obi unu na-eme ya, dị ka e mere Onyenwe anyị, ọ bụghị mmadụ, ebe unu matara na n'aka Onyenwe anyị unu ga-anata ụgwọ ọrụ nke ihe nketa ahụ; n'ihi na unu nēfè Onye-nwe-ayi Kraist.

Mkpughe 22:13 Abụ m Alfa na Omega, mmalite na ọgwụgwụ, onye mbụ na onye ikpeazụ.

Chineke bụ mmalite na ọgwụgwụ nke ihe niile, isi iyi nke ndụ na ike niile.

1. Ike ebighị ebi nke Chineke

2. Mmalite Chukwu nke Ndụ

1. Ndị Rom 11:36 - N'ihi na ihe niile sitere na ya, sitekwa n'aka ya, dịrịkwa ya. Ya ka otuto diri rue mb͕e ebighi-ebi.

2. Jọn 1:3 - Ekère ihe nile site n'aka-Ya;

Mkpughe 22:14 Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ihe O nyere n’iwu, ka ha wee nweta ikike ịga n’osisi nke ndụ, sikwa n’ọnụ ụzọ ámá bata n’obodo ahụ.

A ga-enye ndị na-agbaso iwu Chineke ohere ịbanye n'Osisi nke ndụ na ọnụ ụzọ ámá nke obodo eluigwe.

1. Ngọzi nke nrubeisi: Ịnabata ọṅụ nke iso uche Chineke

2. Nkwa nke Osisi nke Ndụ: Na-enweta ụgwọ ọrụ nke ikwesị ntụkwasị obi

1. Deuterọnọmi 11: 26-28 - Ngọzi maka nrubeisi

2. Jenesis 2:9 - Osisi nke ndụ n'ime ogige Iden

Nkpughe 22:15 N'ihi na nkita di n'èzí, na ndi-dibia, na ndi nākwa iko, na ndi-ob͕u-madu, na ndi nēkpere arusi, na onye ọ bula nke nāhu okwu-ugha n'anya, nēkwu kwa.

A ga-ewepụ ndị na-anabataghị Jizọs n’alaeze Chineke.

1. 1: Ayi aghaghi inata Jisus Kraist dika Onye-nwe-ayi na Onye-nzọputa-ayi ibà n'ala-eze Chineke.

2. 2: Anyị ga-agba mbọ ibi ndụ dị nsọ dịka Okwu Chineke siri dị.

1. 1: Ndị Efesọs 2: 8-9 - "N'ihi na site n'amara amara ka e si na okwukwe zọpụta unu. "

2. 2: Ndị Rom 10: 9-10 - "Ọ bụrụ na i jiri ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ, a ga-azọpụta gị. ọ bụkwa ọnụ ka mmadụ ji ekwupụta ya wee zọpụta ya.”

Nkpughe 22:16 Mu onwem Jisus ezitewo mọ-ozim ka ọ b͕ara unu àmà ihe ndia nime nzukọ Kraist. Mu onwem bu mgbọrọgwụ na nkpuru Devid, na kpakpando ututu nēnwu enwu.

Mkpọrọgwụ na mkpụrụ nke Devid, bụ́ Jizọs, ezipụwo mmụọ ozi ya ịgbara ụka àmà.

1. Jizọs bụ mgbọrọgwụ na mkpụrụ nke Devid, kpakpando na-egbuke egbuke na nke ụtụtụ.

2. Ịgba-ama nke Jisus site n’aka mụọ-ozi ya n’ime Nzukọ-nsọ.

1. Aisaia 11:1-5 - Ome ga-esi na ukwu Jesi rigota; Site na mgbọrọgwụ ya ka alaka ga-amị mkpụrụ.

2. Luk 1:32-33 - Ọ ga-adị ukwuu, a ga-akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu. Jehova, bú Chineke, gēnye kwa ya oche-eze Devid nna-ya, Ọ gābu kwa eze umu Jekob rue mb͕e ebighi-ebi; alaeze ya agaghị agwụ agwụ.

Mkpughe 22:17 Ma Mmụọ Nsọ na nwaanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ na-asị: Bia. Onye nānu kwa, ka ọ si, Bia. Ka onye akpịrị na-akpọkwa nkụ bịa. Ma onye ọ bụla nke chọrọ, ya nara mmiri nke ndụ n’efu.

Chineke na-akpọ onye ọ bụla òkù ịbịakwute ya ma rie mmiri nke ndụ n'efu.

1. Nkpọku nke Chineke - ọkpụkpọ òkù maka anyị ịbịakwute Ya ka a zọpụta anyị.

2. Onyinye ndụ efu - ohere ịnabata onyinye efu nke ndụ ebighi ebi.

1. Jọn 3:16 – N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na O nyere Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.

2. Ndị Rom 6:23 - N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.

Mkpughe 22:18 Nʼihi na ana m agbaara onye ọ bụla nke na-anụ okwu amụma nke akwụkwọ a àmà, sị, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla atụkwasị ihe n’ihe ndị a, Chineke ga-atụkwasịrị ya ihe otiti ndị e dere n’akwụkwọ a.

Chineke dọrọ aka ná ntị ka anyị ghara ịgbakwụnye n’okwu amụma ahụ dị n’akwụkwọ Mkpughe, n’ihi na a ga-eji ihe otiti ndị e dere n’ime ya taa ndị mere ihe ahụ ahụhụ.

1. Ihe ize ndụ dị n'ịgbakwụnye n'okwu Chineke

2. Mkpa ọ dị irubere Okwu Chineke isi

1. Ilu 30:5-6 (Okwu Chineke ọ bụla dị ọcha: Ọta ka ọ bụụrụ ndị na-atụkwasị ya obi. Atụkwasịla n'okwu ya, ka ọ ghara ịbara gị mba, wee bụrụ onye ụgha)

2. Diuterọnọmi 4:2 (Unu atukwasila ihe n'okwu ahu nke Mu onwem nēnye unu n'iwu, unu ewebilata-kwa-la ihe nime ya, ka unu we debe ihe nile Jehova, bú Chineke-unu, nyere n'iwu, bú nke Mu onwem nēnye unu n'iwu.

Mkpughe 22:19 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ewepụ ya n’okwu nile nke akwụkwọ amụma a, Chineke ga-ewepụ òkè ya n’akwụkwọ nke ndụ, na n’obodo nsọ, na ihe ndị e dere n’akwụkwọ a. akwụkwọ.

Onye ọ bụla nke na-ewepụ ma ọ bụ gbanwee okwu nke akwụkwọ amụma a, a ga-ewepụ aha ya n'akwụkwọ nke ndụ, na obodo nsọ, na ihe ndị e dere n'akwụkwọ.

1. Okwu Chineke enweghị ike ịgbanwe: mkpa ọ dị irube isi n’okwu ya

2. Ihe si n'inupụrụ Okwu Chineke pụta

1. Deuterọnọmi 4: 2 - "Atụkwasịla n'okwu m na-enye gị n'iwu, ewepụkwala na ya, ka i wee debe ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere n'iwu nke m na-enye gị n'iwu."

2. Ndị Galeshia 6:7-8 - "Ka ekwela ka e duhie unu, Chineke adịghị emo; n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na-agha, nke a ka ọ ga-aghọrọkwa. onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ gēsi na Mọ Nsọ weta ndu ebighi-ebi.

Mkpughe 22:20 Onye ahụ nke na-agba akaebe ihe ndị a na-ekwu, sị: “N'ezie m na-abịa ọsọ ọsọ. Amen. Ọbụna otu ahụ, bịa, Onyenwe anyị Jizọs.

Onye na-ekwu okwu na Mkpughe 22:20 na-akwado ọbịbịa Jizọs.

1. Olileanya nke nloghachi Jizọs: Agbamume n'oge Nsogbu

2. Ihe Jide n'aka nke nloghachi Jizọs: Mmesi obi ike n'oge a na-ejighị n'aka

1. Aisaia 40:31 – “Ma ndi nēchere Jehova ga-eme ka ike ha dị ọhụrụ; ha gēwere nkù rigo dika ugo; ha gāb͕a ọsọ, ike agaghi-agwụ ha; ha ga-ejekwa ije, ma ha agaghị ada mbà.”

2. Ndị Hibru 10: 23-25 - "Ka anyị jidesie ọrụ nke okwukwe anyị ike n'atụghị egwu; (n'ihi na Onye ahu kwesiri ntukwasi-obi nke kwere nkwa;) Ka ayi tukwasi-kwa-ra onwe-ayi uche n'ikpasu ima-n'anya na ime ezi ọlu: ka ayi ghara irapu nkpọkọta-ayi n'otù, dika ufọdu nēme; kama na-agbarịtanụ ibe unu ume: ma nke ukwuu karị, ka unu na-ahụ ụbọchị na-abịa.”

Mkpughe 22:21 Ka amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịnyere unu niile. Amen.

Onye dere Mkpughe 22:21 chọrọ ka amara Chineke dịnyere ndị kwere ekwe niile.

1: Ka anyị nwee ekele maka amara Chineke, ma gosi ya ndị ọzọ n'ihe niile anyị na-eme.

2: Anyị nwere ike ịtụkwasị obi na amara Chineke n'oge ọnwụnwa na ihe isi ike.

1: Ndị Efesọs 2: 8-10 - N'ihi na site n'amara ka ejiworo zọputa unu site n'okwukwe. Ma nka bughi nke unu nēme; ọ bu onyinye Chineke, ọ bughi ihe sitere n'ọlu, ka onye ọ bula we ghara inya isi.

2:2 Ndị Kọrint 12:9-10 Ma ọ sịrị m: “Amara m ezuworo gị, n'ihi na emewo ka ike m zuo oke n'adịghị ike.” Ya mere a ga m anya isi karịa nke ukwuu maka adịghị ike m, ka ike nke Kraịst wee dịkwasị m.